STUPOR MUNDI - Latinská fráza znamená zázrak sveta, objekt obdivu, zmätku a úžasu; pôvodne ho používal kronikár Matej Paris z 13. storočia na opis nemeckého cisára Fridricha II. (1194 – 1250).

<https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100538902>

Henry II. (Iné mená Henry z Anjou, Henry Plantagenet (\*1133 Le Mans, Maine (dnešné Francúzsko) - Ⴕ 6. júla 1189 v blízkosti Tours), vojvoda z Normandie, gróf z Anjou, vojvoda z Akvitánie a anglický kráľ (korunovaný v roku 1154), za svojej vlády značne rozšíril svoje územia a podarilo sa mu upevniť moc v Anglicku. Jeho porážku priniesli najmä spory s Thomasom Becketom, ale aj so svojimi synmi a manželkou Eleonorou.

Eleonóra Akvitánska, (\*1122 – Ⴕ 1. apríla 1204, Francúzsko)od roku 1137 bola manželka Ľudovíta VII. až do roku 1152, kedy si vzala anglického kráľa Henricha II. Jej meno je spájané predovšetkým z jej synom Richardom I. Levie srdce. Je považovaná za jednu s najmocnejších žien Európy v dvanástom storočí.

<https://www.academia.edu/36843736/The_Franks_in_the_Early_Ideology_of_Frederick_Barbarossa_1152_1158_>

Saladin (\*Mezopotámia (dnešný Irak) – Ⴕ 4. marca 1193, Damask (dnešná Síria)bol moslimský sultán Egypta, Sýrie, Jemenu a Palestíny. Prvý sultán z dynastie Ajjúbovcov. Pre moslimský svet sa stal niečím ako hrdinom. Vyznamenal sa najmä vo vojne proti kresťanom. V roku 1187 spečatil osud Jeruzalema. Je ústrednou postavou „ zápornej strany“ bojov v tretej krížovej výprave.

Prepis zdrojov

DUBY, Georges. *Dějiny Francie od počátků po současnost*. V Praze: Karolinum, 2003. ISBN 8071845140.

RAPP, Francis. *Svatá říše římská národa německého: od Oty Velikého po Karla V*. Praha: Paseka, 2007. Historická paměť. ISBN 9788071857266.

MÜLLER, Helmut M., Hanna VOLLRATH a Karl-Friedrich KRIEGER. *Dějiny Německa*. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995. Dějiny států. ISBN 8071061255.

FREED, John B. *Frederick Barbarossa: The Prince and the myth*. New Haven: Yele University Press, 2016. ISBN 9780300122763.

FRIELD, Jacob F. *História Európy v malých sústavách*. Bratislava: Estone Books, 2020. ISBN 978-80-8109-396-8.

VONDRUŠKA, Vlastimil. *Život ve středověku*. Vydání třetí, v nakladatelství MOBA vydání druhé. Brno: MOBA, 2021. ISBN 9788024397931.

<https://archive.org/details/medievaleurope0000scot/page/n13/mode/2up>

medieval europe

Richardovo srdce bolo pochované v [Katedrála Notre-Dame](https://sk.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_Notre-Dame_(Rouen)) v [Rouene](https://sk.wikipedia.org/wiki/Rouen" \o "Rouen), telo v opátskom kostole vo Fontevrault a vnútornosti na hrade Chalus.

Jeho pozostatky sú pochované na troch miestach. Srdce kráľa Richarda I. Levie Srdce je uložené v katedrále Notre-Dame. Vnútornosti boli uložené na hrade Chalus a samotné telo bolo pochované v kostole v Fontevrault.

Filip II. August (narodený 21. augusta 1165 v Paríži, zomrel 14. júla 1223 v Mantes) - francúzsky kráľ v rokoch 1180–1223 z dynastie Kapetovcov. Syn Ľudovíta VII. a Adely, vojvodkyne zo Champagne. Trikrát vydatá. Jeho prvou manželkou bola Izabela z Hainaut, s ktorou mal syna Ľudovíta (VIII.). Po jej smrti sa oženil s Ingebagou z Dánska, ktorú však čoskoro prepustil a oženil sa s Agnes z Merana. Táto skutočnosť viedla k vyhláseniu interdiktu nad Francúzskom pápežom Inocentom III. Keď Agnes zomrela, Ingeborg sa vrátila a urobila veľké pokroky v zjednotení Francúzska, zlomila odpor feudálnych pánov a oslabila moc Plantagenetov na kontinente. Sobášom s Izabelou Hainautskou (1180) sa stal dedičom Artois (časť Flámska), ktorý v roku 1191 prevzal. Ešte predtým, v roku 1183, zasiahol do sporu medzi grófom Filipom Flámskym a sestrou jeho zosnulej manželky Izabely o jej dedičné pozemky. V dôsledku toho sa v roku 1186 pripojil k amienskej korune a neskôr aj k zvyšku dedičstva Izabely (Vermandois, Valois). Podrobil si aj Auvergne.

Od začiatku svojej vlády mal spor s anglickým kráľom Henrichom II. Plantagenetom, ktorý sa začal za vlády Ľudovíta VII. Podporoval vzburu svojich synov proti Henrykovi II: Henryka, Godfryda a Ryszarda Levie srdce. Po smrti anglického kráľa (1189) spory zrejme utíchli a Filip August sa zúčastnil tretej križiackej výpravy (1190) s novým vládcom Anglicka Richardom Levím srdcom. Počas expedície medzi nimi narastala nevraživosť. V roku 1191 sa Filip vrátil do Francúzska a začal s Jánom bez zeme sprisahať proti Richardovi, najmä keď ho počas návratu z križiackej výpravy uväznil cisár Henrich VI. Po Richardovom návrate (1194) vypukla medzi ním a Filipom vojna, v ktorej Filip utrpel sériu porážok (najmä v Courcelles, 1198), no v roku 1199 bol Richard zabitý.

Filip

<https://archive.org/details/governmentofphil0000bald/page/n29/mode/2up?view=theater>

**Obsah**

Úvod .......................................................................................................................................

1.Obdobie stredoveku..............................................................................................................

1.2 Na pozadí výprav a tretia krížová výprava............................................................

2. Richard I. Levie Srdce........................................................................................................

2.1 Detstvo...................................................................................................................

2.2 Cesta ku korune.....................................................................................................

2.3 Richard korunným princom..................................................................................

2.4 Nástup na anglický trón a tretia križiacka výprava..............................................

2.5 Krížová výprava...................................................................................................

3.

4.

5.

6.

7.

**Filip II. August**

Francúzsko sa počas obdobia stredoveku stalo významným územným celkom a to práve aj vďaka reformám, ktoré nastali počas vlády Kapetovskej dynastie. Účasť kráľa Filipa II. Augusta na tretej krížovej výprave mala viacero zaujímavých dôvodov ale i dôsledkov. Azda najväčším dôsledkom bola vojna medzi Filipom II. Augustom a Richardom po návrate zo zajatia.

Filip II. August sa narodil 21. augusta 1165 v Paríži. Bol synom Ľudovíta VII. a Adely, vojvodkyne zo Champagne.

France in the Middle Ages 987-1460 : from Hugh Capet to Joan of Arc

<https://archive.org/details/franceinmiddleag00geor/page/208/mode/2up?q=207>

207 -229

Filip August sa spolu s novým vládcom Anglicka Richardom Levím srdcom zúčastnil na tretej križiackej výprave (1190). Počas expedície medzi nimi narastala nevraživosť. V roku 1191 sa Filip vrátil do Francúzska a začal s Jánom bez zeme sprisahať proti Richardovi, najmä keď ho počas návratu z križiackej výpravy uväznil cisár Henrich VI. Po Richardovom návrate (1194) vypukla medzi ním a Filipom vojna, v ktorej Filip utrpel sériu porážok (najmä v Courcelles, 1198), no v roku 1199 bol Richard zabitý. Ján však upevnil svoju moc, čo prinútilo francúzskeho kráľa uzavrieť s ním mier v Goulete (1200) a udeliť mu francúzske krajiny zdedené po Richardovi ako léno. Na oplátku uzdravil Vexina, Evreuxa a Berryho. Čoskoro však Filip zasiahol do sporu medzi Jánom a jedným z lusignských šľachticov z Akvitánie. Spoliehajúc sa na svoje seniorské právomoci predvolal anglického kráľa na vyšší súd a pod jeho rozsudkom skonfiškoval Johnovo francúzske léno.

Potom dal tieto územia Arthurovi Bretonskému.V roku 1203 bol Arthur zavraždený Johnom bez pôdy a Filip obsadil Normandiu, Anjou, Maine a Touraine (1204). V roku 1206 uzavrel s Jánom prímerie bez Zeme. Čoskoro sa však proti Filipovi Augustovi vytvorila koalícia anglického kráľa Ferdinanda, grófa z Flámska a cisára Ota IV. 17. júla 1214 Filip August porazil cisára v bitke pri Bouvines.V rokoch 1216–1217 sa usilovali zmocniť sa anglického trónu Filipov syn Ľudovít VIII. V roku 1208 sa začala križiacka výprava proti Albigencom, voči ktorej kráľ zostal neutrálny, povolil len účasť následníka trónu (1215, 1219) Filip II August posilnil správu kráľovstva, postavil sa proti feudálnym štruktúram nových platených úradníci (Bailives na severe krajiny a Seneschals na poludnie). Zvýšil príjmy eráru, čo umožnilo rozširovanie kráľovských hradov a udržiavanie žoldnierskeho vojska. Bol jedným z najväčších stredovekých panovníkov Francúzska. Štvornásobné rozšírenie panstva mu vynieslo prezývku „august“ (z lat. augere – rozširovať; možno to však súvisí s mesiacom Filipovho narodenia: august – lat. augustus).

V septembri 1222 Filip ochorel.  Svoje svetské bohatstvo začal rozdávať pre dobro svojej duše.  Peniaze vo svojej kabelke dal rytierom, ktorí bojovali vo Svätej zemi, a parížskym chudobným;  do opátstva St. Denis kríž, relikviár a šperky z jeho osobnej pokladnice.  Niekoľko strieborných nádob, tri tucty pohárov, vrece byzantských mincí, niekoľko drahých kameňov, ktoré mu darovala jeho matka a jeho domácnosť a preláti a komorník Walter – ale len veľmi málo: inventár zostavený Guérinom v roku 1206  dokazuje, že Kapetovský súd sa stále vyhýbal okázalosti.  Kráľ prežil až do nasledujúceho leta.  Bol v Pacy-sur-Eure, keď si uvedomil, že umiera, a chcel sa vrátiť do Paríža, kde zasadala rada a pripravovala sa na novú križiacku výpravu.  Zomrel na ceste tam, v Mantes.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RICHARD I. LEVIE SRDCE | FILIP II. AUGUST | FRIDRICH I. BARBAROSSA |
| Pozitívne vlastnosti | Pozitívne vlastnosti | Pozitívne vlastnosti |
| -Vystupoval s gráciou a noblesou  -Mal veľký zmysel pre spravodlivosť („kladivo na zlo“)  -Talent na vojenskú stratégiu  -dobrý odhad na ľudí | -Vystupovanie mierne nadnesené  -Zmysel pre spravodlivosť  -Vynaliezavosť  -Mal talent na politické záležitosti | - Talent na štátnické záležitosti  - Zmysel pre spravodlivosť  - Skôr praktik ako teoretik  - Rozvážnosť  - Chápanie kompromisov |
| Negatívne vlastnosti | Negatívne vlastnosti | Negatívne vlastnosti |
| - prchkosť  - spontánnosť  - záľuba v riskovaní  - vypočítavosť | - nerozvážnosť  - vypočítavosť | -vysoký kult osobnosti  - pocit mesianizmu  - túžba po moci |

Fridrich I., vlastným menom Frederick Barbarossa (tal. Ryšavá brada), (nar. okolo 1123 – zomrel 10. júna 1190), švábsky vojvoda (ako Fridrich III., 1147 – 1190) a nemecký kráľ a cisár Svätej ríše rímskej (1152 – 90), ktorý spochybnil pápežskú autoritu a snažil sa zaviesť nemeckú prevahu v západnej Európe. Zúčastnil sa dlhého zápasu s mestami v severnom Taliansku (1154 – 83), pričom vyslal na juh šesť veľkých výprav. Zomrel počas tretej križiackej výpravy do Svätej zeme. Prvé roky Frederick bol synom Fridricha II., vojvodu zo Švábska, a Judity, dcéry Henricha IX., vojvodu z Bavorska, z konkurenčnej dynastie Welfov. Po nástupe svojho otca vo funkcii švábskeho vojvodu bol Fridrich 4. marca 1152 vo Frankfurte zvolený za nemeckého kráľa ako nástupcu svojho strýka, cisára Konráda III. Frederickovi súčasníci verili, že tým, že v sebe spojil krv Welfov a Hohenstaufen, vyrieši vnútorné problémy kráľovstva. Oznámenie o jeho zvolení, ktoré poslal pápežovi Eugeniovi III., jasne ukázalo, že Fridrich I. nie je pripravený uznať prevahu nad cisármi, ktorú pápeži získali počas sporu o právo investitúry biskupov a opátov. Fridrich navyše zaplnil niekoľko uprázdnených biskupských stolíc, čím porušil Wormský konkordát z roku 1122. Napriek tomu sa mal dozvedieť, že nemôže premôcť pápežstvo tak ľahko, ako to robili predchádzajúci cisári Otto I. a Henrich III. politická rovnováha Západu sa zmenila. Za mocného cisára Manuela I. Komnéna sa Byzantská ríša stala politickým faktorom v Stredomorí a v Taliansku. Južné Taliansko a Sicília boli zjednotené v normanskom kráľovstve Rogera II. Mestá Longobardov, ktoré boli skorším cisárom len na obtiaž, sa teraz stali mocnejšími.

**Zoznam bibliografických odkazov**

BRIDGE, Antony. *Křížové výpravy*. Přeložil Marie KREYSOVÁ. Voznice: Leda, 2013. ISBN 978-80-7335-314-8.

DUBY, Georges. *Dějiny Francie od počátků po současnost*. V Praze: Karolinum, 2003. ISBN 8071845140.

FREED, John B. *Frederick Barbarossa: The Prince and the myth*. New Haven: Yele University Press, 2016. ISBN 978-0300122763.

FRIELD, Jacob F. *História Európy v malých sústavách*. Bratislava: Estone Books, 2020. ISBN 978-80-8109-396-8.

HROCHOVA, Viera, *Křížové výpravy ve světle soudobých kronik.* Praha: SPN - Státni pedagogické nakladatelství, 1982

MÚCSKA, Vincent. et al., Dejiny Európského stredoveku II.: Vrcholný stredovek, Od polovice 11.storočia do polovice 13.storočia. Bratislava: Hlbiny, 2019. ISBN 978-80-89743-44-5.

MÜLLER, Helmut M., Hanna VOLLRATH a Karl-Friedrich KRIEGER. *Dějiny Německa*. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995. Dějiny států. ISBN 80-7106-125-5.

NICOLLE, David. Třetí křížová výprava 1191, Richard Lví Srdce, Saladin a zápas o Jeruzalem, Praha:2008. ISBN 978-80-247-2382-2

OBERMEIER, Siegfried. *Richard Levie srdce.* Bratislava: IKAR, 1999. ISBN 80-7118-728-3.

RAPP, Francis. *Svatá říše římská národa německého: od Oty Velikého po Karla V*. Praha: Paseka, 2007. Historická paměť. ISBN 978-80-7185-726-6.

SCOTT, Martin. *Medieval Europe*. New York: Dorset Press, 1986. ISBN 9780880291156.

SOUKUP, Pavel a Jaroslav SVÁTEK. *Křížové výpravy v pozdním středověku: kapitoly z dějin náboženských konfliktů*. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. ISBN 978-80-7422-055-5.

VONDRUŠKA, Vlastimil. *Život ve středověku*. Vydání třetí, v nakladatelství MOBA vydání druhé. Brno: MOBA, 2021. ISBN 978-80-243-9793-1.

**ONLINE**

BALDWIN, John W. *The government of Philip Augustus : foundations of French royal power in the Middle Ages*.[online] Berkeley: University of California Press, 1986. ISBN 0520052722

Dostupné z : <https://archive.org/details/governmentofphil0000bald/page/n29/mode/2up>

DUBY, Georges. *France in the Middle Ages 987-1460 : from Hugh Capet to Joan of Arc*. Oxford, UK: B. Blackwell, 1991. Dostupné z: <https://archive.org/details/franceinmiddleag00geor/page/206/mode/2up?q=207>

TOMIČ, Ladislav. Fridrich I. Barbarossa [online], Dostupné z: <https://ippr.sk/c/204-citacie-parafrazy-bibliograficke-odkazy-iso-690>

ABBOTT, Jacob, 1900. *History of King Richard the First of England*,[online], New York: The Libraly of Congress. Dostupné z: <https://archive.org/details/historyofkingric00abbo/mode/2up>

BOHN, James, 1841. *The chronicle of Richard of Devizes concerning the deeds of Richard the First, King of England also Richard of Cirencester's Description of Britain*,[online], London: University of Toronto, Dostupné z:

<https://archive.org/details/chronicleofricha00rich/mode/2up>

James, G. P. R. (George Payne Rainsford)*,*1854. *A history of the life of Richard Coeur-de-Lion, King of England* [online], London: [Brigham Young University](https://archive.org/details/brigham_young_university) Dostupné z: <https://archive.org/details/historyoflifeofr01jame/mode/2up>

Macmillan, 1900. *The life and death of Richard Yea-and-Nay*[online], London: [University of California Libraries](https://archive.org/details/university_of_california_libraries), Dostupné z:

<https://archive.org/details/lifedeathofricha00hewlrich/page/n21/mode/2up>

RENNA, Thomas,2014.*Was Frederick Barbarossa the First Holy Roman Emperor*?[online], Utah: Brigham Young University. Dostupné z: <https://scholarsarchive.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1076&context=rmmra>

TOMIČ, Ladislav. Fridrich I. Barbarossa [online]. Dostupné z: <https://ippr.sk/c/204-citacie-parafrazy-bibliograficke-odkazy-iso-690>

RYCHLEWICZ, Dariusz. *Filip II August (król Francji 1180–1223)*. In: *Twoja Historia* [online]. 2005 [cit. 2022-04-28]. Dostupné z: <https://twojahistoria.pl/encyklopedia/filip-ii-august-krol-francji-1180-1223/>

FREED, John B. *Frederick Barbarossa: The Prince and the myth*. New Haven: Yele University Press, 2016. ISBN 978-0300122763.

1. Porovnanie panovanie a charakterov na základe literárnych opisov.
2. Vyhodnotenie panovania na základe stavu krajiny za ich panovania.
3. Zostavenie tabuľky : grafické znázornenie porovnania biografie a charakterov osobností