EUROPA OD FRANCUSKE REVOLUCIJE DO SREDINE 19. STOLJEĆA

Francuska prije revolucije

- apsolutna monarhija - kralj - neograničena vlast

- feudalno društvo - 3 staleža: 1. svećenici

 2. plemići

 3. građani i seljaci

- Francuski prosvjetitelji - sloboda i jednakost

- Pojava slobodnih zidara (masonerije) - cilj im je bio ljude neovisno o vjerskoj, nacionalnoj ili

 staleškoj pripadnosti odgajati u duhu bratske sloge čemu su se protivili svećenici.

**FRANCUSKA REVOLUCIJA - 1789.**

**Uzroci revolucije :**

1. Vanjski – ratni gubici, utjecaj Engleske, pomoć SAD-a.

2. Unutarnji – bankrot, nerodna 1788. godina, porezi, rastrošnost dvora i prevelika

 razlika u načinu života između 3. staleža (97% društva) i 1. i 2. staleža (3%).

**Početak revolucije**

- nezadovoljstvom, siromašni puk koji je prehranjivao 1. i 2. stalež i koji nije imao jednaka prava u skupštini unatoč jednakom omjeru zastupnika proglasio se Narodnom skupštinom kako bi kralju Luju XVI. onemogučio povećanje poreza i veću rastrošnost dvora

- osnovali su Narodnu gardu na čelu s markizom Marie-Joseph de La Fayette

- 14.7.1789. masa građana krenula je na utvrdu Bastille - osvojena (Dan Republike)

- početkom kolovoza 1789. ukinut je feudalni ustav

- 26. 8. donešena Deklaracija o pravima čovjeka i građanina - ljudi proglašeni jednakima i ravnopravnima pred zakonom, dobili pravo na privatno vlasništvo...

**Ustav 1791. godine**

- 3.9.1791. uspostavljena je ustavna monarhija – podjela vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku

- na čelu države ostao Luj XVI. koji je imao pravo veta, no zakone je donosila samo Zakonodavna skupština

- Francuska je podjeljena na 83 departmana

- o političkim pravima pojedinca odlučivao je njegov imetak

- glasati mogli samo oni koji su plaćali porez, uvedena vjerska ravnopravnost – katolici, protestanti i Židovi

- političke stranke - jakobinci - (po sv. Jakovu), Maximilen de Robespierre, radikalna-ljevica

 - žirondinci - (po pokrajini Gironde), bogato građanstvo

**Rat i proglašenje Republike**

-20.4. 1792. Francuska je Austriji objavila rat

- Austriji (Habsburškoj monarhiji) se pridružila Pruska i kasnije VB - protufrancuska koalicija

- narod je tražio svrgavanje kralja Luja XVI. koji je uhićen

- Zakonodavna skupština raspuštena i osnovano predstavničko tijelo Konvent

- 21.9.1792. uspostavljena Republika Francuska

- jakobinci, nakon od Konvente izglasanog kraljevog pogubljenja, javno giljotirali Luja XVI. 21. siječnja 1793. a u studenom i njegovu ženu Mariju Antonetu

Jakobinska diktatura

- uveli opću vojnu obvezu i ustrojili masovnu revolucionarnu vojsku

- ugušili pobunu u pokrajini Vandeji

- kršćansku vjeru zamjenili kultom razuma a gregorijanski kalendar novim revolucionarnim kalendarom

- pretvorili zemlju u strahovladu – pogubili bi sve koji bi im se činili sumnjivima

- termidorci – srušili diktaturu jakobinaca – Direktorij 1795.

**LUJ XVI.**

- naslijedio Luja XV. koji je iza sebe ostavio loše finacijsko stanje

- vladavina 1774. – 1791./1793.

- žena – Marija Antoneta, kćer Marije Terezije

- opširinije opisano u gornjem tekstu o Francuskoj revoluciji

FRANCUSKA I EUROPA U NAPOLEONOVO DOBA

Napoleon Bonaparte

- rođen 1769. na Korzici

- sa 24 godine postao general

- proglasio se doživotnim konzulom i bio okrunjen carem Napoleonom I. – 1804.

- uspostavio apsolutnu monarhiju

- s katoličkom crkvom odnose je uredio konkordatom 1801.

- njegova Građanski zakonik postao temelj modernog europskog zakonodavstva

Napoleonovi ratovi:

„Rat dvorcima. Mir kolibama.“

1797. Rat s Venecijom – dokrajčio Mletačku Republiku – mirom u Campoformiju zadržao vlast nad Apeninskim poluotokom a Hmonarhiji prepustio Mletačku Dalmaciju i Istru.

1798. zauzeo je Egipat

1.8.1798. Bitka kod Abukira (Bitka na Nilu) - u Egiptu, britanski admiral Horatio Nelson potukao je francusko brodovlje i 20.10.1805. kod španjolskog rta Trafalgara.

Mirom u Požunu 1805. dobio Dalmaciju i Istru a kasnije je ušao u Dubrovnik.

Slomio Pruse i ušao u Berlin gdje je 1806. proglasio blokadu zabranivši trgovinu europskim zemljama s VB, no Britanci su odgovorili protublokadom.

Antifrancuska koalicija:

-1800. poražena austrijska vojska Marengo (Italiija) i Hochenlinden (Rajna)

- 1802. Amiens – mir s VB

Pohod na Rusiju 1812. i pad Napoleona

- Francusko Carstvo protezalo se od Biskajskog zaljeva do Jonskog mora te od Baltika do Sredozemlja i da bi to potvrdio rastao se od Jozefine i oženio kćer Franje I. Mariju Lujzu.

- ostale su mu još samo VB i Rusija

- u lipnju 1812. napao je Rusiju no zbog hladne zime već stigavši do Moskve izgubio je

- u odlučujućoj bitki kod Waterlooa u Belgiji 1815. poražen (od Britanaca i Prusa) je i poslan na otok Sv. Helenu gdje je umro 1821.

**Bečki kongres**

- zasjedanje 1814./1815.

- sazvale ga VB, Austrija, Pruska i Rusija u svrhu obnove Europe od Napoleonovih ratova

- Habsburškoj monarhiji- Venecija i Lombardija + Durovačka Republika

- Pruskoj – krajevi oko Rajne

- Rusiji – središnji dio Poljske, Finska, Besarabija

- Ujedinjeno Nizozemsko carstvo, Danska samostalna, Švedskoj Norveška, Njemačko Carstvo pod Austrijom

Sveta alijansa 1820.

- vojnopolitički savez koji je trebao čuvati poredak u Europi, stvoren na Bečkom kongresu

- osnovana na poticaj Aleksandra I.

- nisu se pridružili: VB, Osmansko Carstvo i Papinska Država

Napoleonove reforme

- 1802. Konkordat s Crkvom – gubitak imovine

- financijske reforme- germinalski franak je stalna valuta

- Banque de France - kreditne institucije

Napoleonov zakonik (Code Civil)

- pravo vlasništva, sloboda vjeroispovjesti, civilni brak – matičari, zabrana štrajkova i radničkih udruga, javno školstvo...

LICEJI – tehničko – znanstveni programi i vojna obuka

LIBERALNI I NACIONALNI POKRETI DO 1848.

LIBERALIZAM - sustav političkih nazora u kojemu su prava pojedinaca najveća vrijednost.

KONZERVATIVCI - vjerovali u to da policija treba čuvati mir, smatrali su da treba polako

 mijenjati svijest ljudi (bez revoluvija i ratova) koja će se dalje prenosit s

 generacije na generaciju.

REKCIONARI – željeli vratiti stanje kakvo je bilo prije revolucije.

- liberalizam donesen ustavom u Španjolskoj poslije ustanka u Cadizu 1820

- u Španjolskoj je izbio građanski rat 1834. – između liberalnih pristaša i kraljice Marije Kristine (apsolutizam)

- U Francuskoj je u srpnju 1830. izbila revolucija jer je Karlo X. ukinuo ustavni poredak i pokušao obnoviti apsolutu monarhiju no zamjenio ga Luj Filip – kralj građanstva

Grčki ustanak

- javile se težnje za oslobođenjem pojedinih naroda – nacionalnom emanicipacijom

- ustanak u Grčkoj. protiv turske vladavine

- Mir u Edirneu 1829. Turska morala priznati nezavisnost Grčke

Irsko i Poljsko pitanje

-želja Iraca sa samostalnošću, da se odpripoje od VB i da budu ravnopravni s protestantima (Wolfe Tone – podigao ustanak kojeg su vlasti ugušile)

- Poljaci željeli osnovati vlastitu državu no Rusi ih porazili – tada je mnogo Poljaka emigriralo u Francusku i Poljska ostala običnom ruskom pokrajinom – ustanak u Krakovu ugušen

Srpski ustanci – Načertanije

- ustanci Srba protiv Turaka

- 1. pokrenuo Karađorđe koji je morao pobjeći u Austriju jer je pokret ugušen

2. pokrenuo Obrenović – dao ubiti Karađorđa koji se vratio u Srbiju, sultan hatišerifom Srbiji zajamčio autonomiju

- ustavom protiv Obrenovića koji je postao knezom na vlast je došao Karađorđev sin

- Ilija Garašin – sastavio Načertanije – program za stvaranje Velike Srbije.

SRPANJSKA REVOLUCIJA 1830.

- u Francuskoj je nakon Napoleonovih poraza nastupilo razdoblje restauracije a na vlast je došao brat Luja XVI. – Luj XVIII.

- on je uspostavio ustavnu monarhiju i dvodomni parlament no kraljev brat Karlo na čelu s rojalistima želio je stanje prije revolucije – tako je došao na vlast

- on je vladao pomoću dekreta zbog kojeg građani nisu imali prava na slobodu...,i time su građani povelu Ustanak u srpnju 1830. i na vlast postavili Luja Filipa – društvom su dominirali buržoazijci – bogati bankari i industrijalci.

REVOLUCIJE U EUROPI - PROLJEĆE NARODA 1848./1849.

Revolucionarne vrste – liberalno-demokratkse građanske revolucije, društvene i nacionalne

 revolucije.

Revolucija u Francuskoj

- dolazilo je do ekonomske krize pa se Luj Filip odrekao vlasti

- Francuska je proglašena republikom

-pod zapovjedništvom generala Louisa Cavaignacea srušene se blokade u Parizu koje su činili siromašni

- došlo je do izbora za predsjednika gdje je Cavaignac izgubio od Louisa Napoleona Bonapartea – nećaka Napoelna I. - promijenio je ustroj i proglasio se carem

Revolucija u Italiji

- ustanke za oslobođenjem Italije pokrenuo je Ferdinand Burbon

- sardinijski kralj Albert poveo je Prvi rat za talijansku neovisnost – neuspješno

- prvo poraz kod Custoze pa zatim kod Novare gdje ih je svaki put porazila Hmonarhija

- Albert se povukao s prijestolja u korist sina Viktora Emmanuela II.

- u ljeto 1849. austrijske su snage porazile revolucionare i vratile Veneciju – Proljeće naroda

- Italija i dalje ostala pod Austrijom

Revolucija u njemačkim zemljama

- glavni cilj – ujedinjenje Njemačke

- jedni željeli jedinstvenu državu, drugi federaciju, monarhiju...

- jedni su željeli stvoriti „Veliku Njemačku“ s Austrijom i Hm a drugi „Malu Njemačku“ – Njemačka je trebala biti Pruska s vladarima iz dinastije Hohenzolerna

-Prvo se zbila Revolucija u Berlinu – borba između demonstranata i vojske – uvođenje ustava

- Frankfurtski parlament 1849. donio je Ustav kojim je prooglašena federacija s općenjemačkim parlamentom, vladom i carem

- pravo na carsku krunu dobio pruski kralj Fridrik Vilim IV. – odbio

- novi ustanci u Saskoj, Falačkoj, Badenu

Revolucija u Austriji

- nemiri demonstranata – po njima pucala vojska

- osnovana Nacionalna garda i Akademska liga

- ukidanje feudalnih odnosa – nezadovoljstvo naroda pod Ugarskom vlašću – protiv ustanaka išli generali Jelačić i Windischgratz – pobune ugušene

- nakon Ferdinanda V. naslijedio ga Franjo Josip I. – dao pečat hrv povijesti

Revolucija u Ugarskoj

 - traženje ukidanja feudalnih odnosa, ukidanje cenzure i slobode tiska, vjerske ravnopravnosti

- Mađari su usto željeli povlačenje nemađarske vojske s teriotorija zemalja krune sv. Stjepana i pripojenje Transilvanije

- predsjedinikom proglašen Lajos Kossuth – Franjo Josip I. uz ruskog cara Nikolu I. pokrenuo bitku kod Vilagosa 1849. - završilo Kapitulacijom u Vilagosu

OSMANSKO CARSTVO I ISTOČNO PITANJE

„Bolesnik na Bosporu“

- sinonim za Osmansko carstvo koje je počelo propadati

- čitlučenje – proces gdje se između spahija i raje pojavljuju posrednici koji su nakon obaveza

 seljaka prema spahiji uzimali proviziju na račun seljaka.

- ustanci Srba, Crnogoraca i Grka

- Nikola I. (Rusija) želio je podjeliti Osmansko carstvo s britanskom kraljicom Viktorijom – na kraju ništa

- Mahmud II. – proveo prvi ustavni akt – „hatišerif od Gilgane“ –zajamčena je sloboda vjere i svi narodi i vjere proglašeni su jednakima pri primanju u državnu službu (kršćani smjeli u turksu vojsku)

Istočno pitanje

- pitanje održanja ili propasti turske države u 19. stoljeću

-u 19. stoljeću dolazi do nadmetanja oko osmanske baštine

-Bečki dvor je pokazivao veliki interes za Bosnu i Hercegovinu

- Mirom u Edirneu 1829. Rusija je dobila pravo slobodne trgovine tjesnacima Bosporom i Dardanelijem

-VB, Austrija, Pruska, Rusija i Francuska sklopile su sporazum o zabrani prolaza ratnih brodova kroz tjesnace kako bi se sprječilo daljnje osvajanje Turske

Krimski rat

- rat između Rusije i Osmanskog carstva

- započeo zasjedanjem rumunjske pokrajine Vlaške i Moldavije 1853. (ruski car Nikola I.)

- pridružili se VB, Francuska i Pijemont (na strani Ocarstava)

- 1854. objavili rat Rusiji – osvojili utvrdu Sevastopolj na Krimu

- Mir u Parizu 1856. – primirje, nezavisnost Turske, Crno more neutralna zona

- kasnije 1826. ujedinjenjem Vlaške i Moldavije stvorena Rumunjska