***Tema 2* Marea Unire a românilor din 1918**

**Sfatul Țării – organ legislativ al Basarabiei**

*Importanța Marii Uniri a Românilor din 1918*

România întregită s-a realizat într-un context istoric deosebit, prin trei momente succesive, pe cale democratică, prin adunări cu caracter reprezentative: unirea Basarabiei, a Bucovinei și a Transilvaniei cu țara-mamă.

Începea totuși munca titanică de a încorpora aceste vaste teritorii la țară, ceea ce s-a dovedit a fi o misiune dificilă. Teritoriul noului stat român s-a dublat, iar populația la fel. Capacitatea industrială a țării a crescut de trei ori, mai ales datorită unirii Transilvaniei și Bucovinei care beneficiază de investiții austro-ungare. Discrepanțele sociale între noile teritorii și cele ale vechiului regat au au reprezentat doar una dintre prolemele cu care se confrunta România interbelică. Instabilitatea politică este una din caracteristicile României interbelice, cu toate acestea guvernele din această perioadă au respectat promisiunile făcute cu ocazia războiului. Una dintre acestea fiind reforma electorală și cea agrară, mai exact împroprietărirea țărilor prin exproprierea marilor proprietăți funciare. Reforma agrară a fost terminată în 1921, împroprietărindu-se aproximativ 1.4 m de familii cu circa 6 milioane dee hectare. Însă reforma nu a rezolvat problema agriculturii din cauza fărâmițării proprietății pe termen lung, slabei productivități și lipsa mașinilor agricole moderne. O altă reformă este reforma electorală ce s-a bazat pe eliminarea votului cenzurat și introducerea celui universal. Toți bărbații peste 21 de ani puteau dețineau dreptul de vot, cu excepția militarilor, magistraților și femeilor. Aceasta a dus la o democratizare a vieții românilor și la o explozie de partide pe șcena politică.

Unirea a reprezentat un stimul enorm pentru dezvoltarea economică a țării. Cel mai mult a beneficiat industria a cărei producție s-a dublat față de perioada antebelică. Au apărut ramuri slab exploatate precum industria siderurgică și chimică iar cea alimentară s-a dezvoltat considerabil. Cu toate acestea agricultura a rămas ocupația de bază pentru 70% de români. Structura etnică a țării a suferit modificări semnificative: au crescut minoritățile naționale precum maghiari, germani, evrei și ucraineni. Drepturile acestora au fost consemnate în noua Constituție din 1923 care prevedea egalitatea tuturor cetățenilor indiferent de naționalitatea.

În concluzie putem afirma că Marea Unire din 1918 a fost “gura de aer” de care aveau nevoie provinciile istoricești românești. Iar în perioada interbelică România Mare a suportat schimbări semnificative. Unul dintre acestea fiind dezvoltarea economică, implementarea reformelor agrare și electorale, adoptarea unei noi Constituții. Toate acestea și multe alte schimbări au influențat modul de gândire a societății. În cele din urmă, unirea provinciilor românești într-un singur stat a fost una dintre cele mai inteligente mișcări înfăptuite de poporul român.