Historia klasa 5

22.05.2020r.

Temat: Społeczeństwo i gospodarka Polski dzielnicowej

1. Wprowadzenie:

Rozbicie dzielnicowe trwające od XII do XIV wieku skutkowało tym, że każdy władca dzielnicowy prowadził swoją politykę.

1. Zakładanie nowych miast i wsi, aby zwiększyć swój dochód i utrzymać swoje drużyny wojów i dwór- przypomnijcie sobie o daninach i posługach. Potrzebowali ludzi, którzy będą na nich pracować, zaczęło się rozwijać osadnictwo. Przybywali z innych krajów osadnicy i zakładali nowe miasta czy wsie .Wielu osadników przybyło z Niemiec, a więc zakładali (inna nazwa lokowali-lokacja) na prawie niemieckim, potem wykształciły się lokalne odmiany prawa osadniczego .
2. Rola zasadźcy- zbierał osadników, dzielił ziemie, potem zostawał sołtysem wsi.
3. Wieś ulicówka albo placowa.
4. Nowe narzędzia w rolnictwie- pług zastąpił radło, kosa -sierp, młyn wodny –żarna.
5. Zmiana w sposobie uprawy ziemi –dwupolówkę zastępuje trójpolówka.
6. Samorząd wiejski z ławą wiejską.
7. Lokacja miast- zasadźca wytyczał granice, przydzielał działki na domy, wyznaczał ulice. Miasto lokowane na prawie niemieckim otrzymywało [przywilej](https://opracowania.pl/slowniki/slownik-historyczny/88471-przywilej) lokacyjny wydany przez monarchę, księcia lub biskupa, to znaczy, że przez jakiś czas mieszkańcy byli wyłączeni spod władzy księcia czy innego pana, nie musieli płacić danin, potem oczywiście płacili czynsze.
a) samorząd miejski-na czele wójt- był najbogatszym człowiekiem w mieście, pobierał czynsze, posiadał rzeźnie, młyny, jego urząd był dziedziczny.

b) rada miejska i sąd miejski.

1. Najstarsze miasta lokacyjne to Złotoryja, Lwówek i Wrocław (Dolny Śląsk). Miasta lokacyjne miały regularną zabudowę, prostokątny rynek, ratusz - siedziba władz, kościół; od rynku biegły ulice, na których rzemieślnicy mieli swoje warsztaty.
2. Stany społeczne- stan duchowny , rycerski, mieszczański i chłopski.

Zapoznajcie się z lekcją w podręczniku i wykonajcie pol. 2.i 3. strona 185.