**Unirea Principatelor Române**

*Ex 4/ pag 139* Stabilește importanța unificării Moldovei și Țării Românești.

Unirea Moldovei și a Țării Românești a fost cauzatã de întreaga evoluție istorică a poporului român și de unii factori de ordin intern și extern, premergători realizării Unirii. Dezvoltarea capitalismului pe arena mondială, formarea statelor naționale în centrul Europei au influențat dezvoltarea social economică și politică a Principatelor. Prin dubla alegere a lui A.I. Cuza a fost făcut cel mai important pas și a fost creată o condiție esențială pentru căpătarea independenței naționale. A fost deschisă calea reformelor care aveau să înlăture relațiile semifeudale și să creeze instituții moderne burgheze, impuse de dezvoltarea capitalismului. A fost înfăptuită prima etapă a deplinei unități politice a poporului român, fapt ce a avut un larg răsunet în rândurile românilor aflați sub stăpânire străină.

*Ex 6/ pag 139* Alexandru Ioan Cuza a fost numit „omul epocii“. Justifică această apreciere.

Alexandru Ioan Cuza a fost primul domnitor al principatelor Române, un revoluționar, politician și critic, ce a activat în anii 1859-1866. Acesta a fost ales domnitor al Moldovei la 5 ianuarie 1859, iar la 24 ianuarie 1859 devine domnitor al Țării Românești. Acest lucru a avut loc datorită unuia dintre raționamentele lui A.I. Cuza – politica faptului împlinit. Odată ce Poarta a acceptat dubla alegere, domnitorul începe a implementa câteva reforme pentru întărirea economică, politică și socială a principatelor. Alexandru Ioan Cuza pune bazele legislației adoptând codul penal și codul civil, adoptă reforma agrară prin care în urma secularizării averilor mănăstirești reusește să împropietărească țăranii cu pământ după numărul de vite. Prin intermediul reformei învățământului a fost introdus învățământul primar obligatoriu, alfabetul latin și sunt deschise școli și universități. Tot în această perioadă are loc și crearea Camerei de Comerț și adoptarea Codului Comercial. Este proclamat principiul egalității tuturor în fața legii și plata obligatorie a impozitelor de către toate păturile sociale. Însăși crearea unui singur parlament și unificarea armatei au făcut din principate, care mai târziu capătă denumirea de România, un stat mai puternic și dezvoltat. Chiar dacă după abolirea lui Ioan Cuza, principatele se destramă, acesta este primul domnitor care a introdus ideea realizabilă de unire a principatelor, fapt și pentru care a fost consacrat drept „omul epocii“.

**Reformele lui Alexandru Ioan Cuza și modernizarea societății românești.**

Enumerați toate reformele înfăptuite de A. I. Cuza și scopul acestora

* Secularizarea averilor mănăstirești – decembrie 1863
* Reorganizarea instituțiilor statului – 2 mai 1864
* Reforma electorală
* Reforma agrară – august 1864 (împroprietărirea țăranilor cu pământ)
* Reforma învățământului și legea instrucțiunii – învățământul primar obligatoriu și gratuit, alfabetul latin, se deschid școli și universități : Iași în 1860 și București în 1864
* Reforma justiției (Codul Penal și Codul Civil) – 1864-1865
* Unificarea administrației și a armatei
* Întemeierea Casei de economii - 1864

**Instituirea monarhiei constituționale. Constituția de la 1866.**

*Ex 2/ pag 145* Realizează un tabel unde vei prezenta etapele unificării Italiei.

|  |  |
| --- | --- |
| *Etapele Unificării Italiei* | |
| Prima etapă  1859-1861 | * Războiul franco-italiano-austriac din 1859 * Mișcarea maselor populare din 1860 |
| A doua etapă  1866 | * Războiul prusaco-italiano-austriac (contra Austriei) din 1866 |
| A treia etapă  1870 | * Războiul franco-prus 1870-1871 * Alipirea Romei la Regatul Italian * Roma - capitala Regatului Italian 1871 |

*Ex 5 /pag 145* Caracterizează factorii externi ce au favorizat unificarea Italiei

* Un rol important în unificarea Italiei au jucat revoluțiile de la 1848-1849, care a reînviat puterea națională. Influența societăților secrete, foarte numeroasă la acea vreme, au contribuit la răspândirea idealurilor revoluționare. Printre cei mai importanți din Italia s-au numărat Carbonarii, Oleandrii și Neo-Guelfii. Astfel mișcarea națională condusă de Camillo Cavour și Giuseppe Garibaldi au ajutat la creșterea conștiinței naționale.