**Uhorsko za vlády Jagellovcov**

Po smrti Mateja Korvína uhorský snem zvolil za kráľa Poliaka **Vladislava II. Jagelovského.** Keďže ani Matej nezanechal legitímneho mužského potomka. Bol známy aj ako „kráľ dobře“, ktorý sa stal nástrojom v jej rukách. Už pri nástupe na trón sa zaviazal zrušiť niektoré dane svojho predchodcu a sľúbil, že o dôležitých otázkach bude rokovať s uhorskými stavmi. Dodržaním tohto sľubu sa dostal do pasce neustálych finančných ťažkostí. Krátko po nástupe **– v r. 1491**– Vladislav v Bratislave uzavrel s Maximiliánom Habsburským**dohodu o nástupníctve**, podľa ktorej by v prípade vymretia Jagelovcov ich trón pripadol Habsburgovcom a naopak. Dohodu neskôr potvrdili sobáše Vladislavovho syna Ľudovíta s Máriou Habsburskou. Za Vladislavovej vlády bol skutočná moc v Uhorsku v rukách magnátov, medzi ktorými prepukali rôzne rozbroje. Najmä na strednom Slovensku, v okolí banských miest, ktoré boli pre chamtivých šľachticov veľkým lákadlom.

Sociálne napätie v krajine vyvrcholilo v r. 1514 vypuknutím tzv. **Dóžovho povstania**. Išlo o vzburu roľníckeho vojska, ktoré pôvodne **zverboval ostrihomský arcibiskup Tomáš Bakóc do krížovej výpravy proti Turkom.** Uhorská šľachta sa výpravy odmietla zúčastniť. Zverbovaní poddaní v počte okolo 40 tisíc sa vzbúrili a na ich čelo sa postavil sedmohradský zeman Juraj Dóža. Ku povstaniu, ktoré trvalo približne dva mesiace a prebiehalo predovšetkým na území dnešného Maďarska, sa pridávali poddaní, nespokojní s ťažkým životom a neustále sa zvyšujúcim zaťažovaním zo strany zemepánov. Nakoniec ho porazili vojská uhorských magnátov. Juraj Dóža bol kruto popravený: posadili ho na žeravý trón a na hlavu mu ako „sedliackemu kráľovi“ dali žeravú korunu.

Krátko po potlačení povstania uhorský snem ako návrh zákona prijal tzv. **Tripartitum** - **schválený zákaz voľného sťahovania poddaných večné pripútanie k pôde.**

Za vlády Vladislavovho nástupcu **Ľudovíta II. (1516-1526)** pokračoval úpadok krajiny. Moc bola v rukách magnátov, z nich najvplyvnejší bol **Ján Zápoľský**, ktorý sa netajil svojimi ašpiráciami na uhorský trón. Z juhu Uhorsko ohrozovali Uhorsko Turci.

Turecký sultán **Sulejman 1** sa rozhodol využiť slabosť svojho protivníka a vydal sa so svojím vojskom smerom na sever. Do tureckých rúk padala jedna uhorská pevnosť za druhou, no uhorská šľachta neschopná reálneho odhadu situácie, odsúhlasila na financovanie obrany veľmi nízku sumu. Kráľ sa obrátil s prosbou o pomoc na pápeža, benátskeho dóžu, anglického, poľského a rakúskeho panovníka, no ich pomoc bola len veľmi obmedzená. **29. augusta 1526 sa pri meste Moháč** odohrala bitka medzi asi 25 tisícovým uhorským a asi 60 tisícovým tureckým vojskom. Pomoc, ktorú na poslednú chvíľu vyslali Ján Zápoľský, Ferdinand Habsburský a české stavy nestihla prísť. Uhorské vojsko bolo na hlavu porazené a mladý kráľ sa na úteku utopil. Moháčskou porážkou sa Turkom otvorila cesta do Uhorska, ktorí jeho veľkú časť okupovali necelých dvesto rokov. Smrťou kráľa Ľudovíta vymrela uhorská vetva Jagelovcov a Uhorsko sa podľa nástupníckych dohôd stalo súčasťou rozsiahlej Habsburskej monarchie.

Časť uhorskej šľachty (český snem) zvolila za kráľa Ferdinanda Habsburského, 2.časť šľachty (uhorský snem) si zvolila za kráľa Jána Zápoľského (z domáceho šľachtického rodu). Nárok na uhorský trón si robil aj turecký sultán Suleyman I. Tak malo Uhorsko 2 kráľov, ktorí mali medzi sebou konflikty, ktoré riešili vojensky aj diplomaticky niekoľko rokov. **Roku 1538 sa stretli vo Veľkom Varadíne,** kde sa dohodli na mieri a rozdelení krajiny. **Roku 1941** bolo Uhorsko definitívne rozdelené na tri časti:

**1.  Budínsky pašalík** – takmer celé územie dnešného Maďarska – Turci

**2.  Sedmohradsko – Zápoľsky**, ale pod dohľadom Turkov

**3.  Vlastné Uhorsko** – dnešné Slovensko, západná časť Uhorska, časť Chorvátska – Ferdinand I. Bratislava sa stala 1536 - 1848 korunovačným a hlavným mestom Uhorska. Po smrti Zápoľského sa Ferdinand I. stal jediným uhorským kráľom, jeho korunováciou roku **1526** za českého a uhorského kráľa vznikla **habsburská monarchia (1526 – 1918)**