Kulturna i politička povijest Hrvatske u 16. i 17. st.

1. Stogodišnji hrvatsko- turski rat (1493.-1593.)

* Propast Bosanskog Kraljevstva 1463. godine
* Stogodišnji rat započinje Krbavskom bitkom 1493. ( Krbava u Lici)
	+ Bosanski sandžak- beg Hadum Jakub- paša porazio hrvatsku feudalnu vojsku pod zapovjedništvom bana Emerika Derenčina
* Osmansko carstvo pali, pljačka i uzima sužnje u istočnim dijelovima Kraljevine Hrvatske od Zemuna do Osijeka i od Vrbasa prema Pounju
* Turska ratna strategija:
	+ Prvo neredovita vojska (balkanski Vlasi) pa zatim redovita
	+ Zadatak im je sve pretvoriti u pustoš, uzimajući sužnje i blago
* Vlasi postaju vrsni turski krajišnici u novostečenim pograničnim nahijama
	+ Nahije su najmanje teritorijalne administrativne jedinice Osmanskog carstva;

Upravna jedinica Osmanskog carstva koja je sastojala od desetak sela, grupiranih oko jednog većeg naselja ili gradića

* Prema defterima Vlah je opisan i kao graničar koji uživa položaj slobodnog seljaka i obavlja vojnu službu
	+ Defteri su najstariji sačuvani popisi Bosanskog sandžaka iz 1468., 1475. i 1490.
* Najteže su prošli gradovi:
	+ Klis, Knin, Obrovac, Vrbas, oko Jajca i Banja Luke, razorena seoska zajednica na dugom potezu od Zemuna do Osijeka
* Turci dolinom Sane ili preko Duvanjskog i Livanjskog polja provaljuju iz Bosanskog i Hercegovačkog sandžaka u Kraljevinu Hrvatsku- uzimaju roblje i blago

Zapisi suvremenika o turskom pustošenju početkom Stogodišnjeg rata

* 1477. prvi uputio Juraj Šišgorić u „Elegiji o pustošenju Šibenskog polja „ 1468. Godine
* Marko Marulić „Molitva suprotiva Turkom“ moli Boga za vjerni hrvatski puk
* Nadbiskup Bernardin Zane pomoć hrvatskom seoskom puku
* Glagoljaški svećenik Martinac „ i bila je u tim krajevima tuga velika kod svih živućih i na sve strane“
* Hrvatski sabor 1494. u Bihaću traži pomoć od pape Aleksandra VI.
* Šimun Kožičić Benja – šesta sjednica Lateranskog koncila u Rimu 1513. godine
* Bernardin Frankopan poziva u pomoć sabor njemačkih zemalja u Nurnbergu 1522. godine
	+ Ferdinand Habsburški naziva Hrvate „kršćanski viteški narod“ koji poput štita stoji ispred Koruške, Štejerske i Kranjske
		- ANTEMURALE CHRISTIANITATIS (PREDZIĐE KRŠĆANSTVA) – stoljetni sinonim za Hrvate

Zanimanje Habsburgovaca za krunu kraljevina Hrvatske, Ugarske i Češke

* 1463. (godina propasti Bosanskog Kraljevstva) Fridrik III. sklapa dinastički ugovor o nasljeđivanju s kraljem Matijašem Korvinom
	+ Ako kralj Matijaš umre bez zakonita muškog potomka, naslijedit će ga Fridrik III. ILI njegov sin Maksimilijan
	+ Međutim, Mađari i dio Hrvata izabiru za kralja Vladislava II. Jagelovića iz litavsko- poljske dinastije
* 1491. Maksimilijan i Vladislav sklapaju ugovor u Požunu
	+ Kruna pripada Habsburgovcima ako Vladislav umre bez zakonitog sina
* 1505. Ugarski sabor
	+ Ako Vladislav umre bez muškog potomka, na ugarsko prijestolje mora doći „domaći sin“
* 1506. Maksimilijan i Vladislav sklapaju tajni ugovor u Weiner Neustadtu
	+ Maksimilijanov unuk Ferdinand će oženit Anu (kćer Vladislava II.)
	+ Ferdinandova sestra Marija udat će se za budućeg Vladislavova sina
	+ 1515. Obnovljen ugovor Ferdinand Habsburški je došao na prijestolje triju kraljevina: Češke, Ugarske i Hrvatske
* 1516. Vladislava II. nasljeđuje jedini muški potomak Ludovik II. Jagelović
	+ 1526. Mohačka bitka između Ludovika II. Jagelovića (Hrvatsko ugarsko kraljevstvo) i sultana Sulejmana I. Veličanstvenog (Osmansko carstvo) – pobjeda Osmanlija
		- Gasi se loza Jagelovića, umire Ludovik II. Jagelović- ispražnjena čak tri prijestolja: hrvatsko, češko i ugarsko
			* Hrvatska i Ugarska: Ivan Zapolja, Ferdinand Habsburški
		- Pobjeda na Mohaču podignula je Osmansko Carstvu u red najveće europske velesile
* Napadi turske vojske na zemlje Hrvatskog Kraljevstva polaze iz Bosanskog i Hercegovačkog sandžaka
	+ 1520. Pogibija biskupa i bana Petra Berislavića kod Korenice – opasnost hrvatskim gradovima na jugu Velebita
	+ 1513. Turci haraju po župi Cetini, zauzimaju Sinj, strategijski cilj je bio Knin
	+ Knin- ključ i južna vrata Hrvatskog Kraljevstva, on je bio biskupsko i županijsko središte
	+ 1522. Turci iz BiH zauzimaju Knin te on postaje sjedište najzapadnijeg sandžaka Osmanskog Carstva
	+ Kasnije, Turci zauzimaju Liku i Krbavu- pripojeni Bosanskom sandžaku
	+ Nova uporišta Knin (1522.), Skradin (1522.) i Obrovac (1527.), Ostrovica (1523.) – pljačkaju Krbavu, Liku i zaleđe dalmatinskih gradova
		- Najviše stradaju sela Ravnih kotara, međurječje od Krke do Zrmanje
		- Zadarsko zaleđe ostaje bez hrvatskog seoskog stanovništva
		- 1538. Obrovac preuzimaju Mlečani i razaraju njegove utvrde
	+ Savsko dunavsko međurječje
		- 1526. Zauzimaju Srijem, istočnu Slavoniju – Ilok, Osijek, Đakovo
		- Osijek- dravski most i riječno pristanište postaju najvitalnije prohodište turske vojske iz Rumelijskog i Bosanskog pašaluka
			* Oslobođenje Slavonije, Osijeka i Mađarske mirom u Srijemskih Karlovcima 1699.

Hrvati traže savez s Ferdinandom Habsburškim- odluke Cetinskog sabora

* 1526. Sabor u Križevcima
	+ hrvatski velikaši na čelu s Krstom Frankopanom zahtijevaju da se Hrvatska odcijepi od Ludovika II. Jagelovića tj. od Kraljevine Ugarske te da novi vladar bude Ferdinand Habsburški
* 1499.- 1502. Mletačko- turski rat neki hrvatski velikaši su bili pod pokroviteljstvom Mletačke Republike
	+ Venecija želi pokrenuti protuturski savez i za njega pridobiti Vladislava II.
* 1526./ 1527. Ferdinand želi dobiti sve tri krune (Hrvatska, Ugarska i Češka)
	+ 23.11.1526. izabiru ga Česi
	+ Mađari izabiru Ivana Zapolju – pristaše Ivana Zapolje (narodnjaci), pristaše bečkog dvora (dvorska stranka)
	+ sabor u listopadu 1526. Ferdinandovi izaslanici Nikola Jurišić i Ivan Pichler
		- Izbor kralja koji Hrvatima može pružiti ratnu i vojnu pomoć u borbi s Turcima
	+ Sabor 31.12. 1526. Cetingrad
		- Ferdinand i žena Ana (kći Vladislava Jagelovića) su dostojni krune
		- Ulazak Kraljevine Hrvatske u zajednicu alpskih zemalja s Bečom na čelu označila je kraj 400- godišnjeg međudržavnog saveza Kraljevine Hrvatske i Kraljevine Ugarske
	+ 1.1.1527. nastavak Sabora
		- Za zaštitu svog Kraljevstva Hrvatskoga držat će u ovom kraljevstvu dvjesto pješaka i dvjesto konjanika, pješacima zapovijeda vrhovni kapetan Njegova Kraljevskog Veličanstva
		- Kraljevsko Veličanstvo držat će prikladan broj ratnika na granici vojvodstva Kranjske prema Hrvatskoj
		- Njegovo Veličanstvo će dati pregledati tvrđe, gradove i utvrde u ovom kraljevstvu i opskrbiti ih nužnim stvarima
		- Jamčimo istim staležima i redovima sačuvati i uzdržavati sve njihove povlastice te sva njihova prava, sloboštine i odluke
	+ Adresi
		- Diplomatski spis koji donosi zaključke sabora nakon 1.1.1527.
		- Ponovno zahtjevi za vojnu pomoć , novčana pomoć za unovačenje hrvatskog plemstva i plaćanje 1000 vojnika, slanje ratne opreme i briga za obranu hrvatskih graničnih utvrda

Cetinski sabor označava početak obrambene konsolidacije iz koje će niknuti poznata Vojna krajina u Hrvatskoj koja će svojim bedemom napokon zaustaviti tursku agresiju prema središnjoj Europi.

Rascjep u rodovima plemstva. Rat između Ferdinanda i Ivana Zapolje

* 6.1. 1527. Hrvatski knezovi i plemstvo Slavonije zajedno s Krstom Frankapanom biraju na saboru u Dubravi drugog kralja- Ivana Zapolju
* Izbori u Cetingradu i Dubravi su dvije koncepcije u obrani Hrvatskog Kraljevstva: zapadna i panonska
* Cetingrad i Dubrava donose građanski rat 1527.- 1530. – Hrvatska izgubila oko 15 000 km$^{2}$ svog teritorija
* 1538. Nagodba Ivana Zapolje i Ferdinanda Habsburškog, dotad Hrvatska gubi cijelu središnju Slavoniju s Požegom (1536. Smederevski paša pomiče granice Turskog Carstva do Valpova i Našica), a s padom Klisa (1537.) i južnu Hrvatsku
* **Sultan do sredine 16. St. zagospodario najvećim dijelom zaleđa Dalmacije, Hrvatske do Une, Srijemom i Slavonijom do crte Pakrac- Virovitica te cijelom srednjom Ugarskom, smjestivši u Budimu (1541.) sjedište turskog pašaluka**
* Turska je zagospodarila cijelom Požeškom kotlinom, a samo dvije godine kasnije Turci su osvojili Dubicu – velika vrata Bosanskog sandžaka za pljačkaške pohode preko Save u Slavoniju
* **Požeški sandžak-** vojnoupravna jedinica u Požegi
* **1552.** Virovitica, poslije Čazma (Čazmanski sandžak) – razaraju Čazmu 1559. zbog straha od hrvatske protunavele, sjedište sandžaka Pakrac ( Pakrački sandžak) 1584. i Dubrava
* **Pad Jajca, Banja Luke, Like, Krbave i Klisa –** gubitak obrambene crte Hrvatskog kraljevstva
	+ **Prekid trgovačke i prometne privrede jedino vojnička cesta od Topuskog do Senja preko Kapele**
	+ **Padom Jajca pomiče se stoljetna granica Kraljevine hrvatske u Pounje**
	+ **Prostor od Vrbasa do Une zove se „Turska Hrvatska“**

Pokušaji oslobođenja Slavonije i Srijema (1537.)

* Sabor u Križevcima 1537.
	+ Opći ustanak za spas Slavonije
	+ Strategijski cilj je doprijeti Podravinom do Osijeka i očistiti od Turaka cijelu Slavoniju i preko Srijema stići do Zemuna ( najistočnije granične točke Hrvatskoga Kraljevstva u dunavsko- savskom međurječje)
	+ Kralj Ferdinand okuplja vojsku (24 000) sastavljenu od Hrvata, Slovenaca, Čeha, Mađara i Austrijanaca – general Ivan Kacijaner
	+ Šimun Erdody brine o komori (prehrani vojnika i konja)
	+ Vojska se okupljala u Koprivnici, kod Gorjana (Đakovo)
	+ Ivan Kacijaner, Julije Hardeck (Austrija), Ivan Ungand (Štajerska), Albert Schlik (Češka) – napuštaju bojno polje uoči bitke kod Gorjana , Gorjanska katastrofa 1537. Označila je početak 150- godišnje turske vlasti nad Slavonijom

Prvi ugovor o primirju (1547.)

* Turcima ne paše što je Ferdinand kralj (1527.) – Dvadesetogodišnji rat Ferdinanda s Turskim Carstvom
* 1547. Ferdinand ugovora prvo petogodišnje primirje s Turkom uz plaćanje godišnjeg danka od 30 000 zlatnih dukata „ dar sultanu“
* Ferdinand na taj način spašava za sebe i svoj rod dostojanstvo hrvatsko- ugarskog kralja i obranjuje Beč od turskih napada
* Obnavljuje primirje svake pete godine i tako kupuje vrijeme koje mu je potrebno za unutrašnju izgradnju države s tri nove kraljevine (Hrvatska, Češka i Ugarska)
* **Akine**
	+ **Turski pljačkaški pohodi do 4000 vojnika (dozvoljeno primirjem)**
* Ferdinandova smrt 1564.
	+ Do tada, Hrvatska gubi veći dio Moslavine s Čazmom i Viroviticom
	+ Kostajnica je izgubljena 1556., a 1565. pala je posljednja tvrđava na desnoj obali Une- Krupa
* Ferdinand osnova državne institucije i time želi smanjiti sukobe između plemstva i feudalnu usitnjenost:
	+ Dvorsko ratno vijeće
	+ Dvorsko tajno vijeće
	+ Dvorska kancelarija
	+ Dvorska komora

Stogodišnji rat u razdoblju nakon Ferdinandove smrti (1564.)

* Sultan Sulejman prekida primirje s vojskom od 150 000 vojnika i nekoliko stotina topova kreće na pohod u Beč (prijestolnica Srednje Europe)
* 1566. Bitka kod Sigeta Nikola Šubić Zrinski spašava Mađarsku, Hrvatsku i Austriju od pada u turske ruke
* Izgradnja bečkog centralizma i dvorskog apsolutizma

Završne bitke Stogodišnjeg rata – borbe za Bihać i Sisak (1591.- 1593.)

* Sisak- najveća hrvatska tvrđava 1593. Hasan- paša Predojević (Hercegovac)
* Bihać 1592. Proširenje Turske Turske Hrvatske
* Opustošena cijela okolica Siska, Turopolje i sav prostor do Zagreba, u ropstvo (zarobljeništvo) je odveden velik broj seljaka
* Bečka diplomacija pokušava darovima kupiti mir
* Hasan paša Predojević se utvrdio između Hrastovice i petrinje, gradi most u blizini utoka Odre u kupu
* Obrana Siska- Blaž Đurak i Matija Fintić zagrebački kanonici
* Hrvatski ban Toma Erdody okuplja Rudolfa (kralja), Ernesta (nadvojvodu), krajišnike Karlovačke krajine pod Auerespergovim zapovjedništvom, krajišnike Varaždinske krajine ( Graswein), postrojbe iz Kranjske, Koruške i njemački konjanici
* 22.6. 1593. Hrvati (Toma Erdody) napadaju lijevo krilo turske vojske (lijeva obala Odre), Turci bježe prema kupskom mostu, ali ih tamo čekaju Hrvati i počinju ih ubijati, Turci su se utopili ili su ubijeni od strane Hrvata
	+ Stravičan poraz Osmanskog Carstva u kojem umire Hasan- paša Predojević
* 30.8. 1593. Osmansko Carstvo osvojilo Sisak, već 10.8. 1594. Oslobođen Sisak i Petrinja

**Pobjeda kod Siska 1593. očituje se u stvaranju granične crte nakon koje prestaju ofenzivni turski vojni pohodi na Kraljevinu Hrvatsku. 1593. označava kraj Stogodišnjeg hrvatsko- turskog rata.**

**Stogodišnji rat je vrijeme najvećeg stradanja hrvatskog naroda. Na početku Stogodišnjeg rata Kraljevina Hrvatska je imala oko 59 000 km površine, a kraj rata dočekala je sa samo 16 800 km i s oko 400 000 Hrvata.**

**Zaključak- Stogodišnji tursko- hrvatski rat**

Temeljna sastavnica je pogubno raseljavanje hrvatskog puka, seobeni valovi su jadranski, prekokupski i prekodravski. S druge strane, dolaze balkanski Vlasi koji će na razorenim hrvatskim ognjištima podizati prva vlaška naselja u Hrvatskoj.

Preživjela Hrvatska

* Od Drave prema Jadranu, između Virovitice i Koprivnice te između Jasenovca i Siska do same blizine Karlovca
* Prema jugu Turci su osvojili središnji dio Hrvatske od Ogulina i Otočca, Karlobag i Senj su preživjeli

Na kraju Stogodišnjeg rata Tursko Carstvo se prostiralo na tri kontinenta:

* Srednja Azija
* Sjeverna Afrika
* Europa do podnožja Karpata

Tursko Carstvo dijelilo se na 22 begbegluka ili pašaluka . Europski posjed Turskog Carstva organiziran je vojno i upravno u samo tri pašaluka:

* Rumelijskom
* Bosanskom
* Budimskom

Turska osvajanja i etničke promjene- hrvatske migracije i kolonizacija Vlaha

* Sužnjavanje (robstvo, zarobljavanje) i otkup hrvatskog puka od strane Osmanlija
* Oni haraju, pale, ubijaju i odvode roblje u vrijeme rata kao i u vrijeme mira
* Osnovni cilj je slomiti otpornu snagu protivničke države, a seosko stanovništvo prisiliti da se pokori Turcima ili raseli
* Dovode vlaško- stočarsko pučanstvo iz južnih zona i upotrebljavaju ih kao turske krajišnike i vojnike
* Turska Hrvatska- područje od Vrbasa do Une
* Pad Jajca i Banja Luke 1528. Omogućuje još veći dolazak Vlaha
* Dijaspora hrvatskog naroda tijekom Stogodišnjeg rata:
	+ Južni koji je tekao preko Jadranskog mora na Apeninski poluotok
	+ Zapadni koji se kretao južnom padinom Velebita i Risnjaka u Istru ili srednjovjekovnim trgovačkim putovima preko Gorskog kotara u slovenske pokrajine Kranjsku i Goricu
	+ Sjeverni koji je vodio Hrvate preko Drave i Mure u udaljena sjeverna područja u kojima će se mase hrvatskih iseljenika raspršiti po Zapadnoj Ugarskoj, Donjoj Austriji, Moravskoj i Slovačkoj

Osnovni selidbeni smjerovi. Preko Jadrana na Apeninski poluotok

* Zaleđe Dalmacije trpi prve turske udarce – iseljavanje preko Jadranskog mora na Apeninski poluotok
* Najviše iseljavaju s Raba, Paga, Hvara, Korčule i Brača, ali i iz Senja, Bakra, Rijeke, Krka i iz istarskih gradova
* Razlika između sjevernog i prekodravskog i južnog smjera seobe temelji se na poznavanju tj. nepoznavanju jezika zemlje u koju su se doselili hrvatski kolonisti
* Ovi iz dalmatinskih i primorskih gradova znaju talijanski i to je omogućilo brže uključivanje u socijalnu kapilarnost na Apeninskom poluotoku
* Do danas preživjela hrvatska agrarna kolonija su Moliški Hrvati

Zapadni smjer iseljavanja- Istra i slovenske pokrajine

* Lika, Krbava, Ključ, Mostar, Livno, Glamoč, Kranjska, Gorica, Akvilej- pod Turcima
* Martolozi su bili paravojska u Osmanskom carstvu sastavljena u prvo vrijeme od lokalnog kršćanskog stanovništva
* Zauzimaju do 1526. Sav prostor između rijeke Cetine i Zrmanje ( i Knin), Pounje, Liku, Velebit i Plješevicu 1527. Udbina je postala tursko granično uporište
* Spaljena su gotovo sva stara hrvatska naselja na velikom području od Une do Velebita i od Kapele do Kupe u Gorskom kotaru, stara Modruška župa koja je prije bila prometni koridor između Primorske i Panonske Hrvatske i posebna gospodarska i geografska cjelina Hrvatske
* Zamire trgovina i sav život
* Oni koji nisu zarobljeni bježe u Kranjsku i u današnju Belu Krajinu , Štajersku
* Turcima treba dio južnog Velebita kao zimsko pasište za njihove vlaške koloniste
* Turci posebno žele mlađi hrvatski puk jer je njihova cijena veća (za roblje)
	+ Oni bježe u Istru, tamo su mletačke i austrijske vlasti koje obećavaju
* Budim osvajaju 1541.
* Tvrđavski trokut Koprivnica- Križevci- Ivanić
	+ Omogućeno Turcima osvajanje Kostajnice 1556., Cazina 1576., Kladuše 1577.

Sjeverni smjer iseljavanja- zapadna Ugarska, Donja Austrija, Moravska i Slovačka

* Najmasovniji , najintenzivniji smjer iseljavanja
* Hrvati naselili 277 sela u zapadnoj Ugarskoj, Donjoj Austriji, Slovačkoj i Moravskoj
* Gradišćanski Hrvati 179 sela
* **Svi Hrvati koji su iselili u sjeverozapadnom smjeru su Gradišćanski Hrvati.**
* Uzroci iseljavanja:
	+ Agrarna povezanost u zapadnoj Ugarskoj i Donjoj Austriji
	+ Postojanje plemstva u Hrvatskoj
	+ Snažan i osmanlijski ciklon
* Hrvatski ban Franjo Batthyany , vlasnik mnogih posjeda diljem Ugarske, traži Ludovika II. Jagelovića da svoje kmetove iz Hrvatske preseli na imanja u zapadnoj Ugarskoj jer treba radnu snagu
* **Vadum- brodski most kojim su bjegunci prelazili preko Mure u Ugarsku (Gašpar Ernust i Ivan Salaj dopustili)**
* 1533. Hrvatski sabor žele spriječiti emigraciju
	+ Hrvatsko plemstvo zatražilo je od kralja zabranu odvođenja kmetova jer će Hrvatsko Kraljevstvo u protivnom ostati pusto i bez radne snage
* 1535. Sabor u Topuskom
	+ Hrvatsko plemstvo želi vraćanje hrvatskog naroda i zabranu svakog odvođenja kmetova
* Hrvatski ban Petar Keglević i Toma Nadasdy pišu vlastima da ljudi previše migriraju i da se mora tome stati na kraj
* Početkom 15. st. najveći je dio zapadne Slavonije bio u posjedu obitelji Zrinskih, Nadasdyja i Batthyanyja koji su svoje posjede imali i u zapadnoj Mađarskoj
* Na jugu Gradišća svoje posjede imali su i Zrinski
* Od ukupno 69 sela u kojima su živjeli Gradišćanski Hrvati germanizirano je i mađarizirano 49 sela. Danas na jugu Gradišća Hrvata ima u svega 20 sela.
* U široj okolici Šopranja Toma Nadasdy ima posjede , Velika i Međurić u zapadnoj Slavoniji
* Hrvatski kmetovi (puk) prvo naseljavaju Šopranjsku županiju (25 sela) , zatim dolazi do unutarnje seobe ( sjever- jug) i sjever Gradišća (Šopranjska gora do Dunava)
* Širi prostor Donje Austrije – istočni rub Beča, a druga između rijeka Lajte i Dunava – najbrži proces germanizacije (67 sela)
* **1529. U Slovačkoj se pojavljuju prve skupine Hrvata, tri vala:**
	+ **Prvi 40-ih**
	+ **Drugi 50-ih**
	+ **Treći 60-ih**

 Seoba Hrvata iz Kostajnice u Šenkvice

Seobe- zaključak

* Gotovo 300 sela koji pripadaju skupini Gradišćanskih Hrvata
* U masovnoj i dugotrajnoj seobi sudjeluju svi društveni slojevi: seljaci, sitno plemstvo, svećenici, trgovci, obrtnici i građani i tako slabe vojnu sposobnost hrvatskog naroda u obrani njegova geopolitičkog prostora
* 1584. Hrvatski sabor se žali da nema 3000 ognjišta (poreza)

2. Izgradnja Vojne krajine

Prvi koraci u izgradnji Vojne krajine

* 9.10. 1537. Pad Klisa i poraz kod Gorjana kralj Ferdinand Habsburški umjesto Ivana Kacianera, za vrhovnog zapovjednika postavlja Nikolu Jurišića
* Savjetovanje u Grazu (popis konkretnih obrambenih mjera):
	+ Popis svih graničnih utvrda koje treba obnoviti i osposobiti za obranu
		- Hrvatska: Bihać, Ripač, Krupa, Novi, Otoka, Bošević, Cetin, Slunj, Izačić, Drežnik, Tržac, Kobasić (Brekovica), Gradac s podgrađem, Hrastovica, Kostajnica i Dubica
		- Slavonija: Kraljeva Velika, Subocki Grad, Novska, Britvičevina, Ras, Pakrac, Bijela Stijena, Petrovina, Čaklovac, Kamengrad, Zelenjak, Sirač, Sredice, Kraštelovac, Dijankovac, Dišnik, Voćin, Orahovica, Bijela, Oporovec, Drenovac, Mikleuš, Korođ, Brezovica, Pašinec i Račica sv. Ivana
	+ Traže stalne vojne posade i to za Hrvatsku 1000 lakih konjanika, a za Slavoniju 2000 lakih i 500 teških konjanika te 1000 pješaka
	+ Traže uspostavljanje kontrole puta na Dravi i Savi lađama i sa 1000 stalnih vojnika
* 6.1. 1538. Sabor u Križevcima – nov i cjelovit program obrane zemlje
	+ Ubiranje godišnjeg ratnog poreza od dvije forinte po domaćinstvu u dva obroka
	+ Određeno je da svaki plemić na svakih 36 dimova svojih podložnika mora opremiti i stalno držati u ratnoj pripremi jednog konjanika
	+ Svi plemići moraju biti spremni odazvati se pozivu bana na razni zadatak
	+ Određen je način dizanja općeg narodnog ustanka
	+ Određena je obveza prijevoza i dopreme ratnih sprava, topova, oružja i streljiva
	+ Izričito zatraženo da je kralj dužan držati u Slavoniji jednoga vojnoga graditelja koji će brinuti o popravcima i obnovi graničnih utvrda
	+ Utvrđena obveza obavješćivanja o kretanju i dolasku neprijatelja, o prikupljanju i spremanju živeža u određenim utvrdama (Virovitica, Kraljeva Velika, Novigrad)
	+ Određene cijene ne živežnih namirnica koje treba nabavljati za potrebe vojske
	+ P. Keglević i T. Nadasdy sastavljaju izvještaj 30. siječnja
* Veljača 1538. Ferdinand sklapa mir s protukraljem Ivanom Zapoljom
	+ Obrana slavonskih utvrda još šteka
	+ Turci osvajaju Dubicu na Uni, a potom i Jasenovac čime je bila probijena obrambena crta na Uni
	+ 1539. Turci iz osvete napadaju utvrde Zrinskih u Pounju (zbog bijega s gorjanskog bojišta)
* 8.5. 1538. Sabor u Križevcima
	+ Nedostatak hrane za vojnike i za domaće stanovništvo
	+ Odlazak ljudi
	+ Unovčenje 300 hrvatskih pješaka i da ti vojnici drže straže na putovima gdje su Turci
* 1543.
	+ Obnova i dogradnja utvrda oko starog varaždinskog grada
	+ Sultan Sulejman upada u Ugarsku
	+ U Slavoniji pao Voćin, Stupčanica, Bijela Stijena, Dobra Kuća, Sirač, Valpovo
* 1544.
	+ Turci osvojili Pakrac, Kreštelovac, Međurić, Čaklovac i Daruvar
* Utvrđivanje grada Varaždina, utvrde zagrebačkog Gradeca i Kaptola, izgradnja nove utvrde na utoku Save i kupe- sisački kaštel
* 1552.
	+ Pad Virovitice i Čazme
	+ Dubrava spaljena i napuštena od strane biskupskih kmetova
	+ Obranjena samo đakovačka utvrda

Senjska i Bihaćka kapetanija

* Senjska i bihaćka utvrda dobro zaštićene
* Bihać je dobro utvrđen položajem na unskom otoku i opasan obrambenim zidinama, s predstražama u susjednim utvrdama
* 1528. Strateško okupljanje okolnih utvrda Ripča, Sokolca i Brekovice
* 1524. Novi na Uni u kraljevskoj vlasti i brani ga kraljevska vojna posada
* 1535. Bihaćki kapetan je Petar Keglević, novi obrambeni prostor nazvan Bihaćkom kapetanijom
* Bihaćka kapetanija:
	+ 152 vojnika
	+ Bihać: 42 konjanika i 62 pješaka
	+ Ripač: 8 konjanika i 19 pješaka
	+ Sokolac: 8 pješaka
	+ Izačić: 5 pješaka
	+ Toplički Turanj, Brekovica 5 stražara
* Senj je bio kraljevski grad
* M. Korvin ga oduzeo Frankapanima
* Vojne posade u Otočcu, Prozoru po Bagu i Jablancu
* 1530. Uređena Senjska kapetanija – teritorijalna obrambena organizacija područja između Velebita i Kapele
* 1538. Kapetan grada Senja je Ivan Lenković
* Tri glavna problema obrane tog područja:
	+ Građevna obnova i modernizacija starih utvrda
	+ Nedovoljan broj vojnih posada u njima
	+ Neredovita plaća i potrebna opskrba vojnih posada ratnom opremom i živežom
* Ivan Lenković obnavlja stare gradske utvrde Senja i gradi kulu Nehaj , obnavlja utvrde Otočca i Brinja, povezuje sve utvrde tog područja s utvrdama preko Kapele, do Slunja i Ogulina,

održava uhodarske i poštanske službe, ima 12 čardaklija, predlaže povećanje broja posadnih vojnika

* Senjska kapetanija:
	+ 357 konjanika i pješaka
	+ Senj: 277 vojnika
	+ Otočac: 38 vojnika
	+ Brinj: 34 vojnika
	+ Brlog i Drežnik: 4 stražara
* Utvrde= fortifikacije
* Čardaklije= graničari Vojne krajine, koji su obavljali graničarsku službu u stražarskim tornjevima- stražarnicama (čardak)

Obrana Hrvatske na Unskoj krajini i njezino premještanje na Kupsku krajinu

* Pad Dubice i Jasenovca 1538.
* Turci uništavaju gospodarsku i demografsku podlogu obrane tog prostora
	+ Uništili su rudnike bez čijih prihoda Nikola Zrinski nije mogao održavati utvrde u Pounju
* 1552. Kostajnica u rukama kraljevske vojne posade
* 1556. Kostajnica i Novi na Uni pod Turcima
* Izgradnja kupske granične fronte – predvodi zagrebačka Crkva
	+ Položaj na sutoku Kupe i Save, spajao je prostor Posavlja i Pokuplja
	+ Dovoljno velik za smještaj veće vojne posade i imao dovoljno čvrste zidine za obranu od topova i vatrenog oružja
	+ Grade ga vrsni zidari i graditelji, kanonici opskrbljuju obrambenim vatrenim oružjem i živežom
	+ Gradnja dovršena 1552.
	+ Za Sisak su bile vezane posade i straže u Blinji, Vinodolu, Gorama i Hrastovici, Gradac Veliki i Mali, Stara Petrinja, Sokol i Čuntić kula
	+ Izgradnja drvenih ratnih brodova (šajki) za 100 vojnika
* Artiljerija= svaka ratna sprava (općenito), topovi, topništvo, rod vojske naoružan topovima

Oblikovanje Slavonske krajine

* Podižu se nove utvrde oko starog varaždinskog kastruma i uokolo grada Varaždina
* Organizator je bio Ivan Ungnad koji 1543. Upravlja Varaždinom, a voditelj svih građevinskih poslova bio je prvi graditelj renesansnih slavonskih utvrda Domenico dell Allio
* Utvrda treba braniti sav prostor oko Save i Drave
* Varaždin- grad i utvrda na „vratima Štajerske“ , dobiva izdašnu pomoć štajerskog plemstva
* Izgradnja dovršena 1552., otvaraju se gradilišta drugih utvrda te granične crte- Koprivnica, Đurđevac, Križevci i ivanić
* Stvaratelji nove obrambene organizacije
	+ Lenković u Hrvatskoj
	+ Ungnad u Slavoniji
* Kralj želi zajedništvo i jednog vrhovnog vojnog zapovjednika
	+ Njemu će biti podređeni zapovjednici graničnih utvrda i hrvatske i slavonske granične obrane

Prvi pokušaji centralizacije tvrđavskog sustava u južnoj i sjevernoj Krajini na pravcima Sava- Senj i Sava- Drava

* Jedinstveno vojno zapovjedništvo nad kraljevskom vojskom u Hrvatskoj i Slavoniji
* Središnja kraljevska vlast želi imati vrhovni nadzor nad svim vojnim i ratnim poslovima i mogućnost odlučivanja , manje troškove, a veće i bolje obrambene rezultate
* Sukob oko toga koje utvrde će se napustiti i gdje će se graditi nove
* Banovina, lika i zavelebitsko prostor- utvrde u vlasništvu najjačih hrvatskih plemićkih rodova
* Ivan Lenković želi porušiti neke utvrde Sabor u Steničnjaku 1558.
	+ Umjesto rušenja, obnova građevnog stanja određenih graničnih utvrda
	+ Određen broj stražara nadzire prostor od Save, preko Petrove i Zrinske gore sve do rijeke Une i Plitvica – povezivanje utvrda u Zrinskom Pounju s utvrdama na Zrinskoj Gori i Kupi – ban Petar Erdody obaviještava
	+ Lenković želi porušiti Zrin, Lišnicu i Blinje

Hrvatske utvrde u popisu Ivana Lenkovića iz 1561. I stanje obrane u izvještaju kraljevskog povjerenstva iz 1563.

* Ivan Lenković sastavlja popis i opis svih graničnih utvrda, treba odrediti stratešku važnost i obrambene mogućnosti
* Od Siska do Trsta opisao je stotinjak utvrđenih mjesta, starih feudalnih gradova, kaštela, kula, utvrđenih sakralnih objekata, čardaka, utvrđenih trgovišta i gradova
* Želi porušiti 23 utvrde u vlasništvu hrvatskog plemstva
* Donosi financijski plan održavanja novog obrambenog reda
* Želi povećanje vojne sile za 1857 posadnih vojnika
* Troškovi obrane hrvatske granice bi iznosili godišne 174 470 forinte, a slavonske granice 149 964 forinte
* Veliki problemi:
	+ Problem vojne vlasti
	+ Troškovi obrane
* Tek 1577. I 1578. Rješavanje problema

Kapetanije u Hrvatskoj i Slavonskoj krajini

* Nove kapetanije:
	+ Ogulinska- sjedište Ogulin
		- Stari Plaški
		- Modruš
		- Tounj
		- Ključ
		- Tounjčica
		- Oštarije
		- Straža u Sv. Jurju kod Ogulina
	+ Hrastovička
		- Trebala obuhvatiti sve utvrde Zrinske gore i područja od Gline do Save i Siska
		- Nije se uspjela teritorijalno organizirati jer su Turci osvojili veliki dio prostora i tamošnjih utvrda u velikoj ofenzivi Bosanskog sadžaka tijekom 1577. I 1578.
	+ Križevačka (+10), Koprivnička (+5), Ivanička (+6), Varaždinska (+4) i Zagrebačka kapetanija (+7 susjednih utvrda i utvrđenih mjesta)
* Stare:
	+ Senjska
		- Brinje
		- Brlog
		- Bag
		- Ledenica
		- Prozor
		- Otočac
		- Dabar
		- Lička Jasenica
	+ Bihaćka
		- Utvrde u porječju Korane i Gline i na zapadne strane Petrove gore
* 1577. Hrvatska granica ima 53 utvrde s kraljevskom vojnom posadom od 1258 konjanika i 3040 pješaka podijeljenih na četiri kapetanijska središta Bihać, Senj, Ogulin i Hrastovica
	+ Potrebno 240 168 forinti
* Slavonska granica ima 37 utvrda pod zapovjedništvom pet kapetanijskih zapovjedništava
	+ 834 konjanika i 2224 pješaka, godišnji trošak 165 648 forinti
* Kapetanijama hrvatskog graničnog područja vrhovni zapovjednik je bio Ivan Anersperg, a na području od Drave do Save zapovjednik Slavonske granice Vid Halek
	+ Svaki je imao svoj ratni stožer koji se sastojao od:
		- Ratnog savjetnika održavao vezu s Dvorskim ratnim savjetom
		- Ratnog blagajnika
		- Ratnog skrbnika
		- Ratnog pisara
		- Ranarnika ili vojnog liječnika
		- Štapskog tamničara
		- Uhodarsku službu
		- Voditelja glavne oružane
	+ Glavni zapovjednik svakoga graničnog područja je imao osobnu prateću četu vojnika
	+ Vojskom Hrvatskog Kraljevstva je zapovijedao hrvatski ban,utvrde grade Hrvatski sabor i hrvatsko plemstvo te kaptolski kaštel u Sisku
* Pitanja /problemi
	+ Održavanje i funkcioniranje tako uređenog obrambenog stanja
	+ Odnos vojnih ovlasti između zapovjednika graničnih područja i hrvatskog bana
	+ Trajni izvori novca kojim bi se namirivali već vrlo visoki troškovi

Bečko savjetovanje 1577. I sabor u Brucku na Muri

* 1577. U Beču savjetovanje predstavnika Njemačkog Carstva i unutarnjoaustrijskih zemalja Štajerske, Kranjske i Koruške
	+ Pitanje vrhovne vojne vlasti na cijelom graničnom obrambenom području - kralj
	+ Povećanje broja vojnika u utvrdama, njemačkih teških konjanika
	+ Trajno financiranje granične obrane
		- Njemačke zemlje su preuzele obvezu da godišnje daju 140 000 forinti, kralj daje 60 000 forinti, a ostalo (500 000 forinti) daju Štajerska, Kranjska i Koruška
	+ Obnova sveukupne vojne opreme graničnih područja
		- Novo vatreno i hladno oružje uz točno navedene vrste i cijene 113 860 forinti
	+ Nadvojvoda Karlo brine o vojnim plaćama, građevnoj djelatnosti, opskrbi utvrda, vojnom redu graničnih postrojbi po utvrdama – odlučuje o trošenju 140 000 forinti
* 1578. Sabor u Brucku na Muri
	+ Sabor plemstva Štajerske, Kranjske i Koruške te Gorice
	+ Prihvatili zaključke Bečkog savjetovanja
	+ Gradnja novih utvrda- Karlovac, sutok Kupe i Korane
	+ Povećanje broja posadnih vojnika u graničnim utvrdama
	+ Utvrde bolje opskrbljene ratnom opremom i živežom
	+ Obvezu financiranja preuzimaju i unutrašnje austrijske pokrajine
	+ Ustrojen i Gradački dvorski ratni savjet (6 stalnih članova i predsjednika Franza v. Poppendorfa, četiri radna ureda: Upravni ured Ratnog savjeta, Nadzorništvo, Građevinsko povjerenstvo, vrhovni nadzorni graditelj (Joseph Vintana), Nadzorništvo granične prehrane)

Granična obrana do kraja 16. St. i Kupski rat za obranu Hrvatske

* Izgradnja karlovačke tvrđave (1579.- 1581.)
* 1584.-1585. Obnavljaju se utvrde između Bihaća, Senja i Karlovca
* 1579.: Sisak, Brest, Prčevo, Hergović, Gorica, Letovanić, Berkiševina, Šišinec, Mišljenović, Degoj, Auguštanovac, Sredičko, Luka, Rečica, Gaza kod Karlovca, kaštel u Pokupskom, Topusko, Goram, Hrastovica, Steničnjak
* Predstraža sisačkom kaštelu u Hrastilnici, dva prijelaza Prilesje i Vinice – obrana Siska od 1591. Do 1595.
* 22. 6. 1593. Bitka kod Siska
	+ Veliki poraz Turaka
* 1595. Obrana Petrinje – završen „Kupski“ rat za Hrvatsku
* „Dugi rat“ s Turcima u Ugarskoj ( 1595.- 1606. Mir na ušću Žitve u Dunav)
* Obnova oštećenih utvrda – Vid Halek (1584.-1588.)
	+ Koprivnica, Križevci, Ivanić
* Vrhovni zapovjednik Slavonske krajine ima sjedište u Varaždinu (Varaždinski generalat)

Kupska krajina i početak stvaranja Banske krajine

* Sisački kaštel drže i brane zagrebački kanonici – ključna obrambena uloga na Savi
* Tvrđava u Petrinji, kaštel u Sredičkom – postao sjedištem kapetanije kapetana hrvatske vojske, zapovijeda hrvatski ban – kupska crta obrane:
	+ Predstražne utvrde na Kupi:
		- Gorami
		- Hrastovica
		- Topusko
		- Steničnjak
	+ Kupska krajina je bila početak stvaranja treće krajiške vojne oblasti- Banske krajine
* Južna i zapadna granica Hrvatske – utvrde zapadnih obronaka Petrove gore i utvrde uzduž toka rijeke Korane, sve do Slunja i Plitvica te utvrde Senjske kapetanije (Brinje, Brlog, Otočac)
* Brinje, Brlog i Otočac- zapovjedništvo kapetanija u Ogulinu i Senju tj. pod vrhovnim zapovjedništvom zapovjednika Karlovačke ili Hrvatske krajine
* Granično područje krajiških kapetanija koje je bilo oduzeto prijašnjim feudalnim vlasnicima sve više ovisi o vojnim zapovjednicima i višim institucijama vojnih vlasti

Osmanlijski prodori i obrana Dalmacije u 16. st.

* 1502. Mletačka Republika i Osmanlijsko Carstvo sklapaju mirovni ugovor – uzalud
* Osmanlije najviše napadaju Šibenik, Trogir, Split, glavni grad Dalmacije Zadar je pošteđen
* Od 1522. do 1528. Osmanlije prodiru u dubinu Hrvatskoga Kraljevstva te zauzimaju širok prostor od Cetine do Like i Krbave sa svim utvrđenim gradovima (Kninom, Sinjem, Ostrovicom, Obrovcem i dr.)
* Mletačko- turski rat (1537.-1540.)
	+ Pad Klisa 1537., Osmanlijama otvoren put prema Splitu i srednjodalmatinskom priobalju
	+ Mlečani gube utvrde Nadin i Vranu u zadarskom zaleđu
* Izgradnja obrambenog sustava i jačanje vojnih posada uzduž obale – kopnena vrata
* 1570.- 1573. Ciparski rat
	+ Povod: Mlečani 1569. odbili Osmanlijama predati Cipar
	+ 1571. Osmanlije napadaju Boku kotarsku i osvajaju gradove Ulcinj, Bar i Budvu
	+ Mletci pokušavaju napasti Klis, Herceg Novi, Solin, Kamen te Skradin, gube Zemunik
	+ 7.3.1573. Mlečani Osmanlijama predaju otok Cipar
* Bitka kod Lepenta 7.10. 1571.
	+ Kršćanska vojska pobIjedila osmanlijsku ratnu flotu
	+ Sudjelovale su i galije dalmatinskih komuna
	+ Nemali broj žitelja dalmatinskog priobalja unovčen na plovnim jedinicama mletačke mornarice
* Akcija oslobođenja Klisa
	+ Osmislili i vode splitski patriciji – Ivan Alberti
	+ 7.4.1596. Splićani prodrli i osvojili Klis, podigli stijeg hrvatsko- ugarskog vladara Rudolfa
		- Sudjelovalo 600 uskoka uz pomoć Splićana, Kaštelana, Šibenčana, Poljičana itd.- Mlečani stali na tursku stranu, uskoci napadaju i Mlečane odsad
	+ 10 000 osmanlijskih vojnika ponovno opsjeda tvrđavu i grad 31.5. 1596.
	+ Mlečani zaprječuju obranu grada, Frane Bertučević i Ivan Lenković dostavljaju pomoć kliškim braniteljima

Protuturska borba senjskih uskoka . Uskočki rat

* Senjski uskoci- prebjezi iz krajeva pod turskom vlašću koji „uskaču“ u još neosvojena hrvatska područja i nastavljaju borbu protiv Turaka
* Nakon osvajanja Klisa 1537. kliška posada odlazi u Senj
* Senjski uskoci
	+ Hrvati i katolici iz područja pod turskom vlašću ( iz Hercegovine, Bosne, Like, Pounja, Makarskog primorja) iz mletačkih krajeva Dalmacije (Zadra, Šibenika, Krka, Brača, Hvara) te s područja Dubrovačke Republike
	+ Uskocima su se priključili pojedinci ili manje skupine s prostora od Italije do Albanije i zarobljeni muslimani koji traže utočište
	+ Dinarska nošnja, od oružja služe se puškama, sjekirama, sabljama, bodežom, kopljem, buzdovanima
	+ Na pohode idu pješice, konjima i barkama, brodicama
	+ Bili su pod vrhovnim zapovjedništvom Dvorskog ratnog vijeća u Beču (od 1537.),

 od 1578. Unutrašnjoaustrijske ratno vijeće u Grazu, na čelu s habsburškim nadvojvodom

* + Taktika iznenađenja, lagane, brze i malene uskočke brodice, na dnu čep
	+ Jatak- osoba koja od vlasti skriva odmetnike i prekršitelje zakona. U doba tur. vladavine u nas, onaj tko je skrivao i pomagao hajduke
	+ Uskoci od 1541. Do 1554. Izvode više od 100 pohoda
* Mlečani žele pobirati pristojbe za plovidbu po Jadranu, Habsburška Monarhija ustraje na pravu slobodne plovidbe Jadranom
* Mlečani nastoje spriječiti uskočko djelovanje, radi dobrih odnosa s Turcima
* 1530. Senjani napadaju Obrovac i zapadaju tamošnje tursko brodogradilište
* 1533. u Senju i Rijeci pripremaju se 24 brodice za borbu protiv Turaka
* Senjani i Matija Busanić napadaju tursko selo kraj Klisovca, pod turskom vlašću
* U protuturskom ratu (1537.- 1540.) uskoci ratuju na mletačkoj strani i napadaju Dubrovčane (imovinu i naselja)
* Osmanlije i Mletci sklapaju sporazum
	+ Turci obećavaju da neće u Jadranu držati naoružana plovila
	+ Mlečani se obvezuju da će onemogućiti uskočko djelovanje
		- progon uskoka
		- Ucjene na uskoke
		- Organiziranje obavještajnih službi, gradnja promatračkih utvrda, uvođenje smrtne kazne, paljenje uskočkih kuća
		- Pokušavaju uskoke iseliti u Istru
		- Imenuju kapetane i generalnog providura protiv uskoka
* 24.12. 1573. Uskoci pod vodstvom braće Daničića (Jurja, Matije i Ivana) napadaju kraj Mljeta brod „Zuan Contarini“ (ponos mletačke mornarice) i zarobljavaju 300 vojnika i odvode u Senj
* 1579. Blokada Senja, Vinodola i Bakra
	+ Papa Grgur XIII. Uskocima dodjeljuje 2000 dukata godišnje pomoći, uz uvjet da ne napadaju papinske lađe i lađe onih koji trguju s Papinskom Stolicom
	+ 1581. Ponovna blokada
* Mlečani blokiraju čitavu obalu od Karlobaga do Rječine i napadaju Žrnovnicu i Karlobag
* 30.3. 1597. Rovinj
	+ 500 uskoka napalo Mlečane na 17 brodica
	+ Zarobili mletačkog zapovjednika i opljačkali više mletačkih i turskih brodova
* Veljača 1598.
	+ 670 uskoka na 18 brodica ugrabili veliki plijen u stoci
	+ S kopna ih opkolila turska vojska, a s mora mletačka mornarica u zaljevu Peleš kraj Primoštena
	+ 27.2. pobili 150 plaćenika i oslobodili okovane galijote
* 1599. Uskoci pljačkaju Labin i osvajaju Plomin
* 1600. u Senj je poslan povjerenik Josip Rabatta u svezi s rješavanjem uskočkog pitanja – uzalud
* 1608. Uskočki napad u Pulu
* 1614.
	+ Napad na sve habsburške brodove u Kvarneru, pljačku njihovih tereta te zarobljavanje trgovaca i posada od strane Mlečana
	+ Mlečani pljačkaju Vinodol te napadaju i pljačkaju Lovran i Volosko, Trst blokiraju, napadaju Karlobag
* 1615.
	+ Mlečani doživljavaju poraz kraj Trsta (300 mrtvih i ranjenih)
	+ 25.12. Mlečani osvajaju Lovran
* Srpanj 1616. Zauzimaju Karlobag
* Siječanj 1617. Napali Veprinac i Vinodol – traže pomoć od Španjolske
* 6.9. 1617.
	+ Mirovni dogovor – Habsburgovci trebaju smjestiti njemačku posadu u Senj, iz Senja su trebali biti protjerani svi uskoci koji su se bavili gusarstvom, trebali su spaliti uskočke lađe , obostrano puštanje zarobljenika , zaboravljanje (amnestija), Mlečani moraju vratiti sva zaposjednuta mjesta , nadoknada štete, uskoci su protjerani, neki su prešli u Kraljevstvo obiju Sicilija, mali dio uskoka prešao je u službu Mletačke Republike

3. Politička podjela ( dezintegracija) Hrvatskog Kraljevstva u 16. st.

Ostatci ostataka

* 1526. Hrvatski državni teritorij 50 000 km, 1593. (bitka kod Siska) 16 800
* Istočna granica se pomicala od Vrbasa prema Pounju, od Pounja prema donjem Pokuplju
* Tijekom prve polovice 16. st. pod osmanlijsku vlast potpali su i Srijem i velik dio Slavonije
* 1552. Izgubljene Virovitica, Čazma i Dubrava
* 1557. Vladar na Saboru naziva „prilično neznatnim ostatcima Kraljevstava Hrvatske i Slavonije“
* Građanski rat između Ferdinanda Habsburškog i Ivana Zapolje pomogao je Osmanlijama
* U vrijeme građanskog rata do primirja 1530. Osmanlije su osvojile 15 000 km (Obrovac, Jajce,Banja Luka, Krbava i Lika), a od 1538. (konačan sporazum između Ferdinanda i Zapolje) pad Požege i Klisa
* O opustošenoj Hrvatskoj ( De Corvatiae desolatione) Šimun Kožičić Benja 1516. pred papom Leonom X.
* 1578.
	+ Osmanlije preko Kupe provaljuju u hrvatsko područje i iz okolice Gradca odvode 2000 ljudi
	+ Zauzimaju Pernu, opkoljuju Dabar i Prozor kod Otočca,
	+ Osvajaju Drežnik, i Metliku
	+ Lipanj- krajevi oko Dobre i Mrežnice i u ropstvo odvode 200 ljudi
* Hrvatsko ime se prenosi na sjever, Hrvatskom se počinju nazivati i krajevi sjeverno od Kupe
* Plemstvo nosilac državnosti, postupno stapanje hrvatskog i slavonskog plemstva- čvrsto povezivanje Slavonije i Hrvatske
* Od 1538. Hrvatski i Slavonski sabor zasjedaju zajedno
* U dijelovima zahvaćenim Osmanlijama prestaje poljoprivredna proizvodnja i prekidaju se trgovački putovi
* Sjeverozapadni krajevi- porast snage tamošnjih vlastelinstava
* Ratovi s Osmanlijama- uzrokovala povećanu potražnju za poljoprivrednim proizvodima i otvorila veliko tržište
	+ Trgovina s vojskom
	+ Izvoz poljoprivrednih proizvoda (stoke, vina, žitarica, meda )preko slovenskih pokrajina
	+ U drugoj polovici 16.st. uspostavlja se i trgovina s osmanlijskim zemljama te se obnavljaju trgovački putovi koji povezuju istok i zapad, trgovina stokom iz Ugarske koja se vodila na mletačko tržište
	+ Porast cijena potiče plemstvo da se uključi u trgovinu
* Seljačka buna 1573. - Hrvatsko- slovenska seljačka buna
	+ Plemstvo potiskuje seljake iz trgovine- pogoršan položaj seljaka
	+ povećanje podavanja
	+ obveze vezane za obranu zemlje (sudjelovanje u vojsci, radovi na utvrdama, prijevoz za potrebe vojske)
	+ Seljaci se predaju Osmanlijama u nadi da će im pod njihovom vlasti biti bolje
	+ Zauzeće Velike (1544.) Turcima pomogli pobunjeni kmetovi
* Gradovi južno od Kupe potpadaju pod osmanlijsku vlast ili propadaju zbog prekida putova koji povezuju unutrašnjost s obalom
* Gradska naselja u zaštićenijem dijelu zemlje proživljavaju krizu zbog nesigurnosti trgovačkih putova
* Gradskom gospodarstvu štetu nanosi i potiskivanje seljaka iz robno- novčanih odnosa tj. smanjivanje potražnje za obrtničkim proizvodima i lokalne trgovine
* Stvaranjem Vojne krajine, otvaraju se nova tržišta , gradska naselja se oporavljaju, oživljavanje tranzitne trgovine
* Povećan vlastelinski pritisak na gradska naselja
* Vlastelini su bili zainteresirani za naturalna podavanja koja su dobivali pretvaranjem trgovišta u sela, a njihove stanovnike u kmetove (propala trgovišta u Belcu, Ivancu, Klancu)
* Većim naseljima ( Krapina) vlastelini su ograničavali samoupravu i nametali razne obveze
* Plemstvo nastoji onemogućiti gradove kao suparnike u trgovini
* Posjednici varaždinskog vlastelinstva su nastojali zabraniti građanima Varaždina slobodnu prodaja vina i žitarica
* Početkom 16. St. velikaši su u srednjovjekovnoj Slavoniji činili 5-6 % posjednika, a na njihovim je posjedima bilo 72- 75% poreznih dimova
* Najveći posjednik bila je Katolička crkva 1/5 posjeda
* Srednje plemstvo 17-20%, a niže 75-78% posjednika
* Srednje i niže plemstvo 25-28% poreznih dimova
* Potkraj 16.st. broj srednjeg i nižeg plemstva porastao je u Zagrebačkoj i Varaždinskoj županiji
* Samostalni plemićki posjedi su nastajali darovnicama velikaša koji su niže i srednje plemstvo u svojoj službi nagrađivali posjedima, a ne novcem (okolica Varaždina 16 samostalnih plemićkih posjeda)
* Nestaju ili slabe moćne velikaške obitelji, uzdižu se nove
	+ Uništeni Iločki ( vlasnici posjeda u Srijemu, Križevačkoj i Varaždinskoj županiji)
	+ Keglevići (slavonski velikaši)
	+ Draškovići (posjednici trakošćanskog vlastelinstva)
	+ Obitelj Erdody
	+ Frankapani
	+ Zrinski (posjedi od Mure do mora)
* Plemići jednoselci
	+ neposredni proizvođači
	+ od seljaka se razlikuju samo po plemićkim povlasticama
	+ pripadnici plemićkih općina, predijalci
* Predijelci
	+ Vazali na crkvenim imanjima
	+ Imaju pripadnike i nižeg i srednjeg plemstva
	+ Drže bitne dijelove crkvenih imanja
* Plemićke općine
	+ Plemići jednoselci i srednji plemići
	+ Ivan Karlović pokušava plemiće pretvoriti u kmetove u plemićkom distriktu Klokoč,a Pavao Kerečenji u moravečkom distriktu
* 1550. i 1556. Plemići iz Draganića i Domagovića su se neuspješno bunili protiv Petra Erdodyja
* Nikola Zrinski „zaštitnik“ općine Kriščići nameće terete
* Plemićke općine sukobljavaju se i s Crkvom jer ona nameće plaćanje desetine
* Od 1549. Do 1555. Predijelci i kmetovi se udružuju protiv pretvaranja desetine u naturalna podavanja i nametanja desetine predijelcima
* Plemići iz Draganića sudjeluju u Seljačkoj buni 1573.
* Franjo Tahy i obitelj Hennin – viši slojevi plemstva, sukob oko susedgradsko-stubičkog vlastelinstva
* Sukobi i između kralja i staleža
	+ Habsburgovci žele izjednačiti Hrvatsku i Mađarsku kraljevinu
	+ Habsburgovci osnivaju centralne državne urede- izazivaju nezadovoljstvo Hrvata i Mađara
		- Ratno vijeće
		- Tajno vijeće
		- Dvorsku komoru
		- Dvorsku kancelariju
* Sabor staleža u Brucku na Muri 1578.
	+ Rudolf II. obranu Hrvatske povjerio nadvojvodi Karlu, podvrgavajući mu sve zapovjednike u Vojnoj krajini, bana i Sabor
	+ Protivljenje Hrvatskog sabora koji traži da nadvojvoda surađuje s banom i ističe da se ban ne može podvrgnuti stranom vojnom zapovjedniku pa bio on i kraljevskog roda – protivno stoljetnoj slobodi Kraljevstva
* Zbog Osmanlija:
	+ Izgubljeni su veliki dijelovi hrvatskog državnog teritorija
	+ Ljudski gubitci i velika razaranja
	+ Smanjena gospodarska moć zemlje
	+ Promjena etničkog sastava stanovništva
	+ Posebno je stradalo područje između Save i Velebita na kojem nestaje srednjovjekovno društveno ustrojstvo (razbijena vlastelinstva, seosko stanovništvo rastjerano, gradska naselja i plemićke općine su uništene)
	+ Društveni sukobi, sukobi hrvatskih staleža i kralja te hrvatskih staleža i krajiških zapovjednika – ipak stvoren djelotvoran obrambeni sustav protiv Osmanlija i zaustavljeno njihovo napredovanje

Mletačka Istra u 16. St.

* Mletačka „Pokrajina Istra“ obuhvaća približno ¾ poluotoka, površina oko 2600 km
* Cambraiska liga (rat od 1508. do 1523.)
	+ Razdoblje sukoba između Venecije i Austrije (habsburški kralj Maksimilijan I., francuski kralj Luj XII. i papa Julije II. i Španjolska i Napuljsko Kraljevstvo)
	+ Rat je opustošio istarska polja, razorio i oštetio mnoge istarske gradove i prouzročio dugotrajne i teške političke, gospodarske i populacijske posljedice
	+ 1510. Austrijska vojska razara utvrdu Rašpor na Buzetskom krasu, sjedište rašporskog kapetana, sjedište premješteno u Buzet
	+ Rašporski kapetan- mletački rektor koji stoji na čelu Buzeta i njegova kraja , ali i upravlja kolonizacijom cijeloga mletačkog dijela Istre – održao se do konačne propasti Venecije 1797.
	+ 1523. Mletački dužd sklapa mir s habsburškim carem Karlom V.
* Martin Luther- reformacijske ideje
* Najznamenitiji istarski reformatori:
	+ Matija Franković Vlačić (1520.- 1576.) Matija Vlačić Ilirik
		- Povjesničar, filolog i protestantski teolog
		- Rodom iz Labina, školuje se na Wittenberškom sveučilištu
		- Napisao 280 knjiga i tekstova koji se odnose na teološka i biblijska tumačenja, crkvena povijest, filološka kritika u svrhu obrane nove religijske doktrine
		- „heretik prve kategorije“
		- Glavno djelo „Magdeburške centurije“, monumentalno ( veliko, veličanstveno) djelo, „Katalog svjedoka istine“, najopsežnije djelo „Ključ svetoga pisma“
	+ Baldo Lupetina (1502.-1556.)
		- Svećenik, gvardijan samostana San Francesco della Vigna
		- Rodom iz Labina, odlazi u Veneciju i na Cres, tamo ga optužuju na širenje heretičkih ideja i za suprostavljanje visokom svećenstvu, osuđen na smrt
	+ Petar Pavao Vergerije mlađi (1498.- 1565.)
		- Apostolski tajnik i papinski glasnik u Beču, ugledni svećenik, modruški i koparski biskup
		- Pridružuje se reformacijskim idejama nakon susreta s Ivan Weissenwolfom Ungnadom- kapetanom Štajerske i vrhovnim kapetanom Hrvatsko- slavonske krajine
		- Optužen za „nedostojnog biskupa Kopra“, „bezočnog heretika“ i „dijaboličkog čovjeka“
	+ Spisi sv. Uficija- povijesni izvori o reformaciji u mletačkom dijelu Istre
	+ Izjave svećenika Marca Pietra Manelfija
		- O luteranima koje je susreo u Istri ( Novigrad, Rovinj, Rijeka, Labin, Mutvoran, Pula, Vodnjan, Cres)
		- Pokret je bio rasprostranjen u svim slojevima društva- patriciji, građani, svećenici, obrtnici, gradski puk
	+ Kopar:
		- Agostino Valier, apostolski vizitator i veronski biskup
		- Francesko Cassellani, inkvizitor koji popisuje heretike u gradu koji su prihvatili reformaciju i onda je se javno odrekli
* Epidemije kuge
	+ Travanj- kolovoz 1505. Trst
		- Koparski kapetan i podestat Pietro Loredan zabranjuju dolazak u Trst
	+ 1511. Kopar
		- Žitelji napuštaju Trst i odlaze u Kranjsku
	+ 1527. Najveća i najjača epidemijska katastrofa
		- Pula i Kopar, srušene većine kuća, a polja ostala pusta i neobrađena
		- Firenca i pokrajina Puglia
	+ 1543., 1553., 1554., 1556., 1557 (Piran), 1573. , 1577.
		- Koparsko stanovništvo se smanjilo s 8000 žitelja na 2300
		- Vrlo loši higijenski uvjeti
		- Zatvorena gradska zalagaonica (Monte di Pieta) u Kopru
		- Zbog kuge nisu bile plaćene daće
		- Manjak liječnika
		- Mletački dužd zabranjuje trgovinu s pokrajinom Karnijom
	+ Vincenco Frljanić „Boljunska kronika“
		- Govori o paraliziranju lokalne trgovine i trgovine među pojedinih provincija
		- Stanovništvo zbog toga umire od gladi
* Epidemije malarije
	+ Pula- nezdravo i slabo naseljeno mjesto
	+ Giacomo Renier govori da do malarije dolazi zbog velike količine bršljana koji prekriva ruševine i zidine i širi posebne pare koje štete žiteljima
	+ Pravi uzrok komarci i nedovoljni higijenski uvjeti života
	+ Nije štetna kao kuga, ali je stalno prisutna pa od nje umire više ljudi nego od kuge
	+ Stanovništvo Poreča se od 1580. Do 1601. Smanjilo za 75%
* Kolonizacija
	+ 1506. i 1522. Hrvatske obitelji naseljavaju u okolici Grožnjana, 1508. U Taru, a 1516. u Barbanu
	+ 1525. Utemeljena Nova Ves i Rovinsko Selo
	+ Naselili i Buje, Umag i Pulu, sv. Lovreč Pazenatički
	+ Dolazak seljaka iz Bologne na područje Puljštine 1566.
		- „Providura za neobrađena dobra“
		- Isušivanje močvara, česti ratovi i pustošenja, oštre i duge zime, velik broj umrlih od gladi
		- Dolaze 124 seljačke obitelji, zemljište oplođuju, popravljaju stare i iskopavaju nove bunare, uvode agrotehničke mjere
		- Prepuštena im je zemlja u Peroju i na Merlarama, ustupljene ruševne kuće i zemlja, predan im je pulski amfiteatar, dopušteno korištenje lokvama i pašnjacima za stoku
	+ Zuan Antonio Dell Ocha, Sebastiano Bravi i Bernardino Mantovacm
		- Zemljopisna karta Puljštine i izvješće, sastoji se od 16 međusobno slijepljenih dijelova nacrtanih perom i kistom
		- Najveća sela Šišan, Galižana, Kostanjica, Brijuni imaju najviše lokava i bunara, stajačice potiču razvitak stočarstva, stajačice su bile i izvor zaraza (malarije)
		- Spominje 27 otoka i otočića u južnoj Istri na kojima se sade masline, uzgajaju žitarice i pašnjaci
		- Sela Brijuni, Fažana, Galižana, Krnica, Ližnjan, Loborika, Medulin, Mutvoran, Šišan, Štinjan, Pomer, Peroj
		- Pula ima 594 stanovnika, a njezino područje 3251 1554. , a 1566. 5996 žitelja
	+ Puljani se suprostavljaju doseljavanju Bolonjaca
		- Povisuju cijene kruhu, vinu, ulju, izazivaju umjetnu oskudicu žitarica među došljacima, ruše gostionice
	+ 1585. Utemeljena Premantura – najjužnije mjesto istarskog polutoka, najveći kolonizacijski uspjeh Mletačke Republike
		- Osnovalo 8 zadarskih obitelji iz Zvonigrada, Velima i Nadina
	+ 1592. Ukinuta funkcija istarskog providura, svi „novi doseljenici“ potpali i u djelokrug rašporskog kapetana sa sjedištem u Buzetu

Istra i Rijeka pod Habsburgovcima u 16. St.

* Pazinska knežija
	+ Područje Istre pod upravnom vlašću pazinskog kapetana koje je upisano u pazinski katastarski registar
	+ Tijekom Cambraiske lige Pazinska knežija trpi velike štete i razaranja
	+ Porezni i demografski opis mjesta u knežiji
		- 31 naseljeno mjesto ( Pazin, Zarečje, Previš, Cerovlje, Žminj, Brseč, Novakl, Borut, Črišnjevica, Butonega) i 24 mala sela koja su potpadala pod vlast sedam odvojenih gospoštija ( Završje, Paz, Kršan, Račice, Momjan, Kožljak, Lupoglav)
	+ Epidemija kuge 1510.- polja zapuštena, mnogo žitelja umrlo
	+ 1532. Prodana Pazinska knežija feudalnoj obitelji Mosconi
	+ Žitelji nezadovoljni jer ne mogu sami izabirati svećenika i zabranjeno im je bilo uređivanje nekih zapuštenih posjeda za koje su plaćali daću
	+ 1570. Seljačka buna u kojoj je sudjelovalo oko 2000 podložnika
		- Odgovor na povećani feudalni pritisak prema nižim slojevima društva
	+ Urbar-popis prihoda i prava zemljišnih vlastelinstava i podaničkih podavanja, obveza i službi tj. zbirka popisa kojima su se od ranog srednjeg vijeka uređivali odnosi između vlastelinstva i kmetova
		- Seljaci su davali desetinu žita, vina, janjaca, a za blagdane još i posebna novčana i naturalna podavanja
		- Najveći posjedi se nalaze u središtu Knežije ( oko Pazina, Linđara i Gračišća), a najmanji oko Zamaska, Butonege, Vranje, Bresta)
		- Obradive površine u vlasništvu plemićkih obitelji koji ih ne obrađuju
* Politički pojam koji se odnosi na cijeli teritorij austrijske Istre bio je Istarska knežija
	+ Skupina „nasljednih zemalja“, malih gospoštija i posjeda, javno i privatno pravo slabo odvojeno, upravne, sudske, porezne i imovne obveze su bile vrlo zamršene i podložne učestalim promjenama
* Habsburška Monarhija je jedan od najjačih čuvara katoličke vjere u Europi i vlast nadvojvode je nastojala spriječiti širenje novog vjerskog učenja
* Stjepan Konzul Istranin (1521.-1579.)
	+ Skupa s nekolicinom svećanika iz Pazina i Gračišća želi prevesti Bibliju na hrvatski jezik
	+ Stjepan Konzul bio je pop glagoljaš u Starome Pazinu, organizirao je 1561. Rad tiskare u Urachu koje nestaje smrću Ivana Wessenwolfa Ungnada ( glavnog podržavatelja i zaštitnika)
* Differentie – nepodijeljene parcele zbog kojih su stalno izbijali sukobi uzduž granice između mletačkog i austrijskog posjeda u Istri
* 1563.- 1574. Spor oko pašnjaka i šuma na planini Dober dol
* 1584. Svađa zbog korištenja velike šume na području Muna, pretučeno i vezano za stablo više seljaka
* 1587. Stanovnici Labina spaljuju snopove žitarica ostavljene na njivama blizu sela Lupoglava
* Selo Zamask
	+ 1535. Podijeljeno na dva dijela „Selo Zamask, pola mletačko, pola carsko“
	+ Granična crta prolazila je sredinom sela, župna kuća se nalazila na mletačkom, a kanonička crkva na austrijskom dijelu
	+ Žitelji Kašćerge (susjednog sela) su dobili dozvolu da mogu kositi sijeno za svoje potrebe
	+ Nakon kolonizacije, selo se povećava, žitelji nezakonito koriste sporne parcele uz granicu
* Rijeka je 1508. Nakratko dospjela u mletačke ruke, Habsburgovci ponovno preuzimaju vlast
* Utvrda Trsat bila je od 1509. do 1529. ponovno u vlasti Flankapana
	+ Nakon toga, u vlasti tršćanskog kapetana Nikole Raubera pa u zakupu riječkim kapetanima
* 1520. Izdan riječki statut
	+ Popisi o građanima, tijelima uprave, građanskim i kaznenim parnicama, trgovini itd.
* Riječki uskoci
	+ Mlečani ih optužuju da bogatim darovima podmićuju austrijske dvorske i vojne dostojanstvenike
	+ Venecija putem blokada želi spriječiti uskočki promet morem koji se preko Rijeke obavljao od Trsta do Senja

Dalmacija i Boka kotarska u 16.st.

* Mletački prekomorski posjedi – cjelokupan teritorij od sjevernog Jadrana do Krete
* Zasebno područje- mletački posjedi na Jadranu od Istre do Albanije, mletačka pokrajina Dalmacija (gradovi od kvarnerskih otoka do Korčule)
* Gradovi od Kotora do albanskog Ljesa su Mletačka Albanija
* Sve odluke o važnim unutrašnjim pitanjima (vojska, gospodarstvo) donosile su se u središnjim tijelima mletačke državne vlasti
* Od 1571. Mletački Senat imenuje vrhovne upravitelje mletačkih pokrajina Dalmacije i Albanije (generalni providuri) sa sjedištem u Zadru, odnosno Kotoru.
	+ Sjedinjavali cjelokupnu civilnu i vojnu vlast u pokrajinama i bili su izravna veza između naših obalnih i otočnih komuna i središnje vlasti u Mlecima
* Na čelu svake dalmatinske komune i dalje se nalazi knez (pripadnik mletačkog patricijata), Senat ga izabire svake dvije godine
* Kneževi predsjedaju i sazivaju gradska vijeća, potvrđuju njihove zaključke, sami donose presude u svezi s civilnim i krivičnim sporovima, nadziru djelovanje komunalnih službenika, zapovijedaju vojnom posadom i upravljaju obranom grada
* Zadar- glavni grad i središnje mjesto mletačke uprave u Dalmaciji
	+ Upravlja kapetan, izravno biran
* Stara gradska plemićka vijeća u cijelosti podređena odlukama gradskog kneza ili mletačke vlade
* Seoska lokalna samouprava- posoba
	+ Skup seoskih kućnih glavara koji se sastaju radi izbora seoskih sudaca, izvršenja odredaba državnih vlasti i rješavanja tekućih lokalnih pitanja
	+ Skup posoba čini ligu koja je zadužena za održavanje reda i mira na njihovu matičnom prostoru
	+ Mletačka vlast podržava rad liga i posoba čije značenje raste u vrijeme osmanlijskih prodora- seoske zajednice u zaleđu pojačavaju protutursku obranu
* Vladajući sloj su pripadnici domaćih patricijskih obitelji – patricijat je jedini dio stanovništva aktivno uključen u politički život
* Izdvaja se sloj imućnijeg građanstva + sloj imućnijih i poduzetnijih gradskih obrtnika (graditelji brodova, bojadisari tkanina, zlatari, slikari) te sloj neplemića koji obnašaju tzv. Intelektualna zanimanja
* Bratovštine – potpora države
* 1510.-1514. najpoznatiji i najdugotrajniji oblik otpora neplemićkoj sloja dotadašnjem sustavu gradske vlasti i uprave
* Zadarski patriciji glavninu svoje gospodarske moći zasnivaju na ubiranju rente s prostranih zemljišnih posjeda u plodnom zaleđu proizvodnjom i prodajom paške i zadarske soli, mletački monopol nad – osiromašenje patricijata
* Pojačana iseljavanja žitelja iz zaleđa u gradove te migracije na zapadnojadransku obalu
	+ Zbog Osmanlijskih napada odlaze u talijanske pokrajine od Veneta do Puglie
	+ Stvaraju hrvatske naseobine na srednjem i južnom dijelu Apeninskog poluotoka
* Gospodarstvo Dalmacije i Boke kotarske
	+ Trgovina, brodogradnja, poglavito proizvodnja i prodaja soli su izloženi jačim usmjeravanjima i pritiscima iz središnjice
	+ Obrti, poljodjelstvo, stočarstvo i ribarstvo su bez državnog nadzora
	+ Najvažnija i najunosnija gospodarska djelatnost u Dalmaciji bila je proizvodnja i prodaja soli
	+ Mletačka vlast ima monopol nad proizvodnjom zadarske i paške soli (odredba iz 1487. kojom su oduzete ¾ proizvedene soli), stječu veliki prihod i to se negativno odražava na solane (Pag)
	+ Osim proizvodnje soli, tu je brodogradnja ( 1502. Zabrana gradnje brodova većih od 120 tona nosivosti)
	+ Obrti u Zadru, Šibeniku, Trogiru, Splitu, Hvaru, Kotoru
		- Postolarski, kožarski, drvodjelsko- tesarski obrnici, krojači, bojadiari sukna, podstrigači, mesari, pekari, kovači, bačvari, krčmari, sluškinje, dadilje , zlatari, klesari, izrađivači oružja)
	+ Izvoz vina, smokve, maslinovog ulja, usoljene ribe, mesa, sira, kože, krzna, vune, drvne građe, voska, kamena, vapna, katrana itd.
	+ Riva degli Schiavoni- stjecišta njihova poslovanja u Mlecima su se nalazila uzduž obale
	+ Zgrada bratovštine sv. Jurja i Tripuna
		- Središnje mjesto okupljanja prekojadranskih iseljinika iz svih hrvatskih krajeva tijekom prošlih stoljeća
		- Sagrađena zahvaljujući zalaganju i novčanoj podršci dalmatinskih i bokeljskih trgovaca
	+ Split
		- Sagrađeno jedno od najvećih i najbolje opremljenih trgovačkih stovarišta na svijetu
		- Podignuta carinarnica i lazaret (stara bolnica za oboljele od kuge ili gube)
		- Uspostavljene banke i trgovačka društva, otvorene gostionice i svratišta
		- „zlatni lanac“ između Istoka i Zapada
		- Stjecište trgovaca iz cijelog svijeta i glavna europska skela za promet s Turskim Carstvom
	+ Najvažnije gospodarske grane zaleđa dalmatinskih gradova su poljodjelstvo i stočarstvo- opadaju zbog Osmanlija
		- Razaranje naselja, nestanak starosjedilačkog pučanstva, zapuštanje agrarne proizvodnje

Dubrovačka Republika u 16. St.

* Pomorska i trgovačka država, specifičan oblik feudalizacije, ustrojene i lokalne jedinice uprave: knežije i kapetanije
* Staleška jednakost, nasljednost i obveza obnašanja državnih službi
* Upravljačka funkcija glavno obilježje hrvatskog plemstva
* Najvažnija zaštitnica Dubrovačke Republike je Španjolska (Karlo V. i Filip II.)
* Austrijski Ferdinand I. želi od Dubrovčana naplatiti porez
* Republika je uživala posebno povlašten status kod Svete Stolice od 16.st.
* Neutralna politika, povoljan geopolitički položaj i slabljenje mletačke mornarice su doveli Dubrovnik u središte posredničke trgovine između Istoka i Zapada
* Zbog carinskih povlastica raste trgovačka mreža u balkanskoj unutrašnjosti ( od Sarajeva do Ruščuka)
* Nabavljaju poljodjelske proizvode i sirovine:
	+ Vunu, kožu, stoku, vosak, sir, žito, rude
	+ Preko Dubrovnika izvoze u druge europske krajeve
* Uvoze se velike količine soli i europske manufakturne robe ( sukno i tkanine)
* Dubrovačka proizvodnja soli u Stonu nije dostatna, uvoze ju iz južnotalijanskih luka i prodaju ju na tržišta u Slanom, Neretvi i Dubrovniku
* Kopnena se trgovina vezala na pomorsku koja se proteže diljem Sredozemlja
* Dubrovačka trgovačka mornarica ima od 170 do 200 većih brodova i 4000 pomoraca
* Brodovi u najmu stranih poslodavaca ( Španjolaca)
* Brodarstvo utječe na razvitak novčarstva, trgovačkih društava i osiguravajućih poslova
* Dubrovački brodovi plove u sve važnije talijanske, francuske i španjolske luke na zapadu te grčke, egejske i osmanlijske luke u Siriji i Egiptu
* Na Atlantiku dopiru do Engleske i Flandrije, portugalski posjedi u Indiji
* Dubrovački jedrenjaci su cijenjeni na cijelom Sredozemlju, gradili su se u gruškom brodogradilištu, otvorenom 1525. i na otočnim škverima Lopuda i Šipana
* Obrtnici:
	+ Kožari, krznari, tkalci, zlatari, zidari i brodograditelji
* Rat I. svete lige kršćanskih sila protiv Osmanlija (1538.-1540.)
	+ Mlečani nastoje uključiti i Dubrovčane u sukob
	+ Dubrovačka Republika ostaje neutralna i tako povećava opseg svoje trgovine
* Rat II. svete lige (1570.-1573.)
	+ Članovi lige žele osvojiti Dubrovnik
	+ Fran Gundulić , Španjolci i papa odbijaju zahtjev Mlečana i obvezuju ih na zaštitu dubrovačke trgovine
	+ Dubrovačka diplomatska pobjeda, povećanje trgovine tijekom rata čak šest- sedam puta
* Aleksandrijsko pitanje
	+ Franjo I. (Austrija) 1536. Sklapa niz ugovora s Osmanlijama osiguravajući za svoju mornaricu najveće povlastice u trgovini na Levantu
	+ Francuska se nameće kao zaštitnica svim kršćanskim trgovcima na osmanskom području – veliki prihodi konzulima
	+ Dubrovčani odbijaju plaćati pristojbe francuskom konzulu u najvećeg trgovištu (Aleksandriji) – neuspješno, razdoblje gospodarske stagnacije Dubrovnika
* Zapadnoeuropske zemlje razvijaju vlastitu manufakturnu proizvodnju
	+ 1588. Slom španjolske“Nepobjedive armade“ u pohodu na Englesku u kojem sudjeluju u Dubrovčani- propast svih nada u proširenje trgovine na Atlantiku
	+ 1599. Republika raspolaže s 52 broda duge plovidbe od 21 000 kola nosivosti, smanjenje za 10 000 kola prema razdoblju 1570.-1585.
	+ 1592. Mletačko otvaranje splitske skele – pad dubrovačke trgovine solju
	+ Povlačenje kapitala iz gospodarskih djelatnosti u strane bankarske kuće
	+ Dubrovčani se oslanjaju samo na zemljišne prihode i rentu od novčanih pologa
	+ Ulaganjem u brodarstvo i kopnenu trgovinu sve se više bave pučani
	+ Smanjuju se državni prihodi s 300 000 na 50 000 dukata
	+ Krajem 16. st. okončan je dvjestogodišnji gospodarski i politički uspon Dubrovnika i najuspješnije razdoblje povijesti Republike
* Zaključak
	+ Krajem 15. Stoljeća ( padom Bosne i Hercegovine) u Dubrovnik dolazi masa izbjeglica
	+ Izbjeglice dobivaju krš za krčenje i obrađivanje
	+ Početkom 16. St. 80 i 90 000 stanovnika
	+ Epidemija kuge, nerodne godine – jedanaest kužnih godina
		- 1506., 1533., 1539., 1543. , najpogubnija 1526. Umire 20 000 ljudi, 164 vlastelinstava
		- 1538. Opustošeni Konavli od strane kršćanske vojske potaknute Mlečanima
		- Zbog pada pomorstva i trgovine odljev stanovništva i demografska neravnoteža
		- S Elafita (Lopuda) težište brodarske djelatnosti postupno prelazi na kopno
		- Jačanje triju naselja:
			* Orebić na Pelješcu
			* Slano u Dubrovačkom primorju
			* Cavtat u Konavlima
	+ Sredinom 16. St. 50 000 stanovnika
	+ Društveno raslojavanje:
		- Grapani- bogatiji pučani (trgovci i brodovlasnici)
		- Artigiani- obrtnici koji su ujedno bili i sitni trgovci
		- Populani- mornari, manualni radnici i gradska sirotinja
	+ Tri staleške skupine:
		- Vlastela ( jedini potpuno oblikovani stalež s političkom vlašću)
		- Grapani (elita bogatih trgovaca; prezir prema zarađivanju rukama)
		- Pučani (obrtnici i pomorci) ,
	+ Bratovštine- univerzalne ustanove mediteranskih komuna, nastale po teritorijalnom ili strukovnom kriteriju
		- Trgovačka bratovština sv. Antuna (najuglednija, osnovana 1432.)
		- Bratovština sv. Lazara (trgovci s Levanta 1521.)
	+ Članstvo u vodećim bratovštinama označavalo je važan stupanj diferencijacije su iz redova antunina i lazarina birani državni činovnici, konzuli i izaslanici Republike
	+ U 16. St. grade se palače, ljetnikovci, impozatne javne zgrade, glavna carinarnica Sponza (1516.), tvrđava Revelin (1539.), skladište soli u Stonu (1581.) i Rupa ( javne žitnice)

4. Zastoj u razvoju gospodarstva i socijalne napetosti

Gospodarsko slabljenje hrvatskih gradova

* Premještanje trgovačkih putova i smjerova na zapad
	+ U korist gradova na sjeverozapadu (Zagreb, Gradec)
* Nemogućnost redovitog ubiranja poreza rezultirali su padom vrijednosti novca
* Gradec- samovolja lokalnih feudalaca, gospodara Susedgrada i Medvedgrada
	+ Samovolja lokalnih feudalaca je posljedica slabosti središnje kraljevske vlasti
		- Vlastelini samovoljno ubiru maltarinu (daću) od građana i
		- Napadaju i pljačkaju trgovce u okolici grada
	+ Dolaskom Habsburgovaca na hrvatsko prijestolje, Gradec gubi povlasticu neplaćanja tridesetnice, ponovno stekao 1595.
	+ Stalni troškovi zbog utvrđivanja gradskih zidina
	+ Sajmovi (Gradec i Kaptol) – stjecište brojnih stranih trgovaca
	+ Manje obrtnika nego u 15. St.
* Područja pod osmanskom vlašću
	+ Oživljuje gradski život
	+ Poljodjelstvo, stočarstvo, zanati ( prehrambeni, uslužni, metaloprerađivački), trgovina, specijalizirani obrti
	+ Proizvodnja žita i vina
	+ Gradovi dobivaju status varoši ili kasabe u značenju grada manje do srednje veličine s pretežno civilnim stanovništvom
	+ Usmjerenost ka agraru kod kršćanskog stanovništva
	+ Požega ( sjedište sadžaka) i Osijek – sajmovi, rast trgovine
* Senj je do prve polovice 16. St. bio najvažnija izvozno- uvozna luka na putu iz Italije prema savskom i podunavskom prostoru – kasnije uskočka utvrda
* Regionalna podijeljenost hrvatskih zemalja i različiti zemljopisni preduvjeti određuju njihov neravnomjeran gospodarski razvoj
	+ Hrvatski sjever naviše pogođen osmanlijskim prodorima
	+ Na jugu je na gospodarski razvoj utjecala Mletačka Republika koja nastoji dalmatinsku obalu uklopiti u svoje opće gospodarske ciljeve
		- Odredba o usmjeravanju trgovine preko Mletaka, nastojanje ograničavanja brodogradnje i nadzor nad proizvodnjom soli dalmatinskih gradova (zadarske i paške solane)
		- Hvar (agrar, ribarstvo) nije pod snažnim utjecajem Mlečana
		- Mletački sindik Giovanni Battista Giustiniani 1553. Procjenjuje vrijednost robnog prometa u Šibeniku na 50 000 dukata ( dvostruko više od vrijednosti splitske trgovine i trostruko više od zadarske)
			* Najveći dio prihoda šibenske trgovine dolazi od trgovine solju sa zaleđa
		- Zadar – u doba rata visina zakupa opada, u vrijeme mira ponovno raste
		- Split- ograničenja glede trgovine i brodogradnje, prihodi splitske općine opadaju
			* Padom Klisa 1537. Napredak, trgovanje s Osmanskim Carstvom
			* 1592. Otvaranje splitske skele – preko te skele odvijao se velik dio trgovine između Mlečana i Osmanskog Carstva, osnivanje prve banke
	+ Južni i sjeverozapadni dio Istre
		- Pula, Poreč, Rovinj – štit i prva stanica na dugom putovanju mletačkih trgovaca na Lepant
		- Česte epidemije
		- Razvojem prometnih komunikacija na Atlantiku i pojavom suparničkih engleskih i francuskih flota u Sredozemlju, gospodarska kriza pogađa i istarske gradove
		- Pojava boljeg brodovlja koje se ne mora zaustavljati u istarskim lukama
		- Stanovništvo seli iz grada na selo
		- Rovinj- izuzetak, prenapučen zbog otočnog položaja i zdrave klime
		- Pazinska knežija- gospodarski najjača općina Gradišće
	+ Dubrovnik- samostalnost, gospodarski rast tokom cijelog 16.st.
		- 1505. Dubrovčani kod sultana isposlovali poseban privilegij za trgovinu na turskoj zemlji (plaćali samo 2% carine od ukupne vrijednosti robe)
		- 1507. Dolaskom južne Italije pod vlast španjolske krune, Dubrovčani potvrđuju prijašnje trgovačke povlastice
		- Trgovanje s Italijom, Francuskom, Engleskom, Flandrijom, Španjolskom i čitavim Sredozemljem
		- 1525. Gradnja brodogradilišta u Gružu, dubrovački brodovi već od početka 16. St. plove i Atlantikom
		- 1531. Skupina bogatih dubrovačkih trgovaca odvaja se od matične bratovštine antunina i stvara svoju bratovštinu lazarina

Pogoršanje položaja kmetova i pučana. Hrvatsko- slovenska Seljačka buna 1573. Godine

* 12 000- 16 000 ljudi, prostor 5 000 km, organizirana s dobrim programom
	+ Dobra priprema same bune , masovni odaziv seljaka i iznenađenje i nespremnost plemstva na otpor
* Uzrok: opće pogoršanje položaja seljaka tijekom 16. St.
* Povod: povećanje naturalne rente , desetina pretvorena u novčano podavanje, povišenje cijena poljoprivrednih proizvoda, povećanje vinske daće gornice
* Potiskivanje seljaka iz trgovine poljoprivrednim proizvodima uključivanjem plemića u trgovinu
* Uvođenje ograničenja prava slobodnog trgovanja
* Izbijanju bune prethodi stvaranje tajnog saveza ili bratstva koje priprema opću seljačku bunu
	+ Započelo 1567. Na stubičkom posjedu, pridružuju se i susedgradski seljaci, podložnici Cesargrada i vlastelinstva Konjšćine
	+ Na čelu Ambroz (Matija) Gubec, Ivan Pasanec i Ivan Mogaić
	+ Vojne jedinice- odredi ustrojeni po teritorijalnom principu, na čelu su kapetani
		- Ilija Gregorić (iskusan u ratovanju), Matija Fistrić i Ivan Svrača (predijelci)
	+ Seljaci žele ukinuti podavanja, ograničiti slobodnu trgovinu i preuzeti vlast
		- U Zagrebu carska oblast, samostalno ubiranje prihoda, daća i poreza i samostalna briga o granici
	+ 27. i 28. Siječnja 1573. Planula usred noći
	+ 29. Siječnja kmetovi cesargradskog vlastelinstva, ustanci sa susedgradsko- stubičkog vlastelinstva, slovenski seljaci s bizeljskog vlastelinstva zauzimaju Cesargrad i vlastelinsku kuriju u Klanjcu
		- Brzo se širi, zahvatila kraj između Save i Kupe
		- Prvo su se pobunili Stupnik i Novaki , zatim Mokrice, Samobor, Okić, Jastrebarsko, pridružuju se plemići jednoselci iz Draganića
		- Sjeverno od Kupe- ustaju seljaci iz Zaboka, Veliki i Mali Tabor, Konjšćina, Lobor
		- Sjever- Lepoglava, Varaždin
		- Susjedni slovenski krajevi
		- **Pobunjeno područje se pruža od Stenjevca kraj Zagreba na istoku do Radeča u Sloveniji na zapadu**
	+ Tri vojske:
		- I. Ilija Gregorić, zadatak je prijeći Sutlu i podignuti i učvrstiti ustanak na slovenskim zemljama
			* Ukoci im nisu pružali potporu, 5.2. kod Krškog, uskočki kapetan Josip Thum i uskoci razbijaju seljake, Ilija kreće prema Celju i istoku, vraća se u Hrvatsku, tu ih pobjeđuje plemićka vojska i Ilija Gregorić je zarobljen kasnije kod Jasenovca
		- II. Ivan Pasanac, djeluje u krajevima između Save i Kupe
			* Razbijena 6.2. kod Kerestinca
		- III. Matija Gubec, djeluje u Hrvatskom zagorju
			* 8.2. na poziv Jurja Draškovića 5000 ljudi odlazi u Zagreb
			* Gašpar Alapić i plemićka vojska kreću u Hrvatsko zagorje
			* 9.2. Stubičke toplice plemićka vojska i pobunjeni seljaci
				+ Prednost plemića je konjica, uvježbanost i naoružanost
				+ Plemićka vojska razbija seljake, oni bježe
				+ Haramije koje je iz Varaždina poslao Vid Halek
				+ Poginuo Ivan Mogaić, Ivan Pasanac i Matija Gubec zarobljeni
				+ Plemstvo okrutno kažnjava seljake za pobunu

Mnogi su osakaćeni, mnogi pogubljeni, mnogima je oduzetna zemlja

Matija Gubec- mučen užarenim kliještima, okrunjen užarenom željeznom krunom i raščetvoren

* Franjo Tahi,
	+ Vlasnik polovice vlastelinstva u susedgradsko- stubičkom vlastelinstvu
	+ Nemilosrdni i nepravedni upravitelj , povećava davanja, izrabljuje seljake, siluje žene
	+ Uršula Henning- vlasnica druge polovice vlastelinstva s kojom se sukobljava od 1564. Oko kupovine vlastelinstva
		- 1565. Uršula izbacuje Tahija s posjeda i razbija bansku vojsku koja je na njegovoj strani- proglašeno pobunom, ona odlazi, na njezino mjesto dolazi kraljevski fisk
	+ 1569.-1571. Tahi je dobio u zakup i fiskalni dio vlastelinstva
	+ 1572. Vraća se Uršula Henning
		- Nastavak sukoba, slabljenje vlasti i ugleda plemstva među podložnicima, stvaranje žarišta bune
		- Henningovci potiču seljake na pobunu protiv Tahija
		- Stjepan Grdak- upravitelj vlastelinstva u ime kraljevskog fiska, staje na stranu seljaka i također se sukobljava s Tahijem
* 1567.- 1568. Buna izazvana pretvaranjem desetine u naturalno podavanje
* 1571. Buna kmetova susedgradsko- stubičkog vlastelinstva zbog povećanja podavanja
	+ Seljaci žele da se cijelo vlastelinstvo podvrgne kraljevskoj upravi

5. Likovne umjetnosti, književnost i znanost na hrvatskom prostoru u 16. St.

Likovne umjetnosti: slikarstvo, graditeljstvo, skulptura. Schiavoni u hrvatskoj umjetnosti 16. St.

* Cinquecenta
	+ Pobjede savezničke kršćanske flote kod Lepanta 1571. Godine
	+ 1593. Oslobođenje Klisa i obrana Siska 1593.
* Antimurale christianitatis
* Dubrovačka Republika
	+ Nikola Božidarević „ Navještenje“
	+ Miho Hamzić
	+ Divone Paskoja Miličević
	+ Izvanredni ljetnikovci dubrovačke vlastele na Elafitskim otocima i u Astareji
	+ Dalmatinski gradovi pod Mlečanima dobivaju nove prstenove zidina, ali se grade ili obnavljaju crkve u renesansnom duhu
* Schavona- veliki umjetnik
	+ Andrija Meldola i Julije Klović
	+ Jedinstveni motiv su obrambene zidine i utvrde koje se grade diljem zemlje ( Sisak 1544. I 1550., Karlovac 1579.)
	+ Umjetnici osjećaju da svoju egzistenciju i svoj likovni talent mogu ostvariti tek izvan granica svoje domovine
* Slikarstvo
	+ Dubrovački ranorenesansni slikari:
		- Nikola Božidarević
			* Školovanje u Markama, Umbriji i Veneciji
			* Tipologija likova i ornamentistika
			* Triptih u dominikanskoj crkvi u Dubrovniku, „Navještenje“ u dominikanskom samostanu u Lopudu, pale Đorđić u crkvi dubrovačkih dominikanaca
		- Miho Hamzić
			* „Krštenje Kristovo“ u Kneževu dvoru
		- Vicko Lovrin (Dobričević)
			* Poliptih „Sv. Mihovil“ u franjevačkoj crkvi u Cavtatu
			* Odsjeci venecijanskog slikarstva kasnog quattrocenta
	+ Dalmatinska slikarska škola
		- Zadnji Petar Jordanić, spaja tradiciju i utjecaje venecijanskog slikarstva i Crivelllijevih
		- Tizian (poliptih iz crkve sv. Lazara u katedrali Dubrovnika i pala sa sv. Magdalenom, sv. Vlahom i sv. Tobijem u dominikanskoj crkvi)
		- Tintoretta (pala sa glavnog oltara katedrale u Korčuli)
		- Paolo Veronese i njegove radionice ( poliptih u crkvi u Vrboskoj sa sv. Lovrom na glavnom polju)
		- Mnoštvo oltarnih pala i poliptiha u crkvama od Košljuna, Hvara i Splita do Lopuda i Kotora koje su naslikali otac i sin Girolamo i Francesco da Santacroce
	+ Istra
		- Vincenta iz Kastva ( 15. St.)
		- Klergin iz Kopra
		- Ivan iz Kastva
		- Anton iz Padove u Kašćergi
		- Oslikali crkve od Oprtlja, Berama, Hrastovlja do Huma i Draguća
	+ Mletački slikari
		- Portret Tome Nigera
			* Humanista, skradinsko- trogirski biskup
			* Franjevački samostan na Poljudu u Splitu

Graditeljstvo

* Obrambeno graditeljstvo – utvrde
* Mletački graditelji Michele Sammicheli i njegov nećak Gian Girolamo
	+ Kopnena vrata u Zadru iz 1543. i tvrđava sv. Nikole ispred Šibenika iz 1547.
* Zgrada za gradsku stražu (1562.) i ložu (1565,) na glavnom trgu u Zadru
* Sjever Hrvatske- fortifikacije koje su antemurale christianitatis
	+ Karlovačka utvrda 1579., sutok rijeke Korane i Kupe, podsjeća na talijanske renesansne modele poput Sforzinde ili Palmanove
	+ Kaptolska tvrđa zagrebačke katedrale (1512.-1520.)
	+ Sisački kaštel trokutastog tlocrta
	+ Varaždinski burg čije renesansne pregradnje izvodi Domenico dell Allio
	+ Plemićka obitelj Ratkaj pregrađuje kompleks Velikog Tabora
	+ Obitelj Erdody seli iz Okića i gradi oko 1575. Kaštel renesansnih obilježja četverokutnog oblika s okruglim kulama na uglovima
* Plemićki ljetnikovci
	+ Gospodarska, ladanjska i obrambena funkcija
	+ Dubrovački ljetnikovci u gradskoj okolici i na elafitskim otocima
		- Ljetnikovac obitelji Sorkovčević na Lapadu (1521.)
		- Ljetnikovac Vice Skočibuhe kod Tri crkve na Šipanu (1588.)
		- Dvorac dubrovačkog biskupa Ludovica Beccadellija na Šipanu
* Crkve tvrđave na otocima
	+ Vrboska na Hvaru (1579.)
	+ Suđurđa na Šipanu (1577.)
* Sakralni objekti
	+ Crkva sv. Spasa u Dubrovniku
	+ Crkva Navještenja
	+ Sagradila obitelj Andrijić
* Gotičko- renesansni stil
	+ Carinarnica Divona (1518.- 1524.)
* Trolibirano pročelje
	+ Obnova crkve sv. Marije Velike od 1507. Do 1535. u renesansnom stilu
	+ Trobrodna katedrala u osoru ( 1498.)
	+ Crkva sv. Jurja u Pagu
	+ Župna crkva u Svetom Vinčentu u Istri (1555.)
	+ Kipove izrađuje Giovanni Buora
* Renesansna pregradnja crkve sv. Šimuna u Zadru
* Izgradnja crkve kružnog tlocrta Gospe od Kaštela krajem stoljeća u Zadru
* Izgradnja crkve sv. Duha A. Nogulovića s manirističkim elementima u Šibeniku (1539.)
* Lokalni klesari i graditelji:
	+ Radovi bračke porodice Bokanić – Tripun Bokanić ( autor trećeg kata zvonika katedrale u Trogiru, zvonik crkve sv. Nikole i sv. Mihovila, gradska loža u Hvaru, dominikanska crkva sv. Marka u Hvaru)
* Kiparstvo
	+ Mlečani izrađuju drvene oltare s kipovima i korska sjedišta za crkve na obali
		- Andrija iz Murana (Cres), Paolo i Ivan Campsa (Baška, Buje), Korčulanin Franjo Čučić – kipovi za crkve na otoku Lastovu, Korčuli i Hvaru
	+ Dubrovnik
		- * Reljef dvaju anđela s Kristovim medaljonom iz 1521. U dvorištu Divone – Beltrando Gallicus
			* Ukrašena zvona dubrovačkih crkava slavnog ljevača topova Ivana Krstitelja Rabljanina
	+ Zlatarstvo
		- * Matija i Luka Boričević
			* Stjepan Venzona
			* Šibenčanin Horacije Fortezza
	+ Najvažnija ličnost dalmatinskog kiparstva na kraju cinquecenta bio je Bračanin Nikola Lazanić, bio je bratim i gvardijan kolegija sv. Jeronima u Rimu
		- Izrađivao kipove dalmatinskog zaštitnika
		- Izradio za crkvu sv. Vlaha skulpture titulara crkve sv. Jeronima
	+ Dva oltara obitelji Bokanić
		- Za crkvu sv. Marije u Zadru (Ninu)
		- Hvarska katedrala
	+ Bračanin Pavao Gospodnetić i Šibenčanin Antun Nogulović ( autor nadgrobnog spomenika biskupa Luke Spingarolija u katedrali)
	+ Alessandro Vittoria
		- Poznati mletački maniristički kipar 1559. Izradio četiri svetačka kipa za trogirsku katedralu
		- Odtada u crkvama na našoj obali počinje dominirati importirani kameni i drveni crkveni namještaj
	+ Sjeverna Hrvatska- epitafi poznatih povijesnih ličnosti
		- Epitaf zagrebačkog biskupa Luke Baratina (1510.)
		- Spomen- ploča kardinala Tome Bakača Erdodyja u Zagrebu
		- Epitaf Lovre Iločkog u Iloku (1525.)
	+ Renesansne korske klupe talijanskih drvorezbara majstora Nikole i Petra u zagrebačkoj katedrali
	+ Drvena gotička Madona s nekadašnjeg oltara sv. Emerika iz 1515. Godine iz stare zagrebačke katedrale
* Schiavoni u hrvatskoj umjetnosti 16. St.
	+ Ivan Duknović i Francesco Laurana ( umrli početkom 16. St.)
		- Grobnica blaženog G. Gianellija
	+ Juraj Julije Klović ( 1498.- 1578.)
		- Posljednji veliki minijaturist Europe
		- Školovao se u Veneciji i Rimu gdje se učio kod Rafaelova učenika Giulia Romana
		- Djelovao u Veneciji, Mađarskoj, Mantovi, Candiani kod Padove, Perugi
		- Skrasio se na dvoru kardinala Alessandra Farnesea (unuk papa Pavla III.)
		- Najpoznatija njegova djela su oslikani rukopisi koje je radio za venecijanskog kardianla Marina Grimanija
			* Evangeliarium Grimani
			* Časolov Beatissime Mariae Virginis Officium
			* Komentar poslanice sv. Pavla
			* Minijature poklonjene španjolskom caru 1543.
			* Rukopisi koje je radio za kardinala Farnesea
		- Klovićeva remek- djela nastala od 1539. Do 1546. su Officium Virginis i lekcionar Towneley
		- Klovićeve minijature pokazuju utjecaje Durera, Rafaela, Giulia Romana i Michelangela
		- „Mali Michelangelo“, „Michelangelo i Rafael minijature“ i „princ mijanaturista“
		- Andrea Meldol (Andrija Mendulić)
			* Slikar manirističkih crta
			* Poklon mudraca
			* Slika sv. Petra i Pavla u Bellunu
			* Suđenje Pilata, Ane i Kaife Kristu
			* Niz djela alegorijsko- mitološke tematike i izvanredne grafičke listove
		- Šibenik – crna umjetnost
			* Natalea Bonifacije (1537.-1592.) „Del modo tenuto nel transportate L' obelisco vaticano“
			* Martin Roto Kolunić ( 1540.- 1583.) – serija grafika vezanih za pomorsku bitku kršćanske lige protiv Turaka kod Lepanta

Hrvatska književnost u 16. St.- renesansa

* Supostojanje različitih književnih pojava – trajna značajka povijesti hrvatske književnosti
* Prestanak rada glagoljičke tiskare u Senju 1508.
* Nacionalna literatura pripada zapadnom kulturnom krugu
* U hrvatskoj književnosti renesansni sustav rodova, vrsta tema i oblika uspostavio se prije no u drugim zemljama
* Središnja značajka domaćeg renesansnog zbivanja:
	+ Jezično, stilsko, verzifikatorsko i žanrovsko preoblikovanje dotadašnje književne djelatnosti
	+ Usvajanje novih poetičkih normi
	+ Pojava prvih autorskih djela
	+ Hrvatski latinisti: Juraj Šišgorić, Ivan Česmički, Marko Marulić i Ilija Crijević
	+ Najizraženija u gradovima na jadranskoj obali:
		- Zbog položaja, državno- pravnog stanja, prometne povezanosti, kulturne i obrazovne upućenosti ka Apeninskom poloutoku- primaju talijanske utjecaje
	+ Petrarkizam je siguran znak renesansnih književnih strujanja
		- Hrvatska renesansna lirika započinje u znaku kariteanskog petrarkizma (svjedoče pjesme u Zborniku Nikše Ranjine)
			* Odabir motiva, tjeskobnost, upotreba tipičnih izražajnih i metaforičnih postupaka, izravne parafraze i prijenos pojedinih mjesta ili pjesama iz Petrarkina Kanconijera, stih: dvostruko rimovani dvanaesterac
		- Šiško Menčetić (1447.-1527.) najprisutniji Petrarkin utjecaj, kariteanski poticaji i domaća narodna pjesma
		- Džore Držić (1461.-1501.) pod utjecajem usmene poezije i bukoličkih sadržaja
		- Nikola Nalješković (1510.-1587.) i Marin Držić- petrarkistička lirika
	+ Bembizam – zalaganje za jezični i oblikovni povratak Petrarki
		- Hanibal Lucić (1485.-1553.) Jur ni jedna na svit vila
		- Dinko Ranjina (1536.-1607.) kanconijer Pjesni razlike
	+ Uz ljubavnu liriku, razvija se i pjesništvo duhovnih pjesama koje se nastavlja na srednjovjekovnu tradiciju i snagu Marulićeva pjesničkog autoriteta
		- Predstavlja okvir umirenju savjesti zbog pisanja svjetovne lirike, oblikovanje kršćanskog i domoljubnog odnosa u prilikama turske navale
		- Mavro Vetranović ( 1482.- 1576.) – pjesnik na razmeđi srednjeg vijeka i renesanse, znalac Biblije, klasične književnosti, domaće literarne baštine i renesansnih literarnih gibanja
	+ Prigodna poezija (poslanice, epitafi, pohvalnice, posvete), satiričko i humorističko pjesništvo, maskerate (pokladne pjesme) – Jeđupka Mikše Pelegrinovića ( 1500.- 1562.), cigareska, podvrsta talijanskog podrijetla, obrađuje motiv muškarca koji se prerušio u Ciganku te gata različitim gospođama o ljubav, uvrštava se u domaću dramsku književnost
	+ Od druge polovice 15. I tijekom 16. St. razvijaju se složeniji oblici epskog pjesništva
		- Usvaja se funkcionalna dioba i hijerarhija žanrova- mitološki, biblijsko- religiozni, alegorijski, povijesni
			* Davidijada, Otmica Kerbera (Jakov Bunić), O Kristovu životu i djelima povijesna epika Brne Krnarutić (Vazetje Sigeta grada)
				+ Dvanaesterački vergilijanski ep u četiri pjevanja, koji je odigrao ulogu nacionalnog epa i izgradio sliku o Hrvatskoj kao predziđu kršćanstva
			* Mavro Vetranović Piligrin, alegorijsko- peregrinacijski ep od 4 374 dvanaesteraca, neprozirna srednjovjekovna simbolika, pripovijeda se hodočasnikovo putovanje po fantastičnim predjelima
			* Brne Krnarutić i Dominko Zlatarić Ljubav i smrt Pirama i Tizbe- preradbe Ovidijevih Metamorfoza
	+ Petar Hektorović, Ribanje i ribarsko prigovaranje
		- hibrid između ribarske ekloge, poslanice i putopisa
		- Trodnevna plovidba Nikole, pjesnika i Paskoje od Staroga Grada, kroz tjesnac između Šolte i Brača do uvale Nečujam na sjeveru Šolte i nazad
		- Književno oblikovanje osjećaja u složene baštine
		- Marulićev uzor- vjerodostojnost puta, svjesno pjevanje o životu i običajima ribarskog svijeta
	+ Proza je veoma rijetka i funkcionalna
		- Petar Zoranić Planine (1569.)- prvi hrvatski pastoralni roman, obrađuje hrvatsku ratom opustošenu stvarnost
		- Zoranić pripovijeda kako je susreo vilu urešenu po hrvatskom običaju koja ga je upozorila na književnu nebrigu za domaću baštinu, pa pod koprinom traži lijek od ljubavne boli, proslavlja domovinu, upozorava na opasnost od Turaka i upućuje na važnost hrvatskog jezika i književnosti
		- Formalna mješavina proznih i stihovanih dionica
		- Događajna okosnica- pripovjedač susreće nekoliko skupina pastira koji mu pripovijedaju o postanku naziva zavičajnih lokaliteta (Nina, Zadra, Privlake, Krka, Dinare, Velebita), pojave i metamorfoze
* Hrvatska književnost 15. i 16. st. se može promatrati kao humanističko djelovanje i renesansno književno stvaranje:
	+ Splitskog (Marko Marulić, Jeronim i Dmine Papalić, Frane Martinčić, Frane Božičević Natalis, Toma Niger)
	+ Dubrovačkog (Šiško Menčetić, Džore Držić, Mavro Vetranović, Nikola Nalješković, Dinko Ranjina, Dominko Zlatarić) dramsko stvaranje
	+ Hvarskog (Hanibal Lucić, Petar Hektorović, Vinko Pribojević, Nikša Pelegrinović, Marin Benetović) dramsko stvaranje, 1612. Izrađeno javno kazalište
	+ Zadarskog (Petar Zoranić, Brne Krnarutić)
	+ Međusobno povezani i upućeni ( Petar Hektorović s Mavrom Vetranovićem, Nikolom Nalješkovićem itd.)
* Marko Marulić (1450.-1524.)
	+ Njegov književni opus, kulturni obzor i svjetonazor prožimaju kršćanski moralistički nauk, talijanski humanizam i renesansa s izraženim antičkim poetičkim uzorima te domaća hrvatska pjesnička tradicija
	+ Učeni humanistički stihotvorac, kršćanski pjesnik i hrvatski začinjavac
	+ Pisao na hrvatskom, latinskom i talijanskom jeziku
	+ Latinski:
		- De institutione bene vivendi per exempla sanctorum ( Pouke za dobar život prema primjerima svetaca)
		- Evangelistarium ( Evanđelistar)
		- Quinquaqinta parabolae (Pedeset parabola)
		- Davidias (Davidijada)
	+ Hrvatski:
		- Judita –
			* najznačajnije hrvatsko djelo
			* napisano 1501. God.
			* za njegovog života objavljen 3 puta
			* tekst je prihvatila hrvatska publika
			* Ep se sastoji od 2126 dvostruko rimovanih dvanaesteraca, komponiranih u 6 libri (knjiga)
			* Govori o hrabroj udovici Juditi koja svojim junačkim činom, tobožnjom izdajom, zavođenjem i umorstvom asirskog vojskovođe Holoferna spašava grad Betuliju
			* Obrada starozavjetne pripovijesti
			* Odabir teme ukazuje na to da je Marulić prije računao na književna obilježja ( zaplet, napetost, dramatičnost) same građe, nego na moralističku dogradnju
			* Modernost, uz humanističku primjernu izvedbu spjeva, Marulić pokazuje u petrarkističkom načinu prikazivanja Juditine ljepote
			* Pohvale od strane Vinka Pribojevića ( govor o podrijetlu i zgodana Slavena 1525.) i Petra Hektorovića (Ribanje i ribarsko prigovaranje)
		- Dvadesetak pjesama
		- Tri crkvena prikazanja ( Prikazanje historije svetoga Panuncija, Skazanje od suda ognjenoga, Govorenje svetoga Bernarda od duše osujene)
		- Hrvatski stihovi nastali prije 1500. godine, većinom religiozni i poučni karakter, domoljubne i šaljive pjesme
			* Suzana ( epilij na starozavjetnu temu)
			* Molitva suprotiva Turkom ( domoljubna)
			* Tuženje grada Hjerozolima (domoljubna)
			* Spovid koludric (zabavno- didaktička pjesma namijenjena splitskim redovnicama, njegovoj sestri Biri i pjesme posvećene Djevici Mariji)
* Hanibal Lucić Robinja
	+ prvi hrvatski dramski tekst o suvremenoj temi
	+ obrađuje sudbinu mladog para (sljednici hrvatskih banova koji su se proslavili u ratu s Turcima) koji nakon niza peripetija slavi pir u Dubrovniku, simbolu slobode
	+ utjecaj petrarkizma i pučkog usmenog pjesništva
* Marin Držić
	+ Komedije
		- Novela od Stanca
		- Dundo Maroje
			* Najpoznatije djelo nastalo 1551.
			* 5 činova s prologom, iznose se idejne i poetičke smjernice
			* Sukob škrtog oca i rastrošnog sina (prema plautovskom predlošku)
			* Radnja smještena u Rimu
			* Odmak od renesansne drame, manirističke značajke (prijelaz prema baroku)
			* Držić predstavlja vrhunac hrvatske dramske renesansne kniževnosti
			* Utjecao na Marina Benetovića, autora dviju komedija „Hvarkinje i „Komedija od Raskota“
		- Skup
		- Mande
		- Arkulin
		- Tripče de Utolče
	+ Pastirske pjesme
		- Grižula
		- Tirena
		- Venera i Adon
	+ Tragedija Hekuba (preradba Euripidova djela)
	+ Tekstovi (prijepisi odlomaka)
		- Džuho Kerpeta, Pjerin, Pomet
* Na sjeveru,
	+ Prva kajkavska zbirka crkvenih i svjetovnih pjesama ( Prekomurska pjesmarica 1593.)
	+ Antun Vramec ( 1538.- 1587.)
		- * Kronike i Postile
	+ Protestantska književnost – književna djelatnost skupine protestantskih pisaca
		- Urach kod Tubingena, gdje je utemeljen znanstveno- izdavački zavod
			* Stjepan Konzul Istranin i Antun Dalmatin

Znanost u Hrvata u 16. st.

* 1543. Kopernikovo djelo „O obrtanjima nebeskih krugova“ – započinje novo razdoblje u shvaćanju ustrojstva svijeta i uopće nova gledišta u znanosti i filozofiji
* Promjena cjelokupnog znanstvenog života Europe
	+ Kritika Aristotelove i prihvaćanje Platonove prirodne filozofije
	+ Panteistički pogledi i nova znanost o svemiru
	+ Poziv za učenje iz prirode
* Hrvatski učenjaci:
	+ Federiko Grisogono
	+ Nikola Nalješković
	+ Grgur Budislavić
	+ Lujo Gjurašević
	+ Nikola Arkandjeo
	+ Ambroz Gučetić
	+ Nikola Gaudenzi
	+ Antun Medo
	+ Nikola Gučetić
	+ Nikola Sagrojević
	+ Ivan Bratti
* Strana znanstvena središta:
	+ Frane Petrić, Marko Antun Dominis, Faust Frančić, Pavao Skalić, Andrija Dudić
* Federik Grisogono
	+ Profesor na Sveučilištu u Padovi i liječnik
	+ Objavio Astronomsko zrcalo kojim se ljudski um uvodi u svako znanje i O načinu sprječavanja, proricanja i liječenja groznica, o ljudskoj sreći i napokon o plimi i oseki mora
	+ Teorijske rasprave o ljudskoj sreći (filozofska) i o plimi i oseki (fizikalna)
* Grgur Budislavić
	+ Astrolog, djelo „O astrologiji“ i „O sferi“ u kojima izlaže aristotelizam, uz kritiku novnoplatonizma
* Ivan Bratti
	+ Liječnik i alkemičar
	+ Rasprava o staroj i novoj medicini, izlaže mogućnost transmutacije kovina, pretvorbe žive u umjetno zlato
* Dubrovnik- dva snažna središta:
	+ Krug dubrovačkog književnika Nikole Nalješkovića
	+ Krug filozofa i polihistora (znalac, stručnjak) Nikole Gučetića
* Nikola Nalješković
	+ Dijalog o nebeskoj sferi, podržava geocentrični sustav i Aristotelovu prirodnu filozofiju
	+ Lujo Gjurašević (Cosmographiae commentaria), Ambroz, Arkandjeo Gučetić, Nikola Gaudenzi
* Nikola Gučević
	+ Sopra le metheore d. Aristotile
	+ Antun Medo In librum duodecimum methaphisicae Aristotelis exposito
		- Koristi spravu „kvadrantu“ koja se rabila za mjerenje zvijezda
* Mavro Vetranović
	+ Bavio se astronomijom i načinio je astronomski atlas
* Vlaho Držić
	+ Izrađuje reljefni zemaljski globus
* Šestero dubrovačkih pjesnika ( Dominik Zlatarić) opjevavaju Nalješkovićevo astronomsko znanje i tiskaju sonete
* Nikola Sagroević
	+ Istraživao plime i oseke, Razgovori o raznolikosti plime i oseke u zapadnom oceanu
* Najvažniji hrvatski znanstvenik 16. St. bio je Frane Petrić
	+ Djelo Nova univerzalna filozofija
	+ Razradio ideje Kuzanskog i Telezija u cjelovit prirodnofilozofijski sustav
* Marko Antun Dominis
	+ Fizičar, matematičar, filozof i diplomat, senjski biskup i splitski nadbiskup
	+ O zrakama vida i svjetlosti u lećama i o dugi
	+ Eurip ili mnijenje o plimi i oseki mora
* Faust Vrančić
	+ Izumitelj i polihistor
	+ Polihistor = osoba koja posjeduje općenito znanje u mnogim područjima znanosti
		- Homo universalis
	+ Djelo: Novi uređaji
		- Lančani i svođeni most
		- Mlinovi
		- Uporaba plime i oseke kao pogonskog sredstva
		- Konstrukcija padobrana
	+ Rječnik pet najuglednijih europskih jezika, latinskog, talijanskog, njemačkog, hrvatskog i mađarskog 1597. –prvi samostalni tiskani rječnik hrvatskog jezika
* Andrija Dudić
	+ Kritički stav prema astrologiji
	+ Kratko tumačenje o značenju repatica
		- Repatice ne predskazuju loše događaje i da nisu „znak Božjega gnjeva“
* Pavao Skalić
	+ Renesansni platonizam i pitagorizam
	+ Djelo: Zbirka sveukupnog znanja ili ciklus kako sakralnih, tako i svjetovnih znanosti
		- Prvi put se uvodi encikopledija u današnjem smislu riječi