**FRANCIJA MED 16. IN 18. STOLETJEM**

**Verske oz. hugenotske vojne** (1562-1598)

Francija je bila na prehodu iz srednjega v novi vek ena največjih in najbolj gosto poseljenih držav v Evropi. V 16 stol. je kraljeva oblast postajala šibka, ker je prišlo do Hugenotskih vojn. Govorimo tudi o državljanski vojni, ki je imela verski značaj (spor med protestanti in katoliki). Hugenoti so bili privrženci **KALVINIZMA** (meščanska smer reformacije). Kalvinizem pomeni zaprisežena zveza. V novo vero so v Franciji vstopali obrtniki, meščanstvo in plemstvo. Hugenoti so se uprli kralju vodil jih je general **COLIGNY**. Hugenotskih vojn je bilo 8, višek pa predstavlja **ŠENTJERNEJSKA NOČ** leta 1572. Takrat je **KATARINA MEDICI** hugenote povabila v Pariz na poroko Henrika Burbonskega, ki je bil hugenot. V tej noči je ukazala pobiti nekaj tisoč hugenotov. Verski spor v državi je bil rešen konec 16. stoletja, ko je kraljeva dinastija Valoisev izumrla in je bil edini naslednik Henrik Burbonski. Sam je prestopil v katoliško vero, verski spor pa je leta 1598 rešil z **NANTSKIM EDIKTOM**. S tem je hugenotom dovolil versko svobodo, ki je veljala do sredine 18. stoletja. Katoliška vera je bila še vedno državna vera, verska svoboda pa pomeni, da se vero lahko javno častili in opravljali obrede. Na zunanje-političnem področju si je Francija v 16. stol. prizadevala, da bi pridobila glavno vlogo v Evropi. Njeni glavni tekmeci so bili Habsburžani, katerih posesti so obkrožale Francijo. Habsburžani so imeli tudi cesarski naziv v Nemškemu cesarstvu, celotno Španijo s kolonijami. V 16. stol. je Francozom uspelo pridobiti **ALZACIJO**, imajo velika nahajališča železove rude.