**České země a Litevské velkoknížectví v 15. -16. století**

Na počátku 15. století se v Českých zemích dostalo odezvy reformního hnutí. Myšlenky Jana Husa vyvolali nesouhlas církve a označily je za kacířské. Král Václav IV. vydal (1409) Dekret Kutnohorský.

Mezitím (1410) polsko-litevská vojska porazila ve velké bitvě u Grunwaldu oddíly řádu německých rytířů. V této bitvě padla křižácká vojska, kde bojovali i čeští bojovníci, mezi kterými byl i Jan Žižka.

Litvu znepokojovalo neplnoprávní postavením vůči Krakovu. V čele opozice byl kníže Vitold, který se snažil Litvu emancipovat. Podporoval německé rytíře a Uhry, tedy soupeře Jagellonců. Tímto nátlakem se stala Litva autonomní a Vitold po usmíření s Jagellonci byl doživotně jmenován velkoknížetem.

Když církev v Českých zemích vyhlásila interdikt, musel Jan Hus odejít. Dostal pozvánku na církevní koncil do Kostnice (1414). Vydal se tedy do Kostnice, kde byl 6. července 1415 upálen.

V roce 1419 vypukla husitská revoluce. A 30. července 1419 došlo k pražské defenestraci.

Husiti nabídli Vitoldovi českou korunu (1421), avšak stoupenci Jiřího z Poděbrad zvolili českým králem polského prince Vladislava III. Jagellonského. Scelil České země a získal Uhry (1490). Od této doby tvořili české země s uherským státem personální unii, do které patřilo Polsko i Litva.

Za rozpad Polsko-litevského knížectví mohlo dvojvládí v unii. Na trůn se dostal Vladislav III. (1440). Jeho syn Kazimír se po jeho smrti (1445) zasloužil o znovuobnovení polsko-litevské unie.

Kazimírův syn Vladislav (1471) byl shledán za kandidáta na český trůn a připojil k Českým zemím i Uhry (1490).

Mezi Jagellonci byla ujednaná vojenská dohoda (1499), která zajišťovala ochranu před nepřáteli. Po vymření Jagellonců (1569) bylo v rámci Lublinské unie vyrovnání.

Zdroje:

<https://vlast.cz/vyvoj-ceskeho-uzemi/>

<https://is.muni.cz/el/1441/podzim2006/De2BP_ODST/DST/STR._-_Polsko_12.-15.st..pdf>

Petr Čornej, Ivana Čornejová, František Parkan, Milan Kudrys; Dějepis pro střední odborné školy, České a světové dějiny, SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., Praha 2002, ISBN 80-7235-194-X, str. 78, 5. Husitská revoluce; str. 85, Polsko a Litva