**Politikai irányzatok a XIX. század második felében**

**NAT 2020, 11. évf. tk. 19-22. o.**

1. **A keresztényszocializmus kezdetei – tk. 22/14:**

előzmények:

lásd a katolikus egyház helyzetének megrendülését a XIX. sz. 2. felében

ennek okai:

* 2. ipari forradalom → természettudományos felfedezések → technikai újítások → vallási tételeket megcáfolták
* munkásság, városi polgárság nagy része egyház- és vallásellenes lett
* kultúrharc (pl. Németo.: Kulturkampf!): polgári állam létrejötte → oktatás, házasságkötés kikerült az egyház kezéből
* olasz egység: 1870-ben az olasz csapatok bevonultak Rómába → Pápai Állam megszűnt → pápa (IX. Pius) a „Vatikán foglya” lett (nem ismerte el az olasz államot!)

↓

egyház válasza: elzárkózás!

változás: **XIII. Leó** pápa idején – **tk. 21/13:**

**1891:** „Rerum Novarum” kezdetű pápai enciklika (pásztorlevél) – **tk. 21. o. alsó forrás**

lényege: katolikus egyháznak reagálnia kell a modern társadalom kihívásaira →

* állam feladata: munkások védelme törvényekkel, tisztességes munkáért tisztességes bér
* egyház feladata: szociális gondoskodás → keresztény szakszervezetek létrejötte

↓

jelentősége: megvetette a keresztényszocializmus alapjait →

keresztényszocializmus fajtái:

* ker. szoc. szakszervezetek
* ker. szoc. pártok: Franciaország

Ausztria → Karl Lueger, bécsi polgármester

1. **A liberalizmus és a konzervativizmus**
2. liberalizmus:

* már nem számított forradalmi eszmének, ld.: polgári átalakulás lezárult!
* problémák: 2. ipari forr., polgári állam kialakulása → állam beavatkozott a gazdasági és a társadalmi életbe → ez ellenkezett a liberálisok eszméivel

de: liberálisok elismerték a polgári állam pozitívumait → liberalizmus célja átalakult → **jóléti állam** **megvalósítása** (állampolgárok számára minél szélesebb körű szabadságjogok biztosítása mellett)

1. konzervativizmus:

* megerősödött a liberalizmussal szemben, de meg is újult → kialakult az újkonzervativizmus: társadalmi feszültségek kezelése az állami szociálpolitika révén (kisemberek érdekeinek védelme)

1. **A nacionalizmus:**

* átalakult a XIX. sz. 2. felében, ennek oka:

**1860-1871:** nemzetállamok kialakulása befejeződött (olasz egység, német egység)

↓

nacionalizmus harciasabb, erőszakosabb lett:

* soknemzetiségű államoknál (pl. Habsburg Bir.): többségi nemzetek elnyomták a kisebbségeket
* nagyhatalmaknál:

terjeszkedési, hódítási törekvések, lásd:

* Orosz Bir.:

**pánszlávizmus:** szláv népek egyesítése orosz vezetéssel → célja: Balkán megszerzése a szláv népek védelmében (ld: Oszmán Bir. hanyatlott → hatalmi űr → keleti kérdés!)

* Németország:

**pángermán eszme** → célja: befolyás biztosítása Közép-Európában

* Franciaország:

**revansizmus** → célja: Elzász-Lotharingia visszaszerzése Németo-tól (1870-71: porosz-francia háborúban veszítették el, revansot akartak venni!)

* Nagy-Britannia:


**gyarmati terjeszkedés** → célja: világuralmi törekvés!, lásd:

**Cecil Rhodes** brit gyarmati politikus – **tk. 68. o. középső forrás**: brit faji felsőbbrendűségre hivatkozik → **Afrika** minél nagyobb részét brit uralom alá hajtani → É-D irányú brit gyarmatbirodalom Afrikában – **tk. 69/3-4.** →

C. R. Dél-Afrikában megalapította:

Észak- és Dél-Rhodesiát (mai Zambia és Zimbabwe)

**a brit faji felsőbbrendűségről lásd még az alábbi karikatúrát!!!:**



**lényege:**

lényege: a brit uralom terjesztése Afrikában a kereszténység jegyében, brit áruk felvevőpiaca és nyersanyagforrása (terület teljes gazdasági kiaknázása) →

a karikatúrán a pap prédikációja közben skót whiskyvel itatják a néger bennszülöttet, miközben aranyat sajtolnak ki belőle!

1. **A munkásmozgalom a XIX. század 2. felében:**

előzmények:

2. ipari forradalom → nagyvállalatok, monopóliumok kialakulása → több 1000 munkás egy helyen → szerveződéseik:

- szakszervezetek

- munkáspártok

↓

Internacionálé: Nemzetközi Munkásszervezet

1. Internacionálé: 1864, London

de: marxisták ↔ anarchisták → anarchisták vezérét, **Bakunyint** kizárták → szervezet meggyengült, majd felbomlott

1. Internacionálé: 1889, Párizs (nagy francia forr. évfordulóján!) – **tk. 20. o. felső forrás**

kezdeményezője: Friedrich Engels (Marx 1883-ban meghalt!)

tagjai:

európai munkáspártok

hosszú távú cél: hatalom megragadása (proletárdiktatúra)

rövid távú cél: általános, titkos választójog, 8 órás munkaidő, fizetett ünnepnapok, pl. május 1.

irányzatok a munkásmozgalmon belül:

1. anarchisták:

* tagadták az államot → proletárdiktatúrát is → II. Internacionálé kizárta őket!

de:

jelentős befolyás Európában: Oroszo., Olaszo.

módszerük: terrormerényletek, lásd: **tk. 21/12, ill. az alábbi példák**:

1898: Erzsébet királyné (Sissy) meggyilkolása Genfben

1900: Umberto olasz király meggyilkolása

1901: William McKinley USA-elnök meggyilkolása

1. forradalmi szocialisták (kommunisták v. marxisták):

* céljuk: proletárdiktatúra
* több eur-i szociáldemokrata pártban teret hódítottak, pl:
* Németo: Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg
* Oroszország:

**1898: OSZDMP** létrejötte → 2 irányzat:

1. forradalmi szocialisták (bolsevikok):

* vezetőjük: Vlagyimir Iljics **Lenin – tk. 22/15**
* helyzetük: kezdetben kisebbségben voltak, de többséget szereztek → elnevezés:

**bolsevikok** (bolsinsztvo: többség)

* programjuk:

**permanens (folyamatos) forradalom - tk. 22. o. alsó forrás, lényege:**

polgári demokratikus forradalom → cárizmus megdöntése → polg. dem. rendszer → proletárforradalom → polg. dem. rendszer megdöntése → proletárdiktatúra (meg is valósult, lásd 1917 eseményeit!)

társadalmi háttér:

Oroszo. bekapcsolódott ugyan a 2. ipari forradalomba, de az orosz munkásság elképesztő nyomorban élt (ld. XIX. sz. eleji Ny-Eur.), + még: elnyomó cári rendszer!

1. mérsékeltek (mensevikek)

* centrista irányzat, lényegét lásd alább
* az 1903-as és 1904-es kongresszuson kisebbségbe kerültek

1. revizionisták:

* elnevezés: a forradalmi marxizmus ideológiáját felülvizsgálat (revízió) alá akarták venni, ennek okai:

1. ipari forr. hatásai Nyugat-Európában →

* gazdasági fejlődés
* szociális vívmányok: 8 órás munkaidő
* polgári jogok: munkásság választójogot kapott (1884, Anglia)

↓

nyugat-európai munkásság helyzete javult

↓

hatalom megragadása túlhaladottá vált

↓

revízió fő képviselője: **Eduard Bernstein** (német) – **tk. 20/11 + forrás mellette**

programja:

* proletárdiktatúra helyett: **demokratikus szocializmus**
* állami tulajdon helyett: vegyes tulajdoni szerkezet (állami, szövetkezeti, magán)

↓

Internacionálé elítélte a revizionistákat

de:

elterjedt Nyugat-Európában (a változások őket igazolták!): Németo., Ausztria

**Németország: gothai program** (1875) → Német Szociáldemokrata Párt (SPD) születése → bekerültek a parlamentbe (ld. Bismarck: általános választójog) → revizionisták jelentős erő, de a vezetés a centristák kezében maradt (lásd alább)

1. centristák:

elnevezésük: köztes álláspontot foglaltak el a forradalmi marxisták és a revizionisták között, pl. mensevikek Oroszo- ban

de: gyakorlatilag a revizionisták politikáját követték!