XIII Tydzień 15.06.2020 r. – 19.06.2020 r.

Klasa I B

**HISTORIA**

**Temat: Panowanie Ludwika Węgierskiego.**

1. Wpisz notatkę do zeszytu:

Kazimierz Wielki zmarł nie pozostawiając syna, który mógłby odziedziczyć po nim tron. Znacznie wcześniej zawarł jednak układ ze swoim siostrzeńcem Ludwikiem Andegaweńskim, przyrzekając mu polską koronę. W testamencie natomiast zapisał Kazimierz następstwo tronu swemu wnukowi Kaźkowi Słupskiemu z Pomorza. Wśród rycerstwa i możnowładców nie było jednak zgody kogo powołać na tron. Tymczasem Ludwik przybył do Krakowa i pośpiesznie koronował się na króla Polski. Niechętne mu rycerstwo zjednał sobie licznymi nowymi przywilejami. Zwłaszcza spodobało się rycerstwu zwolnienie od większości podatków. Nakładanie wyższych podatków wymagało odtąd zgody rycerstwa. W zamian za przyznane przywileje rycerstwo obiecało, że po śmierci Ludwika, polski tron odziedziczy jedna z jego córek. Ludwik bowiem tak jak Kazimierz również nie miał syna.

Król Ludwik mało interesował się Polską i rzadko do niej przyjeżdżał. W Krakowie przebywała i rządziła w imieniu króla jego matka – córka Władysława Łokietka. Za panowania Ludwika Węgierskiego Polska ostatecznie straciła Śląsk, bo król oddał go Czechom. Na Ruś Czerwoną niedawno zdobytą przez Kazimierza Wielkiego, król Ludwik sprowadził węgierskich starostów i powierzył im rządy tym krajem. W ten sposób Polska utraciła także Ruś Czerwoną. Panowanie Ludwika Węgierskiego trwało dwanaście lat. W ciągu tego czasu Polska straciła wiele na swym znaczeniu i sile, jakie zyskała za Kazimierza Wielkiego.

1. Odpowiedz na pytania:

Ulgi dla rycerstwa nadane przez Ludwika są nazywane „przywilejem koszyckim”. Czy to dlatego, że król darował każdemu rycerzowi koszyk złotych dukatów? Czy może koszyk świeżo złowionych ryb?

1. Odpowiedzi wpisz do zeszytu.