Politikai eszmék és pártrendszer (kormánypárt, közjogi ellenzék, agrármozgalmak, világnézeti pártok) a dualizmus kori Magyarországon

A magyarországi pártstruktúra kezdetei

A Bach-rendszer 1859-től kezdődött átalakítási kísérlet (1860. októberi diploma, majd az 1861. évi februári pátens) nyomán Ferenc József 1861 áprilisában összehívta a magyar parlamentet azzal a céllal, hogy az elfogadja a Habsburg Birodalom új, centralizált politikai struktúráját, amely szerint a felállítandó birodalmi Képviselőházban a Magyar Királyság képviselői erős kisebbségben lettek volna.

A Budán összeült magyar országgyűlés azonban egyhangúlag elutasító álláspontra helyezkedett, a képviselők két nagy csoportja között a különbség az volt, hogy az elutasítást milyen módon adják az uralkodó tudtára:

* A Teleki László (majd Tisza Kálmán, Madarász László) vezette úgynevezett Határozati párt, mivel nem ismerte el Ferenc Józsefet törvényes uralkodónak és alapvetően a magyar függetlenséget tartotta az egyedüli lehetséges tárgyalási alapnak, ezért az álláspont határozatban történő közlését javasolta
* A Deák Ferenc (és Andrássy Gyula, Lónyay Menyhért) vezette úgynevezett Felirati párt a Pragmatica Sanctio alapján elismerte az uralkodót, igyekezett fentartani a párbeszédet, így feliratot kívántak megfogalmazni

Teleki László öngyilkossága után végül a feliratiak győzedelmeskedtek, de a Ferenc Józsefnek küldött feliratba belekerült az uralkodó trónigényének a megkérdőjelezése, amely után az uralkodó feloszlatta az országgyűlést, amelyet majd csak 1865-ben hívott össze újra

Az 1865-ben összeült, a kiegyezést előkészítő országgyűlésen négy nagyobb politikai csoport, párt jelent meg:

* Deák párt (Felirati párt utóda): a legnagyobb létszámú, a kiegyezést támogató kormánypárt Andrássy Gyula vezetésével
* Konzervatívok: a Deák pártot jobb oldalról támogatók
* Balközép párt (Határozati párt utóda): Tisza Kálmán vezetésével, pusztán csak egy perszonáluniót szerettek volna Ausztriával
* Szélsőbal párt (a Határozati párt radikális képviselőiből): Teleki László programját, azaz a függetlenségi törekvést hirdették, elutasították a kiegyezést.

A kormánypártnak ezek után úgynevezett közjogi ellenzékét képezték azok a pártok a dualizmus alatt, amelyek programjukban megkérdőjelezték vagy át akarták erőteljesen alakítani a dualista berendezkedést

A kiegyezést követő párstruktúra és kormányok

A kiegyezést követő pártstruktúra és pártprogramok (1867-75):

* A kiegyezést (Deák Ferenccel a háttérben) az Andrássy Gyula vezette Deák párt hozta létre és védelmezte az 1867 utáni parlamentben:
  + Heterogén társadalmi rétegek jelentek meg benne: nagybirtokos arisztokraták, kiegyezéspárti középnemesség, pesti nagypolgárság, konzervatív főpapság
  + Fő programja: a kiegyezés rendszerének stabilizálása és fenntartása
  + A kialakított rendszerben fontos volt, hogy a kiegyezést elutasító ellenzék ne kerülhessen hatalomra
* A legnagyobb ellenzéki párt, a Tisza Kálmán vezette Balközép párt volt:
  + Homogénabb társadalmi bázis: tiszántúli protestáns középbirtokosok
  + Programja az 1868-ban közzétett „bihari pontok”: elutasították a közös ügyeket, önálló magyar hadsereget, pénz- és kereskedelemügyet, diplomáciai képviseletet követeltek (azaz csak perszonáluniót Ausztriával)
* A Szélsőbal vagy ’48-as párt Madarász József vezetésével elvileg ’48-as alapon (áprilisi törvényekben megszabott kapcsolat Ausztriával) állt, azonban a gyakorlatban ’49-es (függetlenségi) politikát vitt