A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején

*(Hanna prezentációja alapján)*

IV. Béla politikája a tatárjárás előtt

 IV. Béla (1235-1270)

 Vármegyerendszer

 Bárók

 Szerviensek

 Várjobbágyok

 Ez adta a jövedelmet és a hadsereget

 II. Andrással ellentétes politika

 Földbirtokok visszavétele

 Kunok befogadása (Duna-Tisza közén, Kiskunságban)

 Abban reménykedett, hogy védelmet nyújtanak a tatárok ellen

 Konfliktus a magyarok és kunok között (eltérő életforma, legeltetés)

 A tatárok érkezését Julianus barát jelezte (1240: Kijev bukása)

 Segítséget kért Európa keresztény uralkodóitól

Tatárjárás (1241-1242)

 A Vereckei-hágón keresztül jöttek

 Batu kán, 60 000 fős sereg

 Támadás 3 oldalról

 Béla: véres kardot körbehordozta – hadba hívás

 Nem gyülekeztek ellentétek miatt

 Kunok: „tatár kémek”

 Megölték Köteny kun vezért

 Fosztogatva kivonultak az országból

 A tatár seregek a Sajóig csalták a magyarokat

 Muhinál megsemmisítő vereséget mértek rájuk

 IV. Béla kíséretével menekülésre kényszerült

 II. Frigyes osztrák herceg fogságába estek

 Át kellett engedniük néhány dunántúli területet a szabadságukért

 Végül Dalmáciába, Trau várába menekültek

 Ögödej kán halála után a tatárok kivonultak az országból

IV. Béla megváltozott politikája, az újjáépítés

 Újabb tatár támadástól tartva, jó viszony kialakítása a nemesekkel:

 Kővárak építtetése, cserébe birtokot kaptak

 Bárók befolyása növekedett

 Súlyos emberveszteség (~20-50%)

 Az emberek egy része mocsarakban rejtőzött

 A király külföldiek behívásával akarta pótolni a veszteségeket (II. Honalapító)

 Kunok az Alföldre

 Csehek, morvák a Felvidékre

 Németek a nyugati országrészre

 Románok Erdélybe