37. A három részre szakadt Magyarország

Ismertesse a végvárak szerepét, a végvári életmódot a XI. századi Magyarországon! Használja a történelmi atlasz megfelelő térképét!

„Rövidre fogva: csapatokért nyomultak be a várospa, megszállták az összes őrhelyeket; a szembejövőket bezavarták saját házaikba, ők maguk két napon át a polgárok házai előtt tanyáztak, tele volt velük a piacét, zsidófáság tömege az utcák; a királyné őrhelye fiát visszatartották a többi úrral együtt a sátorban, s nem is engedtek korábban haza, csak már akkor, amikor a császár megbízott emberei visszajöttek és jelentették: Budát a császár akarata szerint, ellenállás nélkül bevetett.” (Isabella királyné megbízottja Veranesics Antalhoz Buda elveszítéséről, 1541)

„Minén mú fogyatékosan és szükségben vannak, azt csak az Isten tudja. Sokaknak közülük, az kik vagyon 40 esztendeje, hogy őrhelye szolgálatában vagynak, az orcadónak és vén szakállukon csorgott le a könnyűk. [...] Jó hitemre mondhatom, hogy ugyan sokan vannak közülük, hogy három vagy négy napja is nem lehetnek az kényebről.” (Pálffy Miklós, a XI. század végének egyik legnevesebb magyar hadvezere a végvári katonának közönségére.)

Válaszai az alábbi szem- pontokra ténjen ki:

- A XI. századi magyar végvárenszzer képülelés (történelmi okok és körülmények)
- A végvári katonasság társadalmi összetétele
- A végvárak mindennapi életere
- A várbéborúk legfontosabb emlékei 1552 és 1568 között – a hárborúk lezárása
- A végvári katonák hősességének üvöltése a magyar irodalmban

**Balassi Bálti: Egy katonaink, A végek dicséretére, 1–2. verszak**

**Várhaborúk Magyarországon a XI. század középében**

Várhaborúk Magyarországon a XI. század középében

- Vítézek! Mi lehet E széles föld felett Szébb dolog a végeknél? Holot kikeled? A sok szép madár szól Kivel ember ugyan él Mező jól illetet Az ég szép harmatot Ad, ki kedves mindennél.

- Ellenség hítre Vítétekknek szreve Gyakorta ott felbuzdul Sőt azoknak is Csak jól kedvéből is Vitéz próbával indül; Holot sebesedik Ölj, fog: vitezkedik, Homlokán vérlőcsendül.”

„További Ali Portog [portugál származású hadmérnök] bassa a nagy kiterjesztődő mocsarak, lápos területek miatt szinte járhatatlan, és mienek által megközelíthetetlennek vélt eldalon külön csatornákat hízott, a vizeket levezetették, annyi fát és földet hordott oda, hogy rövid idő alatt jelentős nagy halmat hányatott, mindez a szegény keresztény parasztok ezreihez keserves munkavállalat. A mienek állandóon lőtték őket a várból, de az ellenség erre rá sem hozott sor. Hiszen tudta, hogy a golyók csak nyomorult keresztényekre hulla- nak, egyrészt azokra, aki a fővár alatt Nánótorbévértől egész időig laknak és ezért ide kényeszerették őket. Másrészt azokra a nyomorult emberekre, akiket csak a hadjárat során vontak állati íga alá és szolgaságba, egyébként is származás ragadvága, [...]”

**A becsület, férfias, lovagias prófét [...] az utolsó és végző szükség arra készítette, hogy a körlététe még életben maradt nemeseikkel ellenben - a többi meglevő harcosok színén a vár kapuja elé gyűltnek, amelyet ebben a nyomorúságos helyzetben [a vár kijavult] ökörést kinyitottak – a bűntéma pincével és magyar sicaakkal, a kezében pisztollyal és az oldalán súlyos palkossal [...] meghal becsülettel hitében. [...] (Jelentés Miksa királyhoz Szegevár védelméről és pusztulásáról)“

- Sírva veszik maat szegi Magyarország. Mert tőle távozók hangosság, vigaság. Belőle kikele sok férfi gazdag. És fogságban esik egyérvény uralás. (Timoló Sebestyén, Práut Péter, Majfát József és Tere Bálti elfoglalásáról szóló ének kezdő strofája, 2. verszak)

- Sírulmas énnek telettel megvállom, Áldott Magyarország, tűllt elhurcolom. Vajjon s mikor leszön jó Budapestban lakáson! Az Felfüldet bírják az kevél némenők, Szereméséget bírják az fene törökök, Vajjon s mikor leszön jó Budapestban lakáson!” (Borromeszzi Péter: Sírulmas énnekom, 1–2. verszak)
„Adom tudtára minden rendeknek, az kiknek illik, kiváltéképpen végbeli fő- és vicekapitány uraméknak, ő nagyságoknak, őkegyelmeknek, hadnagy és vajda uraméknak és minden tiszteknek, városi és falusi bíráknak, polgároknak, hogy ez levelem mutató esztergomi Fodor László nevű rabnak koldulásával kell szerét vennie sarca megfizetésének. Annak okáért kértek főjül (felül) megnevezett minden rendeket, uraimat és barátaimat, hogy valahol ezen rab igaz koldulásban jár és kolduló rabi hivatalában viseli magát, senkitől meg ne háboríttassék, engedvén neki három esztendőre való koldulásra ez levelem ereje mellett szabadságot.”

(E koldulólevelet Musztafa pápai várkapitány bocsátotta ki magyar nyelven)