**KOŠICE**- Mesto leží vo východnej časti Slovenska v Košickom kraji, v blízkosti hraníc s [Maďarskom](https://sk.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Farsko) (20 km), [Ukrajinou](https://sk.wikipedia.org/wiki/Ukrajina) (80 km) a [Poľskom](https://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%BEsko) (90 km) na križovatke historických obchodných ciest. Od hlavného mesta [Bratislavy](https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava) je vzdialené asi 400 km.

Mesto sa rozprestiera na oboch brehoch rieky [Hornád](https://sk.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%A1d) v geografickom styku severného výbežku [Východopanónskej panvy](https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodopan%C3%B3nska_panva" \o "Východopanónska panva) – [Košickej kotliny](https://sk.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1ick%C3%A1_kotlina) a [karpatského](https://sk.wikipedia.org/wiki/Karpaty) pohoria [Slovenské rudohorie](https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_rudohorie), ktoré mesto ohraničuje na severozápade masívom [Čiernej hory](https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cierna_hora_(pohorie_na_Slovensku)) a [Volovských vrchov](https://sk.wikipedia.org/wiki/Volovsk%C3%A9_vrchy). Z východu ho obklopuje hradba [Slanských vrchov](https://sk.wikipedia.org/wiki/Slansk%C3%A9_vrchy" \o "Slanské vrchy) sopečného pôvodu.

Centrum mesta leží v nadmorskej výške 208 metrov, najvyšším bodom mesta je vrch [Hradová](https://sk.wikipedia.org/wiki/Hradov%C3%A1) – 466,1 [m n. m.](https://sk.wikipedia.org/wiki/Metrov_nad_morom), ktorý patrí do masívu Čiernej hory. Mesto je strediskom významných kultúrnych inštitúcií s celoslovenskou a regionálnou pôsobnosťou, medzi ktoré patria [Štátne divadlo Košice](https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%A1tne_divadlo_Ko%C5%A1ice), [Štátna filharmónia Košice](https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%A1tna_filharm%C3%B3nia_Ko%C5%A1ice), [Slovenské technické múzeum](https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_technick%C3%A9_m%C3%BAzeum), [Východoslovenské múzeum](https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodoslovensk%C3%A9_m%C3%BAzeum), [Východoslovenská galéria](https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodoslovensk%C3%A1_gal%C3%A9ria) a [Štátna vedecká knižnica v Košiciach](https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%A1tna_vedeck%C3%A1_kni%C5%BEnica_Ko%C5%A1ice). Mesto má pestrú národnostnú skladbu, najväčšiu menšinu na území mesta tvorí maďarská menšina s podielom 2,65 % a rómska s podielom 2 % (podľa sčítania obyvateľstva v roku [2011](https://sk.wikipedia.org/wiki/2011)).[[6]](https://sk.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1ice#cite_note-Sc11B-6)

Mesto hrá rolu v dopravnom prepojení východ-západ, kde tvorí spojnicu medzi západnou a strednou [Európou](https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa) na jednej strane a [Ukrajinou](https://sk.wikipedia.org/wiki/Ukrajina) a [Ruskom](https://sk.wikipedia.org/wiki/Rusko) na druhej strane prostredníctvom [širokorozchodnej železničnej trate](https://sk.wikipedia.org/wiki/Tra%C5%A5_z_U%C5%BEhorodu_do_Hanisky_pri_Ko%C5%A1iciach). Košické medzinárodné letisko sprostredkúva letecké spojenie so západnou a stredovýchodnou Európou pre spádovú oblasť [východného Slovenska](https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodn%C3%A9_Slovensko). V meste je zastúpený [hutnícky](https://sk.wikipedia.org/wiki/Hutn%C3%ADctvo) a [strojársky](https://sk.wikipedia.org/wiki/Stroj%C3%A1rstvo) priemysel, umiestnená je tu skupina firiem informačných a telekomunikačných technológií.

**PREŠOV** - je krajské mesto ležiace v [Prešovskom kraji](https://sk.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%A1ovsk%C3%BD_kraj). Počtom obyvateľov skoro 90 000 je Prešov tretie najväčšie mesto na [Slovensku](https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko). Má štyri katastrálne časti: Prešov, [Šalgovík](https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0algov%C3%ADk" \o "Šalgovík), [Solivar](https://sk.wikipedia.org/wiki/Solivar_(Pre%C5%A1ov)) a [Nižná Šebastová](https://sk.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%BEn%C3%A1_%C5%A0ebastov%C3%A1) a je metropolou [Šariša](https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ari%C5%A1_(regi%C3%B3n)). Leží vo východnej časti Slovenska na sútoku riek [Torysa](https://sk.wikipedia.org/wiki/Torysa_(rieka)) a [Sekčov](https://sk.wikipedia.org/wiki/Sek%C4%8Dov_(rieka)) v [Košickej kotline](https://sk.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1ick%C3%A1_kotlina). Počiatky osídlenia tohto územia siahajú až do [doby kamennej](https://sk.wikipedia.org/wiki/Kamenn%C3%A1_doba), čo dokazujú aj významné archeologické nálezy nájdené v údolí potoka Delňa. Ďalšie stopy existencie osídlenia územia dnešného Prešova pochádzajú z [doby bronzovej](https://sk.wikipedia.org/wiki/Bronzov%C3%A1_doba), keď tu boli objavené bronzové predmety, [keramika](https://sk.wikipedia.org/wiki/Keramika), ale aj [železný](https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo) nožík a ihlice. Nález zlatých a strieborných [rímskych](https://sk.wikipedia.org/wiki/Starovek%C3%BD_R%C3%ADm" \o "Staroveký Rím)mincí patrí k veľmi cenným dôkazom o existencií hospodárskych stykov tohto územia s Rímskym impériom. Historicky doložené je aj osídlenie územia Prešova Slovanmi z prelomu [8.](https://sk.wikipedia.org/wiki/8._storo%C4%8Die) a [9. storočia](https://sk.wikipedia.org/wiki/9._storo%C4%8Die).

Začiatkom [12. storočia](https://sk.wikipedia.org/wiki/12._storo%C4%8Die) bolo toto územie začlenené do [uhorského štátu](https://sk.wikipedia.org/wiki/Uhorsko). [Prvá písomná zmienka](https://sk.wikipedia.org/wiki/Prv%C3%A1_p%C3%ADsomn%C3%A1_zmienka) o Prešove sa nachádza v listine kráľa [Belu IV.](https://sk.wikipedia.org/wiki/Belo_IV.) z roku [1247](https://sk.wikipedia.org/wiki/1247). V tom istom storočí v roku [1299](https://sk.wikipedia.org/wiki/1299) udelil kráľ [Ondrej III.](https://sk.wikipedia.org/wiki/Ondrej_III._(Uhorsko)) Prešovu mestské výsady, ktoré rozšíril kráľ [Ľudovít I.](https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDudov%C3%ADt_I._(Uhorsko)) v roku [1374](https://sk.wikipedia.org/wiki/1374), čím sa mesto Prešov stal [slobodným kráľovským mestom](https://sk.wikipedia.org/wiki/Slobodn%C3%A9_kr%C3%A1%C4%BEovsk%C3%A9_mesto). Pomenovanie *Prešov* sa objavuje až od 16. storočia. Dovtedy používaný názov *Eperies* je podľa slovenského historika profesora Uličného iba fonetickým prispôsobením staršieho slovenského názvu. Názov mesta Prešov teda nekorení v maďarskom slove *eper* (jahoda), ale v slovanskom mene *Preš.*

*BRATISLAVA -* je [hlavné](https://sk.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%A9_mesto) a rozlohou i počtom obyvateľov najväčšie mesto [Slovenska](https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko). Je aj sídlom [Bratislavského samosprávneho kraja](https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislavsk%C3%BD_kraj). Sídli tu [prezident](https://sk.wikipedia.org/wiki/Prezident_Slovenskej_republiky), [parlament](https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%A1_rada_Slovenskej_republiky), [vláda](https://sk.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_Slovenskej_republiky), [ministerstvá](https://sk.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo), [veľvyslanectvá](https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ve%C4%BEvyslanectvo&action=edit&redlink=1) a rôzne úrady. V Bratislave má svoje sídlo niekoľko [univerzít](https://sk.wikipedia.org/wiki/Univerzita), [vysokých škôl](https://sk.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola), [divadiel](https://sk.wikipedia.org/wiki/Divadlo_(organiz%C3%A1cia)), [múzeí](https://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAzeum) a iných kultúrnych ustanovizní akou je napríklad svetoznáma [Slovenská filharmónia](https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_filharm%C3%B3nia), [Slovenská národná galéria](https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%A1_gal%C3%A9ria), [Slovenské národné múzeum](https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_m%C3%BAzeum) a [Slovenské národné divadlo](https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_n%C3%A1rodn%C3%A9_divadlo). Bratislava je mesto bohaté na pamiatky, z ktorých mnohé sa nachádzajú v [Starom Meste](https://sk.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A9_Mesto_(Bratislava)). Mestská [pamiatková rezervácia](https://sk.wikipedia.org/wiki/Pamiatkov%C3%A1_rezerv%C3%A1cia) je jedna z najväčších na Slovensku. Dominantou je štvorvežový [Bratislavský hrad](https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislavsk%C3%BD_hrad), vedľa ktorého sa nachádza budova [Národnej rady Slovenskej republiky](https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%A1_rada_Slovenskej_republiky) a neďaleko [Dóm svätého Martina](https://sk.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_sv%C3%A4t%C3%A9ho_Martina_(Bratislava)).

Najvýraznejšou modernou stavbou je [Most SNP](https://sk.wikipedia.org/wiki/Most_SNP) na Dunaji, najväčší zavesený most na svete s jedným pilierom a jednou závesnou rovinou[[6]](https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava#cite_note-6). V roku [2001](https://sk.wikipedia.org/wiki/2001) bol vyhlásený za stavbu storočia na Slovensku v kategórii mostné stavby.

**SPIŠSKÁ NOVÁ VES** - Bratislava je mesto bohaté na pamiatky, z ktorých mnohé sa nachádzajú v [Starom Meste](https://sk.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A9_Mesto_(Bratislava)). Mestská [pamiatková rezervácia](https://sk.wikipedia.org/wiki/Pamiatkov%C3%A1_rezerv%C3%A1cia) je jedna z najväčších na Slovensku. Dominantou je štvorvežový [Bratislavský hrad](https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislavsk%C3%BD_hrad), vedľa ktorého sa nachádza budova [Národnej rady Slovenskej republiky](https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%A1_rada_Slovenskej_republiky) a neďaleko [Dóm svätého Martina](https://sk.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_sv%C3%A4t%C3%A9ho_Martina_(Bratislava)).

Najvýraznejšou modernou stavbou je [Most SNP](https://sk.wikipedia.org/wiki/Most_SNP) na Dunaji, najväčší zavesený most na svete s jedným pilierom a jednou závesnou rovinou[[6]](https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava#cite_note-6). V roku [2001](https://sk.wikipedia.org/wiki/2001) bol vyhlásený za stavbu storočia na Slovensku v kategórii mostné stavby.V priebehu [10. storočia](https://sk.wikipedia.org/wiki/10._storo%C4%8Die) sa štruktúra slovenského osídlenia stabilizovala a ustálili sa aj komunikačné ťahy, ktoré neskôr tvorili základ cestnej siete na Spiši.

Archeologické nálezy potvrdzujú, že územie stredného Spiša, na ktorom leží Spišská Nová Ves, bolo už v dobe [veľkomoravskej ríše](https://sk.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEkomoravsk%C3%A1_r%C3%AD%C5%A1a)osídlené slovanským obyvateľstvom.

Od zániku Veľkomoravskej ríše až do začiatku [13. storočia](https://sk.wikipedia.org/wiki/13._storo%C4%8Die), kedy sa objavujú prvé písomné správy, nie sú o osudoch Spiša žiadne správy. Túto medzeru dopĺňa jedine komplexný archeologický výskum.

[Tatársky vpád](https://sk.wikipedia.org/wiki/Tat%C3%A1ri_(etnikum)), ktorý sa týmto krajom v polovici 13. storočia prehnal, ponechal nažive málo ľudí. Preto sem panovník pozýval hostí – kolonistov, ktorých obdarúval mimoriadnymi výsadami a slobodami. Návrat obyvateľstva Spiša do svojich pôvodných sídiel a chotárov po uplynutí tatárskeho nebezpečia a usadzovanie nových kolonistov nebolo celkom bez problémov. Z toho dôvodu sem panovník vyslal svojich vyslancov, aby na celom Spiši vymedzili hranice medzi chotármi jednotlivých obcí.

**Spišské Podhradie** je [mesto](https://sk.wikipedia.org/wiki/Mesto_(Slovensko)) na [Slovensku](https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko) ležiace v [Prešovskom kraji](https://sk.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%A1ovsk%C3%BD_kraj) v [okrese Levoča](https://sk.wikipedia.org/wiki/Okres_Levo%C4%8Da). Mesto sa nachádza v [Hornádskej kotline](https://sk.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%A1dska_kotlina), v údolí riečky [Margecianka](https://sk.wikipedia.org/wiki/Margecianka), asi 12 km východne od [Levoče](https://sk.wikipedia.org/wiki/Levo%C4%8Da). Severne od mesta prechádza [diaľnica D1](https://sk.wikipedia.org/wiki/Dia%C4%BEnica_D1_(Slovensko)) i [cesta Levoča - Prešov](https://sk.wikipedia.org/wiki/Cesta_I._triedy_18_(Slovensko)), priamo mestom potom vedie [cesta do Spišských Vlách a Košíc](https://sk.wikipedia.org/wiki/Cesta_II._triedy_547_(Slovensko)). Mesto Spišské Podhradie bolo v [12. storočí](https://sk.wikipedia.org/wiki/12._storo%C4%8Die) skutočným podhradím [Spišského hradu](https://sk.wikipedia.org/wiki/Spi%C5%A1sk%C3%BD_hrad), no v nasledujúcom storočí sa už vyvinulo v mestečko, nezávislé od hradu. Jeho [erb](https://sk.wikipedia.org/wiki/Erb) má pôvod v [15. storočí](https://sk.wikipedia.org/wiki/15._storo%C4%8Die) a patrí do heraldicky osobitne cennej skupiny tzv. hovoriacich erbov, ktoré sa svojím motívom viažu k názvu mesta (v prípade Spišského Podhradia k niekdajšiemu nemeckému názvu Kirchdorf, resp. Kirchdrauf). Mesto obnovilo používanie svojho historického erbu v roku [1991](https://sk.wikipedia.org/wiki/1991).

Spišské Podhradie leží v údolí medzi dvoma zo štyroch stredovekých centier [Spiša](https://sk.wikipedia.org/wiki/Spi%C5%A1_(regi%C3%B3n)) - Spišským hradom a [Spišskou Kapitulou](https://sk.wikipedia.org/wiki/Spi%C5%A1sk%C3%A1_Kapitula), ktoré boli 11. decembra [1993](https://sk.wikipedia.org/wiki/1993) spolu s [kostolom Sv. Ducha](https://sk.wikipedia.org/wiki/Kostol_Sv%C3%A4t%C3%A9ho_Ducha_(%C5%BDehra)) v [Žehre](https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDehra) zapísané v kolumbijskej Cartaghene do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva [UNESCO](https://sk.wikipedia.org/wiki/UNESCO).

Dejiny mesta sú späté s dejinami hradu. Najstaršie osídlenie okolia sa viaže na [dobu kamennú](https://sk.wikipedia.org/wiki/Kamenn%C3%A1_doba). Spišské Podhradie vzniklo na západ od [hradného vrchu](https://sk.wikipedia.org/wiki/Spi%C5%A1sk%C3%BD_hradn%C3%BD_vrch) - brala, pravdepodobne už v [11. storočí](https://sk.wikipedia.org/wiki/11._storo%C4%8Die). [Prvá písomná zmienka](https://sk.wikipedia.org/wiki/Prv%C3%A1_p%C3%ADsomn%C3%A1_zmienka) je v liste kráľa [Bela IV.](https://sk.wikipedia.org/wiki/Belo_IV.) z roku [1249](https://sk.wikipedia.org/wiki/1249). V 12. storočí sa rozvíjalo ako podhradie Spišského hradu. V druhej polovici 12. a v 13. storočí dosídlili mesto nemeckí prisťahovalci a patrilo do Spoločenstva spišských Sasov. Kráľ [Žigmund](https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDigmund_(Sv%C3%A4t%C3%A1_r%C3%ADmska_r%C3%AD%C5%A1a)) roku [1412](https://sk.wikipedia.org/wiki/1412) založil mesto Poľsku spolu s viacerými spišskými mestami. Významné trhové práva mesto dostalo roku [1456](https://sk.wikipedia.org/wiki/1456), odkedy mohlo usporadúvať týždenné trhy (známy „Podradský štvartek“), ktoré trvali až do polovice [20. storočia](https://sk.wikipedia.org/wiki/20._storo%C4%8Die). Medzi obyvateľmi mesta významný zástoj mali [Nemci](https://sk.wikipedia.org/wiki/Nemci) a [Židia](https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidia). Obe národnosti mali svoje školy a chrámy. Súčasťou Spišského Podhradia je [Spišská Kapitula](https://sk.wikipedia.org/wiki/Spi%C5%A1sk%C3%A1_Kapitula), od roku [1956](https://sk.wikipedia.org/wiki/1956) [mestská pamiatková rezervácia](https://sk.wikipedia.org/wiki/Mestsk%C3%A1_pamiatkov%C3%A1_rezerv%C3%A1cia). Kapitula vznikla na križovatke významných ciest pod Spišským hradom už v 11. storočí. Postupne sa stala cirkevným centrom Spiša a koncom 12. storočia sídlom prepošstva. Spišská Kapitula je sídlom obnoveného spišského biskupstva a Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. Spišská Kapitula aj Spišské Podhradie boli známe kvalitnými školami. Spišská Kapitula bola jedným z najznámejších religióznych centier v Európe, čo sa premietlo do vzdelávania, rozrastania knižnice a tradícií cirkevného spevu.