**Online oktatás- Március 17-től**

**I. osztály-**

**46.-A tőkés gazdaság kialakulása**

**47.-Polgári forradalmak-Németalföld-Anglia**

**48.-A francia polgári forradalom**

**49.-Napoleon és a Szent-szövetség**

**50.-Összefoglaló ismétlés**

**51.-Az ipari forradalom**

**52.-A Tudomány és társadalom**

**53.-A Magyar királyság harca a törökök ellen**

**54.-A törökök kiűzése és a Rákoczi- szabadságharc**

**55.- Összefoglaló ismétlés**

**56.-Az oszmán birodalom széthullása**

**57.-Oszmánellenes harcok a XVI – XVIII. században**

**58.-Összefoglaló ismétlés**

**59.-Szerbek vándorlásai**

**60.-Crna Gora állam kialakulása**

**61.-Összefoglaló ismétlés**

**62.-Balkáni népek a XIX. század elején**

**63.-Szerbia a XIX. század elején**

**64.- Összefoglaló ismétlés**

**65.-Nemzeti mozgalmak 1848-ban**

**66.-Az 1848-as forradalom és szabadságharc**

**67.-68.-69.-Összefoglaló ismétlés**

**70.-Évzárás**

Első osztály ismétlés:

**A nagy földrajzi felfedezések és gazdasági következményei**

A 15. században az európai ***arany-és ezüstbányák kimerülése*** válsághoz vezetett. Az ***ipar nem volt elég fejlett,*** hogy a keletről érkező fűszerért és egyéb ***luxuscikkekért árut*** adjon. A nyugati textilipar volumene, pedig megegyezett a keletivel. A***fűszerért*** Európában ***ezüstöt és aranyat*** lehetne adni, de nincs, ezért válság, **aranyéhség** következett be.

A ***török terjeszkedésével*** veszélyeztette a Földközi-tenger kereskedelmét és el is foglalta ***a levantei kereskedelmi utat***, ez is az ***áruk drágulásához*** vezetett.

A felfedezéseknek volta anyagi, technikai, világképi és politikai feltételei, amelyeknek meg kellett felelni. A 15. században még a **geocentrikus világkép** (a világ középpontja a Föld) volt az elfogadott. A Földet lapos korongként képzelték el. Úgy gondolták, hogy valahol létezik **"János pap országa"**, ami egy utópikus világ, ezért meg akarták találni. Ebben az időszakban sok olyan esemény történt, amely megváltoztatta a világképet.

**Kopernikusz** volt az első, aki kimondta, hogy a ***Napot*** tekinti a ***világ középpontjának***, de ezt természetesen nem hozta nyilvánosságra. (**Heliocentrikus világkép, kopernikuszi fordulat**).

**Toscanelli** volt az a földrajztudós, aki újra felvetette a ***Föld gömbölyűségének*** problémáját. **Térképet** is rajzolt, de kisebbnek ábrázolta a bolygót, mint amekkora valójában. A térképen India a mai Dél-Amerika helyén volt. Toscanelli ***tévedése*** vezetett oda, hogy ***Kolumbusz felfedezte Amerikát,*** (mert azt hitte, hogy az India).

A felfedezések kezdetétől már nem "János pap országát", hanem **Eldorado-**t, "az arany földjét" keresték.

A felfedezések **politikai feltétele**, hogy legyen olyan ***politikai hatalom,*** aki hajókat biztosít a felfedezőknek. A portugál felfedezőknek a támogatással nem volt problémájuk, de a céljuk Afrika megkerülése volt, így akartak eljutni Indiába.

**Christoforo Colombo** (genovai tengerész) mindenhol próbálkozott, hogy támogatást szerezzen, és eljuthasson Indiába. A spanyoloknál járt sikerrel, ahol - a **Reconquista** éppen véget ért **1492**-ben Granada elfoglalásával - az öröm mámorában nem tagadták meg tőle a segítséget, 3 hajót kapott, ezekből 1 volt igazi tengerjáró.

**Technikai feltétel** a hajózási műszerek fejlődése, a helyzet meghatározás ***(iránytű).*** Az egyik ilyen eszköz az ***asztroládium****,* amely a Napot használta fel a tájékozódáshoz.

Egységesítették a távolságokat és megtanulták a ***sebesség mérését***. Szükség volt a hajótípusok fejlődésére, mert egy ilyen hajónak a nyílt tengeri hullámzást és egy esetleges vihart is állnia kellett. Akkoriban a ***karavella***volt a legelterjedtebb ilyen hajótípus.

A portugál felfedezők Afrika megkerülésével szerettek volna eljutni Indiába. **1487-88**-ban **Bartolomeo Diaznak** nem sikerült megkerülnie a Jóreménység fokát, mert viharba keveredett. Igy **1498-99**-ben 10 évvel később Vasco da Gama jut el először Indiába, Afrika megkerülésével.

Kolumbusz a Toscanelli térkép alapján úgy gondolta, hogy nyugatra hajózva eljut majd Indiába. **1492. októberében** a Santa Mariaval, a Ninaval és a Pintaval **San Salvador**ra (Szent Megmentő) érkezik a Karib-tengerre. Az itt élőket nevezi el indiánoknak.

Találnak, ékszereket, de aranyat nem. Bár Kolumbusznak további három útja volt még - és rangot, pozíciót kapott-jelentős dolgokat nem tudott hazavinni.

Kolumbusz felfedezése arra késztette a spanyolokat és a portugálokat, hogy egy szerződésben határozzák meg, hogy kié lesznek a felfedezett területek. ***Döntőbírónak a pápát*** kérték fel. **1494-ben** kötötték meg a **tordesillas-i szerződést**, amely felosztotta a Földet. Megegyeztek, hogy a felfedezett területek nyugatra spanyol, keletre portugál "tulajdonban" lesznek.

A felfedezésekkel megkezdődött a gyarmatosítás, ami a **reconquista** végével feleslegessé vált **hidalgo**-k helyzetének a megoldása volt. Az újonnan megszerzett területek, gazdasági és politikai függésben maradtak az anyaországgal.

A 16-17. században a ***felfedezett területeket lerombolták és kifosztották.***

Dél-amerikai felfedezőutat indított (1504-ben ő jött rá, hogy ez egy új kontinens) **Amerigo Vespucci 1499-1502 között**.

A ***Csendes-óceán*** felfedezője a spanyol **Balboa** volt **1513**-ban, aki így bizonyította, hogy valóban új kontinens felfedezéséről van szó.

**1519**-ben eljut Mexikóba **Hernan Cortez**, aki ***lerombolja az aztékok*** és a maják civilizációját.

**1519**-ben **Ferdinando Magellan** 3 évig tartó expedícióra indul. Szerinte a ***Föld körbehajózható***. Feltételezte, hogy az amerikai kontinensen vannak olyan pontok, ahol át lehet törni. Három hajójából csak egy tért vissza Lisszabonba. Magellan az átjárót a tűzföldi területeknél találta meg, de a partraszállásnál meghalt.

Észak-Amerika területei feltáratlanok maradtak. A felfedezések egy szakasza lezárult, bebizonyosodott, hogy a Föld gömbölyű és megnyíltak a határok.

A 16. században nem kellett újabb földeket meghódítani, hanem a felfedezetteket kellett felhasználni.

**A felfedezések hatásai:**

A gazdaságban azonnali hatású az olyan kultúrnövények bekerülése Európába, amelyek lehetővé teszik a tömegélelmezést. A legfontosabb a *burgonya,* de fontos lesz a *kukorica.*

Fontos új növény ill. árucikk az amerikai *tök, a paradicsom, paprika, a csokoládé és a kakaó.*

Az arany és az ezüst hatása átmeneti, de azonnali hatású; a már kibányászott és feldolgozott aranyat tömegével hozzák Európába. A spanyolok nem tesznek az arannyal semmit, ezért az nem csereeszközként, hanem kincsként rögzül, elnyelődik a kincstárakban.

Az 1530-1540-es években nyitott nemesfémbányáknak hosszútávú hatása van. Megjelenik az amalgámozás, amivel nagy mennyiségben tudnak *jó minőségű ezüstöt* előállítani. A Dél-Amerikában létesített bányákban a nemesfém kibányászása munkaerő igényes. Indiánokat nem dolgoztathattak, ezért Afrikából szállították át a kényszermunkásokat. Nagyszabású rabszolga-kereskedelem indult be, ami más háttértermelési ágak gazdasági felemelkedését eredményezte.

Amikor az ezüst- és aranyszállítmányokat megkezdték áthajózni Európába, az értékük csökkeni kezdett, megindult egy 100 évig tartó infláció. A hosszútávú infláció árforradalomhoz vezetett, amely a teljes gazdaság mellett a társadalom struktúrájának megváltozását eredményezte. Az iparcikkek drágultak, az iparfejlesztő hatás következtében, aki a mezőgazdaságban dolgozott, át akart menni az iparba.

A tőkésgazdaság megszületésének egyik fontos feltétele, hogy ne legyen nagyon erős a nemesség, de legyen kivívott jogokkal rendelkező, mozgóképes jobbágyság.

Anglia a "rózsák háborúja" során kiirtotta a saját nemességét, és volt egy egységes és szabad jobbágysága.

Az angol államilag irányított kalózkodás áldozatává váltak a spanyol aranyat és/vagy ezüstöt szállító hajók, így Angliába került az arany és az ezüst 60%-a, ahol viszont pénz lett belőle, nem kincs. A pénz felhasználásával megindulhatott az árukereskedelem.

A "piacon" a gyapjúra nagy volt a kereslet, ezért átálltak a juhtenyésztésre, amihez azonban legelők kellettek. Ezért kisajátították a jobbágytelkeket, a termőföldeket és *juhlegelőket* hoztak létre. A jobbágyokat elűzték (enclosure=bekerítés).

Ennek következtében Anglia útjai megteltek csavargókkal, koldusokkal. (1558-1603) Erzsébet királynő ezért hozta meg az úgynevezett véres törvényeket, amelyben létrehozatja a dologházakat, ahol a csavargókat kényszermunkára fogták, minimális bérért.

Megindult a társadalom átrétegződése. Angliában megjelentek a *földbérlők,* mint új társadalmi réteg. Ez nem más, mint a feudális állam egyik változása.

Megjelenik a *tőkefelhalmozás*, a termelés célja mostmár a *profit.*

A *tőkefelhalmozáshoz* a legalkalmasabb a *textilipar* volt, mert mindig van piaca, van munkaerő és termelési tapasztalat hozzá, kevés pénzt kell befektetni az elején, ami viszont hamar megtérül és van hozzá nyersanyag.

A városi céhszabályzatot meg kellett kerülni. A befektetők a *falusi munkaerőt* használták fel a termeléshez, így nem kellett eszközt venni, vagy gyárat építeni.

Kialakult az ún. Verlag-rendszer (Felvásárlási-kiadási rendszer, szórt manufaktúra, Flandriából), amely az ipar egyik szervezeti formája, ahol belső *munkamegosztás* van, az áru elkészítését fázisokra bontják fel, a gyártáshoz kézi eszközöket használnak.

A céhiparban a minőség, a *manufaktúrában a mennyiség* volt a fontosabb, *bérért* dolgoztak, futószalagszerűen.

Anglia *élelmiszerből széleskörű behozatalra* szorult. Elsősorban Kelet-Közép-Európában volt a fő élelmiszerszállító területe. Az egész folyamat egy *európai méretű és szintű munkamegosztást* eredményezett. Ez egy hosszútávú folyamat volt, amely az *első polgári forradalmakhoz vezetett.*

***Válassz csoportot***

Töri teszt-a nagy földrajzi felfedezések: név- osztály-

A csoport

Mi vezetett a 15. sz. válságához, mi okozza az aranyéhséget? ------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (3 p.)

Mit okoz a török terjeszkedés, mit foglnak el és ez mihez vezet? ---------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 3p.)

Mi volt a felfedezések politikai feltétele, a portugáloknak mi volt a céljuk? --------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 3p.)

Mutasd be a felfedezések technikai feltételeit? ------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 4p.)

A spanyolok és portugálok felosztják a Földet, mikor, melyik szerződésben? ------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 2 p.)

Melyik két új világi növény járul Európa tömegélelmezéséhez?----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 2p.)

Hogyan szereznek aranyat és ezőstöt az angolok, mi lesz belőle és mit okoz? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 3p.)

Mi a tőkefelhalmozás célja, melyik iparág a legalkalmasabb a felhalmozására és mi szükséges a gyors megtérüléséhez? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ( 3p.)

Töri teszt-a nagy földrajzi felfedezések: név- osztály-

B csoport

Mit jelent a geocentrikus világkép, milyennek képzelik el a földet és melyik országot szeretnék megtalálni? ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (3 p.)

Ki és milyen világképet fedezet fel, mi képezte a központját? ------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (3 p.)

Ki jut el először és mikor a Jóreménység fokáig, valamit Indiába? -------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 4p.)

Mikor kezdődnek a gyarmatostások, miért és milyen következményekkel járt?-----------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 3p.)

Milyen céllal és mikor indul útjára Ferdinando Magellan? ----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 2p.)

Mit jelent az amalgámozás és milyen következménye lesz a bányászatnak? --------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ( 2p.)

Milyen célt szogál a bekerítés, ki és milyen törvényekkel reagál a következményekre?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ( 3p.)

Milyen új tipusú munkaszervezetet hoznak létre a befektetők, hogyan módosítják a céhes munkaszervezést?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 3p.)

Töri teszt-a nagy földrajzi felfedezések: név- osztály-

C csoport

Mit vetett föl Toscanelli, mit rajzolt és mihez vezetett tévedése? ---------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 3p.)

Mi volt a felfedezések politikai feltétele, a portugáloknak mi volt a céljuk? --------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 3p.)

Hol és mikor kapott Kolumbusz támogatást az útjához, milyen térkép segjtségével és mikor ér az új világba? ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 4p.)

Ki jött rá és mikor, hogy egy új világott fedeztek föl, ki és melyik felfedezéssel erősítették ezt meg? ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 3p.)

Ki és mikor rombolja le az aztékok és a maják civilizációját? -------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 2p.)

Mit jelent az árforradalom és milyen következményekkel jár? -----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( 2p.)

Milyen következményei lesznek Angliában a változásoknak? ------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 3p.)

Mire szorul Anglia, honnét szerzi ezt be és milyen következményekkel jár a változás?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 3p)

**Ismétlés:**

**A tőkés gazdaság kialakulása –**

**Olvasd el, gondold át, írj belőle esszét (1 oldalban)**

**A felfedezések következményei** - a korai kapitalizmus kialakulása, árforradalom (az áruk ára megemelkedett Nyugat-Európában; olcsó a nemesfém; sok jön be az Újvilágból), lehanyatlik a levantei kereskedelem. Új kereskedelmi útvonalak jönnek létre, a céhek helyett manufaktúrák alakulnak meg.

A gyarmatosításban a spanyolok és portugálok jártak az élen. A hollandok néger rabszolgákat szállítottak az ültetvényekre, a később eszmélő angolok kalózkodással próbaltak lépést tartani. A világkereskedelem új útvonala ([Atlanti-óceán](http://hu.wikipedia.org/wiki/Atlanti-%C3%B3ce%C3%A1n); központja: [Antwerpen](http://hu.wikipedia.org/wiki/Antwerpen)), a Levantérol áttevődik a forgalom. Az újonnan felfedezett, gyarmati területekkel való kapcsolattartás során alakult ki a világkereskedelem, melynek központjai Európa atlanti parti kikötővárosai voltak. Afrikából rabszolgákat, drágakövet, elefántcsontot exportáltak, iparcikkért, fegyverekért, alkoholért cserébe. A rabszolgákat az amerikai ültetvényekre szállították. Innen nyersanyagot, növényeket (kakaó, kávé, dohány, cukor), illetve nemesfémet exportáltak Európába, cserébe késztermékek érkeztek. A Távol-Keletről luxuscikkek (selyem, fűszerek, tea) érkeztek aranyért és fegyverekért. A gyarmatosítás Európa politikai életére is hatással volt: Spanyolország, valamint a gyarmatosításba bekapcsolódó Anglia nagyhatalommá vált, míg az addig kereskedelemben élen járó itáliai városok háttérbe szorultak. A kereskedelem súlypontja egyértelműen az atlanti partvidékre tevődött át, így a levantei kereskedelmet ellenőrző Oszmán Birodalom helyzete is megrendült.

A felfedezéseket követően óriási mennyiségű nemesfém áramlott Európába. Ez értékének csökkenését (inflációt) és a termékek árának folyamatos emelkedését idézte elő (árforradalom). Főleg a mezőgazdasági termékek ára nőtt, mivel Nyugat-Európában iparcikkeket termeltek a gyarmatokra, és a növekvő lakosság élelmiszerigényét csak behozatallal tudták kielégíteni (kontinentális munkamegosztás). A Kelet-Európából importált gabonáért iparcikkekkel fizettek, valamint a gyarmatokra is iparcikkeket exportált Nyugat-Európa.

A megnövekedett keresletet azonban a céhes ipar kereteiben nem lehetett kielégíteni, ezért élelmes vállalkozók manufaktúrákat hoztak létre. Műhelyeikben bérmunkásokat alkalmaztak, a nyersanyagról és a munkaeszközökről is ők gondoskodtak.

A manufaktúrákban munkamegosztás volt, aminek következtében olcsóbban és többet termeltek, mint a céhekben. A versenyben sok kézműves ment tönkre, a kereskedő vállalkozók kezén pedig jelentős tőkék halmozódtak fel.

Kereskedelmi társaságok jöttek létre (holland, angol). Angliában megkezdődtek a bekerítések (gyapjú iránti kereslet növekedése→ juhtenyésztés→ közös földek kisajátítása→ szabad munkaerő létrejötte), megszülettek a bérmunkásság kialakulását ösztönző véres törvények (1597). Kialakultak a tőkés termelés gazdasági és társadalmi előfeltételei.

Létrejön a tőzsde nyilvános, mely egy központosított és szervezett [piac](http://hu.wikipedia.org/wiki/Piac). A tőzsdei [kereskedelemben](http://hu.wikipedia.org/wiki/Kereskedelem) részt vevő áruknak vagy [értékpapíroknak](http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89rt%C3%A9kpap%C3%ADr) nem kell jelen lenniü. A világ első értéktőzsdéje Amszterdamban nyílt meg, ahol árukra szóló utalványokkal, jelzáloglevelekkel és váltókkal kereskedtek.

A "burza" (börze) szó a 15. században alakult ki: a flandriai Brugge-ben a kereskedők annak a tekintélyes kereskedőcsaládnak a háza előtt gyülekeztek üzletkötésre, amelynek "van der Burse" volt a neve, címere pedig három erszényt ábrázolt.

A részvény tulajdonjogot és egyéb jogokat megtestesítő [értékpapír](http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89rt%C3%A9kpap%C3%ADr). Ezen értékpapírok és a [részvénytársaságok](http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9szv%C3%A9nyt%C3%A1rsas%C3%A1g) a [kapitalizmus](http://hu.wikipedia.org/wiki/Kapitalizmus) jellemző és szerves elemei.

A részvény birtokosa részesedése arányában résztulajdonosa az adott társaságnak, és jogosult a jövedelem és a szavazati jogok arányos részére is. A részvénytársaság, röviden rt. egy tőkeegyesítő [társaság](http://hu.wikipedia.org/wiki/Gazdas%C3%A1gi_t%C3%A1rsas%C3%A1g), alapítható és működtethető *zártkörben* és *nyilvánosan*.

A részvénytársaságnak rendelkeznie kell egy bizonyos, a törvényben meghatározott mértékű alaptőkével, amely valójában az összes részvény névértékének összege.

A bekerítések (elkerítés, *enclosure*) szűkebb értelemben a [16](http://hu.wikipedia.org/wiki/16._sz%C3%A1zad)–[18. századi](http://hu.wikipedia.org/wiki/18._sz%C3%A1zad) [Anglia](http://hu.wikipedia.org/wiki/Anglia) gazdasági – politikai folyamata, melynek során a birtokosok először a közös legelőket, majd a bérlők parcelláit kerítették be, hogy kiterjesszék a juhlegelőiket vagy belterjes növénytermesztésbe fogjanak. A bekerítés révén a mezőgazdaságban felszabaduló munkaerő az iparba vándorolt.

A [textilipar](http://hu.wikipedia.org/wiki/Textilipar) egyik alapanyaga, a [gyapjú](http://hu.wikipedia.org/wiki/Gyapj%C3%BA)iránt megnőtt keresletre válaszolva az angol földbirtokosok a nagyobb haszonnal kecsegtető juhtenyésztésre kívántak átállni. Az így nyert földterületeket a földbirtokosok vagy maguk kezdték művelni, vagy parasztbérlőknek ([yeoman](http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Yeoman&action=edit&redlink=1)) adták ki.

Nyugat-Európa: 1400-as években a céheket felváltják a manufaktúrák : [Manufaktúra](http://erettsegizz.com/tag/manufaktura/): manu facere=kézzel csinálni, van munkamegosztás, mindenki csak egy munkafolyamatot csinál.

Kelet-indiai Társaságok : A 15. században az [Afrikát](http://hu.wikipedia.org/wiki/Afrika) megkerülő, [Indiába](http://hu.wikipedia.org/wiki/India) (a 15-16. században [India](http://hu.wikipedia.org/wiki/India) alatt a mai [Ázsiát](http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81zsia) értették) vezető [hajóút](http://hu.wikipedia.org/wiki/Haj%C3%B3) felfedezésével megindulhatott a [hajós](http://hu.wikipedia.org/wiki/Haj%C3%B3) [kereskedelem](http://hu.wikipedia.org/wiki/Kereskedelem). Addig a kereskedelmi utak az [Oszmán-Török birodalmon](http://hu.wikipedia.org/wiki/Oszm%C3%A1n_Birodalom) keresztül vezettek, és a kereskedőkre az [arabok](http://hu.wikipedia.org/wiki/Arabok) által kirótt [adók](http://hu.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%B3) miatt nem volt annyira gazdaságos, hogy szervezett társaságok foglalkozzanak a kereskedelemmel. Miután megbizonyosodtak róla, hogy a hajós kereskedelem teljesen lehetséges, megindult a kereskedelem. A kereskedelem szervezetlen volt, így nem sok eredményre jutott. A kereskedők egyedül vágtak neki nagy útnak, vagy viharok, vagy egymás áldozatai lettek. Anglia hamar felismerte az Indiában rejlő lehetőségeket, s meg is alapították az Angol Kelet-Indiai Társaságot. [1600](http://hu.wikipedia.org/wiki/1600)-ban alapították [Londonban](http://hu.wikipedia.org/wiki/London). A neve Angol Kelet-indiai társaság, később [Brit Kelet-indiai Társaság](http://hu.wikipedia.org/wiki/Brit_Kelet-indiai_T%C3%A1rsas%C3%A1g). A Társaság kb. 30 000 [Font sterling](http://hu.wikipedia.org/wiki/Font_sterling) alaptőkével indult, a Társaságnak nem volt még állandó alaptőkéje. 20 tagú igazgatótanácsból állt az élén, és saját [kormányzóval](http://hu.wikipedia.org/wiki/Korm%C3%A1nyz%C3%B3) rendelkezett. [I. Erzsébet](http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Erzs%C3%A9bet_angol_kir%C3%A1lyn%C5%91) [kereskedelmi](http://hu.wikipedia.org/wiki/Kereskedelem) [monopóliumot](http://hu.wikipedia.org/wiki/Monop%C3%B3lium) biztosított számukra. Ez a társaság volt az első mai értelemben vett [részvénytársaság](http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9szv%C3%A9nyt%C3%A1rsas%C3%A1g).

A második ilyen jellegű társaság a [Holland Kelet-indiai Társaság](http://hu.wikipedia.org/wiki/Holland_Kelet-indiai_T%C3%A1rsas%C3%A1g) volt. [Hollandiát](http://hu.wikipedia.org/wiki/Hollandia) követve a legtöbb európai ország csatlakozott a kereskedelmi társasággal rendelkező országok sorába. Másik neve [Németalföldi](http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metalf%C3%B6ld) Kelet-indiai Társaság. [1602](http://hu.wikipedia.org/wiki/1602)-ban alapították, és viszonylag hamar nagy méretű Holland gyarmatbirodalmat épített ki [Ázsiában](http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81zsia) (akkor [India](http://hu.wikipedia.org/wiki/India)). A [XVII. század](http://hu.wikipedia.org/wiki/XVII._sz%C3%A1zad) első felében csaknem monopolizálta a keleti [fűszerkereskedelmet](http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C5%B1szer), [Indiában](http://hu.wikipedia.org/wiki/India) azonban kénytelen volt meghátrálni az [angolok](http://hu.wikipedia.org/wiki/Angolok) előtt. A gyarmatárukból származó óriási haszon Hollandiát a [17. században](http://hu.wikipedia.org/wiki/17._sz%C3%A1zad) „Európa bankárjává” tette. A nemzetközi pénzforgalom központjává [Amszterdam](http://hu.wikipedia.org/wiki/Amszterdam) vált. [Franciaország](http://hu.wikipedia.org/wiki/Franciaorsz%C3%A1g) is a gyarmatosítás lázában [1608](http://hu.wikipedia.org/wiki/1608)-ban megalapította az első Francia Kelet-indiai Társaságot. Több társaság is létrejött, a legjelentősebbet [Colbert](http://hu.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Colbert) alapította [1664](http://hu.wikipedia.org/wiki/1664)-ben.

**Polgári forradalmak**

**A németalföldi szabadságharc**

Németalföld helyzete a XVI. Században - A 17 tartományból álló **Németalföld** *a* **XVI századi Európa egyik leggazdagabb, legfejlettebb, legnagyobb népsűrűségű területe***.* Kedvező földrajzi fekvése hamar az északi és déli kereskedelem találkozási pontjává tette, ami ösztönzően hatott saját gazdaságára (hajóépítés, posztókészítés, mezőgazdasági termelés) is. A kedvező kereskedelmi lehetőségekkel élve a **polgárság megerősödött***.* V. Károly lemondása után a németalföldi tartományokat fia, II. Fülöp örökölte, aki kemény **üldözéssel próbálta Németalföldet megtisztítani a protestantizmustól**. Az általa kinevezett helytartó, Pármai Margit alatt a németalföldi előkelőségekből álló, eddig irányítószerepet játszó tanács véleményét egyre ritkábban kérték ki, s a megerősödött spanyol uralom **megnyirbálta a helyi nemesek előjogait is***.* A polgárokat leginkább a **spanyol gyapjú magas behozatali vámja***,* ill.a**németalföldi kereskedőknek**a**gyarmatokkal való kereskedésből való kizárása sújtotta***.* A nemesség küldöttsége Orániai Vilmos, Egmont és Hoorn gróf vezetésével **1566. petíciót**nyújtott át Pármai Margitnak, melyben követelték a legkirívóbb sérelmek orvoslását. Ugyanebben az évben lázadás tört ki a déli tartományokban, a felkelők megtámadták a katolikus templomokat, képeiket, kegytárgyait szétrombolták. A spanyol uralkodó az erőszak mellett döntött.

I. szakasz (1566-1576) - II. Fülöp Pármai Margit helyett Alba hercegét nevezte ki Németalföld helytartójává, aki 1567-ben tekintélyes hadsereg élén bevonult Brüsszelbe és megkezte a bosszúhadjáratot. Többezer embert végeztet ki köztük *1568-ban Egmontot és Hoornt* is. A kirobbant felkelésben sorra kerültek a lázadók kezére a tartományok kikötői és városai; a felkelők Dordrechtben rendi gyűlést is tartottak*.* A király végül 1573-ban visszahívta Alba herceget, de a felkelést lecsillapítani már nem tudta. **Az 1574-es dordrechti zsinaton a kálvinizmust tették államvallássá.**

II. szakasz (1576-1579) - **1576-ban a spanyol zsoldosok kifosztották Antwerpent***,* mire a déli tartományok katolikusai a genti pacifikációban a spanyolok kiűzésére szövetkeztek az északiakkal. Az új helytartó, Pármai Sándor jó diplomáciai érzékkel használta ki a katolikusok és protestánsokkal egymással szembeni gyanakvását. A **déli tartományok a katolicizmus védelmére 1579. januárjában létrehozták** az**arrasi uniót**,amire az **északi protestáns tartományok Holand és Zeeeland vezetésével megalapították** *az* **utrechi uniót**. 1581-ben az utrechti unió kimondta II. Fülöp trónfosztását. A holland tartományok győzelmét végül a kedvezőre forduló külpolitikai helyzet segítette elő (1588: az Armada veresége Angliánál, 1589: IV. Henrik trónralépése Franciaországban, III. Fülöp uralkodásának kezdete trónralépése Spanyolországban*).* 1604-ben a holland flotta Gibraltárnál legyőzi a spanyol hajóhadat, s 1609-ben 12 évre szóló fegyverszünetet kötnek. A fegyverszünet letelte után – a harmincéves háború kezdeti szakaszában – újra támadásba lendülő spanyolok ugyan kezdetben sikereket érnek el, a **vesztfáliai békével (1648***)* azonban **véglegessé válik Hollandia függetlensége***.*

Hollandiában **tovább erősödik a manufaktúraipar***, a* **hajóépítés,** *a* **textilipa***r, ill. fejlődik az* **optikai eszközök gyártása***, a* **nyomdászat, a gyémánt-, és üvegcsiszolás is***.* Az igazi gazdagságot azonban a **tengeri kereskedelem** hozza megt: **meghódítják a portugál gyarmatok nagy részét, hatalmas gyarmatbirodalommá szervezik Indonézia szigetvilágát***.* A felhalmozódó óriási vagyonok **hatalmas banküzleteket** *tesznek lehetővé, így hamarosan* **Hollandia lesz a világ első pénzügyi nagyhatalma***.* A mezőgazdaságban új módszerek jelentek meg, pl. a vetésforgó, az istállózó állattartás (lehetővé téve a fokozottabb trágyázást), s 1636-ban itt használtak először cséplőgépet. Világhírűvé vált a virágkertészet, tejgazdaságokat rendeztek be (sajtkészítés). Tökéletesítették a szélkereket, az országot csatornák hálózták be, melyek öntözésre és közlekedésre egyaránt alkalmasak voltak. Hollandia lett a **tőkés mintaállam***.*

**Az angol polgári forradalom**

Előzmények: Az angol nemes polgárosodott, ellentétben a franciával, beszállt a termelésbe, (bekerítések), vállalkozó nemes *(dzsentri.)* Földesurak növelik a majorság területét elűzik a parasztokat azok beáramlanak a városba és a manufaktúrákban dolgoznak. Tőkés parasztok is vállalkoznak *(yoeman).* Ezeket a változásokat I. Erzsébetnek köszönhette Anglia, ugyanis az ő abszolutista uralkodása során erősödött meg a szigetország gazdasága. Fellendült a termelés, húzóágazattá vált a textilipar, ami világszínvonalon termelt. Vállalkozástámogató tevékenysége miatt azonban annyira megerősödött az egész társadalom, hogy nem volt szüksége az uralkodók gyámkodására. Ez akkor fogalmazódott meg az angol társadalomban, amikor I. Károly (1625-49) került trónra, ugyanis ő fényűző, drága udvart tartott, korrupt hivatalnokszervezetet működtetett, valamint bevezette az uralkodói monopóliumot. Ezen felül korlátozta a földterületek szabad adás-vételét. Ezek az intézkedések szembefordították a királlyal a társadalmat.

Az elégedetlenség először vallási formában jelentkezett, ugyanis problémát okozott a felemás angol reformáció is. Az 1560-as években tűnt fel először a puritanizmus, mely meg akarta szüntetni az anglikán egyház különös helyzetét. Lényegében megmaradt a katolikus egyházszervezet és a püspöki alá- fölérendelés, megmaradtak a pompás szertartások is, csak a pápa fennhatóságát nem ismerték el. Az egyház feje az uralkodó volt. A puritánok legfontosabb követelése volt a felemás egyház megreformálása. Meghatározó irányzata volt a presbiteriánus irány. Ők a püspökségek felszámolását követelték, tömegbázisát adta a nagypolgárság, kereskedőréteg és a dzsentri. A püspökségek helyett *presbitériumokat* akartak létrehozni, melyet egy lelkészekből és világiakból álló testület irányít. Legfőbb kérdésekben a zsinat döntését tekintették érvényesnek, céljuk volt az *alkotmányos monarchia* bevezetése, tehát nem akartak megválni az uralkodótól, csak jogkörét kívánták korlátozni. Másik fontos irányzat volt az independensek mozgalma. Független egyházközösségeket kívántak, még a zsinatot is elvetették. Társadalmi bázisát a kis- és középpolgárság adta. Szerintük nincs szükség királyra, vagyis köztársaságot akartak bevezetni. Nekik két irányzatuk volt, a levellerek és a diggerek. Az előbbiek a Lordok Házának és a király hatalmának megszüntetését, általános választójogot és törvény előtti egyenlőséget követeltek, addig a diggerek *kommunisztikus* törekvésekkel léptek fel.

1628-ban I. Jakab összehívta a parlamentet, az pedig elfogadtatta vele a Petition of Rights-ot *(Jogok Kérvénye),* miszerint csak a parlament által jóváhagyott adó szedhető be. Csak bírói ítélet alapján szabad bebörtönözni valakit, megtiltották a hadsereg beszállásolását. Ezután a király 1640-ig nem hívott össze parlamentet, megpróbált áttérni a kontinentális abszolutizmusra. 1637-ben kitört a skót felkelés, melynek oka az volt, hogy rá akarták kényszeríteni az angol szertartásokat a katolikus skótikra. Az uralkodó önerőből nem tudta őket leverni, ezért 1640-ben összehívta ismét a parlamentet. A nemzetgyűlés támogatás helyett jogokat követel. Meg akarták szűntetni az abszolutizmust és szabad vallásgyakorlatot követeltek. A felháborodott király három hét múlva feloszlatta a gyűlést *(rövid parlament).*

I. SZAKASZ: 1640-42: A rövid parlament bezárása után Londonban zavargások törtek ki. Amíg a főváros lázongott, a skótok újabb győzelmeket arattak, de az uralkodónak még mindig nem volt pénze, így kénytelen volt 1640. őszén még egy parlamentet összehívni. Az új nemzetgyűlés kimondta, hogy saját beleegyezése nélkül nem lehet feloszlatni *(hosszú parlament 1640-53.)* Következő lépésként kivégezték a király kegyenceit. Felszámolták a tanácsadó testületeket, megszüntették a Csillagkamarát. A minisztereket és a hadsereget a parlament ellenőrzése alá vonták. Két alapvető párt alakult ki. A király hívei voltak a gavallérok, a parlamenté a kerekfejűek (rövid hajukról van a név) I. Károly ki akar végeztetni öt puritán képviselőt, de a parlament nem adta ki őket, sőt a londoni nép is az uralkodó ellen fordult. 1642. január 10-én I. Károly Nottinghambe távozott, hogy sereget toborozzon.

II. SZAKASZ: 1642-49: A polgárháború kora. Megkezdődött a fegyveres harc, 1642-43-ban a gavallérok arattak győzelmeket, mert sokkal nagyobb katonai tapasztalattal rendelkeztek. 1644-ben megerősödött a parlament independens szárnya, akik megbízzák Oliver Cromwelle -t, hogy verje vissza a királyt. Ő megszervezte a vasbordájúaknak nevetett lovas sereget, akik sorra megverték a gavallérokat*. (Jelmondatuk: Bízzál Istenben és tartsd a szárazon a puskaport!)* 1644-ben Marston Moore, 1645-ben Naseby mellett értek el sikert. 1646-ban a király megadta magát a skótoknak, akik 400.000Ł-ért kiadták Cromwelle csapatainak. Ekkor kezdett megerősödni a *John Lillburne* által vezetett leveller irányzat. A levellerek és a presbiterek támogatták Cromwelle -t, mert a királlyal való tárgyalást várták tőle. Időközben a skótok is a király oldalára álltak. 1648-ban Preston mellett Cromwelle őket is leverte. A presbiteriánusokból álló parlament királyhűsége miatt elrendelte a hadsereg feloszlatását és a béke megkötését. Cromwelle válaszul 1648. dec.02-án bevonul Londonba. Első intézkedései közé tartozott a parlament megtisztítása a presbiterektől. Csak 100 independens képviselőt hagyott meg hivatalában, ezért ezt a parlamentet *csonka parlamentnek* (1649-53) nevezték. Feloszlatta a felsőházat is. Bíróságot hozott létre, mely halálra ítélte a királyt, akit 1649. jan. 30-án kivégeztek. Ezzel az intézkedéssel Angliában megszűnt a királyság. A törvényhozó hatalom a csonka parlament lett, a végrehajtást egy 41 tagú tanács intézte, melynek tagjait a parlament választotta saját soraiból. Államfőt nem választottak.

III. SZAKASZ: (1649-60): **A köztársaság rendszere -** A király halála után kikiáltották a köztársaságot, melyben a törvényhozó hatalom a 100 fős alsóház kezébe került (a felsőházat eltörölték), a végrehajtó hatalmat pedig a 40 tagú államtanács jelentette. **Cromwell** először a könnyebb ellenfél **Írország ellen indította el az angol hadsereget** 1649. nyarán. Az írek összefogtak, de a mindössze másfél milliós ír lakosság nem volt képes megfelelő erőt felmutatni a túlerő ellen, így Cromwell 1650 tavaszára könnyedén legyőzte csapataikat. A brit győzelem után minden képzeletet felülmúló kizsákmányolás és **elnyomás kezdődött.** Az aprócska ír sziget területeinek kétharmadát elfoglalták az angol nemesek, kisajátítva szinte minden földet. A könnyű ír győzelem után Cromwell a nehezebbnek ígérkező skót hadjáratra indult 1650 szeptemberében. Azonban itt is győzelmeket aratott, először **Dunbar mellett**, majd egy évvel később **Worchesternél**. A régi skót nemesség földjeit elkobozták. **Írország tehát 1650-ben gyarmati sorba került**. Megszűnt mindenfajta autonómiája, és az írországi földek 75%-a angol birtokosok kezébe került. Cromwell a skót és ír területek leigázása után Anglia kereskedelmi erejét akarta megnövelni, így kezdeményezésére 1651–ben megszületett a **hajózási törvény** *(navigation act).* Az új törvény szerint Angliába árut csak az *angol vagy az árut előállító ország* hajói szállíthattak. *(Ugyanis az Anglia és partnerei közti kereskedelmi forgalmat a kis protestáns állam flottája bonyolította.)* Hollandia nem tűrte érdekei csorbítását, ám az 1652–ben Angliával vívott háborút elveszítette. (A háború eredményeként, 1655 -ben került az angolok kezébe New Amsterdam városa, melyet az angolok hamarosan *New Yorkra* kereszteltek.)

**Szentek parlamentje** (1653 április-december) - A háború után Cromwelle feloszlatta 1653-ban a csonka parlamentet, helyette összehívta a szentek parlamentjét, mely a presbitériumok képviselőiből állt. A király kivégzése után négy évvel, 1653 tavaszára a köztársasági Anglia újra a belső széthúzás állapotába került, mivel a skót, ír és holland háborúk alatt az angol parasztság tovább szegényedett. Emellett a száműzetésből önkényesen hazatért *Lilburne* újra feltüzelte a *levellereket,* akik Cromwell ellenes felkelésre készülődtek. A lázadások megelőzésére Cromwell szétkergette a csonka parlamentet és létrehozta az úgynevezett *szentek parlamentjét.* Az új, 150 tagú törvényhozást az *independens* gyülekezetek legmegbízhatóbb vezetői alkották. Az új parlament végre felszámolta a feudális kötöttségek maradékát, így *eltörölte a 10–edet, szétválasztotta az egyházat és az államot. A* szentek parlamentje alig fél évig működött csupán, ugyanis a parlament nem támogatta a hadseregnek szánt költségvetést, márpedig Cromwell hatalma mindinkább a hadseregre épült. Az ellentét miatt Cromwell végül *1653 decemberében feloszlatta a szentek* parlamentjét, és a továbbiakban már nem is hívta össze. Áttért a nyílt önkényuralomra.

**Cromwell egyeduralma** (1653-1658)-1653 végétől Cromwell felvette a *Lord Protector* címet - élete végéig tartó időre - és új alkotmányt hozott létre *(Instrument of Government)* melyben a lord protector államfőként a parlament és az államtanács felett  vétójoggal rendelkezett, kimondta a katolikusok és a népi szekták *vallásszabadságát*. Ugyanakkor a hatalmára veszélyes *levellereke*t és a Gerrard Winstanley vezette *diggereket üldöztette.* Ugyanakkor kimondta *Anglia, Skócia és Írország politikai egységét,* és sikeres hódító külpolitikát folytatott Dunquerque, Jamaica elfoglalásával, és Spanyolország legyőzésével. Határozatot hoztak az egyház és az állam szétválasztásáról. Bevezették a törvény előtti egyenlőséget és különböző szociális törvényeket hoztak. 1658-60-ig fia Richárd viselte a címet, de ő 1660-ban lemondott.

IV. SZAKASZ: (1660-88). A restauráció kora: A parlament meghívta a trónra I. Károly fiát II. Károlyt (1660-58). II. Károly – **bredai nyilatkozatában** közkegyelmet, vallásszabadságot, a parlament elismerését, és a forradalom alatti fölviszonyok elfogadását ígérte, a parlament támogatni kezdet hazahívását és megkoronázását. Így másfél évvel Cromwell halála után, 1660 tavaszán a parlament nevében *Monk tábornok* megszállta Londont, és összehívatta a képviselőházat, mely 1660 júniusában trónra ültette II. Károlyt.Ő és utódja II. Jakab (1658-88) megígérik, hogy nem fognak bosszút állni és elismerik a változásokat, de ez nem így történt. Semmit sem tanultak, semmit sem felejtettek. Tizenegy királygyilkost kivégeztek és erőszakos módon akarták visszaállítani a katolikus vallást. Ennek hatására a parlament meghívta a trónra (II. Jakab veje). 1688-ban hatalmas sereggel meg is érkezett, II. Jakab pedig elmenekült, így vér nélkül átvehette a hatalmat, ezért nevezik dicsőséges forradalomnak. Orániai Vilmos 1689-ben elfogadta a *Jognyilatkozatot,* melyben lefektették az alkotmányos monarchia alapjait. Ezután a király uralkodott, nem pedig kormányzott. A törvényhozó hatalom a parlament lett. A kormányt a király nevezi ki a parlamentbe bejutott győztes párt képviselőiből. A kabinet a parlamentnek felelős. A király döntései csak miniszteri ellenjegyzés mellett érvényesek. A politikában három alapelv érvényesült: - politikai egyöntetűség (miniszterek 1 pártból vannak); - parlamentnek felelős kormány; - kormányon belüli véleményazonosság.

**Jogok Törvénye Bill of Rights** (1689) - az uralkodó nem helyezheti hatályon kívül a parlament által elfogadott törvényeket (a törvényeket a választott parlament hozza), hadügyekben és pénzügyekben a parlament dönt (az uralkodó békeidőben nem tarthat állandó hadsereget a parlament hozzájárulása nélkül és nem szabhat ki új adókat a parlament hozzájárulása nélkül), a király joga a választáskor a többségi párt tagjaiból a miniszterek kinevezése, létre kell hozni a független bíróságot, a király köteles időnként összehívni a parlamentet, a király egyszemélyű hatalom, de vétójoga van csak, nem igazi ellenerő,- az uralkodó nem zárkózhat el a kérvények elől, nem tagadhatja meg a protestánsoktól a fegyverviselés jogát, indokolatlanul nem szólhat bele a parlamenti szavazásokba, nem büntetheti meg a parlamenti képviselőket azért, amit a vitákon mondtak, és nem szabhat ki kegyetlen büntetéseket.

A törvény révén létrejött az alkotmányos monarchia, melyben a végrehajtó hatalom (kormány) és az igazságszolgáltatás (esküdtbírák) egyaránt a parlamentnek – és nem a királynak – tartozott felelősséggel. Ezzel a későbbiekre lehetetlenné vált az abszolút monarchia kialakulása, az adózás a parlament ellenőrzése alá került, és megszűnt az abszolutizmust szolgáló államegyház is. Az átalakulás azonban nem volt teljes, mert a választójog kiterjesztése, a jogrendszer gyökeres megváltoztatása és a copyholderek védelme elmaradt. Ám a változások mégis lehetővé tették, hogy a legfőbb hatalom az új nemesség és polgárság kezébe kerüljön. Az új társadalmi réteg pedig a feudalizmus lebontásával megkezdhette az új politikai és gazdasági berendezkedés megszilárdítását. Az új rendszer alig egy évszázaddal később megindította az ipari forradalmat.

Töri-Teszt-------------------------osztály--------név---------------------------------dátum------------------

Miben külömbözik az angol nemes franciától és hogyan nevezik ? ( 2p)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mi történik a parasztokkal és mi a neve a vállalkozóknak? ( 3p)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soroly fel 4 okot, melyek szembefordították a királlyal a társadalmat? ( 4p)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mik jellenzik az anglikán egyházat? ( 3p)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mik jellemzik a puritánokat? ( 3p)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mik jellemzik az independensek mozgalmát és hány irányzatuk van? ( 4p)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Petition of Rights-ot (Jogok Kérvénye), mikben korlátozta a király hatalmát? ( 2p)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az 1640-es parlamentben mit követeltek és mi volt a király válasza? ( 3p)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milyen határozatot hozott a parlament és mely időközökben ülésezett? ( 3p)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A parlament melyik szárnyát képviselte Oliver Cromwelle, hogyan nevezik seregüket és mi volt a jelmontatuk? ( 3p)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A polgárháború 3 nagy csatája, mikor és hol volt? ( 6p)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hogya nevezzük Cromwelle parlamentjét, milyen intézkedéseket hozott? ( 3p)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mikor adták ki a hajózási törvényt, mit taralmazott és milyen következménye lett? ( 3p)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hogyan nevezzük Cromwelle parlamentjét, mik a legfontosabb intézkedései és minek nevezte ki magát? ( 4p)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hogyan nevezik a parlament két pártját? ( 2p)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mikor fogadták el a Jognyilatkozatot, melyek a legfontosabb döntései? ( 5p)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pontszám-(55 )------------------------------------------------- Osztályzat ------------------------------

**Olvasmány: Az USA kialakulása**

**Ellentétek Anglia és az amerikai gyarmatok közt –** Az Amerikában *1732 –re létrejött 13 gyarmat* népessége az 1760–as évekre **két fontos sérelemcsoport mentén fordult szembe Angliával.** **Az első a gazdasági sérelem, a második pedig a politikai elnyomás sérelme volt**. A gazdasági sérelmek hátterében Anglia és az amerikai gyarmatok közti megváltozott viszony állt. Mivel Anglia a korábbi európai háborúi során (hétéves háború: 1756-1763) jelentős államadósságot halmozott fel, szerette volna plusz kiadásait és az adósság törlesztését az amerikai gyarmati lakosságra áthárítani. Így különböző új adókat, vámokat és illetékeket vezette be Amerikában. A kormány által támogatott **megszorítások az ipari, vagy jövedelem törvények bevezetésével kezdődtek**, melyek *korlátozták az amerikai feldolgozóipart,* hogy *védjék az angol ipart a konkurenciától,* és egyúttal gyarmati státuszba szorítsák vissza az Amerikai gazdaságot.

Az amerikaiak számára a **cukor- vagy melasztörvény** volt a legsúlyosabb, mert magas vámok az amerikai kereskedők jelentős részének megélhetést biztosító rum készítés és exportálás üzletét tette veszteségessé. Az angol uralommal szembeni ellenséges légkört szította az 1763–as királyi proklamáció is, mely tiltotta az Appalache-hegységen túli letelepedést, illetve az 1765 –ös elszállásolási törvény, mely  a brit hadsereg állománya számára kötelező ellátás és szállásbiztosítást írt elő. Súlyosabb sérelmet jelentett az **1765–ös Bélyegtörvény***,* mely minden jogi dokumentumra, újságra, levélre, szórólapra súlyos adókat vetett ki. A tiltakozás magasra csapott, sőt ezúttal az amerikai gyarmati lakosság bojkottálni kezdte az angol áruk vásárlását is.

Az érvényben hagyott vámok és adók kijátszására **széles körben elterjedté vált a csempészet**, amelyben többek közt John Hancock, hajóját a brit vámhatóságok 1768-ban elkobozták, őt magát pedig vád alá helyezték a jövedéki törvények megsértése miatt. Védője nem volt más, mint John Adams, az Amerikai Egyesült Államok későbbi elnöke. Az 1760/70–es évekre az amerikai *gyarmatok törvényhozó testületei* úgy vélték, hogy az amerikai lakosságot csak akkor lehet törvényesen megadóztatni, ha ezen lakosság megválasztott képviselői is ott ülhetnek a londoni parlamentben, vagyis beleszólásuk lehet az Amerikára kivetett adók ügyébe, tehát az amerikai gyarmatok törvényhozó testületei úgy vélték mindenfajta rájuk kivetett angol adó törvénytelen.

A függetlenségi háború egyik közvetlen előzménye az 1770 március 5–én lezajlott **bostoni mészárlás** volt, 1773–ban tovább mérgesedett a helyzet, amikor John Hancock bojkottot szervezett a Brit Kelet-indiai Társaság Kínából behozott teája ellen. **Amikor a brit kormány jóváhagyta a tea törvényt**(Tea Act), 1773. december 16-án indiánnak öltözött telepesek megrohantak a három angol hajót a bostoni kikötőben, és teaszállítmányukat a tengerbe szórták. Ez volt a **„bostoni teadélután” néven elhíresült incidens**! Az angol parlament megtorlásul azonnal elfogadott négy „kényszerítő törvényt”: amíg a teát az amerikaiak meg nem fizetik, lezárják a bostoni kikötőt; drasztikusan csökkentik Massachusetts kormányzatának önkormányzati és képviseleti jellegét; a gyarmatokon megvádolt királyi tisztviselőket Angliában bíróság elé állítják; a brit hadsereg számára pedig lehetővé teszik épületek lefoglalását szállás céljából.

Az ellenállás - 1774 szeptemberében a philadelphiai Carpenters’ Hallban összegyűltek egy illegális kongresszus résztvevői, és így **létrejött az első Kontinentális Kongresszus**. A gyűlés megszavazta az Anglia elleni gazdasági háborút, melynek során a kongresszuson létrehozott kontinentális szövetség felügyeletével bojkottálták az angol áruk behozatalát, kivitelét, mindennemű kereskedelmét, és így minden angol áru fogyasztását is. Az engedetlenség felszámolására irányuló brit terveknek megfelelően újabb csapatokat küldtek Bostonba. **Az első elkerülhetetlen összecsapásra** **1775 április 19 én** került sor, egy brit katonai osztagot küldötek Bostonból a közeli *Concord* fegyver- és lőporkészletének elkobzására, valamint *Samuel Adams* és *John Hancock* radikális vezetők letartóztatására.

A patrióták felfegyverzett csoportjai azonnal *Lexingtonba* és Concordba siettek. **Az első fegyveres harcok azonban mindkét helyszínen az amerikaiak felülkerekedésével végződtek**.

A radikálisok lovas futárai (*Paul Revere*) minden gyarmaton elterjesztették az ártatlan massachusettsi farmerek lemészárlásának „kiszínezett” és eltúlzott híreit. Amerikai szerte nagy volt a hazafias felháborodás, s ez lehetővé tette, hogy a radikálisok vezette biztonsági bizottságok átvegyék az irányítást. A királyi kormányzókat elűzték, megkezdték az amerikai csapatok felállítását és gyakorlatoztatását, illetve az angol erődök és lőszerraktárak lefoglalását.

1775 május 10–én **Philadelphiában sebtében ült** **össze a második Kontinentális Kongresszus.** A kongresszus petíciót fogalmazott meg, amelyet az uralkodó nem vett át. III. György proklamációban jelentette ki, hogy az amerikai gyarmatok „nyílt lázadásba” kezdtek. A második Kontinentális Kongresszus a fegyveres harc mellett foglalt állást, és John Adams javaslatára **a kontinentális hadsereg főparancsnokának George Washingtont választották meg.**

1776 januárjától a függetlenséget sürgető hangok felerősödtek, köztük az egyik leghatásosabb Thomas Paine-é volt, aki Józan ész című, hamar népszerűvé váló írásában, összefoglalta az amerikaiak Angliával szembeni fő sérelmeit, és a teljes függetlenség és a köztársaság kikiáltását javasolták. Később, Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson, Robert R. Livingston és Roger Sherman **elkezdték írni a függetlenségről szóló nyilatkozatot***,* John Hancock, **a Kongresszus elnöke, július 4-én aláírta az okmányt**.

**Az Amerikai Függetlenségi Háború -** Az első nagy harcok 1775 tavaszától Boston birtoklásáért folytak, **1776–os háborús év, az amerikaiak számára a mélypontot hozta, mivel elesett New York és New Jersey**. Az amerikaiakat Long Islandről, a Delaware folyón átkelve Pennsylvániába menekültek. 1777 nyarán, miután legyőzték Washingtont, **a brittek bevonultak az amerikai fővárosba**. Ez hiba volt, az amerikaiak bekerítettek őket és **1777 októberében Saratogánál megadásra kényszerítettek. A francia-amerikai szövetség -** Az amerikaiak már függetlenségük kimondásakor arra törekedtek, hogy külföldi szövetségest keressenek, **Benjamin Franklint** küldték Párizsba, aki rögtön megkezdet tárgyalásait XVI. Lajossal. A megbeszélések azonban csak akkor váltak sikeressé, amikor az amerikai kontinentális hadsereg végre elkönyvelhette első győzelmét Saratogánál (1777 október) és ezzel bizonyítani tudta esélyét a győzelemre. Franklin működésének hála 1777 végén Spanyolország, Franciaország és Hollandia is belépett a háborúba. A francia flotta elvágta az angol utánpótlást, Washington ekkor 1781. október 6-án 17 000 emberrel megtámadta Yorktown-t. **Október 19-én Cornwallis megadta magát**. A brit alsóház úgy döntött, hogy a háborút nincs értelme folytatni, a **békeszerződést 1783. szeptember 3-án írták alá Versaillesban**.

**Az újonnan létrejött USA berendezkedése -** A háború után az új nemzet **1787-ben egy új alkotmány**t léptetett a régebbi konföderációs helyére. Az amerikai alkotmány szerint *a törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalom elhatárolódik egymástól,* egymást kölcsönösen ellenőrizve garantálja a demokratikus és köztársasági berendezkedést. A három hatalmi ág három szinten működik, úgy, mint szövetségi, állami és városi szint. Az első hatalmi ág **a törvényhozás, melynek csúcsán a szenátus és a kongresszus** mint alsó és felsőház működik. A felsőházban (szenátusban) minden államot két szenátor képvisel, míg az alsóházban (kongresszus) az egyes államokat az adott állam népességszám aránya szerint meghatározott szenátor képvisel. A második hatalmi ág a **végrehajtó hatalom,** vagyis a kormány, melynek élén a 4 évre választott elnök áll. A harmadik hatalmi ágat a bírói hatalom jelenti, melynek csúcsán **a legfelsőbb bíróság** tevékenykedik, hat taggal. Az USA **prezidenciális (elnöki) köztársaság**, vagyis az ország elnöke köztársasági elnök és kormányfő is egyszerre, tehát államfő és a végrehajtó hatalom is az ő kezében van.

**A francia polgári forradalom**

Előzmények - XIV. Lajos  halálát követően a régi rendszer és az abszolutizmus, mint kormányzati forma válságba került. A Napkirály súlyosan eladósodott és a háborús kudarcok következtében tekintélyét vesztett államot hagyott utódaira. XV. Lajos (1715-1774) az állam irányítását, kegyencnőire Mme Pompadour-ra és Mm Dubarry-re  hagyta, az őt követő  XVI. Lajos (1774-1792), jó szándékú de erélytelen férfi volt, aki feleségének Marie Antoinette-nek szeszélyei és esztelen pazarlása miatt rombolta a királyi udvar tekintélyét. A rosszul kivetett és behajtott adók rendszere a XVIII. század végére megbénította a királyságot. A társadalom jogilag rendekre tagolódott: a papságra, a nemességre, és a közrendűekre ( III. rend). Ez a kiváltságok szerinti felosztás azonban már nem fejezte ki a tényleges gazdasági- társadalmi erőviszonyokat. A nemesség helyzetük javítása érdekében bírálták az uralkodót és a rendi gyűlés összehívását követelték. Rég elfeledet kiváltságok újjáélesztésével is próbálkoztak, amivel maguk ellen hangolták a parasztság, a polgárság és az értelmiség jelentős részét. A nyolcvanas évek közepére egyértelművé vált, hogy az *Ancien Régime* fennállásának legnagyobb pénzügyi válságával küzd, 1788-ban bekövetkezet az *államcsőd*. XVI. Lajos rákényszerült, hogy adózásra kérje a nemességet. A nemesség ellenállt, és százhetvenöt év szünet után kikényszerítette a *Rendi Gyűlés* összehívását.

**A forradalom előkészítő szakasza** (1789. május 5.-től 1789 július 14) - Az általános Rendi Gyűlés összehívásának hírére szerte az országban gyűléseket tartottak, röpiratok ezreit írták, amiben követelték az emberi szabadságjogok biztosítását, az adórendszer és az egyházszervezet megreformálását. 1789. *május 5-én Versailles-ben megnyílt a rendi gyűlés.* A király kénytelen volt beleegyezni, hogy a harmadik rend annyi képviselők küldhessen a gyűlésbe, mint a két kiváltságos rend együttesen., miután fejenkénti szavazást és együttes ülést követeltek a király feloszlatta a gyűlést és bezárazta a termet. A képviselők válaszul a közeli labdaházba vonultak, ahol *alkotmányozó nemzetgyűlésé* alakultak át. A király azonban Párizs köré zsoldos katonákból álló csapatokat vont, és július 12-én megtörtént az első összecsapás, majd pedig *július 14-én* a párizsiak elfoglalták a zsarnokság jelképét a *Bastillet.* Egész Franciaországban lejátszódót a városok forradalma, teljes volt a létbizonytalanság elkövetkezet a nagy félelem időszaka. Az események hatására augusztus 4-én a kiváltságosok lemondtak előjogaikról, és augusztus 26-án kiadták az *Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát.* XVI. Lajos mindkettőt visszautasította, melynek hatására október 5-én asszonyok menete a fővárosba kényszerítette a királyt, aki ott felesküdött a törvényekre. Az *Alkotmányozó Nemzetgyűlés* megszüntette a céheket, felszámolta a belső vámokat, bevezették a *assignátákat*  ( utalvány), mely később papírpénzként funkcionált. A tényleges hatalmat a választott képviselőkből álló törvényhozás kezébe tették le, megvalósították a *törvény előtti egyenlőséget,* a közteherviselést, *a szólás – és sajtószabadságot.* A királytól megtagadták a hatalomból való tényleges részesedését, aki 1791-ben családjával együtt megpróbált megszökni Párizsból, ám felismerték és visszavitték. Ezzel kiéleződött a belpolitikai helyzet, amit tovább fokozott az 1791. aug.27-es osztrák és porosz uralkodó által kiadott *pillnitz-i nyilatkozat*, mely beavatkozással fenyegetett. Az uralkodó girondiakból álló (köztársasági érzetű-baloldal) álló kormányt nevezett ki, amely 1792.ápr.20-án hadat üzent Ausztrának és Poroszországnak. Az országban folyt az agitáció a törvényhozó gyűlés ellen, a király megvétózta a gyűlés határozatait. 1792. aug. 10.-én a tömegek ismét az utcára vonultak, elfoglalták a *Tüilériákat,* a király hatalmát felfüggesztették és a Temple börtönbe zárták családjával együtt.

**A girondista köztársaság szakasza** (1792.aug.10 – 1793. jún.2) - A megalakuló új kormányban, a Végrehajtó Tanácsban és a nemzetgyűlésben a *griondisták* voltak többségben, míg a  párizsi községtanácsot a *jakubinusok* (Robespierre-Marat-Danton ) irányították.

Megalapították a nemzeti konventet, általános választójog alapján, a hadsereghez pedig forradalmi biztosokat küldtek.1792.szept.2.-án a *valmy domboknál* a  francia csapatok megállították a porosz sereget, majd ugyan ezen a napon a *nemzeti konvent kikiáltotta a köztársaságot.* 1973 jan.-ban elkezdődött a király pere, ahol  Capet Lajos-t mint egyszerű állampolgárt halálra ítélték, és 1793.jan.21.-én guillootine kivégezték. A valmy győzelem után megkezdődött a forradalom keresztes hadjárata, az expanzió. A francia csapatok elfoglalták Savolát, győzelmet arattak *Jemppaes-*nél, elfoglalták Belgiumot és átkeltek a Rajnán. Válaszul Anglia , Spanyolország, Poroszország, Hollandia, Ausztria és Piemont  létrehozták az *első koalíciót.* A külpolitikai problémák és a belső válság miatt, a konvent ülései egyre viharosabbak lettek. A jakubinusok fontos intézkedéseket sürgettek, ám a girondisták ellenszegültek. Ennek hatására 1793,jún.2.-án fegyveresek körülvették a konventet, megszavazták a griondisták letartóztatását majd többségüket hamarosan kivégezték.

**A jakubinus diktatúra szakasza** (1793.jún.2- 1794.júl.27.) - Franciaországot minden irányból ellenséges seregek ostromolták, s hamarosan kirobbant a vendée-i parasztfelkelés is. A jakubinusok erre válaszul *korlátozták a szabadságjogokat* és március 10.-én létrehozták a rendkívüli törvényszéket, és a hatalmat a *Közjóléti Bizottság* kezébe helyezték. *Intézményesítették a terrort,* a köztársaság ellenfeleit kivégezték. Nem volt se védelem, se tárgyalás és az ítélet ellen fellebbezni sem lehetett. 1793 júliusában elfogadták a jakubinus alkotmányt, újjászervezték a hadsereget, bevezették a forradalmi időszámítást. *Leverték a belső lázadást, és a külső ellenséget a határokon kívülre szorították.* *Robespierre* a szilárd kormányzás érdekében végezni akart a politikai ellenfeleivel, ezért vád alá helyezte és kivégeztette *Dantont* és társait, de ezzel a lépésével elszigetelődött. 1794. júl.27.-én  (thremidor 9.-én) a konvent vád alá helyezte és alkonyatkor Robespierre-t, 21 társával együtt kivégezték.

**A thermidori köztársaság szakasza -** Robespierre bukása után kicsúszott a konvent irányítása a jakubinusok kezéből, s az országban megkezdődött a *leszámolás a terroristákkal.* A polgárság azonban se királyt, se terrort nem akart. Feloszlott a konvent, helyét a *kétkamarás törvényhozó testület* foglalta el. A *külpolitikát a folyamatos hódítások* jellemezték, jelszó a természetes határok visszaállítása lett. Mivel 1795-ben Poroszország békét kötött Francia országgal, így a fő ellenség Anglia és Ausztria lett. A polgárság érdekei védelmében a személyi hatalom mögött sorakozott fel, a *döntő szó a hadseregé* lett. ***Bonaparte Napóleon*** 1799. nov. 9.-én (burmaire 18-án) államcsínyt hajtott végre, katonáival szétkergette az *Ötszázak Tanácsát,* és mint első konzul, Franciaország diktátora lett.1800-ban Marengónál megverte az osztrák főerőket, és visszahódította Itáliát, ezután 1801-ben Ausztria, majd 1802-ben Anglia elfogadta a francia békét. Napóleon a polgári jogrend felépítését akarta befejezni. Hozzá járult a katolikus egyház ujjászervezéséhez, megszerkesztette a *polgári törvénykönyvet (Code Civil, Code Napóleon),* majd 1804-ben császárrá koronáztatta magát. Újjászervezte a területi közigazgatást és földhivatalokat, és értékálló pénzt hozott forgalomba. A *pápával kötött* [konkordátuma](http://hu.wikipedia.org/wiki/Konkord%C3%A1tum), valamint *közigazgatási, katonai, oktatási és jogi reformjai* döntő hatást gyakoroltak a francia társadalom fejlődésére. Seregei alig több mint egy [évtized](http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89vtized) alatt majdnem minden [európai ország](http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa_orsz%C3%A1gai) ellen harcoltak, gyakran egyidejűleg, és [Franciaország](http://hu.wikipedia.org/wiki/Franciaorsz%C3%A1g) uralma alá vonták a kontinentális [Európa](http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa) nagy részét, hódítás vagy szövetség által. Sikereinek sorát a katasztrofális *1812-es* [oroszországi invázió](http://hu.wikipedia.org/wiki/Oroszorsz%C3%A1gi_hadj%C3%A1rat_%281812%29) törte meg. Az ezt követő[lipcsei vereség](http://hu.wikipedia.org/wiki/Lipcsei_csata) *után 1814-ben* a szövetséges hadseregek betörtek Franciaország területére, lemondásra kényszerítve Napóleont. [Elba szigetére](http://hu.wikipedia.org/wiki/Elba_%28sziget%29) *száműzték,* de a következő évben visszatért, és [száz napra](http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1z_nap) újra magához ragadta a hatalmat. *1815. június 18-án a* [waterlooi csatában](http://hu.wikipedia.org/wiki/Waterlooi_csata) végső vereséget szenvedett. Hogy soha ne térhessen vissza, a nagyhatalmak az [Atlanti-óceán](http://hu.wikipedia.org/wiki/Atlanti-%C3%B3ce%C3%A1n) déli részén fekvő [Szent Ilona szigetére](http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Ilona_%28ter%C3%BClet%29) *száműzték*, ahol 1821-ben bekövetkezett haláláig [brit](http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Kir%C3%A1lys%C3%A1g) felügyelet alatt élt.

A nagy földrajzi felfedezések és gazdasági következményei

A 15. században az európai ***arany-és ezüstbányák kimerülése*** válsághoz vezetett. Az ***ipar nem volt elég fejlett,*** hogy a keletről érkező fűszerért és egyéb ***luxuscikkekért árut*** adjon. A nyugati textilipar volumene, pedig megegyezett a keletivel. A***fűszerért*** Európában ***ezüstöt és aranyat*** lehetne adni, de nincs, ezért válság, **aranyéhség** következett be.

A ***török terjeszkedésével*** veszélyeztette a Földközi-tenger kereskedelmét és el is foglalta ***a levantei kereskedelmi utat***, ez is az ***áruk drágulásához*** vezetett.

A felfedezéseknek volta anyagi, technikai, világképi és politikai feltételei, amelyeknek meg kellett felelni. A 15. században még a **geocentrikus világkép** (a világ középpontja a Föld) volt az elfogadott. A Földet lapos korongként képzelték el. Úgy gondolták, hogy valahol létezik **"János pap országa"**, ami egy utópikus világ, ezért meg akarták találni. Ebben az időszakban sok olyan esemény történt, amely megváltoztatta a világképet.

**Kopernikusz** volt az első, aki kimondta, hogy a ***Napot*** tekinti a ***világ középpontjának***, de ezt természetesen nem hozta nyilvánosságra. (**Heliocentrikus világkép, kopernikuszi fordulat**).

**Toscanelli** volt az a földrajztudós, aki újra felvetette a ***Föld gömbölyűségének*** problémáját. **Térképet** is rajzolt, de kisebbnek ábrázolta a bolygót, mint amekkora valójában. A térképen India a mai Dél-Amerika helyén volt. Toscanelli ***tévedése*** vezetett oda, hogy ***Kolumbusz felfedezte Amerikát,*** (mert azt hitte, hogy az India).

A felfedezések kezdetétől már nem "János pap országát", hanem **Eldorado-**t, "az arany földjét" keresték.

A felfedezések **politikai feltétele**, hogy legyen olyan ***politikai hatalom,*** aki hajókat biztosít a felfedezőknek. A portugál felfedezőknek a támogatással nem volt problémájuk, de a céljuk Afrika megkerülése volt, így akartak eljutni Indiába.

**Christoforo Colombo** (genovai tengerész) mindenhol próbálkozott, hogy támogatást szerezzen, és eljuthasson Indiába. A spanyoloknál járt sikerrel, ahol - a **Reconquista** éppen véget ért **1492**-ben Granada elfoglalásával - az öröm mámorában nem tagadták meg tőle a segítséget, 3 hajót kapott, ezekből 1 volt igazi tengerjáró.

**Technikai feltétel** a hajózási műszerek fejlődése, a helyzet meghatározás ***(iránytű).*** Az egyik ilyen eszköz az ***asztroládium****,* amely a Napot használta fel a tájékozódáshoz.

Egységesítették a távolságokat és megtanulták a ***sebesség mérését***. Szükség volt a hajótípusok fejlődésére, mert egy ilyen hajónak a nyílt tengeri hullámzást és egy esetleges vihart is állnia kellett. Akkoriban a ***karavella***volt a legelterjedtebb ilyen hajótípus.

A portugál felfedezők Afrika megkerülésével szerettek volna eljutni Indiába. **1487-88**-ban **Bartolomeo Diaznak** nem sikerült megkerülnie a Jóreménység fokát, mert viharba keveredett. Igy **1498-99**-ben 10 évvel később Vasco da Gama jut el először Indiába, Afrika megkerülésével.

Kolumbusz a Toscanelli térkép alapján úgy gondolta, hogy nyugatra hajózva eljut majd Indiába. **1492. októberében** a Santa Mariaval, a Ninaval és a Pintaval **San Salvador**ra (Szent Megmentő) érkezik a Karib-tengerre. Az itt élőket nevezi el indiánoknak. -1-

Találnak, ékszereket, de aranyat nem. Bár Kolumbusznak további három útja volt még - és rangot, pozíciót kapott-jelentős dolgokat nem tudott hazavinni.

Kolumbusz felfedezése arra késztette a spanyolokat és a portugálokat, hogy egy szerződésben határozzák meg, hogy kié lesznek a felfedezett területek. ***Döntőbírónak a pápát*** kérték fel. **1494-ben** kötötték meg a **tordesillas-i szerződést**, amely felosztotta a Földet. Megegyeztek, hogy a felfedezett területek nyugatra spanyol, keletre portugál "tulajdonban" lesznek.

A felfedezésekkel megkezdődött a gyarmatosítás, ami a **reconquista** végével feleslegessé vált **hidalgo**-k helyzetének a megoldása volt. Az újonnan megszerzett területek, gazdasági és politikai függésben maradtak az anyaországgal.

A 16-17. században a ***felfedezett területeket lerombolták és kifosztották.***

Dél-amerikai felfedezőutat indított (1504-ben ő jött rá, hogy ez egy új kontinens) **Amerigo Vespucci 1499-1502 között**.

A ***Csendes-óceán*** felfedezője a spanyol **Balboa** volt **1513**-ban, aki így bizonyította, hogy valóban új kontinens felfedezéséről van szó.

**1519**-ben eljut Mexikóba **Hernan Cortez**, aki ***lerombolja az aztékok*** és a maják civilizációját.

**1519**-ben **Ferdinando Magellan** 3 évig tartó expedícióra indul. Szerinte a ***Föld körbehajózható***. Feltételezte, hogy az amerikai kontinensen vannak olyan pontok, ahol át lehet törni. Három hajójából csak egy tért vissza Lisszabonba. Magellan az átjárót a tűzföldi területeknél találta meg, de a partraszállásnál meghalt.

Észak-Amerika területei feltáratlanok maradtak. A felfedezések egy szakasza lezárult, bebizonyosodott, hogy a Föld gömbölyű és megnyíltak a határok.

A 16. században nem kellett újabb földeket meghódítani, hanem a felfedezetteket kellett felhasználni.

A felfedezések hatásai :

A gazdaságban azonnali hatású az olyan kultúrnövények bekerülése Európába, amelyek lehetővé teszik a tömegélelmezést. A legfontosabb a *burgonya,* de fontos lesz a *kukorica.*

Fontos új növény ill. árucikk az amerikai *tök, a paradicsom, paprika, a csokoládé és a kakaó.*

Az arany és az ezüst hatása átmeneti, de azonnali hatású; a már kibányászott és feldolgozott aranyat tömegével hozzák Európába. A spanyolok nem tesznek az arannyal semmit, ezért az nem csereeszközként, hanem kincsként rögzül, elnyelődik a kincstárakban.

Az 1530-1540-es években nyitott nemesfémbányáknak hosszútávú hatása van. Megjelenik az amalgámozás, amivel nagy mennyiségben tudnak *jó minőségű ezüstöt* előállítani. A Dél-Amerikában létesített bányákban a nemesfém kibányászása munkaerő igényes. Indiánokat nem dolgoztathattak, ezért Afrikából szállították át a kényszermunkásokat. Nagyszabású rabszolga-kereskedelem indult be, ami más háttértermelési ágak gazdasági felemelkedését eredményezte. - -2-

Amikor az ezüst- és aranyszállítmányokat megkezdték áthajózni Európába, az értékük csökkeni kezdett, megindult egy 100 évig tartó infláció. A hosszútávú infláció árforradalomhoz vezetett, amely a teljes gazdaság mellett a társadalom struktúrájának megváltozását eredményezte. Az iparcikkek drágultak, az iparfejlesztő hatás következtében, aki a mezőgazdaságban dolgozott, át akart menni az iparba.

A tőkésgazdaság megszületésének egyik fontos feltétele, hogy ne legyen nagyon erős a nemesség, de legyen kivívott jogokkal rendelkező, mozgóképes jobbágyság.

Anglia a "rózsák háborúja" során kiirtotta a saját nemességét, és volt egy egységes és szabad jobbágysága.

Az angol államilag irányított kalózkodás áldozatává váltak a spanyol aranyat és/vagy ezüstöt szállító hajók, így Angliába került az arany és az ezüst 60%-a, ahol viszont pénz lett belőle, nem kincs. A pénz felhasználásával megindulhatott az árukereskedelem.

A "piacon" a gyapjúra nagy volt a kereslet, ezért átálltak a juhtenyésztésre, amihez azonban legelők kellettek. Ezért kisajátították a jobbágytelkeket, a termőföldeket és *juhlegelőket* hoztak létre. A jobbágyokat elűzték (enclosure=bekerítés).

Ennek következtében Anglia útjai megteltek csavargókkal, koldusokkal. (1558-1603) Erzsébet királynő ezért hozta meg az úgynevezett véres törvényeket, amelyben létrehozatja a dologházakat, ahol a csavargókat kényszermunkára fogták, minimális bérért.

Megindult a társadalom átrétegződése. Angliában megjelentek a *földbérlők,* mint új társadalmi réteg. Ez nem más, mint a feudális állam egyik változása.

Megjelenik a *tőkefelhalmozás*, a termelés célja mostmár a *profit.*

A *tőkefelhalmozáshoz* a legalkalmasabb a *textilipar* volt, mert mindig van piaca, van munkaerő és termelési tapasztalat hozzá, kevés pénzt kell befektetni az elején, ami viszont hamar megtérül és van hozzá nyersanyag.

A városi céhszabályzatot meg kellett kerülni. A befektetők a *falusi munkaerőt* használták fel a termeléshez, így nem kellett eszközt venni, vagy gyárat építeni.

Kialakult az ún. Verlag-rendszer (Felvásárlási-kiadási rendszer, szórt manufaktúra, Flandriából), amely az ipar egyik szervezeti formája, ahol belső *munkamegosztás* van, az áru elkészítését fázisokra bontják fel, a gyártáshoz kézi eszközöket használnak.

A céhiparban a minőség, a *manufaktúrában a mennyiség* volt a fontosabb, *bérért* dolgoztak, futószalagszerűen.

Anglia *élelmiszerből széleskörű behozatalra* szorult. Elsősorban Kelet-Közép-Európában volt a fő élelmiszerszállító területe. Az egész folyamat egy *európai méretű és szintű munkamegosztást* eredményezett. Ez egy hosszútávú folyamat volt, amely az *első polgári forradalmakhoz vezetett.*

-3-

Töri teszt-a nagy földrajzi felfedezések: név- osztály-

A csoport

Mi vezetett a 15. sz. válságához, mi okozza az aranyéhséget? --------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (3 p.)

Mit okoz a török terjeszkedés, mit foglnak el és ez mihez vezet? ----------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 3p.)

Mi volt a felfedezések politikai feltétele, a portugáloknak mi volt a céljuk? --------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 3p.)

Mutasd be a felfedezések technikai feltételeit? -------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 4p.)

A spanyolok és portugálok felosztják a Földet, mikor, melyik szerződésben? -----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 2 p.)

Melyik két új világi növény járul Európa tömegélelmezéséhez?----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 2p.)

Hogyan szereznek aranyat és ezőstöt az angolok, mi lesz belőle és mit okoz? -----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 3p.)

Mi a tőkefelhalmozás célja, melyik iparág a legalkalmasabb a felhalmozására és mi szükséges a gyors megtérüléséhez?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ( 3p.)

Töri teszt-a nagy földrajzi felfedezések: név- osztály-

B csoport

Mit jelent a geocentrikus világkép, milyennek képzelik el a földet és melyik országot szeretnék megtalálni?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (3 p.)

Ki és milyen világképet fedezet fel, mi képezte a központját? --------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (3 p.)

Ki jut el először és mikor a Jóreménység fokáig, valamit Indiába? --------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 4p.)

Mikor kezdődnek a gyarmatostások, miért és milyen következményekkel járt?------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 3p.)

Milyen céllal és mikor indul útjára Ferdinando Magellan? -----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 2p.)

Mit jelent az amalgámozás és milyen következménye lesz a bányászatnak? ------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ( 2p.)

Milyen célt szogál a bekerítés, ki és milyen törvényekkel reagál a következményekre?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ( 3p.)

Milyen új tipusú munkaszervezetet hoznak létre a befektetők, hogyan módosítják a céhes munkaszervezést?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 3p.)

Töri teszt-a nagy földrajzi felfedezések: név- osztály-

C csoport

Mit vetett föl Toscanelli, mit rajzolt és mihez vezetett tévedése? ----------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 3p.)

Mi volt a felfedezések politikai feltétele, a portugáloknak mi volt a céljuk? ---------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 3p.)

Hol és mikor kapott Kolumbusz támogatást az útjához, milyen térkép segjtségével és mikor ér az új világba?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 4p.)

Ki jött rá és mikor, hogy egy új világott fedeztek föl, ki és melyik felfedezéssel erősítették ezt meg?

---- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 3p.)

Ki és mikor rombolja le az aztékok és a maják civilizációját? --------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 2p.)

Mit jelent az árforradalom és milyen következményekkel jár? ------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( 2p.)

Milyen következményei lesznek Angliában a változásoknak? -------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 3p.)

Mire szorul Anglia, honnét szerzi ezt be és milyen következményekkel jár a változás?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 3p)

**A tőkés gazdaság kialakulása**

**A felfedezések következményei -** a **korai kapitalizmus** kialakulása, **árforradalom** (az áruk ára megemelkedett Nyugat-Európában; **olcsó a nemesfém;** sok jön be az Újvilágból), lehanyatlik a levantei kereskedelem. **Új kereskedelmi útvonalak** jönnek létre,acéhek helyett **manufaktúrák alakulnak meg. A gyarmatosításban** a **spanyolok és portugálok** jártak az élen. A **hollandok** **néger rabszolgákat** szállítottak az ültetvényekre,a később eszmélő **angolok kalózkodással** próbaltak lépést tartani. A **világkereskedelem új útvonala** ([Atlanti-óceán](http://hu.wikipedia.org/wiki/Atlanti-%C3%B3ce%C3%A1n); központja: [Antwerpen](http://hu.wikipedia.org/wiki/Antwerpen)), a **Levantérol áttevődik** a forgalom.Az újonnan felfedezett, **gyarmati területekkel** való kapcsolattartás során alakult ki a **világkereskedelem,** melynek központjai **Európa atlanti parti kikötővárosai** voltak. Afrikából rabszolgákat, drágakövet, elefántcsontot exportáltak, iparcikkért, fegyverekért, alkoholért cserébe. A **rabszolgákat az amerikai ültetvényekre** szállították. **Innen nyersanyagot,** növényeket (kakaó, kávé, dohány, cukor), illetve nemesfémet exportáltak Európába, cserébe késztermékek érkeztek. **A Távol-Keletről luxuscikkek** (selyem, fűszerek, tea) érkeztek aranyért és fegyverekért. **A gyarmatosítás Európa politikai életére is hatással volt:** **Spanyolország,** valamint a gyarmatosításba bekapcsolódó **Anglia nagyhatalommá** vált, míg az addig kereskedelemben élen járó **itáliai városok háttérbe** szorultak. A kereskedelem súlypontja egyértelműen az atlanti partvidékre tevődött át, így a levantei kereskedelmet ellenőrző Oszmán Birodalom helyzete is megrendült.

**A felfedezéseket követően óriási mennyiségű nemesfém áramlott Európába.** Ez értékének csökkenését **(inflációt)** és a termékek árának folyamatos emelkedését idézte elő **(árforradalom).** Főleg a **mezőgazdasági termékek ára nőtt,** mivel Nyugat-Európában iparcikkeket termeltek a gyarmatokra, és a növekvő lakosság élelmiszerigényét csak behozatallal tudták kielégíteni (kontinentális munkamegosztás). **A Kelet-Európából importált gabonáért** iparcikkekkel fizettek, valamint a gyarmatokra is **iparcikkeket exportált Nyugat-Európa.**

**A megnövekedett keresletet** azonban a **céhes ipar kereteiben nem lehetett kielégíteni,** ezért élelmes vállalkozók **manufaktúrákat** hoztak létre. Műhelyeikben **bérmunkásokat** alkalmaztak, a **nyersanyagról és a munkaeszközökről** is ők gondoskodtak. A **manufaktúrákban** munkamegosztás volt, aminek következtében **olcsóbban és többet termeltek,** mint a céhekben. A **versenyben** sok **kézműves ment tönkre**, a kereskedő vállalkozók kezén pedig **jelentős tőkék halmozódtak fel.**

**Kereskedelmi társaságok** jöttek létre (holland, angol). Angliában megkezdődtek a **bekerítések** (gyapjú iránti kereslet növekedése→ juhtenyésztés→ közös földek kisajátítása→ szabad munkaerő létrejötte), megszülettek a **bérmunkásság** kialakulását ösztönző véres törvények (1597). Kialakultak a **tőkés termelés** gazdasági és társadalmi előfeltételei. Létrejön a **tőzsde** nyilvános, mely egy központosított és szervezett [piac](http://hu.wikipedia.org/wiki/Piac). A tőzsdei [kereskedelemben](http://hu.wikipedia.org/wiki/Kereskedelem) részt vevő áruknak vagy [**értékpapíroknak**](http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89rt%C3%A9kpap%C3%ADr)nem kell jelen lenniü. A világ első **értéktőzsdéje Amszterdamban** nyílt meg, ahol árukra szóló utalványokkal, jelzáloglevelekkel és váltókkal kereskedtek. A "burza" **(börze)** szó a 15. században alakult ki: a flandriai Brugge-ben a kereskedők annak a tekintélyes kereskedőcsaládnak a háza előtt gyülekeztek üzletkötésre, amelynek "van der Burse" volt a neve, címere pedig három **erszényt** ábrázolt.

A **részvény** tulajdonjogot és egyéb jogokat megtestesítő [**értékpapír**](http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89rt%C3%A9kpap%C3%ADr)**.** Ezen értékpapírok és a [részvénytársaságok](http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9szv%C3%A9nyt%C3%A1rsas%C3%A1g) a [**kapitalizmus**](http://hu.wikipedia.org/wiki/Kapitalizmus) **jellemző és szerves** elemei. A részvény birtokosa **részesedése arányában** résztulajdonosa az adott társaságnak, és jogosult a jövedelem és a **szavazati jogok arányos** részére is. A **részvénytársaság**, röviden **rt.** egy tőkeegyesítő [társaság](http://hu.wikipedia.org/wiki/Gazdas%C3%A1gi_t%C3%A1rsas%C3%A1g), alapítható és működtethető *zártkörben* és *nyilvánosan*. A részvénytársaságnak rendelkeznie kell egy bizonyos, a törvényben meghatározott mértékű **alaptőkével,** amely valójában az összes részvény **névértékének összege.**

A **bekerítések** (elkerítés, *enclosure*) szűkebb értelemben a [16](http://hu.wikipedia.org/wiki/16._sz%C3%A1zad)–[18. századi](http://hu.wikipedia.org/wiki/18._sz%C3%A1zad) [Anglia](http://hu.wikipedia.org/wiki/Anglia) gazdasági – politikai folyamata, melynek során a birtokosok először a közös legelőket, majd a bérlők **parcelláit kerítették** be, hogy kiterjesszék a **juhlegelőiket** vagy belterjes növénytermesztésbe fogjanak. A bekerítés révén a mezőgazdaságban **felszabaduló munkaerő** az iparba vándorolt. A [textilipar](http://hu.wikipedia.org/wiki/Textilipar) egyik alapanyaga, a [gyapjú](http://hu.wikipedia.org/wiki/Gyapj%C3%BA) iránt megnőtt keresletre válaszolva az angol földbirtokosok a nagyobb haszonnal kecsegtető juhtenyésztésre kívántak átállni. Az így nyert földterületeket a földbirtokosok vagy maguk kezdték művelni, vagy parasztbérlőknek **(**[**yeoman**](http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Yeoman&action=edit&redlink=1)**)** adták ki.

**Nyugat-Európa:** 1400-as években a céheket felváltják a manufaktúrák : [**Manufaktúra**](http://erettsegizz.com/tag/manufaktura/)**:** manu facere=kézzel csinálni, van munkamegosztás, mindenki csak egy munkafolyamatot csinál.

**Kelet-indiai Társaságok :** A 15. században az [Afrikát](http://hu.wikipedia.org/wiki/Afrika) megkerülő, [Indiába](http://hu.wikipedia.org/wiki/India) (a 15-16. században [India](http://hu.wikipedia.org/wiki/India) alatt a mai [Ázsiát](http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81zsia) értették) vezető [hajóút](http://hu.wikipedia.org/wiki/Haj%C3%B3) felfedezésével megindulhatott a [hajós](http://hu.wikipedia.org/wiki/Haj%C3%B3) [kereskedelem](http://hu.wikipedia.org/wiki/Kereskedelem). Addig a kereskedelmi utak az [Oszmán-Török birodalmon](http://hu.wikipedia.org/wiki/Oszm%C3%A1n_Birodalom) keresztül vezettek, és a kereskedőkre az [arabok](http://hu.wikipedia.org/wiki/Arabok) által kirótt [adók](http://hu.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%B3) miatt nem volt annyira gazdaságos, hogy szervezett társaságok foglalkozzanak a kereskedelemmel. Miután megbizonyosodtak róla, hogy a hajós kereskedelem teljesen lehetséges, megindult a kereskedelem. A kereskedelem szervezetlen volt, így nem sok eredményre jutott. A kereskedők egyedül vágtak neki nagy útnak, vagy viharok, vagy egymás áldozatai lettek.

Anglia hamar felismerte az Indiában rejlő lehetőségeket, s meg is alapították az **Angol Kelet-Indiai Társaságot.** [**1600**](http://hu.wikipedia.org/wiki/1600)**-ban alapították** [Londonban](http://hu.wikipedia.org/wiki/London). A neve Angol Kelet-indiai társaság, később [Brit Kelet-indiai Társaság](http://hu.wikipedia.org/wiki/Brit_Kelet-indiai_T%C3%A1rsas%C3%A1g). A Társaság kb. 30 000 [Font sterling](http://hu.wikipedia.org/wiki/Font_sterling) alaptőkével indult, mindazonáltal a korai években az egyes utazásokra (Separate Voyages) külön gyűjtötték a **befektetéseket,** a Társaságnak nem volt még állandó alaptőkéje. 20 tagú igazgatótanácsból állt az élén, és saját [kormányzóval](http://hu.wikipedia.org/wiki/Korm%C3%A1nyz%C3%B3) rendelkezett. [I. Erzsébet](http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Erzs%C3%A9bet_angol_kir%C3%A1lyn%C5%91) [**kereskedelmi**](http://hu.wikipedia.org/wiki/Kereskedelem)[**monopóliumot**](http://hu.wikipedia.org/wiki/Monop%C3%B3lium) biztosított számukra. Ez a társaság volt az első mai értelemben vett [**részvénytársaság**](http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9szv%C3%A9nyt%C3%A1rsas%C3%A1g)**.**

A második ilyen jellegű társaság a [**Holland Kelet-indiai Társaság**](http://hu.wikipedia.org/wiki/Holland_Kelet-indiai_T%C3%A1rsas%C3%A1g) volt. [Hollandiát](http://hu.wikipedia.org/wiki/Hollandia) követve a legtöbb európai ország csatlakozott a kereskedelmi társasággal rendelkező országok sorába. [Franciaország](http://hu.wikipedia.org/wiki/Franciaorsz%C3%A1g) is a gyarmatosítás lázában [**1608**](http://hu.wikipedia.org/wiki/1608)**-ban megalapította az első Francia Kelet-indiai Társaságot.** Több társaság is létrejött, a legjelentősebbet [**Colbert**](http://hu.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Colbert) alapította [1664](http://hu.wikipedia.org/wiki/1664)-ben.

**A németalföldi szabadságharc**

**Németalföl helyzete a XVI. Században -** A 17 tartományból álló *Németalföld* a *XVI századi Európa egyik leggazdagabb, legfejlettebb, legnagyobb népsűrűségű területe*. Kedvező földrajzi fekvése hamar az északi és déli kereskedelem találkozási pontjává tette, ami ösztönzően hatott saját gazdaságára (hajóépítés, posztókészítés, mezőgazdasági termelés) is. A kedvező kereskedelmi lehetőségekkel élve *a polgárság megerősödött*. *1506*-ban a későbbi német-római császár, V. Károly lett *Burgundia és Németalföld hercege*, aki császárként 1548-ban kiemelte a tartományokat a Német-római Császárságból, *spanyol kormányzat alá rendelte őket*, s élükre spanyol helytartót nevezett ki. V. Károly lemondása után a németalföldi tartományokat fia, II. Fülöp örökölte, aki kemény *üldözéssel próbálta Németalföldet megtisztítani a protestantizmustól*. Az általa kinevezett helytartó, Pármai Margit alatt a németalföldi előkelőségekből álló, eddig irányítószerepet játszó tanács véleményét egyre ritkábban kérték ki, s a megerősödött spanyol uralom *megnyirbálta a helyi nemesek előjogait is*. A polgárokat leginkább a *spanyol gyapjú magas behozatali vámja*, ill. a *németalföldi kereskedőknek* a *gyarmatokkal való kereskedésből való kizárása sújtotta*. A nemesség küldöttsége Orániai Vilmos, Egmont és Hoorn gróf vezetésével *1566. április 5-én petíciót* nyújtott át Pármai Margitnak, melyben követelték a legkirívóbb sérelmek orvoslását (pl. *általános rendi gyűlés (Staten Generaal) összehívása*). A helytartó elé járuló küldöttséget az egyik udvaronc *koldusoknak (gueux) nevezte (később emiatt lett jelképük a koldustarisznya*). Ugyanebben az évben lázadás tört ki a déli tartományokban (a baltikumi gabonaszállítmányok elmaradása és az élelmiszerárak gyors emelkedése miatt). A felkelők megtámadták a katolikus templomokat, képeiket, kegytárgyait – és ezzel együtt az adósságleveleket is – szétrombolták. A spanyol uralkodó az erőszak mellett döntött.

**I. szakasz (1566-1576)** - II. Fülöp Pármai Margit helyett Alba hercegét nevezte ki Németalföld helytartójává, aki 1567-ben tekintélyes hadsereg élén bevonult Brüsszelbe és megkezte a bosszúhadjáratot. Többezer embert végeztet ki köztük 1568-ban Egmontot és Hoornt is. A nemesi emigráció vezetőjévé lett Orániai Vilmos 1568-tól többször is betört az országba. A kirobbant felkelésben sorra kerültek a lázadók kezére a tartományok kikötői és városai; a *felkelők Dordrechtben rendi gyűlést is tartottak*. A király végül 1573-ban visszahívta Alba herceget, de a felkelést lecsillapítani már nem tudta. *Az 1574-es dordrechti zsinaton a kálvinizmust tették államvallássá.*

**II. szakasz (1576-1579) -** *1576-ban a spanyol zsoldosok kifosztották Antwerpent*, mire a déli tartományok katolikusai a genti pacifikációban a spanyolok kiűzésére szövetkeztek az északiakkal. 1577-ben Don Juan *lett Németalföld herlytartója*, aki elfogadta a genti pacifikációt, s 1578-ban bekövetkezett haláláig viszonylagos béke honolt a tartományokban. A Don Juant követő helytartó, Pármai Sándor jó diplomáciai érzékkel használta ki a katolikusok és protestánsokkal egymással szembeni gyanakvását. A *déli tartományok a katolicizmus védelmére 1579. januárjában létrehozták* az **arrasi uniót**, amire az *északi protestáns tartományok Holand és Zeeeland vezetésével megalapították* az **utrechi uniót**.1581-ben az utrechti unió kimondta II. Fülöp trónfosztását. 1584-ben egy fanatikus katolikus meggyilkolta Oránai Vilmost, örökébe lépő fia, Orániai Móric kezdetben nem tudta sikeresen felvenni a versenyt Pármai Sándor katonai erejével. A holland tartományok győzelmét végül a kedvezőre forduló külpolitikai helyzet segítette elő (1588: az Armada veresége Angliánál, 1589: IV. Henrik trónralépése Franciaországban, *III. Fülöp uralkodásának kezdete trónralépése Spanyolországban*). 1604-ben a holland flotta Gibraltárnál legyőzi a spanyol hajóhadat, s 1609-ben 12 évre szóló fegyverszünetet kötnek. A fegyverszünet letelte után – a harmincéves háború kezdeti szakaszában – újra támadásba lendülő spanyolok ugyan kezdetben sikereket érnek el (pl. Ambroggio Spinola tábornok elfoglalja Bredát), a *vesztfáliai békével (1648*) azonban *véglegessé válik Hollandia függetlensége*.Hollandiában *tovább erősödik a manufaktúraipar*, a *hajóépítés,* a *textilipa*r, ill. fejlődik az *optikai eszközök gyártása*, a *nyomdászat, a gyémánt-, és üvegcsiszolás is*. Az igazi gazdagságot azonban a *tengeri kereskedelem* hozza megt: *meghódítják a portugál gyarmatok nagy részét, hatalmas gyarmatbirodalommá szervezik Indonézia szigetvilágát*. A felhalmozódó óriási vagyonok *hatalmas banküzleteket* tesznek lehetővé, így hamarosan *Hollandia lesz a világ első pénzügyi nagyhatalma*. A *mezőgazdaságban új módszerek* jelentek meg, pl. a *vetésforgó*, az *istállózó állattartás* (lehetővé téve a fokozottabb trágyázást), s 1636-ban itt használtak először *cséplőgépet*. Világhírűvé vált a *virágkertészet, tejgazdaságokat rendeztek be (sajtkészítés*). Tökéletesítették a *szélkereket, az országot csatornák hálózták* be, melyek öntözésre és közlekedésre egyaránt alkalmasak voltak. Hollandia lett a *tőkés mintaállam*.

**Az angol polgári forradalom**

**Előzmények:** Az angol nemes polgárosodott, ellentétben a franciával, beszállt a termelésbe, (bekerítések),Vállalkozások- vállalkozó nemes = dzsentri. Földesurak növelik a majorság területét elűzik a parasztokat azok beáramlanak a városba és a manufaktúrákban dolgoznak. Tőkés parasztok is vállalkoznak (yoeman). Az állami bevételekben egyre fontosabbak a vámok. Angol reformáció

Ezeket a változásokat **I. Erzsébetnek** köszönhette Anglia, ugyanis az ő abszolutista uralkodása során erősödött meg a szigetország **gazdasága**. **Fellendült a termelés**, húzóágazattá vált a **textilipar**, ami világszínvonalon termelt. Vállalkozástámogató tevékenysége miatt azonban annyira megerősödött az egész társadalom, hogy nem volt szüksége az uralkodók gyámkodására. Ez akkor fogalmazódott meg az angol társadalomban, amikor **I. Károly (1625-49**) került trónra, ugyanis ő **fényűző**, drága udvart tartott, **korrupt** **hivatalnokszervezetet** működtetett, valamint bevezette az **uralkodói monopóliumot**, miszerint bármely termékre bármikor monopóliumot vethetett ki. Ezen felül **korlátozta a földterületek szabad adás-vételét**. Ezek az intézkedések **szembefordították a királlyal a társadalmat.**

Az elégedetlenség **először vallási formában** jelentkezett, ugyanis problémát okozott a **felemás angol reformáció** is. Az 1560-as években tűnt fel először a **puritanizmus**, mely meg akarta szüntetni az anglikán egyház különös helyzetét. Lényegében megmaradt a katolikus egyházszervezet és a püspöki alá- fölérendelés, megmaradtak a pompás szertartások is, csak a pápa fennhatóságát nem ismerték el. Az egyház feje az uralkodó volt.

A **puritánok** legfontosabb követelése volt a felemás **egyház megreformálása**. Meghatározó irányzata volt a **presbiteriánus** irány. Ők a **püspökségek felszámolását** követelték. Ez viszonylag **mérsékelt irányzat** volt. Tömegbázisát adta a **nagypolgárság, kereskedőréteg és a dzsentri**. A **püspökségek helyett presbitériumokat akartak** létrehozni, melyet egy lelkészekből és világiakból álló testület irányít. Legfőbb kérdésekben a **zsinat** döntését tekintették érvényesnek, mely a presbitériumok követeiből állt. Céljuk volt az **alkotmányos monarchia** bevezetése, tehát nem akartak megválni az uralkodótól, csak jogkörét kívánták korlátozni.

Másik fontos irányzat volt az **independensek** mozgalma. Ez volt a **radikális** irányzat. **Független egyházközösségeket** kívántak, még a **zsinatot is elvetették**. Társadalmi bázisát a **kis- és középpolgárság** adta. Szerintük **nincs szükség királyra**, vagyis **köztársaságot** akartak bevezetni. Nekik két irányzatuk volt, a **levellerek** és a **diggerek**. **Az előbbiek a Lordok Házának és a király hatalmának megszüntetését, általános választójogot és törvény előtti egyenlőséget követeltek, addig a diggerek kommunisztikus törekvésekkel léptek fel.**

**1628-ban I. Jakab összehívta a parlamentet**, az pedig elfogadtatta vele a Petition of Rights-ot (**Jogok Kérvénye**), miszerint **csak a parlament által jóváhagyott adó szedhető be**. Csak **bírói ítélet** alapján szabad bebörtönözni valakit, **megtiltották a hadsereg beszállásolását**. Ezután a király 1640-ig nem hívott össze parlamentet, megpróbált áttérni a kontinentális **abszolutizmusra**.

**1637-ben kitört a skót felkelés**, melynek oka az volt, hogy rá akarták kényszeríteni az angol szertartásokat a **katolikus skótikra**. Az uralkodó önerőből nem tudta őket leverni, ezért **1640-ben összehívta ismét a parlamentet**. A nemzetgyűlés támogatás helyett **jogokat követel**. Meg **akarták szűntetni az abszolutizmust** és **szabad vallásgyakorlatot** követeltek. A felháborodott király három hét múlva **feloszlatta** a gyűlést (név: **rövid parlament**). **Ekkor tört ki az angol polgári forradalom.**

**I. SZAKASZ: 1640-42**: A rövid parlament bezárása után **Londonban zavargások törtek ki**. Amíg a főváros lázongott, a **skótok újabb győzelmeket arattak**, de az uralkodónak még mindig nem volt pénze, így kénytelen volt **1640. őszén** még egy **parlamentet** összehívni. Az új nemzetgyűlés **első ülésén kimondta, hogy saját beleegyezése nélkül nem lehet feloszlatni**. (név. **Hosszú parlament 1640-53**) Következő lépésként **kivégezték a király kegyenceit**. **Felszámolták a tanácsadó testületeket, megszüntették a Csillagkamarát**. A **minisztereket és a hadsereget a parlament ellenőrzése alá vonták.**  **Két alapvető párt alakult ki**. A **király hívei voltak a gavallérok**, a **parlamenté a kerekfejűek** (rövid hajukról van a név) I. Károly ki akar végeztetni öt puritán képviselőt, de a parlament nem adta ki őket, sőt a **londoni nép is az uralkodó ellen fordult**. **1642. január 10-én I. Károly Nottinghambe távozott**, hogy sereget toborozzon.

**II. SZAKASZ: 1642-49: A polgárháború kora.** Megkezdődött a fegyveres harc, **1642-43-ban a gavallérok arattak győzelmeket**, mert sokkal nagyobb katonai tapasztalattal rendelkeztek. 1644-ben **megerősödött a parlament independens szárnya,** akik megbízzák **Oliver Cromwelle** -t, hogy verje vissza a királyt. Ő megszervezte a **vasbordájúaknak** nevetett lovas sereget, akik sorra megverték a gavallérokat. (Jelmondatuk: Bízzál Istenben és tartsd a szárazon a puskaport! **1644-ben Marston Moore, 1645-ben Naseby mellett értek el sikert.**

**1646-ban a király megadta magát a skótoknak**, akik 400.000Ł-ért **kiadták** Cromwelle csapatainak. Ekkor kezdett **megerősödni** a John Lillburne által vezetett **leveller** irányzat. (1647-ben kiadták A nép szerződése c. röpiratot, melyben közölték követeléseiket.). A levellerek és a presbiterek támogatták Cromwelle -t, mert a **királlyal való tárgyalást várták** tőle. Időközben a skótok is a király oldalára álltak. **1648-ban Preston** mellett Cromwelle őket is leverte. A presbiteriánusokból álló **parlament** királyhűsége miatt **elrendelte** **a** **hadsereg feloszlatását** és a béke megkötését. **Cromwelle** válaszul **1648. dec.02-án bevonul Londonba**.

Első intézkedései közé tartozott a **parlament megtisztítása a presbiterektől**. Csak 100 independens képviselőt hagyott meg hivatalában, ezért ezt a parlamentet **csonka parlamentnek (1649-53)** nevezték. **Feloszlatta a felsőházat is**. Bíróságot hozott létre, mely **halálra ítélte a királyt**, akit **1649. jan. 30-án kivégeztek**. Ezzel az intézkedéssel Angliában **megszűnt a királyság.** A **törvényhozó hatalom a csonka parlament lett, a végrehajtást egy 41 tagú tanács intézte,** melynek tagjait a parlament választotta saját soraiból. **Államfőt nem választottak**.

**III. SZAKASZ: (1649-60):** Az események hatására egyre jobban megerősödött a **diggerek** hangja. Kommunisztikus törekvésekkel léptek fel: **földosztást és gazdasági egyenlőséget követeltek**. **1649-ben kitört az ír felkelés**, melyet **Cromwelle** kemény kézzel és véresen **levert**. Ugyancsak **felkelés tört ki** **Skóciában**, melyet Károly (II. Károly fia) vezetett. Viszont ők sem tudták **1651**-nél tovább tartani magukat. **Cromwelle** **Írországot és Skóciát is Angliához csatolta.**

**1651-ben kiadták a hajózási törvényt** (Navigation Act), miszerint **Európán kívüli árut csak angol hajó szállíthat be a szigetországba, valamint az európai országok csak saját hajóval exportálhatnak Angliába.** Ezen intézkedésekkel a holland kereskedelmi fölényt akarták letörni.

**1652-54-ben kitört az angol-holland háború**, mely az utóbbi vereségével zárult és ezután ők is elfogadták a hajózási törvényt. A háború után **Cromwelle feloszlatta 1653-ban a csonka parlamentet**, helyette összehívta a **szentek parlamentjét**, mely a presbitériumok képviselőiből állt. Határozatot hoztak az **egyház és az** **állam szétválasztásáról**. Bevezették a **törvény előtti egyenlőséget** és különböző szociális törvényeket hoztak. Cromwelle viszont ezt is feloszlatta és **kinevezte magát lordprotektornak**, vagyis katonai diktatúrát vezetett be. Ezt a címet **1658-as haláláig** viselte. 1658-60-ig fia Richárd viselte a címet, de ő 1660-ban lemondott.

**IV. SZAKASZ: (1660-88). A restauráció kora**: A **parlament meghívta a trónra I. Károly fiát II. Károlyt (1660-58).** Ő és utódja II. Jakab (1658-88) **megígérik, hogy nem fognak bosszút állni és elismerik a változásokat, de ez nem így történt**. Semmit sem tanultak, semmit sem felejtettek. Tizenegy **királygyilkost kivégeztek** és erőszakos módon akarták **visszaállítani a katolikus vallást**. Ennek hatására a **parlament meghívta a trónra Orániai Vilmost (II. Jakab veje). 1688-ban** hatalmas sereggel meg is érkezett, II. Jakab pedig elmenekült, így vér nélkül átvehette a hatalmat, ezért nevezik **dicsőséges forradalomnak**. Ő **1689-ben elfogadta a Jognyilatkozatot**, melyben **lefektették az alkotmányos monarchia alapjait**. Ezután a király uralkodott, nem pedig kormányzott. A **törvényhozó hatalom a parlament** lett. A **kormányt a király nevezi ki** a parlamentbe bejutott **győztes párt** képviselőiből. A **kabinet a parlamentnek felelős**. A **király** **döntései csak miniszteri ellenjegyzés mellett érvényesek**. **A politikában három alapelv érvényesült: - politikai egyöntetűség (miniszterek 1 pártból vannak); - parlamentnek felelős kormány; - kormányon belüli véleményazonosság.**

**Az amerikai gyarmatok függetlensége**

*1492-ben* *Kolombusz Kristóf* jutott el az új világba. Az *angol-francia hétéves gyarmati háborúból* – *1756-1763* - *Anglia került ki gyõztesen*, övé lett [India](http://erettsegizz.com/foldrajz/india/) és Észak-Amerika. Megkezdõdött a gyors *gyarmatosítás*, melynek során a törzsi-nemzetségi szervezetben élõ, halászattal és vadászattal foglalkozó *indiánoktól elhódították területeiket*, az ellenállókat kiirtották, a többieket rezervátumokban helyezték el. Észak-Amerika nagyon hamar benépesült, hiszen klímája hasonló volt Nyugat-Európa klímájához, ezért nagy volt a vonzereje az európaiak számára.

*Észak-Amerikában* *két típusú gyarmat alakult ki*: *északon*, az önkormányzattal rendelkezõ *kolóniákban* a *farmergazdálkodás* vált uralkodóvá, mely *földmagántulajdonon alapult*, kezdetben önellátásra termelt, majd elterjedt az *árutermelés bérmunkaerõ alkalmazásával*. Ide elsõsorban az *Angliában üldözött puritánok települtek be*. Míg *északon* a *középbirtok* volt az uralkodó, addig *délen* a *nagybirtokrendszer* vált általánossá. *Ültetvényes gazdálkodás* folyt monokultúrában *rabszolga munkaerõvel*. A déli gyarmatok királyi-, vagy magántulajdonban voltak.

Észak-Amerika Atlanti-partvidékén *13 angol gyarmatot* hoztak létre, melyeket kezdetben az anyaország látott el élelmiszerrel, állattal, stb. A 13 gyarmat *egymástól független volt*, külön – külön kapcsolódtak az anyaországhoz. Egymással folytatott kereskedelmüket Anglia ellenõrizte, más országokkal pedig csak Anglián keresztül kereskedhettek. A gyarmatok kapcsolata azonban egyre szorosabbra fûzõdött, mert *kialakult a* **belsõ piac**.

A gyarmatok szövetkezését elsõ ízben *Benjamin Franklin* kezdeményezte. (A 13 angol gyarmat első kongresszusa (1754) a függetlenségi harc egyik vezetőjének Benjamin Franklinnak (1706-1790) a kezdeményezésére ült össze.) Anglia azonban a *gyarmatokat nyersanyagtermelõ és árufelvevõ piacoknak tekintette*, ezért *meg akarta akadályozni, hogy Amerika gazdasága önállósodjon*. Az fejlõdõ amerikai ipart tehát támogatás helyett visszahúzta: *megtiltották az Allegheny hegységen túl újabb területek meghódítását*, mert azokat már nem tudta volna ellenõrizni. Rengeteg féle *vámot* és *illetéket* vetett ki az amerikai árukra, ezzel a kereskedelmet lehetetlenné téve. *Kibocsátott pénzüket érvénytelennek nyilvánította*. Minderre a pontot az tette föl, hogy kiadta az ún. *bélyegtörvényt*, amely minden okmányra, újságra, hirdetésre illetéket vetett ki. *Amerika* azonban az *angol parlament által kiszabott adókat és vámokat* **törvénytelennek** *nyilvánította*, mondván nincs az angol parlamentben képviselete. Az *angol árukat bojkottálták* (ezzel veszteségeket okozva az anyaországnak, és gyorsítva saját gazdaságuk fejlõdését). Az *adók és az illetékek fizetését megtagadták*. Az angol kormány megrettent, s visszavonta a vámokat, kivéve a *teavámot*. Az amerikaiak válaszul a tengerébe dobták három hajó tea rakományát *1773-ban* a *Bostoni teadélután* alkalmával.

A *fegyveres összecsapások* állandósultak, s *1774 őszén* *Philadelphiában* összeült az *amerikai gyarmatok elsõ kontinentális kongresszusa*. Ezzel kitört a *függetlenségi háború*. George Washingtont választották a függetlenségi mozgalom vezetőjévé. *1776. július 4-én* a kongresszus elfogadta a *Függetlenségi Nyilatkozatot* (amely az egyesült gyarmatok szabadságát proklamálta; a szabadság elve mellett az egyenlőség és a társadalmi igazságosság elve is helyet kapott a dokumentumban)*, megszületett a független* *Amerikai Egyesült Államok*.

A Függetlenségi Nyilatkozatot *Thomas Jefferson* *fogalmazta*. Elsõ változatában benne foglaltatott a *rabszolgaság eltörlése* is, de ezt a *déli ültetvényes gazdálkodók* miatt kihagyta, mert csak így lehetett megnyerni õket a függetlenség mellett. *Anglia* *erősebb volt rövid távon*, mert õ rendelkezett *flottával és zsoldos hadsereggel*. *Amerika* viszont *függetlenségéért küzdött*, volt terepismerete, s [német](http://erettsegizz.com/erettsegi/nemet/) zsoldosokat alkalmazott, s számíthatott a lakosságra.

A *háború elsõ szakaszában* az USA-t kudarcok érték hadserege képzetlensége miatt, de a *második szakaszban* a kikötők lezárásával, az angol utánpótlás elvágásával és a gerillaharcmodorral gyõzelmeket arattak az [angol](http://erettsegizz.com/erettsegi/angol/) seregeken. Elsõ jelentõs gyõzelmük *1777-ben* volt *Saratogánál*, ahol *bekerítették Burgoyne seregeit*. Ezután a gyõzelem után [Franciaország](http://erettsegizz.com/foldrajz/franciaorszag/) *szövetségre lépett Amerikával, melyhez késõbb Spanyolország és Hollandia is csatlakozott*.

Az amerikai hadsereg *1781-ben* *Yorktown-nal* *Washington vezetésével döntõ vereséget* mért az angolok utolsó harcképes seregére. *1783-ban Versaillesben* megszületett a *béke*, melyben *Anglia – III.György -* *elismerte az Amerikai Egyesült Államok függetlenségét*.

*1787-ben* megalkották az *Egyesült Államok alkotmányát*. A *végrehajtó hatalmat* négy évre választott *elnök* kezébe tették le, akit megbízatása lejárta elõtt nem lehetett megbuktatni. A *törvényhozó hatalom* a *képviselõház* és a *szenátus* lett. Biztosították a *törvényhozó, a bírói és a végrehajtó hatalom szétválasztását is*. *1791-ben* a kiegészítések megteremtették a *gyülekezés-, a szólás- és a sajtószabadságot*, illetve az *egyháznak az államtól való elválasztását*. Amerika függetlenségi háborúja tehát *nemcsak függetlenségi háború* volt, hanem *polgári forradalom is*, mert *lakói számára biztosította a polgári szabadságjogokat*.

A gyarmatok kereskedhettek egymással, terjeszkedhettek, s egyre több állam alakult ki, melyek kérték felvételüket a szövetségbe. *Angliával szinte egy idõben itt is végbement* az *ipari forradalom*, mely miatt nõtt a kereslet a gyapot iránt. Ez *új lendületet adott az újkori* *rabszolgatartásnak*.

**Az USA terjeszkedése, az új államok megalakulása :** Az USA terjeszkedése szinte megalakulásakor kezdetét vette, mivel a Mississippi vidékén és a határszéleken mindenhol megkezdődött a telepesek pionírok letelepedése. Az új területekre érkezők először territórium jogot kaptak, mely azt jelentette, hogy ha számuk az adott régióban elérte az öt ezer főt, akkor saját törvényhozó testületet választhattak, és megfigyelőket küldhettek a kongresszusba is. Ha az adott régió később fejlődésnek indult, és lélekszáma elérte a 60 ezer főt, akkor állammá válhatott, és így saját kormányzó alatt képviselőket, szenátorokat is küldhetett az amerikai törvényhozás alsó és felsőházába. Az első új állam (eleinte territórium) melyet a függetlenné vált USA 1803 –ban magához csatolt **Louisiana** (Lajos föld) volt, melyet a napóleoni háborúk idején 1803-ban Franciaország adott el a fiatal Egyesült Államoknak a Louisiana Purchase keretében. Ki kell hangsúlyozni, hogy 1803 –ban Napoleon Spanyolországot legyőzve rátette a kezét a világ összes spanyol birtokára is, így tulajdonába került Louisiana mellett az egész középnyugati vidék is a **Mississippitől a Sziklás hegységig**. Ezt a hatalmas területet **Napóleon mind átadta az amerikaiaknak, busás fizetség fejében**. A következő térség, mely a spanyoloktól az amerikaiakhoz került, **Florida** volt 1819 –ben. A szomszédos Georgia területéről már korábban szép számmal szivárogtak Floridába amerikai telepesek, így James Monroe kormánya végül javaslatot tett a terület megvásárlására, melyet a spanyol udvar el is fogadott.

A békés, adásvételekkel szerzett területgyarapodás korszaka **Texas** esetében szakadt meg, mivel a későbbi amerikai állam éppen az 1821 –ben létrejött Mexikó és az USA határán feküdt. Texas, mint mexikói övezet csábította az amerikai telepeseket, akik 1800 után tömegével települtek a határ túloldalára. A mexikói kormány kezdetben tárt karokkal fogadta az érkezőket, csupán egy kormányukra vonatkozó hűségesküt és egy katolicizmus melletti nyilatkozatot kértek a telepesektől. Később azonban Texas népességaránya megváltozott, és döntő többségbe kerültek benne az amerikaiak, akik **1836 március 2 –án kimondták a Mexikótól való elszakadást** és a függetlenséget. A mexikói kormány nem törődött bele a hatalmas régió elvesztésébe, és Santa Ana tábornok vezetésével megtámadta a texasiakat. Az újonnan létrejött Texasi Köztársaság azonban váratlan módon meg tudta védeni magát. Az USA –ban ekkor viták robbantak ki arról, hogy meghívják e Texast mint új tagállamot az Egyesül Államokba, de az északi államok ellenezték egy új rabszolgatartó terület csatolását. Így végül 1836 és 1845 közt Texas önálló országként élte mindennapjait Mexikó és az USA közé ékelődve. A változás 1845 decemberében következett be, amikor az USA elnöki székébe a csatlakozást támogató, demokrata párti (és déli) James Polk került. Az új elnök nyomására 1845. december 29-én Texast meghívták az USA tagállamának. Ennek következményeként robbant ki **a mexikói-amerikai háború (1846-1848)** mely a mexikóiakra nézve megsemmisítő vereségekből állt. Az amerikai győzelmek miatt **Texas majd Új-Mexikó az USA tagja lehetett**, ám az északi és déli államok egyensúlyának fenntartása céljából, **1846 –ban felvették Oregon államot is**.

Mexikó legyőzésével 1848 –ban a déli határszélen további négy állam csatlakozott az USA –hoz: Arizóna, Nevada, Coloradó és Kalifornia. A mexikói háború folyományaként tehát 1848/49 –ben összesen 6 állam, 2,4 millió négyzetkilométernyi területtel bővítette a lassan kontinensnyi méretűre növekedett Egyesült Államokat.

Az USA terjeszkedésének sajátos fejezete volt a föderalista James Monroe elnöksége (1817-1825) aki Amerika történetében először olyan elvet fogalmazott meg („**Monroe elv**”) mely már túlmutatva az USA határain, gyarmatszerző és terjeszkedő formában mutatta be Amerikát az európai hatalmak felé. Monroe a Dél-amerikai függetlenségi mozgalmak időszakában jelentette ki, hogy a kontinensen az USA nem fogja tűrni a hódító szándékkal érkező európai hatalmak beavatkozását. Vagyis deklarálta, hogy Dél-Amerikában egyedül az USA –nak van joga gyarmatokat szerezni. (Később a Monroe elvet felváltotta a „sorstól rendelt végzet” ideológiája, mely azt hangsúlyozta, hogy az amerikai földrészt Isten adta az amerikaiaknak, hogy elterjesszék a demokráciát.)

A terjeszkedések **Andrew Jackson** (1829-1837) elnöksége idején felszínre hozták az indián problémát, mivel a Mississippi vidékén túl nagy számban élő **indiánok nyugatabbra telepítése harcokba és szembenállásba ütközött.** A chiroki indiánok és Georgia állam közt pereskedésre is sor került, melyben bár a legfelsőbb bíróság az indiánok mellé állt, az elnök mégis Georgiát támogatta az indiánok elköltöztetésének kérdésében. Végül öt délkeleti indián törzset (az Öt Civilizált Törzs) Oklahomába költözésre kényszerítették. Ezek a törzsek a Seminole-ok, Creek-ek, Chickasaw-k, Choctaw-k és Cherokee-k voltak. Éhezéssel, megfázással és betegségekkel nehezített útjukat (1838-1839) a Könnyek Útjának is hívják. Ennek során 100 ezer indián települt át Oklahomába, ahol **létrehozták az első jelentősebb nagy indián rezervátumot** „Indián terület” néven.

**Polgárháború az Egyesült Államokban**

Az Egyesült Államok történetében az egyik legjelentősebb konfliktust és a legpusztítóbb – mintegy 620 ezer halálos áldozatot követelő – háborút az északi és déli államok közt 1861 és 1865 közt zajló amerikai polgárháború jelentette. Az USA soha, egyetlen másik háborújában nem vesztett annyi embert, mint ebben a harcban, hiszen 1861 és 1865 közt mindkét oldalon amerikaiak harcoltak és estek el. A polgárháború eredményeként az USA egységes állammá változott. Leggyorsabban az *északi ipar fejlõdött*, de észak és dél fejlõdése továbbra is eltért: *délen* az ültetvények termékeit (elsõsorban a gyapotot) Európa vásárolta föl. *Észak demokratikus törvényei itt is érvényben voltak, de az egyenlõség csak látszólagos volt a fehérek között is* (a rabszolgákat teljesen megfosztottak jogaiktól). A *déliek* érdeke a *szabadkereskedelem*volt, mert õk *a világpiacra termeltek mezõgazdasági termékeket, s cserébe kaptak ipari termékeket*. *Észak* érdeke *protekcionista vámpolitikát* kívánt, mert ipari cikkeinek kellett a déli piac, s szüksége volt dél mezõgazdasági terményeire is. Ha viszont dél olcsó mezõgazdasága befolyna északra, az tönkretenné az északi mezõgazdaságot. A polgárháborút megelőző évekre az USA **északi és déli államai közt több területen szembeötlő különbségek alakultak ki**. Míg északon nagyvárosok jöttek létre és a beindult az iparosodás révén gyárak, illetve heterogén (bevándorló) lakosság és gyarapodó munkásság élt, addig délen vidékies életmód, ültetvények, és jelentős – 4 milliós - rabszolgaság volt a jellemző. Az eltérő berendezkedés egy idő után, - szinte törvényszerűen – érdekellentéteket szült. Ezek közül a három legjelentősebb a következő volt: vámpolitika és bevándorlók kérdése, rabszolgaság megítélése, új államok kérdése.

A **vámpolitika-bevándorlók kérdésében** az északi államok olyan vámrendszert akartak, mely a délieket arra ösztönzi, hogy az általuk megtermelt gyapotot ne Angliának adják el, hanem északkal kereskedve, náluk történjen a feldolgozás. Ugyanakkor szerették volna a déli államokat piacként használni, vagyis előállított ipari termékeiket délen eladni. A déli államok azonban a szabad kereskedelmet pártolták, így ellenezték az északiak vámpolitikáját, és következetesen Angliával kereskedtek. A bevándorlást illetően észak örömmel segítette az európaiak Amerikába érkezését, mivel az újonnan érkezők munkaerőt biztosítottak iparának. Ezzel szemben a dél féltette korlátozott földterületeit, így ellenezte a bevándorlást.

A **második ellentét a rabszolgaság kérdése volt**. Észak ugyanis nem fogadta el a rabszolgaságot, és kialakult az abolicionista mozgalom is, melynek legfőbb célkitűzési közé tartozott a déli feketék északra szöktetése (underground way) illetve a rabszolgaság felszámolása.

A **harmadik problémát** észak és dél viszonyában az **újonnan kialakuló államok jelentetté**k. Ugyanis az északi és déli berendezkedés versengésében egy-egy új állam egyik vagy másik oldalhoz csatlakozása az erőviszonyok eltolódását okozhatta. A status quo biztosítása érdekében született meg **1820 –ban a Missouri Kompromisszum,** mely a 36. fok 30. perctől északra eső térségekben alakuló államok számára az északi berendezkedést, a vonaltól délre megalakuló államoknak pedig a rabszolgatartást irányozta elő. A nézeteknek és a földrajzi adottságoknak megfelelõen két irányzat létezett: a *köztársaságiak* (*észak*) és a *demokraták* (dél). A helyzet akkor vált válságossá, mikor [**Kansas**](http://erettsegizz.com/foldrajz/kansas/) *és Nebraska állam felvételénél* (*1854*) *nem tudtak megegyezni, hogy engedélyezzék-e a rabszolgaságot.* -1-

A háborús hisztéria fokozódásához nagyban hozzájárult az öldöklő **rabszolga-szabadítási** magánhadjáratában levert **abolicionista,** [**John Brown**](http://hu.wikipedia.org/wiki/John_Brown) [1859-es](http://hu.wikipedia.org/wiki/1859) kivégzése. Brown, miután Kansasben átmenetileg a déliek kerekedtek felül, 1856 őszén visszatért a keleti partra és a következő két évet pénzeszközök felkutatásával töltötte. A főleg abolicionista pénzadományokból a Massachusettsi Kansas-társaság például 200 lőfegyvert ígért, [Connecticutból](http://hu.wikipedia.org/wiki/Connecticut) pedig 1000 lándzsát szerzett. Magánhadserege élén 1858-ban Brown megint megjelent **Kansasben**, de ott akkor éppen a rabszolgatartást ellenzők választási győzelme miatt nem volt mibe beavatkoznia, ezért néhány hónapos tartózkodás után elhagyta azt.

*1860-ban a* **köztársasági párt** *Abraham Lincolnt* választotta meg elnökké. Válaszul 11 déli állam kilépett az Unióból, és új konföderációt hoztak létre Richmond fõvárossal (A déli államok – az északi érdekek érvényesítésétől tartva – elhatározták az [USA](http://erettsegizz.com/foldrajz/usa-tetel/)-ból való kiválást, és 1861 elején létrehozták az Amerikai Államok Konföderációját). Lincoln az elszakadt államokat lázadónak nyilvánította, s kitört az*amerikai polgárháború (1861-1865)*.

Az észak és dél közti viták a politika színterére kerültek, amikor északon a **republikánus párt,** míg délen a **demokrata párt** vette fel programjába a saját berendezkedés védelmét, és a másik tábor támadását. Északon 1858 -ra Illinois állam szenátora, **Abraham Lincoln** került a republikánusok élére, és az 1860 –as választási kampányban egységes államrend bevezetéséről beszélt. Mikor beszédét a déliek provokációnak minősítették, 1861 januárjában és februárjában 11 állam jelentette be unióból való kilépését: Dél-Karolina, Mississippi, Alabama, Florida, Texas, Georgia, Lousiana, Észak-Karolina, Tennesse, Arkansas, Virginia. A kilépett államok **1861 februárjában hozták létre a Konföderációt**, melynek fővárosa Richmond, első elnöke pedig **Jefferson Davis** lett.

Az erõviszonyok a következõképpen alakultak: *délnek* *képzett hadserege volt* a rabszolgatartás miatt, és készültek a háborúra. Fegyvereiket Angliából kapták. *Északnak* nem volt képzett hadserege, nem is készült a háborúra, de *elõnye a nagy népesség, és a fejlett ipari háttér*. A háború *déli sikerekkel kezdõdött*, de végül *hatalmas emberveszteség árán észak kerekedett felül*. A fordulópont az *1863-as gettysburg-i csata* volt. *1863 nyarán* Lee tábornok *Gettysburgnél* vereséget szenvedett az északiaktól, majd    *Sherman és Grant tábornok* dél felé szorította a konföderáció egységeit, amelyek részekre szabdalva vereséget szenvedtek vagy megadták magukat. *1863.jan.1.* -  *Lincoln kihirdette a rabszolgák kárpótlás nélküli felszabadítását*, s azt, hogy a *farmerek az újonnan meghódított nyugati területeken nevetséges összeg fejében földet kaphatnak* (Homestead Act).

*Lincoln reformjai:* minden farmer jogot kapott arra, hogy **10 dollár illeték ellenében maximálisan 115 kat. hold földet kapjon**; bevezették az általános hadkötelezettséget; **1863. január 1-jén a déli államok rabszolgáit felszabadították**. A *négerek* az intézkedés hatására *északra szöktek, s beléptek a hadseregbe*. A háború *észak gyõzelmével* végzõdött, de *Lincoln elnököt egy bérgyilkos megölte*. Megvalósult az *egységes nemzeti piac*, a *protekcionista vámpolitika*, s gyors fejlõdés indult meg. Az Államok fokozatosan tovább terjeszkedett, némely terület önként csatlakozott (Texas – 1845), némelyiket Anglia engedte át (Oregon – 1846), másokat pedig megvásároltak (Luisana – 1803, Alaszka – 1867). A századfordulóra érte el a Csendes-óceán partvidékét. Jelentõs *bevándorlás* indult meg a kontinensre. *Amerika támogatta* (már 1820-tól) a *latin-amerikai függetlenségi háborúkat* **(Monroe doktrína).** -2-

**A francia polgári forradalom**

**Előzmények -** XIV. Lajos  halálát követően a régi rendszer és az **abszolutizmus, mint kormányzati forma válságba került.** A Napkirály súlyosan eladósodott és a háborús kudarcok következtében tekintélyét vesztett államot hagyott utódaira. XV. Lajos (1715-1774) az állam irányítását, kegyencnőire Mme Pompadour-ra és Mm Dubarry-re  hagyta, az őt követő  XVI. Lajos (1774-1792), jó szándékú de erélytelen férfi volt, aki csinos de korlátolt feleségének **Marie Antoinette-nek** szeszélyei és esztelen pazarlása miatt rombolta a királyi udvar tekintélyét. **A rosszul kivetett és behajtott adók rendszere a XVIII. század végére megbénította a királyságot.** A társadalom jogilag rendekre tagolódott: a papságra, a nemességre, és a közrendűekre ( III. rend). Ez a kiváltságok szerinti felosztás azonban már nem fejezte ki a tényleges gazdasági- társadalmi erőviszonyokat. A nemesség helyzetük javítása érdekében bírálták az uralkodót és a rendi gyűlés összehívását követelték. Rég elfeledet kiváltságok újjáélesztésével is próbálkoztak, amivel maguk ellen hangolták a parasztság, a polgárság és az értelmiség jelentős részét. A nyolcvanas évek közepére egyértelművé vált, hogy az **Ancien Régime fennállásának legnagyobb pénzügyi válságával küzd, 1788-ban bekövetkezet az államcsőd**. XVI. Lajos rákényszerült, hogy adózásra kérje a nemességet. A **nemesség** ellenállt, és százhetvenöt év szünet után kikényszerítette a **Rendi Gyűlés összehívását**.

**A forradalom előkészítő szakasza (1789. május 5.-től 1789 július 14**) - Az általános Rendi Gyűlés összehívásának hírére szerte az országban gyűléseket tartottak, röpiratok ezreit írták, amiben követelték az emberi szabadságjogok biztosítását, az adórendszer és az egyházszervezet megreformálását. **1789. május 5-én Versailles-Ben megnyílt a rendi gyűlés**. A király kénytelen volt beleegyezni, hogy a harmadik rend annyi képviselők küldhessen a gyűlésbe, mint a két kiváltságos rend együttesen., miután fejenkénti szavazást és együttes ülést követeltek a **király feloszlatta a gyűlést és bezárazta a termet**. A képviselők válaszul a közeli **labdaházba vonultak, ahol alkotmányozó nemzetgyűlésé alakultak át**. A király azonban Párizs köré zsoldos katonákból álló csapatokat vont, és július 12-én megtörtént az első összecsapás, majd pedig **július 14-én** a párizsiak elfoglalták a zsarnokság jelképét a **Bastille t.** Egész Franciaországban lejátszódót a **városok forradalma**, teljes volt a létbizonytalanság elkövetkezet a **nagy félelem időszaka**. Az események hatására **augusztus 4-én a kiváltságosok lemondtak előjogaikról, és augusztus 26-án kiadták az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát.** XVI. Lajos mindkettőt visszautasította, melynek hatására **október 5-én asszonyok menete** a fővárosba kényszerítette a királyt, aki ott felesküdött a törvényekre. **Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés** **megszüntette a céheket, felszámolta a belső vámokat, bevezették a assignátákat  ( utalvány), mely később papírpénzként funkcionált.** A tényleges hatalmat a választott képviselőkből álló törvényhozás kezébe tették le, megvalósították **a törvény előtti egyenlőséget**, a közteherviselést**, a szólás – és sajtószabadságot.** A királytól megtagadták a hatalomból való tényleges részesedését, aki 1791-ben családjával együtt megpróbált megszökni Párizsból, ám felismerték és visszavitték. Ezzel kiéleződött a belpolitikai helyzet, amit tovább fokozott az **1791. aug.27-es osztrák és porosz uralkodó által kiadott pillnitz-i nyilatkozat**, mely beavatkozással fenyegetett. Az uralkodó girondiakból álló (köztársasági érzetű-baloldal) álló kormányt nevezett ki, amely **1792.ápr.20-án hadat üzent Ausztrának és Poroszországnak.** Az országban folyt az agitáció a törvényhozó gyűlés ellen, a király megvétózta a gyűlés határozatait. **1792. aug. 10.-én a tömegek ismét az utcára vonultak**, elfoglalták a Tüilériákat, **a király hatalmát felfüggesztették és a Temple börtönbe zárták családjával együtt.**

**A girondista köztársaság szakasza (1792.aug.10 – 1793. jún.2) -** A megalakuló új kormányban, a **Végrehajtó Tanácsban** és **a nemzetgyűlésben a griondisták** voltak többségben, míg a  **párizsi községtanácsot a jakubinusok** (**Robespierre – Marat –Danton** ) irányították. Megalapították a **nemzeti konventet**, általános választójog alapján, a hadsereghez pedig **forradalmi biztosokat** küldtek.**1792.szept.2.-án a valmy domboknál** a  francia csapatok megállították a porosz sereget, majd ugyan ezen a napon a **nemzeti konvent kikiáltotta a köztársaságot. 1973 jan.-ban elkezdődött a király pere, ahol  Capet Lajos-t mint egyszerű állampolgárt halálra ítélték, és 1793.jan.21.-én guillootine kivégezték.** A valmy győzelem után megkezdődött a forradalom keresztes hadjárata, az expanzió. A francia csapatok elfoglalták Savolát, győzelmet arattak Jemppaes –nél, elfoglalták Belgiumot és átkeltek a Rajnán. Válaszul Anglia , Spanyolország, Poroszország, Hollandia, Ausztria és Piemont  létrehozták az első koalíciót. A külpolitikai problémák és a belső válság miatt, a konvent ülései egyre viharosabbak lettek. **A jakubinusok fontos intézkedéseket sürgettek, ám a girondisták ellenszegültek**. Ennek hatására **1793,jún.2.-án fegyveresek körülvették a konventet, megszavazták a griondisták letartóztatását majd többségüket hamarosan kivégezték.**

**A jakubinus diktatúra szakasza (1793.jún.2- 1794.júl.27.) - Franciaországot minden irányból ellenséges seregek ostromolták**, s hamarosan kirobbant a **vendée-i parasztfelkelés** is. A jakubinusok erre válaszul korlátozták a szabadságjogokat és március 10.-én létrehozták a **rendkívüli törvényszéket**, és a hatalmat a **Közjóléti Bizottság** kezébe helyezték. **Intézményesítették a terrort, a köztársaság ellenfeleit kivégezték**. Nem volt se védelem, se tárgyalás és az ítélet ellen fellebbezni sem lehetett. 1793 júliusában elfogadták a jakubinus alkotmányt, újjászervezték a hadsereget, bevezették a forradalmi időszámítást. **Leverték a belső lázadást, és a külső ellenséget a határokon kívülre szorították. A katonai győzelem feleslegessé tette a diktatúrát, a terror azonban tovább folytatódott.** **Robespierre** a szilárd kormányzás érdekében végezni akart a politikai ellenfeleivel, ezért vád alá helyezte és **kivégeztette Dantont és társait**, de ezzel a lépésével elszigetelődött. **1794. júl.27.-én  (thremidor 9.-én) a konvent vád alá helyezte és alkonyatkor Robespierre-t , 21 társával együtt kivégezték**.  
**A thermidori köztársaság szakasza -** Robespierre bukása után kicsúszott a konvent irányítása a jakubinusok kezéből, s az országban megkezdődött a leszámolás a terroristákkal. **A polgárság azonban se királyt, se terrort nem akart.** **Feloszlott a konvent, helyét a kétkamarás törvényhozó testület foglalta el**. A külpolitikát a folyamatos hódítások jellemezték, **jelszó a természetes határok visszaállítása** lett. Mivel 1795-ben Poroszország békét kötött Francia országgal, így a **fő ellenség Anglia és Ausztria** lett. **A polgárság érdekei védelmében a személyi hatalom mögött sorakozott fel, a döntő szó a hadseregé lett.** **Bonaparte Napóleon 1799. nov. 9.-én (burmaire 18-án) államcsínyt hajtott végre , majd katonáival szétkergette az Ötszázak Tanácsát, és mint első konzul , Franciaország diktátora lett.** Franciaország békére vágyott, így Napóleonnak győzelmes békét kellet kötnie Angliával és Ausztriával. **1800-ban Marengónál** megverte az osztrák főerőket, és visszahódította Itáliát, ezután **1801-ben Ausztria, majd 1802-ben Anglia elfogadta a francia békét.** Napóleon a polgári jogrend felépítését akarta befejezni. Hozzá járult a katolikus egyház ujjászervezéséhez, megszerkesztette a polgári törvénykönyvet (Code Civil, Code Napóleon), majd 1804-ben császárrá koronáztatta magát. Újjászervezte a területi közigazgatást és földhivatalokat, és értékálló pénzt hozott forgalomba.

**Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata** (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) Kiadta a francia Nemzetgyűlés 1789. augusztus 26-án A francia nép Nemzetgyűlésben összeült képviselői abban a meggyőződésben, hogy a közszerencsétlenségeknek, s a kormányok romlásának egyedül való oka az ember jogainak nem ismerésében, feledésében vagy megvetésében rejtezik, elhatározták, hogy ünnepélyes nyilatkozatban terjesztik elő az ember természetes, elidegeníthetetlen és megszentelt jogait, avégből, hogy a társadalom tagjait ez az állandóan szemük előtt lebegő Nyilatkozat szüntelenül emlékeztesse jogaikra és kötelességeikre, valamint avégből, hogy a törvényhozó és a végrehajtó hatalom cselekedetei, minden politikai intézmény céljával bármely pillanatban összehasonlíthatók lévén, nagyobb tiszteletben részesüljenek, s végül avégből. hogy a polgároknak ezentúl immár egyszerű és kétségbevonhatatlan elveken nyugvó követelései mindenkor az alkotmány s közjólét fenntartását szolgálják. Következésképp tehát a Nemzetgyűlés a Legfelsőbb Lény jelenlétében és oltalma alatt ezennel elismeri és kinyilatkoztatja az ember és a polgár alább következő jogait.

**Az ipari forradalom**

**Ipari forradalom** a neve annak az átfogó [társadalmi](http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rsadalom), [gazdasági](http://hu.wikipedia.org/wiki/Gazdas%C3%A1gi_rendszer) és [technológiai](http://hu.wikipedia.org/wiki/Technol%C3%B3gia) változásnak, amely [1769](http://hu.wikipedia.org/wiki/1769) és [1850](http://hu.wikipedia.org/wiki/1850) között először [Nagy-Britanniában](http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Kir%C3%A1lys%C3%A1g), majd [Európa](http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa) és [Észak-Amerika](http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89szak-Amerika) egyes régióiban zajlott le. Az átalakulás az eleinte [szénfűtésű](http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9n) [gőzgép](http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C5%91zg%C3%A9p) feltalálásával és a kezdetben [textilüzemekben](http://hu.wikipedia.org/wiki/Textilipar) elindult [gépesítéssel](http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9p) kezdődött. Az ipari forradalom technológiai és gazdasági folyamatainak a [gőzhajtású hajók](http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C5%91zhaj%C3%B3), [csónakok](http://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%B3nak), és a [gőzvasút](http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C5%91zmozdony) bevezetése adott újabb lendületet. A folyamatok a [19. században](http://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad) újabb forradalmi változásokhoz vezettek és továbbgyűrűztek az egész világra ([második ipari forradalom](http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_ipari_forradalom)).

**Okai -** Az ipari forradalom okai összetettek és rengeteg vita tárgyát képezik. Történészek az ipari forradalmat a [feudalizmus](http://hu.wikipedia.org/wiki/Feudalizmus) végét jelentő társadalmi és intézményi változások következményeként értékeli, ami Nagy-Britanniában a [polgári forradalom](http://hu.wikipedia.org/wiki/Angol_polg%C3%A1ri_forradalom) után következett be.A [17. század](http://hu.wikipedia.org/wiki/17._sz%C3%A1zad) [gyarmati](http://hu.wikipedia.org/wiki/Gyarmat_%28ter%C3%BClet%29) terjeszkedései során a nemzetközi [kereskedelem](http://hu.wikipedia.org/wiki/Kereskedelem) bővülésével kialakultak a [pénzpiacok](http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A9nzpiac&action=edit&redlink=1), beindult a [tőkefelhalmozás](http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C5%91ke_%28k%C3%B6zgazdas%C3%A1gtan%29), és ekkor zajlott a [tudományos forradalom](http://hu.wikipedia.org/wiki/Tudom%C3%A1nyos_forradalom), amelyek együttesen fejtették ki hatásukat.A bővülő belföldi piac az ipari forradalom katalizátoraként működött, ami részben magyarázza, hogy miért Angliában következett be. Ez idő alatt más népek piacai helyi régiókra bomlottak gyakran vámokkal és díjakkal terhelve az ottani árukereskedelmet. Az amerikai piac pedig a [második ipari forradalom](http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_ipari_forradalom) során alakult újjá, mintegy 100 évvel később.[Angliában](http://hu.wikipedia.org/wiki/Anglia) az alábbi feltételek voltak adottak az ipari forradalomhoz: az eredeti tőkefelhalmozás a [16](http://hu.wikipedia.org/wiki/16._sz%C3%A1zad)–[17. században](http://hu.wikipedia.org/wiki/17._sz%C3%A1zad) lezajlott, kialakult a szabad munkaerő és felhalmozódott a tőke. Az óriási gyarmatbirodalom biztosította a nagy mennyiségű, olcsó nyersanyagot és jó piaci lehetőség volt. A szárazföldi haderőre nem kellett sokat költeni, ami hatalmas pénzbeli megtakarításokat jelentett a kormányzat számára a többi európai államhoz képest,az 1624-es szabadalmi törvény érdekeltté tette a feltalálókat a találmányaik szabadalmaztatására,fejlett hitelszervezet alakult ki: bankok, takarékpénztárak jöttek létre (pl. Angol Bank 1694-től),fejlett kereskedelmi hálózat épült ki,a manufaktúraiparban kialakult a munkamegosztás, a részfolyamatokat könnyen lehetett gépesíteni,gazdag vas-és szénlelőhelyekkel rendelkezett,lehetővé vált az olcsó part menti hajózás,a polgári forradalom korai győzelme ([1640](http://hu.wikipedia.org/wiki/1640)) elhárított minden akadályt a polgári (=tőkés) fejlődés elől,a mezőgazdaság tőkés fejlődése már a forradalom előtt megkezdődött, így csökkenő mezőgazdasági népesség is el tudott látni növekvő városi népességet; a mezőgazdasági termelés gyorsabban nőtt, mint a lakosság,kialakult a tőkés gondolkodásmód, amely mindent a haszon, a profitszerzés szempontjából ítélt meg (=tudati feltétel).

**Létrejötte -** Az ipari forradalmat megelőző gazdaságot ma már *tradicionális érának* nevezik. A *primer szektor*, azaz a [mezőgazdaság](http://hu.wikipedia.org/wiki/Mez%C5%91gazdas%C3%A1g) dominanciája jellemző rá, mivel az élelemtermelés hatásfoka olyan alacsony, hogy a népesség nagy részének kell ezzel foglalkozni. A gazdasági növekedés a tradicionális érában nem éri el az évi 1%-ot. Az agrárforradalom a vetésforgó, mélyszántás, műtrágyázás és egyéb technológiai újítások révén ugrásszerű termésnövekedést ért el. Átalakult a mezőgazdasági termékszerkezet is, a gabonafélék helyett először a zöldségfélék, majd a burgonya kezdett erősen terjedni. Az állattartásban fajváltások következtek be,. Amíg korábban Angliában a nyúl és birkahúsfogyasztás volt túlsúlyban, addig a nagyüzemben nevelhető csirkefajták megjelenése után a csirke átvette a vezető helyet. Megjelentek a húsmarhák és tejelő marhák, valamint a hússertések. A halászatot felváltotta a halgazdaság.

Az ipari forradalom az előfeltételek kialakulásával kezdődik, amikor a hosszú 16. században (1492–1640,, de csak Angliában) elkezd erősödni a *szekunder szektor*, vagyis az ipar. Az ipar növekedése a nagyüzemi mezőgazdaság terjedésével összefüggő folyamat, ahol a komponensek egymást erősítik: a nagyüzemi mezőgazdaságnak szüksége van iparcikkekre és kevesebb munkaerőt igényel, az ipar felszívja a felszabaduló munkaerőt és ezzel lehetővé válik a többlettermelés. A klasszikus ipari forradalom – vagy *nekilendülés* – időszakában az ipar már megelőzte a mezőgazdaságot termékben és foglalkoztatottságban is.

Ezt követte a [második ipari forradalom](http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_ipari_forradalom) időszaka, amelyet a *technológiai érettség* korának is neveznek. Ekkor már a harmadik szektor, a szolgáltató ipar is előretört. Az ipari forradalom a *modernizáció* fogalmával írható le legegyszerűbben. A modernizáció idézte elő az agrárforradalmat, ami infrastrukturális forradalomhoz vezetett, ez demográfiai növekedéssel járt, ami megváltoztatta a társadalom struktúráját. Megindult az urbanizáció, a tudományok és művészetek modernizációja mellett, ami viszont tovább erősítette az ipart. Minden részfolyamat egymással kölcsönhatásban álló eleme a változásnak.

Az ipari forradalmat általában öt szakaszra osztják:**klasszikus ipari forradalom**, elsőként Angliában, majd az Amerikai Egyesült Államokban, Németországban és a Németalföldön

[Második ipari forradalom](http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_ipari_forradalom), 1870–71-től 1914-ig. Németország, Anglia, Amerika, Franciaország és az Osztrák–magyar Monarchia

[Harmadik ipari forradalom](http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Harmadik_ipari_forradalom&action=edit&redlink=1), 1918-tól 1939-ig, amit a *megkésett és megszakított fejlődés* korának lehet nevezni. 1945-től a hidegháborús haditechnikai fejlődés Amerikában és a Szovjetunióban, ez a tudományos és technikai forradalom, az 1970-es évektől az elektronika forradalma.

A gőzgépnek a [nyomtatás](http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nyvnyomtat%C3%A1s) ipari folyamataiban való hasznosítása az [újságok](http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajs%C3%A1g) és [könyvek](http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nyv) [terjesztését](http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Terjeszt%C3%A9s&action=edit&redlink=1) nagyban segítette, ami a [műveltség](http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C5%B1velts%C3%A9g&action=edit&redlink=1) növekedését és a tömegek politikai részvételét erősítette. Az Egyesült Államokban ekkor vezették be az általános [választójogot](http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1laszt%C3%B3jog). Angliában a *Reform Act* elnevezésű törvény [1832](http://hu.wikipedia.org/wiki/1832)-ben a választókerületek bővítésével lehetővé tette, hogy olyan körzetek is részt vehessenek a törvényhozásban, amelyek addig nem, lényegében ez vezetett a modern politikai pártok kialakulásához és a [20. századi](http://hu.wikipedia.org/wiki/20._sz%C3%A1zad) választójogi reformsorozatokhoz.

A [bekerítések](http://hu.wikipedia.org/wiki/Beker%C3%ADt%C3%A9sek) és a [brit mezőgazdasági forradalom](http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Brit_mez%C5%91gazdas%C3%A1gi_forradalom&action=edit&redlink=1) hatékonyabbá és kevésbé munkaerőigényessé tették az élelemtermelést, és a népességnek az a része, amely már nem tudott munkát találni a [mezőgazdaságban](http://hu.wikipedia.org/wiki/Mez%C5%91gazdas%C3%A1g), a városokba kényszerült, hogy az újonnan épült [gyárakban](http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Gy%C3%A1r&action=edit&redlink=1) keressen munkát. A tömeges városba költözés alacsony életszínvonallal járt: hosszú munkanapok a hagyományos mezőgazdasági szünetek nélkül (nyári aszály vagy télvíz idején).

Az ipari forradalomnak jelentős hatásai voltak a társadalmi struktúrára. Elindulása előtt a [nyilvános](http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nyilv%C3%A1nos&action=edit&redlink=1) és a [magán](http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Mag%C3%A1n&action=edit&redlink=1) szféra között erős átfedések voltak, a munka gyakran egybefolyt a háztartással a családtagok között elosztva. Most viszont ezek a szférák elkezdtek kettéválni munkai életre és attól élesen elkülönülve otthoni életre. Ez a folyamat nagy mértékben befolyásolta a [nemi szerepek](http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nemi_szerepek&action=edit&redlink=1) további alakulását és hozzájárult a későbbiekben [hagyományos családmodellnek](http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hagyom%C3%A1nyos_csal%C3%A1dmodell&action=edit&redlink=1) elnevezett társadalmi intézmény megszűnéséhez. A hagyományos családban a férfi(ak) a családfenntartó(k), a nők feladata a háztartás vezetése és a gyermekek nevelése. Az ipari munkásságnál az alacsony munkabérek többnyire nem voltak elegendőek ahhoz, hogy a férfi egyedül tartsa el a családot, így szükségessé vált a nők munkába állása, ami merőben szokatlan volt. Hamarosan a gyermekmunka is megjelent. A nők és gyermekek alacsonyabb bérért dolgoztak. Ezzel együtt a polgárság megjelenésével egyfajta kiegyenlítődés is történik, a burzsoázia lenyúlik a középosztályba és fordítva. Új, iparhoz, bankhoz és kereskedelemhez kötődő vagyonok jöttek létre.

Az ipari forradalom azonban nem mindenhol járt olyan következményekkel, mint Angliában. Azok a térségek, ahol csak a második ipari forradalom hatásai érezhetők, a kevés tőkefelhalmozás miatt ekkor élték meg első, megkésett és alulindukált ipari forradalmukat. Ezek közé tartozott az Osztrák–magyar Monarchia is.

**II. osztály**

**45. A felszabadulás**

**46. Az új néphatalom létrehozása**

**47. Ismétlés**

1. **A világ a II. világháború után**
2. **A hidegháború**
3. **A III. világ születése**
4. **Összefoglaló ismétlés**

**A második világháború utáni világ**

**A gazdasági újjáépítés -** A második világháború után Nyugat-Európa országai újra összeszedték magukat (aranykor, gazdasági csoda kora). Két irány figyelhető meg: az államok egyéni fejlődése, az európai egység felépítése.

A gazdasági fordulat okai:1948-1952 ***Marshall-segély,*** jó gazdaságpolitika – gazdasági szabadság és a társadalmi demokrácia ötvözése. „Kutatás és Fejlődés”  - ***harmadik ipari forradalom,*** a régebben luxuscikknek számító termékek (hűtő, TV, telefon) az átlagpolgár lakásába is eljutottak, mesterséges anyagok, pl. műanyag előállítása, atomenergia, elektronika, számítástechnika használat, a reklámok az állandó megújulás igényét táplálták, az emberek igényesek lettek.

Az ***1974-es, 1979-es kőolaj-árrobbanások*** válsághelyzetet idéztek elő, a fejlődés lelassult, de nem állt le. Az ipari fejlődés egyik mellékterméke a környezetszennyezés és az élővilág egyensúlyának megbomlása volt. Ezért környezetvédő szervezetek jöttek létre. Célok: ***CO2 kibocsátás csökkentése, környezetkímélő eljárások.***

A ***kommunista országok*** zárt rendszert alkottak a világgazdaságon belül. Jellemzők: állami tulajdon, központosítás, gyors, erőltetett iparosítás, ***„ötéves tervek”*** – a termelés növekedett, a szocialista tábor mégis le volt maradva a nyugati, kapitalista országokhoz képest.

Az ún. ***„harmadik világ”*** (Afrika, Ázsia, Latin-Amerika) szintén lemaradt. Okok: a mezőgazdaság a legfontosabb gazdasági ág, ***monokultúra*** (pl. kávé, cukor, banán), szegénység, éhínség, túlnépesedés, diktatórikus politikai rendszerek.

**Az emberi jogok -** A második világháború végén az emberiség tudomást szerzett a háború idején elkövetett borzalmakról: népirtás, emberek megalázása és megcsúfolása, tömegpusztító fegyverek. ***1948-ban*** az ENSZ közgyűlése elfogadta ***„Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát”,*** amely az ember jogait és szabadságjogait tartalmazta.

***1949-ben*** létrehozták az ***Európa Tanácsot,*** melynek célja – a fenti nyilatkozat alapján – az ember jogainak, a jogállamiságnak és a demokráciának a védelme volt, pl. az Emberi Jogok Európai Egyezménye - Emberi Jogok Európai Bírósága.

***1995-ben*** megkötötték ***„A nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményt”.*** A kisebbségek jogai, melyeket az aláíró államoknak be kell tartaniuk, a következőek: törvény előtti egyenlőség, nemzeti műveltség, nemzeti önazonosság megőrzésének támogatása, anyanyelv, vallás és művelődési hagyományok támogatása, sajtószabadság, szabad és békés határon túli kapcsolattartás. A szocialista országokban, mindezek bevezetésére 1989 után került sor.

**A civil társadalom -** A demokrácia legfőbb ismertető jele, hogy a civil társadalom intézményei mennyire függetlenek az államhatalomtól. A civil társadalom alkotóelemei: szakszervezetek, szakmai egyesületek, üzletemberek egyesületei, akadémiai testületek, egyházak, alapítványok, társaságok, emberjogi egyesületek. Az erős civil társadalom feltételezi a polgárok intenzív érdeklődését, részvételét és bekapcsolódását a közéletbe és a politikába.

**-1-**

A kommunista államokban éppen ezért a civil társadalom elpusztítására törekedtek. Ezért ezekben az országokban az ellenzék szakszervezeteket (***Szolidaritás*** Lengyelországban), disszidens csoportokat ***(Charta ’77)*** stb. alakított. A civil társadalom csíráinak létrehozása a kommunista államokban fontos eleme volt a rendszere ***1989-es összeomlásának*** és a rendszerváltásnak.

**A világgazdaság 1945 után -** Még tartott a második világháború, amikor a szövetségesek konferenciát tartottak a megrendült világgazdaság helyreállításáról. **A világ pénzügyi rendszerét** azzal **stabilizálták,** hogy az USA pénznemét, **a dollárt tették meg a nemzetközi kereskedelem** és pénzpiac **fizetőeszközévé.** Az új rendszert két szervezet ***(a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap)*** létrehozásával erősítették meg.

A Szovjetunió eleinte részt vett a konferencián, ám küldöttei végül elhagyták a „kapitalista” tanácskozást. A háború után romokban heverő Európát is gyorsan sikerült újjáépíteni. Az USA ugyanis belátta, hogy a működőképes európai gazdaság az ő érdekeit is szolgálja. Ennek érdekében jelentős pénzügyi támogatást ajánlott fel az európai országok számára. **A Marshall-segélyt elfogadó Nyugat-Európa gazdasága** több mint két évtizeden át rendkívül **gyorsan fejlődött.** Ennek hatására több országban munkaerőhiány lépett fel. A második világháború után felgyorsult **Japán** gazdasági fejlődése is. Az ország hamarosan **gazdasági nagyhatalommá nőtte ki magát,** s Nyugat-Európát megelőzve az USA-val küzdött a világgazdaság vezető szerepéért.

**Az Újabb ipari forradalom és hatásai -** A második világháború idején felgyorsult a technikai fejlődés. A győzelem érdekében ugyanis mindkét tábor sok pénzt áldozott a tudományos kutatásokra. **A tudomány és a technika jelentősége** 1945 után **tovább nőtt.** A kutatások azonban rendkívül sok pénzt emésztettek fel. Magányos feltalálók helyett immár hatalmas kutatóintézetek dolgoztak az újabb felfedezések érdekében. A találmányok közül a ***számítógép*** és az ***atomenergia*** vált a legjelentősebbé.

A korábbi élenjáró iparágak jelentősége csökkent, helyettük **új húzóágazatok alakultak ki,** mint **pl. a számítástechnika.** Mivel **a kommunista országok** továbbra is a hagyományos iparágakat – pl. a ***vaskohászatot*** és az ***acélgyártást*** – fejlesztették, ***gazdaságilag lemaradtak a Nyugattól.***   
A felfedezések jelentős hatást gyakoroltak a gazdaságra is. Az ipari termeléshez egyre több tőke és energia kellett, valamint mind képzettebb munkaerőre volt szükség. Mivel ezekkel a szegényebb államok nem rendelkeztek, ***a fejlődő és a fejlett országok közötti szakadék tovább mélyült*.**

**Magyar tudósok -** Az újabb ipari forradalom „kirobbantásában” magyar tudósok is jelentős szerepet játszottak. A számítógép elméleti alapjait pl. ***Neumann János*** dolgozta ki. Csak azért nem lehetett Nobel-díjas, mert matematikai díj nem létezik. Kutatásainak folytatója, ***Harsányi János*** viszont közgazdasági Nobel-díjat kapott.

***Fizikusaink*** nevéhez is számos találmány fűződik. ***Teller Ede,*** a hidrogénbomba „atyja”, valamint a rakétatechnológiát kifejlesztő ***Kármán Tódor*** nem kapott Nobel-díjat. Ezzel az elismeréssel jutalmazták viszont az atomfizikus ***Wigner Jenőt,*** és ***Gábor Dénest,*** a térbeli fényképezés (holográfia) kidolgozóját. ***Orvosi Nobel-díjat*** kapott ***Békésy György, kémiait Hevesy György, John Polanyi és Oláh György.*** Valamennyi díjazott külföldön élt és jobbára ott is kutatott, Polanyi pedig már nem is Magyarországon született.

**-2-**

**Az olajárrobbanás - A fejlett országok** a nagy gazdasági növekedés idején **egyre több kőolajat** és földgázt **használtak fel.** A megnövekedett keresletet csak behozatallal lehetett kielégíteni. A készletek nagy részével ugyanis az arab államok rendelkeztek. Ez pedig sebezhetővé tette a nyugati gazdaságokat. ***1973-ban a kitermelők a többszörösére emelték a kőolaj árát*** – lényegében az arab–izraeli háborúk miatt álltak bosszút. Ennek köszönhetően az üzemanyag ára magasra szökött, és korlátozni kellett az autósok benzinvásárlását. Az egész világon **gazdasági válságalakult ki. A válságból kivezető utat a takarékosság és a gazdasági szerkezetváltás jelentette.** Új energiaforrásokat igyekeztek felhasználni, például ***szélerőműveket*** építettek. Azok az iparágak futottak fel, amelyeknek kevés energiára és nyersanyagra volt szükségük. Így **rohamosan fejlődött például a számítástechnikai ipar és a tömegkommunikáció.** A legfontosabb következmény azonban az volt, hogy **a vállalatok** átszervezték a termelést. **A gyártási folyamatot részekre bontották,** és **minden elemet ott állítottak elő, ahol az a leggazdaságosabb volt.** A válságot ezekkel a lépésekkel végül sikerült megoldani. 1973-ban az arab államok csökkentették olajtermelésüket, és az Izraelt támogató országoknak nem szállítottak olajat. A kőolaj ára ezért az egekbe szökött, ráadásul jelentős hiány lépett fel. Emiatt 1973 novemberében az NSZK-ban és Hollandiában bevezették a ***vasárnapi autózási tilalmat.*** Hétköznapokon pedig sebességkorlátozásokat léptettek életbe, amit szintén a benzintakarékosság tett indokolttá. Hasonló lépésekre kényszerült az USA is, ahol a légiforgalmat is visszafogták.

**A kistigrisek felemelkedése -** A gazdaságilag elmaradott országok közül csak keveseknek sikerült a kitörés. A legtöbb olajban gazdag arab állam sem tudott az élvonalba emelkedni. Sőt, éppen **a nyersanyagban szegény távol-keleti államok, az ún. kistigrisek** voltak azok, melyek viszont **sikeresen fel tudtak zárkózni.** Közülük Dél-Korea vált a legjelentősebbé. Sikerük titka hasonló volt, mint Japáné a 19–20. század fordulóján. **Fejlesztették az oktatást,** de emellett **a fellendülésben a lakosság** hagyományos **szorgalma és takarékossága is szerepet játszott.** A „későn jövők” előnyeit is kihasználták: **a legmodernebb technológiákat honosították** meg anélkül, hogy a már elavult ágazatokat le kellett volna építeniük.

**A környezetkárosítás -** A technikai fejlődés következtében az emberiség úgy érezte, hogy nincs szüksége arra, hogy alkalmazkodjon környezetéhez. Ennek következtében **jelentős természetátalakító folyamatok indultak meg.** Mind az ipar, mind a mezőgazdaság súlyos környezeti károkat okoz. **Sok helyen kiirtják az erdőket,** ezért lepusztul a termőtalaj. Egyre több növényvédőszert, rovarirtót, műtrágyát alkalmaznak. E mérgező anyagok maradványai a megtermelt élelemben is megmaradnak, és károsítják az egészséget. A gyárak és az autók által kibocsátott gázok pedig szennyezik a levegőt. **Súlyos gondokat okoz a hatalmas mennyiségben keletkező szemét.** Ezek a jelenségek a Föld egészén jelentkeznek, ezért megoldásuk világméretű összefogást kíván.

Ismétlés:

1. Hogyan hatott a technikai fejlődésre a második világháború?   
2. Milyen folyamatok bontakoztak ki a világgazdaságban 1945 után?   
3. Mi volt az ún. olajárrobbanás? Miért következett be, és milyen hatással járt?   
4. Melyik országok tudtak felzárkózni a legfejlettebbek táborához 1945 után? Hogyan érték el sikereiket?   
5. Alakítsatok csoportokat, és vitassátok meg, hogy mit tennétek a környezetkárosítás ellen!

**-3-**

**A kétpólusú világ kialakulása**

**Az ENSZ megalakulása-**A világháború során a befolyását elvesztő Népszövetség befejezte működését. **1945 elején** helyette **létrehozták az Egyesült Nemzetek Szervezetét** (ENSZ). A vesztesek most sem lehettek azonnal tagjai az új világszervezetnek. Az ENSZ **célja a nemzetközi béke és biztonság fenntartása.** Ennek érdekében a szervezet igyekszik az ellentéteket tárgyalásokkal rendezni. Fontos feladata a nemzetközi gazdasági és kulturális kapcsolatok előmozdítása is. Az ENSZ **vezetője a főtitkár. Legfontosabb szervei a Közgyűlés és a Biztonsági Tanács.** A Közgyűlés valamennyi tagállam részvételével évente ülésezik, de döntési joga nincsen. A kötelező érvényű határozatokat a Biztonsági Tanács ***(BT)*** hozza, amely egy évben többször is tanácskozik. A BT-ben a világháborúban győztes nagyhatalmak állandó tagságot kaptak. Ők ***vétójoggal*** rendelkeznek, így a határozatok meghozatalát bármelyikük megakadályozhatja.

**A Biztonsági Tanács -**Az ENSZ BT állandó tagja a négy győztes hatalom, az USA, a Szovjetunió, Nagy-Britannia és Franciaország, valamint Kína lett. Emellett a BT további 10 (korábban 6) tagja kétévente cserélődik. Ezek az országok nem rendelkeznek vétójoggal. Időről időre felmerül, hogy a BT állandó tagjainak listáját módosítani kellene, hiszen 1945 óta jelentősen változott a nagyhatalmak köre. A háborús vesztes Japán és Németország időközben újra megerősödött. Sokan viszont azt gondolják, hogy Európának ma már be kellene érnie egyetlen hellyel a BT-ben. Ezt pedig az Európai Unió tölthetné be.

**A befejezetlen béke - A** második világháborút lezáró **békekonferencia 1946-ban ülésezett** Párizsban. Jelentősége azonban jóval kisebb volt, mint az első világháború utáni béketárgyalásoké. **A legfontosabb kérdések egy része** ugyanis **már a korábbi egyeztetéseken eldőlt,** több problémát pedig csak jóval később sikerült rendezni.   **Elsősorban** a **Potsdamban** hozott döntések voltak meghatározóak. Ennek értelmében **a Szovjetunió megtarthatta a második világháború elején elfoglalt területeket,** például a balti államokat. Lengyelországot „nyugatra tolták” a térképen: keleti területeit a Szovjetunió kapta meg (túlnyomórészt ukrán és belorusz lakossággal), a lengyeleket pedig német területekkel kárpótolták. A nemzetiségi és nyelvi választóvonalakat a határok meghúzásakor ezúttal sem vették figyelembe. Sőt inkább a nyelvhatárokat módosították: **szentesítették több millió német erőszakos kitelepítését.** Elsősorban Csehországból, illetve Lengyelországból kellett távozniuk. Házaikat, értékeik nagy részét hátra kellett hagyniuk. A vesztes országok egy részével 1947-ben aláírták a békeszerződéseket. **Németországgal és Japánnal** azonban **sohasem kötöttek békét. A győztes nagyhatalmak ugyanis nem tudtak** egymással **megegyezni a békefeltételekben.** Ezért maradt fenn Németország és Ausztria katonai megszállása is, amiről még Potsdamban döntöttek. A Szovjetunió, az USA, Nagy-Britannia és Franciaország **négy megszállási övezetre** osztotta fel a két országot.

**A szemben álló táborok létrejötte -** A győztes nagyhatalmak közül Anglia és Franciaország oly mértékben meggyengült a harcok alatt, hogy a világpolitikába már alig-alig szólhatott bele. A másik két győztes, **az USA és a Szovjetunió** viszont annyira megerősödött, hogy a nagyhatalmak közül is kiemelkedve ún. **szuperhatalommá vált.** A következő négy évtized politikájára kettejük harca nyomta rá a bélyegét. **A világ két ellentétes táborra szakadt,** kétpólusúvá vált. A nyugati demokráciákban több párt működött, és szabad választásokat tartottak. A velük szemben álló kommunista országokban viszont egypártrendszerű diktatúrák alakultak ki.

**-4-**

Az USA folyamatosan vonta ki erőit Európából, míg Sztálin továbbra is több millió katonát állomásoztatott ott. A szovjet fenyegetés felismerése után **az Egyesült Államok új külpolitikába kezdett. Ennek lényege** az volt, **hogy az USA** megvédi azokat az államokat, amelyeket a szovjet előretörés fenyeget. Amerika tehát **fel akarta tartóztatni a kommunizmus terjedését.** A szuperhatalmak közötti viszonyt az ún. Marshall-segély ügye is kiélezte. Az Egyesült Államok ugyanis jelentős anyagi segítséget adott azoknak az európai államoknak, amelyek ezt elfogadták. Sztálin elutasította a neki is felkínált lehetőséget. Attól tartott, hogy az amerikaiak be akarnak avatkozni a szovjet belügyekbe. Ráadásul azt is meggátolta, hogy a befolyása alá tartozó országok igénybe vegyék ezt a segélyt. A két tábor ezt követően gazdasági téren is versengeni kezdett egymással: a Szovjetunió azt hirdette, hogy néhány évtizeden belül lehagyja a Nyugatot. A szemben álló felek között még a kereskedelem is szinte teljesen megszűnt.

**Kommunista hatalomátvételek Közép-Európában - A Szovjetunió minden erőfeszítést megtett, hogy a befolyása alá került országokban kommunista diktatúrák jöjjenek létre.**

A balkáni országokban gyorsan végbement a hatalomátvétel. Jugoszláviában az országot felszabadító partizánok eleve kommunista irányítás alatt álltak. Így nagy társadalmi támogatottsággal ragadhatták meg a hatalmat. A többi országban ezek a törekvések nagyobb ellenállásba ütköztek. Különösen így volt ez Lengyelországban és Magyarországon. **A kommunisták szovjet támogatással félreállították a polgári pártok képviselőit:** megfélemlítették, bebörtönözték vagy száműzetésbe kényszerítették őket. **1949-re a szovjet befolyási övezet minden országában befejeződött a sztálinista diktatúra kiépítése.**

Truman elnök 1947-ben hirdette meg az USA új külpolitikai elveit. Beszédében a szemben álló feleket illetően azt mondta, hogy a nyugati demokrácia áll szemben a keleti kommunista diktatúrával.

Fél évvel később egy szovjet vezető is két ellentétes táborról beszélt. Véleménye szerint a keleti blokk antiimperialista és demokratikus, míg a nyugati imperialista és antidemokratikus.

A győztes hatalmak ellentétének kibontakozását mutatja be ***Churchill*** híres, ***1946 elején*** elmondott beszéde.

*„Árnyék borult arra a színpadra, amelyet legutóbb a szövetségesek győzelme megvilágított.* [...] *A Balti-tenger mellett fekvő Stettintől az Adriai-tenger mellett fekvő Triesztig* ***vasfüggöny*** *ereszkedik le Európára. E vonal mögött vannak Közép- és Kelet-Európa régi államainak összes fővárosai – Varsó, Berlin, Prága, Bécs, Budapest, Belgrád, Bukarest és Szófia. Mindezek a híres városok és országuk lakossága a szovjet szférában fekszik és valamilyen formában alá vannak vetve nemcsak a szovjet befolyásnak, hanem Moszkva egyre nagyobb mértékű ellenőrzésének.”*

Ismétlés:

1. Mikor jött létre az ENSZ? Melyek a legfontosabb feladatai?   
   2. Miért maradt befejezetlen a háborút lezáró békefolyamat?   
   3. Hogyan alakultak át a nagyhatalmi viszonyok a második világháború után?   
   4. Mi jellemezte a Szovjetunió, illetve az USA külpolitikai törekvéseit?   
   5. Hogyan alakult a szovjet befolyás alá került közép-európai országok sorsa?   
   6. Játsszátok el az ENSZ Biztonsági Tanácsának egy ülését! Vitassatok meg egy olyan témát, amely a második világháború után vált aktuálissá!

**-5-**

**Az El-Nem Kötelezettek Mozgalma**

Az **El-Nem Kötelezettek Mozgalma (ENKM)** egy nemzetközi szervezet, mely olyan országokat tömörít, amelyek formálisan nem kötelezték el magukat valamely másik nagyobb [hatalmi tömb](https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hatalmi_t%C3%B6mb&action=edit&redlink=1) mellett vagy ellen. 2010-ben 118 állam volt tagja, valamint 18 ország megfigyelő státuszt kapott.

Az [1979](https://hu.wikipedia.org/wiki/1979). évi havannai nyilatkozat kijelentette, hogy a szervezet célja a „[nemzeti függetlenség](https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCggetlens%C3%A9g_(jog)), [szuverenitás](https://hu.wikipedia.org/wiki/Szuverenit%C3%A1s), [területi integritás](https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ter%C3%BCleti_integrit%C3%A1s&action=edit&redlink=1) és biztonság biztosítása az el-nem kötelezett országok számára, valamint az [imperializmus](https://hu.wikipedia.org/wiki/Imperializmus), [gyarmatosítás](https://hu.wikipedia.org/wiki/Gyarmat_(ter%C3%BClet)), [neokolonializmus](https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Neokolonializmus&action=edit&redlink=1), [apartheid](https://hu.wikipedia.org/wiki/Apartheid), [rasszizmus](https://hu.wikipedia.org/wiki/Rasszizmus) és [cionizmus](https://hu.wikipedia.org/wiki/Cionizmus), a [külső agresszió](https://hu.wikipedia.org/wiki/Agresszi%C3%B3_(nemzetk%C3%B6zi_jog)), [okkupáció](https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Okkup%C3%A1ci%C3%B3&action=edit&redlink=1), [domináció](https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Domin%C3%A1ci%C3%B3&action=edit&redlink=1) és [hegemonizmus](https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hegemonizmus&action=edit&redlink=1), és a tömb-politika elleni harc”. A mozgalom elsősorban a függetlenségi harcokra fókuszál, továbbá a szegénység megszüntetése, a gazdasági fejlődés, valamint a gyarmatosítás, imperializmus és neokolonializmus elleni harc a fő céljai. A világ lakosságának 55%-át képviseli, a világ államainak többségét, valamint az [ENSZ](https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Nemzetek_Szervezete) tagságának ⅔-át. A tagállamok viszont főleg a világ legszegényebb országai, és így kevés politikai hatalommal rendelkezik.

A szervezetet [1961](https://hu.wikipedia.org/wiki/1961)-ben alapították meg [Belgrádban](https://hu.wikipedia.org/wiki/Belgr%C3%A1d), az akkori [Jugoszláv Népköztársaságban](https://hu.wikipedia.org/wiki/Jugoszl%C3%A1via). Négy politikai vezető elképzelésein alapult: [Indonézia](https://hu.wikipedia.org/wiki/Indon%C3%A9zia) első elnöke, [Sukarno](https://hu.wikipedia.org/wiki/Sukarno), [India](https://hu.wikipedia.org/wiki/India) első miniszterelnöke, [Dzsaváharlál Nehru](https://hu.wikipedia.org/wiki/Dzsav%C3%A1harl%C3%A1l_Nehru), [Egyiptom](https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyiptom) második elnöke, [Gamal Abden-Nasszer](https://hu.wikipedia.org/wiki/Gamal_Abden-Nasszer), valamint Jugoszlávia első elnöke, [Josip Broz Tito](https://hu.wikipedia.org/wiki/Josip_Broz_Tito) megbeszélései szerint jött létre. Mind a négy vezető ismert szószólója volt a „közép-útnak”, amellyel a fejletlen országokat ki akarták vonni a [nyugati](https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89szak-atlanti_Szerz%C5%91d%C3%A9s_Szervezete) és a [keleti](https://hu.wikipedia.org/wiki/Vars%C3%B3i_Szerz%C5%91d%C3%A9s) tömbök között folyó [hidegháborúból](https://hu.wikipedia.org/wiki/Hidegh%C3%A1bor%C3%BA).

A főbb tagjai India, Egyiptom, [Dél-Afrika](https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l-afrikai_K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g), valamint régebben Jugoszlávia és [Kína](https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADna) voltak. [Brazília](https://hu.wikipedia.org/wiki/Braz%C3%ADlia) soha nem volt a szervezet tagja, de sok közös célja volt és gyakran küldött megfigyelőket a konferenciákra. Habár eredetileg a NATO-hoz és a Varsói Szerződéshez hasonló szoros szövetséget akartak létrehozni, a tagországok között mindig is kevés egyetértés volt, és a tagok gyakran vagy az egyik vagy a másik nagy tömbbel léptek szövetségbe. Például [Kuba](https://hu.wikipedia.org/wiki/Kuba) a [Szovjetunió](https://hu.wikipedia.org/wiki/Szovjetuni%C3%B3) szövetségese volt a hidegháború alatt, India pedig Kína ellen szövetkezett a szovjetekkel. A mozgalom a legnagyobb krízisét 1979-ben érte el, amikor Szovjetunió megtámadta [Afganisztánt](https://hu.wikipedia.org/wiki/Afganiszt%C3%A1n). Amíg sok tagállam támogatta az inváziót, sokan (főleg a [muzulmán](https://hu.wikipedia.org/wiki/Muzulm%C3%A1n) országok) ellenezték azt.

Ennek ellenére a szervezet sokat tett a baráti viszonyok kifejlesztésére a tagországok között. Az országok munkabrigádokat, szakértőket, vagy anyagi segítséget küldtek egymásnak. A tagállamok állampolgárai gyakran könnyen utazhattak a többi tagországokba, [vízum](https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADzum) és más bizonylatok nélkül.

Az El-Nem Kötelezettek Mozgalmának létrejöttét a hidegháború és a tömb-rendszer váltotta ki, ezért annak befejezése után a mozgalom erőlködött újradefiniálni létezését.

A [délszláv háborúk](https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9lszl%C3%A1v_h%C3%A1bor%C3%BA) következtében Jugoszlávia tagságát megszüntették. Az egykori ország területén létrejött új államok nem mutatnak érdeklődést a mozgalom iránt, inkább a [NATO](https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89szak-atlanti_Szerz%C5%91d%C3%A9s_Szervezete) felé igyekeznek haladni, bár négy korábbi tagállam ([Horvátország](https://hu.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1torsz%C3%A1g), [Bosznia-Hercegovina](https://hu.wikipedia.org/wiki/Bosznia-Hercegovina), [Montenegró](https://hu.wikipedia.org/wiki/Montenegr%C3%B3) és [Szerbia](https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerbia)) megfigyelő státuszú tagokká váltak. 2004-ben [Málta](https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1lta) és [Ciprus](https://hu.wikipedia.org/wiki/Ciprusi_K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g) kilépett a szervezetből, amikor beléptek az [Európai Unióba](https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Uni%C3%B3), így [Fehéroroszország](https://hu.wikipedia.org/wiki/Feh%C3%A9roroszorsz%C3%A1g) maradt az egyetlen európai tagállam. A korábbi tagországok közül [Argentína](https://hu.wikipedia.org/wiki/Argent%C3%ADna) 1991-ben kilépett, de megfigyelő státuszú állam maradt.

A szervezetbe legutoljára [Azerbajdzsán](https://hu.wikipedia.org/wiki/Azerbajdzs%C3%A1n) és a [Fidzsi-szigetek](https://hu.wikipedia.org/wiki/Fidzsi-szigetek) lépett be, mindketten 2011-ben.

Ezidáig kettő olyan tagállam van, melyek pályáztak a teljes jogú tagságra, de azt a szervezet tagállamai visszautasították. Bosznia-Hercegovina 1995-ben, míg Costa Rica 1998-ban szeretett volna teljes jogú tagállammá válni.

**-6-**

**Legújabbkori fogalmak**

A Marshall-terv nemzetközi segélyprogram volt a [második világháború](http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA) után, amely [George C. Marshall](http://hu.wikipedia.org/wiki/George_C._Marshall) amerikai külügyminiszterről kapta a nevét. Marshall [1947](http://hu.wikipedia.org/wiki/1947). [június 5-én](http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_5.) átfogó amerikai segélyprogramot hirdetett meg minden olyan háború sújtotta európai ország számára, amely az újjáépítésben hajlandó volt az [Amerikai Egyesült Államokkal](http://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok) együttműködni.

A vélt vagy valós szovjet fenyegetésre válaszul [1947](http://hu.wikipedia.org/wiki/1947)-ben [Harry S. Truman](http://hu.wikipedia.org/wiki/Harry_S._Truman) elnök meghirdette az ún. [Truman-doktrínát](http://hu.wikipedia.org/wiki/Truman-doktr%C3%ADna), azaz a kommunizmus [feltartóztatását](http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Feltart%C3%B3ztat%C3%A1s&action=edit&redlink=1) hirdető politikáját (containment), mivel véleménye szerint a háború utáni viszonyok táptalajául szolgáltak a kommunizmus terjedéséhez.

A hidegháború sok nemzetközi feszültséggel járó korszak volt [1947](http://hu.wikipedia.org/wiki/1947) és [1991](http://hu.wikipedia.org/wiki/1991) között, amelyet a két [szuperhatalom](http://hu.wikipedia.org/wiki/Szuperhatalom), az [Amerikai Egyesült Államok](http://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok) és a [Szovjetunió](http://hu.wikipedia.org/wiki/Szovjetuni%C3%B3) közötti folytonos rivalizálás jellemzett. A szó szoros értelmében vett [háború](http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bor%C3%BA) nem tört ki a két ország között, a hidegháború a [második világháború](http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA) két nyertes nagyhatalmának [ideológiai](http://hu.wikipedia.org/wiki/Ideol%C3%B3gia), [kulturális](http://hu.wikipedia.org/wiki/Kult%C3%BAra), [gazdasági](http://hu.wikipedia.org/wiki/Gazdas%C3%A1gi_rendszer), [politikai](http://hu.wikipedia.org/wiki/Politika) összecsapásából állt. Ebben az időszakban volt kézzelfogható a [nukleáris](http://hu.wikipedia.org/wiki/Nukle%C3%A1ris_fegyver) fenyegetés és ekkor indult [fegyverkezési verseny](http://hu.wikipedia.org/wiki/Hidegh%C3%A1bor%C3%BAs_fegyverkez%C3%A9si_verseny) és az [űrverseny](http://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%B0rverseny) is, a propaganda mellett.

[1947](http://hu.wikipedia.org/wiki/1947) szeptemberében megalakult a [Kominform](http://hu.wikipedia.org/wiki/Kominform) (Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája), amely irányította a kommunista pártokat. [Sztálin](http://hu.wikipedia.org/wiki/Joszif_Visszarionovics_Szt%C3%A1lin) politikai irányváltásról döntött, a kommunisták egységesen követték. Tito volt az egyetlen, aki megpróbálta kivonni magát ez alól, hozzálátott a sztálinisták üldözéséhez Jugoszláviában, amire válaszul Sztálin titoista pereket rendeztetett a csatlós államokban. A Szovjetunióban egymást követik az [ideológiai](http://hu.wikipedia.org/wiki/Ideol%C3%B3gia) kirakatperek – az ötvenes évek elején a „[titóista](http://hu.wikipedia.org/wiki/Josip_Broz_Tito) banditák” elleni tisztogatás volt éppen napirenden.

A harmadik világ ([franciául](http://hu.wikipedia.org/wiki/Francia_nyelv) tiers-monde) azokat az országokat jelenti, melyek a [hidegháború](http://hu.wikipedia.org/wiki/Hidegh%C3%A1bor%C3%BA) időszakában sem a nyugati hatalmak, sem az egykori szovjet blokk országaival nem kötöttek szövetséget. A harmadik világ országai [Afrikában](http://hu.wikipedia.org/wiki/Afrika), [Ázsiában](http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81zsia) és [Dél-Amerikában](http://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l-Amerika) vannak. A hideg[háború](http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bor%C3%BA) csak az északi/nyugati országok számára volt hideg: az időszakot a [harmadik világban](http://hu.wikipedia.org/wiki/Harmadik_vil%C3%A1g) több száz (!) fegyveres konfliktus jellemezte (elsősorban a két [szuperhatalom](http://hu.wikipedia.org/wiki/Szuperhatalom) által támogatott [polgárháborúk](http://hu.wikipedia.org/wiki/Polg%C3%A1rh%C3%A1bor%C3%BA)), összességében milliós nagyságrendű áldozatokkal.

A szembenálló tömbök a [Szovjetunió](http://hu.wikipedia.org/wiki/Szovjetuni%C3%B3) és az [Amerikai Egyesült Államok](http://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok) a védelme alatt álló [európai](http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa) országokból egy katonai szövetséget kovácsolt: nagyrészt nyugaton [1949](http://hu.wikipedia.org/wiki/1949)-ben az Egyesült Államok vezetésével kialakult az [Észak-atlanti Szerződés Szervezete](http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89szak-atlanti_Szerz%C5%91d%C3%A9s_Szervezete), keleten pedig [1955](http://hu.wikipedia.org/wiki/1955)-ben [szovjet](http://hu.wikipedia.org/wiki/Szovjetuni%C3%B3) irányítás alatt a [Varsói Szerződés](http://hu.wikipedia.org/wiki/Vars%C3%B3i_Szerz%C5%91d%C3%A9s).

A berlini blokád: 1948. május–1949. Szeptember - [Németország](http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metorsz%C3%A1g) gyorsan a hidegháború közepén találta magát: a [második világháború](http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA) befejezése óta [Franciaország](http://hu.wikipedia.org/wiki/Franciaorsz%C3%A1g), [Nagy-Britannia](http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Kir%C3%A1lys%C3%A1g), az [Egyesült Államok](http://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok) és a [Szovjetunió](http://hu.wikipedia.org/wiki/Szovjetuni%C3%B3) több megszállási övezetre osztotta fel. [Sztálin](http://hu.wikipedia.org/wiki/Joszif_Visszarionovics_Szt%C3%A1lin) a [jaltai egyezmény](http://hu.wikipedia.org/wiki/Jaltai_konferencia) ellenére Nyugat-Berlint is az irányítása alá szerette volna vonni, ezért a várost [1948](http://hu.wikipedia.org/wiki/1948). június 23-ától blokád alá vonta. Az amerikaiak egy hatalmas légihidat szerveztek meg a város ellátására, és a széntől az élelmiszerig minden szükséges anyagot [repülőgéppel](http://hu.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BCl%C5%91g%C3%A9p) szállítottak Berlinbe.

-7-

A Kínai Népköztársaság megalakulása: 1949. október 1. - [Kínában](http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADna) évek óta tartott a [Mao Ce-tung](http://hu.wikipedia.org/wiki/Mao_Ce-tung) vezette [kommunisták](http://hu.wikipedia.org/wiki/Kommunizmus) és a [Csang Kaj-sek](http://hu.wikipedia.org/wiki/Csang_Kaj-sek) vezette [Kuomintang](http://hu.wikipedia.org/wiki/Kuomintang) [polgárháborúja](http://hu.wikipedia.org/wiki/Polg%C3%A1rh%C3%A1bor%C3%BA). A második világháború után az előbbieket a Szovjetunió, az utóbbiakat az Egyesült Államok támogatta. Az amerikai segély azonban elapadt, és 1949-re a Kínai Kommunista Párt szinte az egész országot irányítása alá vonta. Október elsején [Pekingben](http://hu.wikipedia.org/wiki/Peking) kikiáltották a Kínai Népköztársaságot. Csang Kaj Sek [Formosa](http://hu.wikipedia.org/wiki/Tajvan_%28sziget%29) szigetére menekült, ahol megalapította [Tajvant](http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADnai_K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g), egy szakadár, különálló Kínát.

A koreai háború: 1950–1953 : A koreai háború [Észak](http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89szak-Korea) és [Dél-Korea](http://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l-Korea), illetve szövetségeseik, egyrészt [Kína](http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADna) és a [Szovjetunió](http://hu.wikipedia.org/wiki/Szovjetuni%C3%B3), másrészt az [Amerikai Egyesült Államok](http://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok) között zajlott. Ez a háború volt a [hidegháború](http://hu.wikipedia.org/wiki/Hidegh%C3%A1bor%C3%BA) első fegyveres konfliktusa, valamint mind közül a legvéresebb is, megközelítőleg 3 millió áldozatot követelve. [1950](http://hu.wikipedia.org/wiki/1950). [június 25-én](http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_25.) a Kim Ir Szen pártfőtitkár vezette Észak-Korea meglepetésszerű támadást indított Dél ellen, és csapatai gyors ütemben törtek előre, [Szöult](http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%B6ul) is hamar bevéve. Az ENSZ [Biztonsági Tanácsa](http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Nemzetek_Szervezete_Biztons%C3%A1gi_Tan%C3%A1csa) még a támadás napján összeült, s hamarosan elfogadta az amerikai határozati javaslatot a szabad világ védelmére. A szavazásnál [Jugoszlávia](http://hu.wikipedia.org/wiki/Jugoszl%C3%A1via) tartózkodott, a Szovjetunió pedig [bojkottálta](http://hu.wikipedia.org/wiki/Bojkott) a BT üléseit, az Egyesült Államok mellett még [Ausztrália](http://hu.wikipedia.org/wiki/Ausztr%C3%A1lia_%28orsz%C3%A1g%29) és a [Fülöp-szigetek](http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCl%C3%B6p-szigetek) is részt vett a hadsereg felállításában. Végül 1951 márciusára a frontvonalak megmerevedtek, és a [Dzsaváharlál Nehru](http://hu.wikipedia.org/wiki/Dzsav%C3%A1harl%C3%A1l_Nehru) képviselte [India](http://hu.wikipedia.org/wiki/India) javaslatára béketárgyalások kezdődtek, miközben a harc a csatatéren tovább folytatódott. 1953. július 27-én kötötték meg a harcoló felek a panmindzsoni fegyverszünetet, mely véget vetett a három évig tartó koreai háborúnak. A szerződés – amelyet egészen napjainkig nem követett békeegyezmény, rögzítette Korea kettéosztottságát.

Ideológiai háború : Az Egyesült Államokban megjelenik a [mccarthyzmus](http://hu.wikipedia.org/wiki/Mccarthyzmus), az amerikai kormányt felforgató, valós és vélt kommunisták utáni boszorkányüldözés. A [Rosenberg házaspár](http://hu.wikipedia.org/wiki/Rosenberg_h%C3%A1zasp%C3%A1r) esete talán a leghíresebb: a házaspárt azzal gyanúsították, hogy a szovjeteknek átadták az [atombomba](http://hu.wikipedia.org/wiki/Nukle%C3%A1ris_fegyver) titkát. Ethel és Julius Rosenberget halálra ítélték, majd kivégezték. A mccarthyzmus [Joseph McCarthy](http://hu.wikipedia.org/wiki/Joseph_McCarthy) szenátor nevéhez fűződik, aki az [1950-es évek](http://hu.wikipedia.org/wiki/1950-es_%C3%A9vek) elején az [Amerikai Egyesült Államokban](http://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok) közalkalmazottakról, neves értelmiségiekről, művészekről állította, hogy kommunisták. Ha az Amerika-ellenes Tevékenységet Vizsgáló Bizottság elé idézett nem volt hajlandó megjelenni és esküt tenni a bizottság előtt, hogy nem tagja a kommunista pártnak, rendszerint elvesztette állását, és állandó zaklatásnak volt kitéve.

Békés egymás mellett élés [1953](http://hu.wikipedia.org/wiki/1953)-ban [Joszif Visszarionovics Sztálin](http://hu.wikipedia.org/wiki/Joszif_Visszarionovics_Szt%C3%A1lin) meghalt. Utódja, [Nyikita Szergejevics Hruscsov](http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyikita_Szergejevics_Hruscsov) a Szovjet Kommunista Párt XX. kongresszusán elítélte Sztálin bűneit és a békés egymás mellett élés politikáját hirdette meg.

Kémkedés az űrből [1956](http://hu.wikipedia.org/wiki/1956) után az amerikaiak a Lockheed [U–2](http://hu.wikipedia.org/wiki/U%E2%80%932) repülőgéppel több mint 20 000 méter magasság biztonságából figyelhették meg a szovjet ipari és katonai komplexumokat. [1960](http://hu.wikipedia.org/wiki/1960). május elsején azonban a később [U–2 incidens](http://hu.wikipedia.org/wiki/U%E2%80%932_incidens) néven híressé vált válság nyitányaként az egyik ilyen kémrepülőt a szovjet [légvédelem](http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A9gv%C3%A9delem&action=edit&redlink=1) lelőtte. Az amerikaiak ezután egyre [modernebb kémrepülőket](http://hu.wikipedia.org/wiki/SR%E2%80%9371_Blackbird) fejlesztettek ki, majd [kémműholdakat](http://hu.wikipedia.org/wiki/Felder%C3%ADt%C5%91_m%C5%B1hold) is fellőttek az űrbe. Az első amerikai műhold, az [Explorer–1](http://hu.wikipedia.org/wiki/Explorer%E2%80%931) fejlesztését és indítását végző csoportot irányítója lett. [Szergej Koroljov](http://hu.wikipedia.org/wiki/Szergej_Pavlovics_Koroljov) vezetésével fejlesztették ki a Szovjetunióban az [R–7 Szemjorka](http://hu.wikipedia.org/wiki/R%E2%80%937_Szemjorka) és a [Szojuz](http://hu.wikipedia.org/wiki/Szojuz_hordoz%C3%B3rak%C3%A9ta) hordozórakétákat. - Az ötvenes évek kiélezett fegyverkezési és technológiai versenyhangulatában az amerikai közvélemény szinte csapásként élte meg, amikor a szovjetek 1957. október 4-én fellőtték az első Szputnyikot.

-8-

Az [űrkorszak](http://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%B0rt%C3%B6rt%C3%A9nelem) tehát [1957](http://hu.wikipedia.org/wiki/1957)-ben kezdődött a Föld első [mesterséges holdjának](http://hu.wikipedia.org/wiki/Mesters%C3%A9ges_hold) ([Szputnyik–1](http://hu.wikipedia.org/wiki/Szputnyik%E2%80%931)) az indításával. Annak érdekében, hogy az Egyesült Államok visszavegye a kezdeményezést, létrehozták a Nemzeti Aeronautikai és Űrügynökséget, vagyis a NASA-t létrehozó törvényt. Az űrkutatás másik két fontos eseménye az ember első [űrrepülése](http://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%B0rrep%C3%BCl%C3%A9s) ([Vosztok–1](http://hu.wikipedia.org/wiki/Vosztok%E2%80%931), Jurij Gagarin [1961](http://hu.wikipedia.org/wiki/1961)) és az első [holdraszállás](http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Holdrasz%C3%A1ll%C3%A1s&action=edit&redlink=1) ([Apollo–11](http://hu.wikipedia.org/wiki/Apollo%E2%80%9311), [1969](http://hu.wikipedia.org/wiki/1969)).

A szuezi válság a [Szuezi-csatorna](http://hu.wikipedia.org/wiki/Szuezi-csatorna) [államosítása](http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81llamos%C3%ADt%C3%A1s) miatt kitört nemzetközi konfliktus és [Egyiptom](http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyiptom) ellen folytatott közös izraeli-brit-francia háború volt 1956. október 29. és november 7. között. Az 1950-es évek elején a karizmatikus Nasszer elnök Egyiptomot köztársasággá alakítja, nagyszabású társadalmi-gazdasági átalakításba fog. A szuezi invázió elsődleges célja Nasszer hatalmának csökkentése, megdöntése lett volna. A szuezi válság fordulópont volt Nagy-Britannia és Franciaország számára, nagyhatalmi nimbuszuk és nemzetközi tekintélyük újabb súlyos csorbát szenvedett.

Az [arabok](http://hu.wikipedia.org/wiki/Arabok) és [Izrael](http://hu.wikipedia.org/wiki/Izrael) közti konfliktus –A [19. század](http://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad) második felében [Európában](http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa) felerősödő [antiszemitizmus](http://hu.wikipedia.org/wiki/Antiszemitizmus), valamint az ez időben kialakuló [cionista mozgalom](http://hu.wikipedia.org/wiki/Cionizmus) miatt egyre fokozódott a zsidók bevándorlása az akkori [Palesztina](http://hu.wikipedia.org/wiki/Palesztina) területére. A különböző méretű bevándorlási hullámoknak ([alíjáknak](http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Al%C3%ADj%C3%A1&action=edit&redlink=1)) köszönhetően növekvő számú zsidó telepek ([kibúcok](http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kib%C3%BAc&action=edit&redlink=1) és később a [mósávok](http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%B3s%C3%A1v&action=edit&redlink=1)) egy idő után a helyi [arab](http://hu.wikipedia.org/wiki/Arabok) lakosok és arab vezetők egy részében ellenérzéseket váltottak ki. Az 1917-es Balfour-nyilatkozat, melyben a britek támogatják a [cionistákat](http://hu.wikipedia.org/wiki/Cionizmus) egy [zsidó](http://hu.wikipedia.org/wiki/Zsid%C3%B3k) "nemzeti otthon" létrehozásában [Palesztinában](http://hu.wikipedia.org/wiki/Palesztina), azzal a kikötéssel, hogy ez nem jár együtt a területen élő más népek önrendelkezési jogainak csorbulásával. A kérdés a [hidegháborúnak](http://hu.wikipedia.org/wiki/Hidegh%C3%A1bor%C3%BA) köszönhetően kapott világpolitikai súlyt, mivel az [Amerikai Egyesült Államok](http://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok) feltétlen támogatását élvező Izrael ellenében a [Szovjetunió](http://hu.wikipedia.org/wiki/Szovjetuni%C3%B3) (miután kezdetben támogatta a független Izrael létrehozását, és elismerte az új államot) az arab államokat nyerte meg magának. A kétpólusú világrend felbomlása és néhány végeredményben eredménytelen békekezdeményezés azonban nem vetett véget a konfliktusnak, melyben mindkét oldal az [emberi jogok](http://hu.wikipedia.org/wiki/Emberi_jogok) szempontjából kifogásolható eszközökkel él. Jórészt a konfliktus hozadéka a [palesztinok](http://hu.wikipedia.org/wiki/Palesztina) nemzettudatának kialakulása, de a sokszínű [zsidóság](http://hu.wikipedia.org/wiki/Zsid%C3%B3s%C3%A1g) [nemzetté](http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzet) kovácsolódása is.

Az el nem kötelezettség a tömbönkívüliség elvét valló államok elnevezése, azon államoké, amelyek nem csatlakoztak egyik katonai tömbhöz sem. Az el nem kötelezettek nemzetközi mozgalma az 1955. évi bandungi értekezlethez nyúlik vissza, céljaik a nemzetközi megértés, a konfliktusok békés megoldása, a kis népek szabadsága, a gyarmatosítás minden formájának megszűntetése s általában a világbéke érdekében. Gyorsan jelentkeztek azok az államférfiak is, akik vállalkoztak e fenti eltökéltségből születő mozgalom vezetésére: Tito, Nehru és Nasszer. 1955-ben összehozták 29 ázsiai és afrikai ország bandungi értekezletét, hogy megfogalmazzák elképzelésüket az új világrendről, amely nemcsak a leszerelésre és a gazdasági-kulturális együttműködésre, hanem a népek önrendelkezési jogára is épül. Ők hárman ültek össze 1956 júliusában Brioniban, hogy megfogalmazzák a mozgalom megszervezésének hajtóerejét adó felismerést: „A békét nem lehet elérni megosztással, hanem a világméretű kollektív biztonság megteremtésével és a szabadság birodalmának terjesztésével, valamint egyik ország másik feletti uralmának felszámolásával”. Hogy az ezzel a jelszóval induló szervezkedés elvigyen 25 ország állam- és kormányfőjének belgrádi csúcsértekezletéhez, ahol a közös tevékenység alapjává tették az elvet: „A békés koegzisztencia az egyetlen alternatívája a 'hidegháborúnak' és annak a lehetőségnek, hogy az nukleáris katasztrófává nő át”.

-9-

A kubai rakétaválság : Cubában [Fidel Castro](http://hu.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro) [gerillái](http://hu.wikipedia.org/wiki/Gerilla-hadvisel%C3%A9s) 1959. január 2-án győztesen vonultak be [Havannába](http://hu.wikipedia.org/wiki/Havanna), sikerült megdönteni [Batista](http://hu.wikipedia.org/wiki/Fulgencio_Batista) rendszerét. Hruscsov segítséget ajánl az ekkor még nem kommunista Castrónak. Időközben kubai emigránsok a [CIA](http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zponti_H%C3%ADrszerz%C5%91_%C3%9Cgyn%C3%B6ks%C3%A9g) segítségével megpróbáltak visszatérni (Disznó-öböl), de az akció nem sikerül. Castro elfogadja a szovjet segítséget, 1962-ben öt közepes hatósugarú szovjet rakétaezredet telepítettek Kubába, egy U–2-ről lefényképezték a telephelyeket. J.F. [Kennedy](http://hu.wikipedia.org/wiki/John_Fitzgerald_Kennedy) követelte a rakéták kivonását, miközben 18 rakéta robbanófej éppen úton volt Kuba felé. Hruscsov kihátrált, a rakétákat mindössze két héttel a telephelyek felfedezése után kivonták. A [kubai rakétaválság](http://hu.wikipedia.org/wiki/Kubai_rak%C3%A9tav%C3%A1ls%C3%A1g) a világot az [atomháború](http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Atomh%C3%A1bor%C3%BA&action=edit&redlink=1) szélére sodorta.

A vietnami háború : A vietnami háború 1959 és 1975 között szárazföldi háborúként Dél-Vietnam, valamint Kambodzsa és Laosz határ-menti területein, illetve légiháborúként Észak-Vietnam felett zajlott. A háború alapvetően a francia gyarmati hadsereg végső veresége után 1954-ben ideiglenesen kettéosztott Vietnam újraegyesítéséért folyt, amely során ideológiai alapon [Kína](http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADna) és a [Szovjetunió](http://hu.wikipedia.org/wiki/Szovjetuni%C3%B3) a [kommunista](http://hu.wikipedia.org/wiki/Kommunizmus) a Ho Si Minh vezette Észak-Vietnamot, míg az [USA](http://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok) Dél-Vietnamot támogatta. Kezdetben az amerikai katonai tanácsadók által kiképzett Dél-Vietnami Hadsereg csapatai próbálták felszámolni a délen az esőerdőkben és a kiterjedt föld alatti alagútrendszerekben bujkáló és a vidéki falvakat uraló ellenállók és gerillák (vietkong) csapatait.

Az amerikai politika és hadvezetés az 1960-as évek közepén úgy döntött, a tanácsadók és kiképzők mellé harcoló amerikai katonákat is küld a térségbe. [1964](http://hu.wikipedia.org/wiki/1964). [augusztus 7-én](http://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_7.) két romboló elleni vélt támadásra reagálva az Egyesült Államok kongresszusa elfogadta az úgynevezett Tonkini-öböl határozatot, amely széles jogköröket biztosított [Lyndon B. Johnson](http://hu.wikipedia.org/wiki/Lyndon_B._Johnson) elnök számára a háború kiterjesztésére. Johnson azonnal elrendelte az észak-vietnami ipari és katonai létesítmények bombázását. A [televízió](http://hu.wikipedia.org/wiki/Telev%C3%ADzi%C3%B3) közvetítette, arcvonal nélküli [gerillaháború](http://hu.wikipedia.org/wiki/Gerilla-hadvisel%C3%A9s) kegyetlensége, illetve a hadkötelezettséggel szembeni ellenállás az amerikai [békemozgalmak](http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ke) megerősödéséhez vezetett. Észak-Vietnam felett ugyanekkor légiháború dúlt. Az amerikai bombázók a teljes észak-vietnami ipart lerombolták, bár a szovjet és kínai gazdasági és katonai támogatás miatt ez nem rengette meg az országot.[1967](http://hu.wikipedia.org/wiki/1967). [április 4-én](http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_4.) [Martin Luther King](http://hu.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King) hevesen kritizálta az amerikai részvételt a vietnami konfliktusban, és azt javasolta, hogy a háborúellenes és a polgárjogi mozgalmak egyesítsék erejüket. New Yorkban 100 000, San Franciscóban 50 000 ember tüntetett a háború ellen. A New York-i tüntetők között jelen volt egy maroknyi Vietnamban harcolt veterán is, akik a „Vietnami veteránok a háború ellen” név alatt vonultak fel. [Április 28-án](http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_28.) letartóztatták [Muhammad Ali](http://hu.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Ali) nehézsuljú ökölvívó világbajnokot, mert vallási meggyőződésére hivatkozva megtagadta a bevonulást.

[1968](http://hu.wikipedia.org/wiki/1968) végére körülbelül 536 000 amerikai volt Vietnamban. A novemberi elnökválasztást [Richard Nixon](http://hu.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon) nyerte, hivatalba lépése után az amerikai csapatok Vietnamból történő fokozatos és lassú kivonulását határozta el. Az USA próbálta a déli országrész függetlenségét elérni, de észak nem volt hajlandó engedni követeléséből, miszerint minden külföldi katona hagyja el az országot, szűnjön meg az ország kettéosztottsága és tartsanak választásokat. Az amerikai és az észak-vietnami küldöttség végül a dél-vietnami küldöttség tudta nélkül 1972-ben megállapodott. A békeszerződés aláírása után az Egyesült Államok 1973-ban ki is vonult az országból. A [párizsi békeszerződés](http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1rizsi_b%C3%A9keszerz%C5%91d%C3%A9s_%281973%29&action=edit&redlink=1) aláírása [1973](http://hu.wikipedia.org/wiki/1973). [január 27-én](http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_27.) hivatalosan is lezárta az Egyesült Államok vietnami konfliktusban való részvételét. A támogatás nélkül maradt Dél-Vietnam ereje megtört, az északiak a békeszerződést megszegve 1975-ben lerohanták Dél-Vietnamot, és elfoglalták a [déli fővárost](http://hu.wikipedia.org/wiki/Ho_Si_Minh-v%C3%A1ros). A két ország [1976](http://hu.wikipedia.org/wiki/1976)-ban [Vietnami Szocialista Köztársaság](http://hu.wikipedia.org/wiki/Vietnam) néven hivatalosan is egyesült. A harcok során becslések szerint 3–5 millió vietnami halt meg, illetve 58 000 amerikai vesztette életét.

## -10-

1. **Jugoszlávia a II. világháború után**
2. **Az Informbüro**
3. **Összefoglaló ismétlés**
4. **Jugoszlávia az 50/60-as években**
5. **Jugoszlávia a 70-es években**
6. **Összefoglaló ismétlés**

**V. téma: Szisztematikus ismétlés**

1. **Ipari forradalom**
2. **Imperializmus**
3. **Szerbia a XIX – XX. században**
4. **Az I. világháború**
5. **A II. világháború**
6. **A régi és új Jugoszlávia**
7. **A modern világ**
8. **Összefoglaló ismétlés**
9. **Összefoglaló ismétlés**
10. **Összefoglaló ismétlés**
11. **Évzárás**