**Volba Ferdinanda I. českým králem**

**Situace před volbou Ferdinanda I**.

Volba Ferdinanda I. českým králem je z hlediska historie poměrně zajímavá událost. Nacházíme se v době, kdy nejen Země Koruny české jsou v poměrně složité situaci, ale i Evropa musí čelit nástrahám této doby. Z hlediska českých zemí bych zmínil tyto události, které volbu Ferdinanda I. českým králem ovlivnily:

* vláda Jagellonců (1471–1526)

Než přišel rok 1526 a smrt Ludvíka Jagellonského, která české stavy příliš nemrzela, což částečně vyjadřoval pohled na spokojenost s Jagellonci. Země Koruny české byly v tu dobu v personální unii s Uhry. Nicméně z tohoto spojení během vlády Jagellonců příliš netěžily, naopak více dávaly. Jagellonci přesunuli své sídlo do Uher (Budín), což poskytlo i větší prostor pro stavy. Jagellonci byli katolíci a pro české země s utrakvisty a katolíky (v neustálém sporu) to byl problém. Jagellonci náboženskou situaci nevyřešili a tento problém se tak přenesl dál. České stavy také příliš nechtěly finančně přispívat na obranu Uher proti osmanským Turkům. Spousta z nich věděla, že je to problém, který se týká i jich, nicméně panoval názor, že tento problém jim za finanční příspěvky nestojí, spíše to byl problém pro Uhry.

Během tohoto období rostla moc a důležitost stavů v českých zemích, tento proces nastal již během husitských válek. Stavy získaly jednoznačnou politickou převahu nad panovníkem během jagellonské vlády. Panovník už neměl úplnou moc, ale musel respektovat rozhodnutí stavů ze sněmů. V této době tudíž rostl vliv a důležitost sněmů. Stavy chtěly rozhodovat o otázkách vnitřní politiky, finančních záležitostech a zahraniční politice.

Sněm povoloval panovníkovi výběr daní, ale mohl tvořit také nové zákony, uděloval cizincům povolení k pobytu (inkolát), povoloval vojenská tažení za hranice. Sněmovní usnesení nepotřebovala králův souhlas.

* sňatek Anny Jagellonské a Ferdinanda I.

26. května 1521 se uskutečnil sňatek mezi Annou Jagellonskou a Ferdinandem Habsburským. Domluvil ho děd Ferdinanda Habsburského Maxmilián I., císař Svaté říše římské, a Vladislav Jagellonský, český a uherský král. V rámci této smlouvy bylo důležité, že se Maxmiliánovi I. podařilo zajistit případné dědictví dalšího území směrem k Habsburkům (země Koruny české, Uhry). Ludvík Jagellonský se oženil s Marií Habsburskou a Ferdinand Habsburský se oženil s Annou Jagellonskou.

* 1510 – dědická práva pro Annu Jagellonskou

Už v roce 1509 nechal Vladislav II. Jagellonský korunovat svého syna Ludvíka za českého krále. A právě pro případ, že by Ludvík zemřel bez dědiců, vydal Vladislav II. o rok později majestát, který ustanovil Annu jako dědičku. Důležitý bod majestátu byl, že Anna nesměla být provdána bez souhlasu stavů. Právě v roce 1510 uznal zemský sněm dědická práva Anně Jagellonské. Nicméně rok 1515, ve kterém byla dohodnuta vzájemná nástupnická práva mezi Habsburky a Jagellonci, podmínku z majestátu porušil a připravil se tím problém do budoucna, který znemožnil Ferdinandovi Habsburskému vznést požadavek ohledně dědictví při volbě českého krále po smrti Ludvíka Jagellonského.

* náboženské problémy

Země Koruny české byly nábožensky rozděleny již od husitských válek. Jagellonští panovníci se tímto problémem příliš moc nezabývali, přestože se předpokládalo, že dokážou Čechy znovu přivést ke katolictví.

V roce 1517 docházelo ke vzniku dalšího náboženství v Evropě, kdy Martin Luther sepsal 95 tezí. Luteránství vlivem blízkosti a oblastí s vysokým procentem německého obyvatelstva šířilo do Českého království. Šířilo se nejen v Čechách, ale také na Moravě, ovšem na našem území se nikdy nestalo dominantním náboženským vyznáním. Luteráni se poměrně často přikláněli na stranu utrakvistů a zároveň jejich pozice byla spíše skrytá a to vlivem větší rozšířeností katolictví a utrakvismu.

* postup osmanských Turků do Evropy a bitva u Moháče

Další důležitá událost je vpád Turků do Evropy. Psal se rok 1453 a Turci úspěšně dobývali Konstantinopol. Během 2. poloviny 15. století Osmanská říše ovládla většinu Balkánu a ohrožovala oblast střední Evropy.

Roku 1519 nastoupil na osmanský trůn nový sultán Sulejman I. Nádherný. Po dobytí Bělehradu v roce 1521 se Turci začínali připravovat na další tažení a to do Uher (1625). Když se Ludvík dozvěděl o plánovaném tažení, požádal o pomoc. Od Rakouska a Polska žádná pomoc nepřišla, od papeže přišla malá/nedostatečná pomoc, ze Svaté říše římské přišla pomoc pozdě.

V červenci roku 1526 Turci dobyli pevnost Petrovaradín. Postupovali dále podél Dunaje, jako reakci Ludvík Jagellonský vyrazil proti nim. Vojsko Ludvíka Jagellonského se shromáždilo u Moháče. Bylo složeno převážně z uherských oddílů, ale dále také z českých, moravských a slezských oddílů (ještě z menších zahraničních oddílů). Velitelem vojska byl král a arcibiskup Pál Tomori. Na straně Ludvíka Jagellonského bylo 25 000 mužů a 80 děl. Na osmanské straně bylo 55 000 mužů a 160 děl. Bitva se uskutečnila 29. srpna 1526. Ludvíkovo vojsko, i přes poměrně nadějný začátek bitvy, bylo postupně odstřelováno dělostřelectvem a po neúspěšných pokusech o obchvat, ustoupilo.

Ludvík Jagellonským společně s doprovodem během útěku se pokusil překročit bahnitou řeku. Ludvíkův kůň zapadl do bažiny a následně se Ludvík Jagellonský utopil.

**Volba Ferdinanda I. českým králem**

Podmínky

Podmínek si pro volbu nového českého krále připravily stavy několik. Jedna z nich byla uhradit královský dluh 300 tisíc zlatých po Jagelloncích. V této době si půjčovali králové od bohatých aristokratů a často šlo o dluhy, u kterých se příliš nečekalo, že by je panovník navrátil. Tyto půjčky byly určitým symbolem výhody nebo získané sympatie od panovníka. Šlechtici nebo aristokraté pak listinou, potvrzující jejich půjčku králi, získávali, mimo sympatií panovníka, také výhody do budoucna. Ovšem, jak již bylo řečeno, se splatností některých dluhů byl problém a řešit je museli nově nastupující panovníci. Proto stavy určili jako jednu z podmínek zaplacení dluhu nebo minimálně jeho zásadní snížení.

Stavy si za vlády Jagellonců vydobyly mnohé výhody a výsady, které posilovaly jejich vliv a moc v Českém království. O tyto výsady nechtěly přijít kvůli volbě nového krále. Proto určily jako jednu z vůbec nejdůležitějších podmínek zachování charakteru stavovského státu. To znamenalo, že chtěly zachovat sněmy, na nichž by se určovaly daně nebo vojenská účast v zahraničí.

Nespokojenost s personální unií s Uhry, ta u nich podnítila i pocit méněcennosti, vedla stavy k další podmínce. Po novém panovníkovi chtěly, aby sídlil v Praze. To skrývalo několik výhod jako například lepší komunikace s panovníkem, lepší prosazování zájmů.

Jelikož na českém území byli různé náboženské skupiny (katolíci, utrakvisté, luteráni) bylo pro stavy důležité, aby se v Českém království zachovala určitá náboženská svoboda. Náboženskou svobodu v této době zajišťovala basilejská kompaktáta, takže bylo nutné, aby panovník přislíbil, že ji bude dodržovat a hlídat její dodržování.

Další podmínka, která byla do jisté míry jedním z prvků stavovského státu, byla, že nástupce panovníka nebude zvolen a korunován během panovníkova života. Zde se jednalo o pojistku, aby panovník nemohl dosadit svého nástupce na trůn a zároveň o určení, že volitelé byli stavové a oni vybírali dalšího panovníka.

Nový panovník měl rovněž přislíbit, že nikoho nesesadí ze své pozice v zemských úřadech. To byla pojistka především pro uhlídání místa nebo určitého zastoupení v úřadech. Ale především stavy neměly jistotu, že panovník po získání koruny nebude měnit lidi v úřadech na základě náboženství nebo loajality k panovníkovi.

Kandidáti

Kandidátů pro získání české koruny bylo několik a byli to nejen zahraniční kandidáti, ale i kandidáti z domácího prostředí. Zájem o českou korunu byl poměrně veliký a mezi zájemci nalezneme několik zajímavých jmen. Důležité je také podotknout, že mnozí z nich svou kandidaturu vzdali na základě toho, že podmínky splnit nemohli. Do pomyslného finále pro volbu českého krále se nakonec dostali tři jména, respektive příslušníci dvou rodů.

1. Kandidáti z českého království:

Zdeněk Lev z Rožmitálu byl jedním z domácích kandidátů, který se plánoval ucházet o českou korunu. Během svého života vystřídal několik prestižních funkcí jako například: nejvyšší purkrabí Českého království nebo nejvyšší zemský sudí v Českém království. Z funkce nejvyššího purkrabí byl v roce 1523 odvolán, ale v roce 1525 byl znovu dosazen. Zdeněk Lev z Rožmitálu jako nejvyšší zemský purkrabí musel řešit i smrt krále Ludvíka v roce 1526. Byl také třetím nejbohatším šlechticem a to podle berního systému z roku 1523. Kandidaturu nakonec neohlásil, protože nemohl zaplatit 300 tisíc zlatých, jak stálo v podmínkách.

Vojtěch z Pernštejna byl jedním z nejbohatších šlechticů, podobně jako Zdeněk Lev z Rožmitálu a Rožmberkové. Zastával funkci nejvyššího hofmistra Českého království. Svou kandidaturu musel vzdát kvůli tomu, že nemohl zaplatit částku královského dluhu.

Friedrich Lehnický byl vnukem Jiřího z Poděbrad (matka Ludmila z Poděbrad). Patřil k dynastii slezských Piastovců. Friedrich byl lehnický a březský kníže. Kandidaturu vzdal kvůli královskému dluhu.

Karel Minsterberský byl vnukem Jiřího z Poděbrad. Zastával funkci nejvyšší mincmistr Českého království a působil také jako hornolužický fojt i po Ferdinandově zvolení českým králem. Dále byl minsterberský a olešnický kníže. Podobně jako předchozí i Karel vzdal kandidaturu kvůli vysoké částce královského dluhu.

1. Zahraniční kandidáti:

Zikmund I. byl polský král a bratr Vladislava Jagellonského. Už v roce 1515 na základě dohody s Maxmiliánem I. Habsburským rezignoval na dědická práva v Uhrách. S dědickými právy by u českých stavů neuspěl a jeho přístup byl spíše zdrženlivý. Nakonec ho právě jeho zdrženlivý přístup a váhavé chování vyřadilo ze seznamu kandidátů.

Vilém Bavorský z Wittelsbachu byl vévoda bavorský. Od roku 1516 vládl společně s bratrem Ludvíkem, který ho k tomu společně s jejich matkou donutil. Ze začátku s reformací souhlasil, ale později přes zvyšující se popularitu reformace otočil a v roce 1522 zakázal spisy Martina Luthera.

Ludvík Bavorský z Wittelsbachu byl mladší bratr Viléma a spoluvládcem v Bavorsku.

Ferdinand Habsburský byl v této době rakouský arcivévoda. V roce 1521 se oženil s Annou Jagellonskou, tudíž po smrti jejího bratra Ludvíka vyrukoval s dědickými právy na českou i uherskou korunu. Brzy však pochopil, že s tím u stavů neuspěje a dědických práv se vzdal a podpořil tím svobodnou volbu (s dědickými právy přišel v roce 1545 při podepsání Druhého volebního reversu). Byl katolík podobně jako ostatní Habsburkové, ovšem k církvím se choval velmi pragmaticky. Jeho velkou výhodou bylo, že pocházel z Habsburského rodu, který v této době byl mocný a ovládal například Španělsko společně s jeho koloniemi. Jeho bratr byl Karel V., který se stal v roce 1519 císařem Svaté říše římské. Naopak jeho nevýhoda bylo vládnutí v rakouských zemích. Zde předtím byl podobný charakter státu jako v Českém království nebo v Uhrách – stavovský. Ferdinand Habsburský to změnil a začal vládnout více absolutisticky a zvýšil daně (což se českým stavům jako možná ukázka Ferdinandových postupů příliš nezamlouvalo). Ferdinand byl jako panovník neskutečně silný. Byl většinou neústupný, ale občas dokázal pomocí určitých ústupků získat to, co chtěl (dědičnost české koruny). Byl vzdělaný a vlivem mnoha okolností získal vysokou prestiž. Bylo mu však vyčítáno, že na některá místa dosazuje cizince. České stavy si ani příliš nepřály personální unii s Rakouskem.

Volba

Wittelsbachové nechtěli nechat nic náhodě a tak se rozhodli získat klíčové voliče na svou stranu. Chtěli rozdělit mezi šest šlechticů, o kterých si mysleli, že budou volit, 90 tisíc zlatých. Nejvíce měl dostat nejvyšší purkrabí Zdeněk Lev z Rožmitálu. Všech šest šlechticů bylo do voleb jmenováno. Nevěděli o Hanuši ze Švamberka a posledního Adama z Hradce ani nepřesvědčovali, jelikož byl na straně Ferdinanda a hodně se zastával Habsburků. Dále se snažili pojistit si rytířský stav, kterému nabídli 4 tisíce zlatých. Městský stav měl ovlivnit Jan Pašek z Vratu za částku 4 tisíce zlatých. Nelze zapomenout na 150 tisíc zlatých, které chtěli dát na zaplacení královského dluhu.

Pomocí Adama z Hradce, jakožto velkého podporovatele Ferdinanda, byl Ferdinand informován. Ferdinandovi byly doručeny i rady, jak si získat nejdůležitější šlechtice – snaha získat Lucembursko jako léno, splatit královský dluh částkou 150 tisíc zlatých. Po Čechách se také v tu dobu začala šířit zvěst o tom, že v případě zvolení Ferdinanda připojí rakouské země k Čechám.

Vlivem Adama z Hradce se postupně na stranu Ferdinanda Habsburského přikloní Rožmberkové, Šlikové a podaří se získat i Zdeňka Lva z Rožmitálu. Ferdinandovi vyslanci se Zdeňkem Lvem z Rožmitálu vyjednali písemnosti, které potvrzovali přízeň k Ferdinandovi a Zdeňku Lvu z Rožmitálu dali určité výhody z jejich podepsání – Ferdinand ho uchová ve své přízni, zaplatí 50 tisíc zlatých z dluhů po Jagelloncích, nebude se mstít jeho přátelům, kteří vystupovali v průběhu jednání proti němu, ponechá příjmy ze stříbrných dolů v Jáchymově.

Wittelsbachové se dozvěděli o příklonu směrem k Ferdinandovi, a proto nabídli sídlo v Praze, zaplacení všech královských dluhů a jistotu zachování zemských svobod. Splacení 300 tisíc zlatých však stavy nepovažovaly příliš za seriózní nabídku a přiklonili se raději k 150 tisícům zlatým od Ferdinanda I.

23. října 1526 proběhla volba, která byla neveřejná a účastníci se zavázali, že nikomu nic neprozradí. Výsledek byl jednohlasný a Ferdinand Habsburský se tak stal nově zvoleným českým králem. Tuto zprávu se dozvěděl Ferdinand na cestě do Vídně. 24. února 1527 byl Ferdinand I. korunován.

Pohled ostatních zemí

Volbu si provedli čeští stavové bez pozvání stavů z ostatních zemí Koruny české. Což Moravu, Slezsko a Lužici donutilo odmítnout výsledek volby z 23. října. Morava, Slezsko a Lužice uznali Ferdinanda I. na základě dědických nároků. Tímto krokem se snažili do jisté míry ukázat rovnost a stejnou váhu hlasu s českými stavy.

Ferdinand I. získává celé území Českého království a je právoplatně uznaným králem. Když viděl Ferdinand I. určitou rozhádanost v Českém království, získával výhodu a do budoucna toho postupně využil ve svůj prospěch.

**Důsledky volby Ferdinanda I. českým králem**

Důsledky volby Ferdinanda I. můžeme vnímat různými pohledy. Nicméně je velmi rozporuplné tvrdit, že právě touto volbou v roce 1526 získali Habsburkové trůn až do roku 1918. Ferdinand I. se pokusil Druhým volebním reversem z roku 1545 změnit určitá práva, snažil se zdůraznit dědická práva Anny Jagellonské a ukázat na dědictví pro jeho potomky. Zároveň omezil pravomoci stavů, bylo to určité podkopání další volby a ukázka práva pro jeho dědice. Avšak z dalšího vývoje až do porážky na Bílé hoře je viditelné, že panovníci se snažili, aby stavy souhlasily s dalším nástupcem (například jednání o náboženské svobodě).

Ferdinandovi I. se podařilo ve střední Evropě vytvořit novou mocnost, která se významně podílela na evropském dění až do konce 1. světové války. Ferdinand I., ještě před ziskem české koruny, ovládal rakouské země, poté roku 1526 získal právě české země a postupně přes problémy s Turky a Janem Zápolským získal Uhry. Tyto země, které měly podobné rozbroje mezi stavy a panovníkem, nasměroval k fungování pod Habsburky.

S nově vzniklou mocností se mu podařilo zastavit Turky před dalším postupem do Evropy a uhasil tím pro Evropu velké nebezpečí. Turci získávali Balkán, snažili se dostat do Vídně a získat ji podobně jako Cařihrad, ovšem i díky Ferdinandovi se jim to nepodařilo a do budoucna je čekal pomalý odsun z Evropy.

S Ferdinandem I. přišla renesance. V českých zemích jako hlavní stavební styl byla předtím gotika a to i vlivem husitských válek a následné „izolaci“ českých zemí. Gotika byla důležitá i za vlády Jagellonců, kdy vznikl například Vladislavský sál. S příchodem Ferdinanda I. se na území zemí Koruny české rozšířil humanismus, jeho nositelem bylo převážně měšťanstvo. Vlivem knihtisku se zvýšila vzdělanost a rostl i počet univerzitně vzdělaných obyvatel. To pomohlo k rozvoji renesance, kterou lze označit jako záležitost nejvyšších vrstev společnosti. Mezi významné renesanční stavby patří letohrádek Hvězda, letohrádek královny Anny, který nechal Ferdinand I. postavit jeho ženě Anně Jagellonské, tento krok zvýrazňoval jejich lásku.

Dalším důsledkem je postupná ztráta moci šlechty, respektive postupný úpadek stavovského charakteru státu. Ferdinand I. byl neústupný a postupnými kroky odebíral stavovské obci moc, lze tedy říct, že Ferdinand I. ze slibů téměř nic nedodržel.

Z této situace získali hlavně Habsburkové, zvýšili prestiž a svojí moc v Evropě. Ferdinand I. se postupně stal i císařem Svaté říše římské.

Zdroje:

Dějiny Zemí Koruny české I., autoři: P. Čornej, I. Čornejová, I. Rada, V. Vaníček, vydáno 1997

Královská trilogie, autoři: J. Čechura, M. Hlavačka, E. Maur, J. Mikulec, vydáno 2008

Česko Ottův historický atlas, autoři: J. Synek, E. Semotanová, vydáno 2019

Osobnosti českých dějin, autoři: J. Randák, R. Antonín, J. Hrbek, D. Nečasová, V. Petrbok, L. Vykoupil, J. Jůzlová, vydáno: 2013

Just, Jiří, Zdeněk R. Nešpor, Ondřej Matějka et al. 2009. Luteráni v českých zemích v proměnách staletí. Praha: Lutherova společnost. 396 s. ISBN 978-80-903632-8-1

Antonín REZEK: Zvolení a korunování Ferdinanda za krále českého, Praha [1877]