Az **1867-es osztrák-magyar kiegyezés** (más néven a dualizmus rendszere) az Osztrák Császárság és Magyarország közötti politikai kompromisszum eredménye volt, amely az Osztrák-Magyar Monarchia létrejöttéhez vezetett. Az alábbiakban részletezem az okokat, a közös ügyeket, valamint a magyar államszervezet politikai intézményeit, eszméit és ideológiáit.

**A kiegyezés okai**

1. **Nemzetiségi és politikai feszültségek:**
   * Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése után Magyarországon megerősödött a nemzeti önállóság iránti vágy.
   * A Habsburg Birodalom azonban centralizált irányításra törekedett, ami Magyarországon erős ellenállásba ütközött.
2. **Gazdasági szükségszerűség:**
   * A Habsburg Birodalom gazdasági helyzete jelentősen meggyengült az 1859-es szárd–osztrák háború és az 1866-os porosz–osztrák háború vereségei miatt.
   * A modernizációhoz és a gazdasági fejlődéshez stabil belpolitikai helyzetre volt szükség.
3. **Nemzetközi nyomás:**
   * A poroszok által vezetett Német Szövetség erősödése és az olasz egységtörekvések arra kényszerítették a Habsburgokat, hogy stabilizálják helyzetüket a birodalmon belül.
4. **Magyar politikai elit kompromisszumkészsége:**
   * Deák Ferenc vezetésével a magyar politikai elit elfogadta, hogy a Habsburgok uralkodóházának fenntartása közös érdek.
   * Az 1865-ös Deák-párt által képviselt irányvonal alapozta meg a tárgyalásokat.

**A közös ügyek**

A kiegyezés során létrejött a két önálló állam, Ausztria és Magyarország, amelyek csak néhány „közös ügyben” működtek együtt:

1. **Külügy:**
   * Az Osztrák-Magyar Monarchiát a külpolitikában egységesen képviselték.
2. **Hadügy:**
   * Közös hadsereggel és hadügyminisztériummal rendelkeztek.
3. **Államadósság:**
   * A birodalom pénzügyeinek egy része közös maradt, különösen az államadósság kezelése és a közös költségek finanszírozása.

A közös ügyeket egy **közös minisztérium** irányította, amelynek tevékenységét a közös delegációk (osztrák és magyar) ellenőrizték.

**A magyar államszervezet és politikai intézmények**

1. **Törvényhozás:**
   * A magyar országgyűlés (kétkamarás rendszer: Főrendiház és Képviselőház) ismét működni kezdett, széles jogkörrel.
   * A törvényhozás a belügyek, oktatás, gazdaság, igazságszolgáltatás terén önálló döntéseket hozhatott.
2. **Kormányzat:**
   * Magyarország saját minisztériumokkal és kormánnyal rendelkezett, élén a miniszterelnök állt.
   * Az első felelős kormány gróf Andrássy Gyula vezetésével alakult meg.
3. **Igazságszolgáltatás:**
   * A magyar bírósági rendszer önálló lett, az igazságszolgáltatás átláthatóbbá és modernebbé vált.

**Eszmék és ideológiák**

1. **Deák-párti liberalizmus:**
   * Deák Ferenc kompromisszumos politikája a szabadságjogok megőrzését és a Habsburg-házzal való együttműködést hangsúlyozta.
2. **Dualista eszme:**
   * Az államszervezet dualisztikus felépítését támogató eszme a két ország egyenrangúságára helyezte a hangsúlyt.
3. **Nemzeti önállóság:**
   * A kiegyezés ellenére erősödtek a magyar nemzeti törekvések, különösen a nemzetiségek jogainak bővítésében és a kulturális autonómiában.
4. **Modernizáció és gazdasági fejlődés:**
   * A korszakban megindult a magyar gazdaság modernizációja, amelyet a dualista rendszer stabil alapja tett lehetővé.

A kiegyezés hosszú távon stabilitást hozott, de nem oldotta meg a nemzetiségi kérdéseket, amelyek az első világháborúig éleződtek. A Monarchia kettős államszerkezete ugyan sikeres kompromisszumként indult, de később válsághoz vezetett.