**A középkori város**

A **középkor időszaka 476-tól 1453-ig** tart. **476**-ban **szűnt meg** a **Nyugatrómai Birodalom**, **1453-ban** pedig **Konstantinápoly került** az oszmán **törökök** kezére. A középkor **két korszaka** a **korai** (kb. a 10. sz.-ig, 900-as évekig) és az **érett** középkor (kb. a 11. sz.-tól) kezdődik. Utóbbihoz kapcsolódik a városi kultúra, a városi fejlődés kibontakozása.

A Nyugatrómai Birodalom városainak összeomlása után az újjászerveződő társadalmak előkelői ezekkel a volt terekkel és épületekkel nem tudtak mit kezdeni. Nem versenyezhettek az antikvitással sem technikai, sem szellemi téren, mások voltak az igények. A **legfőbb célnak, a védekezés**nek megfelelően (menedékhellyé) **alakították át az egykori városokat.**

A városok kialakulását **földrajzi-gazdasági szempontok** határozták meg. Ott jöttek létre, ahol **élénk volt a kereskedelem:** pl. földesúri várak (+védelem → több ember), nagyobb szárazföldi **kereszteződések**, vízi átkelőhelyek, hidak mellett, **2 eltérő terület határán** (másfajta termékek cseréje → gabona – fa, kő). Kezdetben a **földesúr alá tartoztak a városok**, de a fejlődés miatt **létrejöttek a kommunák, városi önállóság gondolatai**, amelyek az **önkormányzat alapjait** fektették le. **Céljuk** az volt, hogy **kikerüljenek a földesúr hatalma alól** pénzzel (megváltás) vagy harccal.

**A városi önkormányzatok szabadon választják meg a vezető tagokat** (polgármester, városi tanács). Továbbá joguk volt a **szabad bíró- és pap választás**ához is. **Ők alkották a jogszabályokat**, melyek csak a **saját**, önálló **városukban érvényes**. Az önálló város **jelképe a városfal**, melyek a **király keze alá** akartak kerülni, **hogy segítse őket**. A király is szívesen „vette magához” a vársokat, hiszen belőlük szép **bevételeket szedett tőlük** adó formájában. A kereskedővárosoknak **különböző kiváltságokat** is adott, pl. **vásártartás** vagy **árumegállító jog** (el kellett adni a terméket, ha nem, akkor elvették tőle).

Ezekben **a városokban** a **polgárság** élt. Nagy részük a kereskedelemben vett részt, mint **kézműves, ipari munkás**, másik részük pedig a város körüli **földeket művelte**. Ehhez a réteghez tartozás **szabadságot jelentett a jobbágyok számára**: 1 év és 1 napig kellett a városban élnie a földesúr nélkül. A **jelentős beáramló jövedelem** miatt **vagyoni csoportok** alakultak ki: **patríciusok** - (leggazdagabb kereskedők, iparosok, politikai jogok, szavazás); **plebejusok** – (köznép, nincstelenek, kevés pénz, korlátolt politikai jogok). A **patríciusok irányították** a városokat, közülük lettek a **polgármesterek és a szenátus** tagjai is.

Az **ipari városokban** adott keretek közt dolgoztak az emberek, **céheket hoztak létre.** Itt **azonos szakmát űző iparosok, kézművesek érdekvédelmi szervezetek voltak együtt**. (pl. kovácsok, szabók, cipészek). Ezzel **meg akarták szüntetni a gazdasági versenyt** és **javítan**i akarták a termelt áru **minőségét**. A **céhszabályzat**ba belefoglalták, hogy ki mennyi időt, hány emberrel, miből, mennyiből dolgozhat, az árakat is a szabályok határozták meg. Mindenki ugyanúgy dolgozott, ugyanazt csinálta, **nem volt versengés**. **Tilos volt a munkamegosztás**, **1 termék**et csak **1 ember** csinálhatott, ezért **kevesebb termék**et állítottak elő, de azok nagyon magas **minőség**űek voltak. A 12. századtól kezdve egy-egy iparág megpróbálta **monopolizálni** a városok piackörzeteit. A céhen belül **hierarchia** volt: **inas, céhlegény, mester**. Az inasokból **hosszú tanulás** után válhatott mester, el kellett menni egy **vándorút**ra és egy **vizsgatermék**et is be kellett mutatni. A **céhmestert** adott időre választották. Ő **ítélkezett a tagok peres ügyeiben**, ő felelt a **pénzért** és az **irattárat** is kezelte. Az inasoknak **szállást** és **élelmet** biztosított. A munka mellett **várfal-menti őrség**et is vállaltak. **Ha meghalt** a mester, akkor **családját támogatták**.

Az **agrárváros** lakói többnyire mezőgazdasággal foglalkoztak. E városok zöme a földesúr fennhatósága alatt maradt, és csak a bíráskodási önkormányzatot sikerült elnyerniük.

A városok **várfaltól várfalig** tartottak, ezért főleg **sikátorok**, elhanyagolt utcák jellemezték. **Nem volt csatorna** és **közvilágítás** sem, a szemét az **ürülék**kel keverve **folyt az utcán**. Ezek **járványok**hoz vezettek: **1348-1351 között pestis pusztított.** A falak miatt inkább **felfelé terjeszkedtek** a házak. **Fából** épültek, **zsúfoltak** és szorosan **egymás mellé** építették őket, tűz esetén **gyorsan leégett** a város. A **központban** általában a **piactér** és a **városház** és a **katedrális** (templom) volt.