**1. otázka Predpoklady VFR:**

1. **Myšlienkové a ideové**:

* Francúzski osvietenci: Ľudia, ktorí išli dobíjať Bastilu, či tí, ktorí sa zišli v Generálnom zhromaždení francúzskych stavov mali nejaké idei a predstavy- veľkí kritici ako napr. ***Voltaire***.
* Encyklopedisti: Encyklopédia je kniha ktorá sa značne rozšírila a priniesla širšiemu okoliu nové myšlienky.
* Francúzske salóny: dospievali v nich k novým riešeniam.
* Sociálny utopisti: Najradikálnejší predstavitelia vo Francúzsku, ktorí predostierali najradikálnejšie riešenia spoločnosti vo Francúzsku.

1. **Zahranično-politické**
2. **Vnútropolitické a hospodárske**

**Priebeh VFR**: Len náčrt, doplniť si!!!

1. **1789-1792-** Je to najrevolučnejšie obdobie. Prechod od absolutizmu ku konštitučnej monarchii, prijatie ústavy, vznik republiky. Máj 1789- panovník zvolal stavy, pretože chcel zmeniť daňový systém. Kráľ sa so stavmi nedohodol, dochádza k revolucionizmu a dobitiu Bastily.
2. **1793-1795**- obdobie revolučného teroru. K moci sa dostávajú jakobíni a najviac sa realizuje systém popráv gilotínou.
3. **1795-1799**- obdobie vlády direktória. Revolučné sily sú unavené a hľadajú nejaký kompromis

**Francúzski sociálni utopisti**

**JeanMeslier** (1664-1729)

Vidiecky kňaz, ktorý sa stal známy prácou ,, *Závet*“ načrtával podoby ideálneho usporiadania spoločnosti= ako rodina. Ľudia si navzájom pomáhajú a vláda je zverená na základe volieb tým najmúdrejším a najskúsenejším. Poukazuje na zásady tolerancie a humanizmu v spoločnosti.

,,Želám si aby všetci veľký muži na svete a celá šľachta mohla byť obesená a uškrtená vnútornosťami kňazov.“  
(Rovnako známy je aj výrok ***Diderota***: ,,...s črevami posledného kňaza poďme uškrtiť posledného kráľa.“)

Podľa ***Mesliera*** by všetci ľudia mali vlastniť bohatstvo spoločne a rovným dielom ho aj využívať. ,,v blaženosti a príjemnosti života a to pod vládou a vedením tých najmúdrejších.“ => kritizuje súkromné vlastníctvo.

Kritizuje súdobú spoločnosť, pretože nevychádza z požiadaviek mravnosti a zásad prirodzeného práva.

Ľudské šťastie zabezpečuje mier medzi ľuďmi- vzájomný vzťah bez lží a pokrytectva. Hlavným problémom spoločnosti je podľa neho existencia súkromného vlastníctva.

**Etienne Gabriel Morelly**

O jeho osudoch a živote vieme veľmi málo- nevieme ako zomrel, narodil sa 1717.

Vydal prácu *Zákonník prírody*- obraz života francúzskej spoločnosti pred revolúciou, kde upozorňuje že aj panovníci a tí čo riadia spoločnosť by mali venovať viac pozornosti vzťahom medzi ľuďmi.- kedysi sa nikto nevyvyšoval.

Zákony ľudskej prirodzenosti sa nemenia, avšak kazí sa ich morálka. Ľudská spoločnosť je šťastná- ak žije podľa zákonov prírody. Príroda zariadila všetko múdro a dala všetkým ľudom do vienka rovnaké city a potreby a z toho vyplýva prirodzená rovnosť ľudí. Zverila nám spoločné vlastníctvo- zem a každý ju môže rovnako využívať.

Hojnosť všetkého je väčšia než môžeme spotrebovať, avšak nemôžeme ich zbierať bez práce a úsilia.

Problémom spoločnosti je predovšetkým existencia súkromného vlastníctva, pretože zákonodarcovia porušili múdre zákony usporiadania prírody a otvorili tým dvere všetkým zločincom =>**zrušenie súkromného vlastníctva**.

Napísal 6 diel: *Basiliada* a iné...  
**Gabriel Bonnotde Mably (1700-1785)**

Jeho mladší brat je známy ako filozof ***Condillac*** a bratranec tvorca encyklopédie ***d´Alambert***

Vo svojich prácach sa zaoberá??????????????????

Ľud má právo zvrhnúť takú vládu, ktorá nie je v súlade s požiadavkami rozumu

Práca *O zákonodarstve, alebo zásadách zákonov*- umenie zákonodarcu spočíva predovšetkým v obmedzovaní potrieb štátu. Každý zákon, ktorý dokáže znížiť spotreby štátu je múdry.  
Taktiež kritizoval súkromné vlastníctvo.   
  
**Rastif de la Bretonn**

Jeho projekty novej spoločnosti vychádzali z dobrej znalosti života bežného človeka vtedajšieho Francúzska. Napísal niekoľko utopistických románov v ktorých sa zaoberal plánmi budúcej premeny spoločnosti.

Sociálne utopistické názory a projekty sa však nepremietali iba vo filozofii, literárnej oblasti ale aj v umení, vede a technike.

Presadzovali robenie architektúry aj pre bežných ľudí- ***Etienne Boullée*** a ***Clode Nicolas Ledoux-*** nie len pre vyššie vrstvy, ale aj pre bežných ľudí=> napr. knižnica, systém vodovodu. V návrhoch vylúčili všetky ozdoby, základom má byť prostota, účelnosť, nezdobnosť geometrie a stavby majú ísť v súlade s prírodou.

**2. Prednáška 10.10.2012**

**Zahranično-politické predpoklady VFR**

* Francúzsko v 18. storočí je typom ,,dvojtvárnej mocnosti“- z hľadiska geopolitického, čo znamená, že chcelo byť mocnosťou, ktorá dominuje na kontinente- v Európe, kde bude najsilnejšie, ale Francúzsko chcelo po vzore rozrastu Britskej ríše aj koloniálnou mocnosťou. To si vyžaduje značné finančné prostriedky- silnú ekonomiku aj armádu a na to Francúzsko nemalo. Francúzsko malo na to predpoklady za vlády Ľudovíta XIII. aj Ľudovíta XIV, ale od vlády Ľudovíta sa tieto predpoklady vyčerpávajú, Francúzsko sa oslabovalo a všetci sa spoliehali (aj poradcovia panovníka Ľudovíta XV. a Ľudovíta XVI.) že výhody ktoré Francúzsko má postačujú aby mohlo realizovať takúto politiku.
* Má ciele kontinentálne, ale aj námorné a koloniálne. Francúzsko malo záujem dominovať v Európe, ale taktiež mať aj svoje kolónie. Na to je nevyhnutná armáda aj ekonomika, aby mohlo Francúzsko realizovať politiku dvojtvárnej mocnosti- Francúzsko na to ale nemalo dostatok prostriedkov.
* Francúzska sila však spočívala na domácich základoch.

Predpoklady, ktoré Francúzsko malo, ale postupne sa vyčerpávali. Tieto predpoklady boli:

1. **Veľké a relatívne homogénne územie**
2. **Poľnohospodárska sebestačnosť**: vyvážali v 16. a 17. storočí, lebo poľnohospodárstvo produkovalo a na základe toho si mohli dovoliť aj zvyšovať početnosť armády
3. **Vysoká populácia-** dovoľovala zvyšovať početnosť armády (Napr. v roku 1659-30 tisíc vojakov; v roku 1710 už 350 tisíc vojakov)

**Územné zisky** Francúzska od 16. storočia neboli veľké, no stáli mnoho financií a ľudských životov. Napr. Ľudovít XIV. viedol 4 veľké vojny ale územné zisky boli nepatrné. Francúzsko bolo silné, ale problém geostretegický začal v priebehu 18. storočia narastať, lebo muselo Francúzsko čeliť nepriateľom na rôznych frontoch. Viaceré mocnosti sa usilovali oslabiť Francúzsko. Nie všetkým sa páčilo postavenie Francúzska na kontinente, rpeto narastá jeho geostrategický problém. Francúzsko napriek rozlohe a počtu obyvateľstva nebolo natoľko silné, aby sa stalo superveľmocou.

Výrazne **oslabeniu Francúzska** napomohla politika Veľkej Británie v 18. storočí=-> Veľká Británia sa skonsolidovala už začiatkom 18. storočia začína dobiehať a predbiehať vyspelé štáty akými bolo aj Francúzsko-  je vysokou konkurenciou kontinentálnym mocnostiam. Jej najväčším súperom na kontinente bolo Francúzsko- to si Británia uvedomovala. Angličania chcú dobíjať, mať kolónie a neobávať sa v nich Francúzska- preto **podporujú mocnosti na kontinente=> potenciálnych nepriateľov Francúzska**, ktorí bojujú proti Francúzsku, aby ho vyčerpali (Británia ich podplácala, nákup žoldnierov, pôžičky) Tým sa Francúzsko dostáva do zložitej situácie. Táto britská politika bola v priebehu 18. storočia úspešná. To nútilo Francúzsko k tomu, že nebolo schopné bojovať proti snahám Veľkej Británie ovládnuť námorný obchod, tak ako v predchádzajúcom období. Strácalo konkurencie schopnosť Veľkej Británii, ktorá v koloniálnej politike začala jednoznačne dominovať. Británia na základe toho zvyšovala svoju námornú prevahu aj náskok v koloniálnej politike, čo sa Francúzom nepáčilo.

V druhej polovici 18. storočia začalo Francúzsko strácať to čo si vydobylo v koloniálnej oblasti v predchádzajúcom období. V roku **1763** **stratilo** **Francúzsko** **Kanadu** čo bolo veľkým víťazstvom Veľkej Británie. Británia porazila najväčšieho koloniálneho konkurenta a stáva sa v koloniálnej politike neobmedzenou mocnosťou. Francúzsko bolo aj hospodársky a politicky oslabené- prehralo boj byť koloniálnou mocnosťou.

Ďalším významným zahranično-politickým faktorom, ktorý Francúzsko oslaboval aj vnútro-politicky bola finančná pomoc anglickým osadníkom. V roku 1776, kedy dochádza k vojne za nezávislosť, Francúzi videli v tom šancu ešte zvrátiť politiku predchádzajúceho obdobia, zvrátiť dominanciu Británie z hľadiska koloniálnej politiky, šancu oslabiť Britániu.

Preto Francúzi podporovali kolonistov- anglických osadníkov, aby oslabili Veľkú Britániu. Dokonca si Francúzsko požičalo peniaze, aby ich ďalej požičalo anglickým kolonistom, hoci vedeli že im tieto prostriedky možno vrátia a možno nie. Francúzi podporovali osadníkov nie len finančne, ale aj armádou, čo tiež stálo finančné prostriedky a oslabovalo Francúzsko doma. Situácia v druhej polovici 18: storočia sa týmto len zhoršovala. To vedie z hľadiska zahraničnej politiky k vypuknutiu revolúcie.

Príklad vzniku USA 1776= je možné poraziť silnejšieho.

**Vnútropolitické predpoklady VFR**

    V druhej polovici 18. storočia je Francúzsko **despotické aj bez despotu**. Systém vlády ktorý vypracoval ***kardinál Richelieu*** a prehĺbil ***Ľudovít XIV***. sa za vlády ***Ľudovíta XV***. a potom nástupom vlády ***Ľudovíta XVI***. nedokázal udržať- neboli typmi panovníkov, ktorý by na základe svojej autority a poradných orgánov dokázali vytvoriť postavenie aké mal Ľudovít XIV.   Nasledovníci Ľudovíta XIV.  zdedili istú formu vlády, ale nevládli tak ako by si vyžadovala.

Nastali rozpory medzi spoločnosťou a politickým stavom, ktoré narastali a začali sa ukazovať radikálnejšie formy nespokojnosti. Zahraničná politika a armáda nie je taká úspešná čo tiež vyvoláva nespokojnosť v spoločnosti.

**Katastrofálna neúroda** v roku **1788** a z toho vyplývajúce povstania chudoby. Hrubý domáci produkt Francúzska v tomto období tvorí predovšetkým poľnohospodárstvo, kým v Anglicku už prebiehala priemyselná revolúcia (vo Francúzsku bol síce obchod aj manufaktúrna výroba, ale to je len nepatrné) Poľnohospodárstvo bolo v tom čase základ života francúzskej spoločnosti.

Ďalším problémom bolo v druhej polovici 18. storočia aj **nerovnomerné rozdelenie príjmov z prudkého hospodárskeho rastu Francúzska**. Veľké finančné prostriedky dávali na armádu, do zahraničnej politiky, a nie na rozvoj Francúzska. **Veľmi vysoké výdavky kráľovského dvora Versailles** , sčasti na prepych, ale aj na výboje a vojny. Versailles bolo mimo Paríža a to sa nepáčilo Parížanom, keďže tam sa investovalo a im sa nič neušlo- kým bolo sídlo panovníka v Paríži, tak sa niečo ušlo aj Parížanom.  Napr. ***Mária Antoinetta-*** madam Deficit- príčina problémov Francúzska.

**Politická organizácia Francúzska v období pred VFR**:  
    Problémy v tejto oblasti tiež viedli k revolúcii. Francúzsko je absolutistickou monarchiou, kráľ je Božím zástupcom na zemi. Spoločnosť je aristokratická, stavovská a založená na privilégiách. **Privilegované stavy**- duchovenstvo, šľachta, ktoré tvoria menšinu a neplatia dane (bolo to tak vo väčšine krajín v tej dobe). **Neprivilegované stavy**- tretí stav=> klasické rozdelenie spoločnosti vo väčšine európskych krajín, nie ej to nič mimoriadne.

1. **Prvým stavom** vo Francúzsku je na rozdiel od iných krajín  **duchovenstvo**- tvorí

ho niekoľko stotisíc ľudí z cez 30 miliónov obyvateľov Francúzska (čo bolo dosť veľa). Má najvýznamnejšie postavenie vo francúzskej spoločnosti. Má veľkú hospodársku silu- obrovské pozemkové vlastníctvo 10% pôdy a zisky z desiatkov, dary a pod. Nemuselo platiť dane! Neprispievalo štátu ekonomicky skoro nič. Vlastné administratívne zriadenie a vlastné **súdne tribunály** (štát ani panovník nemal právomoc riešiť problémy v duchovenstve, bolo to veľké privilégium). Raz za 5 rokov na cirkevnom zhromaždení sa odhlasoval dobrovoľný príspevok na štátne výdavky, čo bola jediná daň (ale oni rozhodli o tom kedy a koľko dajú).

Duchovenstvo **zabezpečovalo** matriky, školstvo aj verejnoprávne ustanovizne=> mnohým sa to naopak nepáčilo, keďže cenzurovali učenie podľa pravidiel cirkvi. Rozvíjali školstvo, ale cenzurovali ho- robili bohumilú činnosť/verejnoprospešnú, ale boli kritizovaní, že sa to nerobí dostatočne slobodne.      V 18. storočí nastal **úpadok reholí**- uvoľnenie disciplíny. Rehoľníci nežili asketicky, tak ako kázali – boli bohatí, dbali viac na materiálny, než duchovný život. Časté aféry v reholiach. To tiež netvorí dobrý obraz vo francúzskej spoločnosti.

Aj medzi duchovenstvom bola **nespokojnosť medzi vyšším a nižším duchovenstvom**. Nižšie duchovenstvo žijúce medzi poddanými (kňazi...) žilo rovnako ako oni, často boli títo kňazi nevzdelaní, chudobní. Vyššie duchovenstvo (biskupi, arcibiskupi...), kde úrady boli dedičné a zastúpené šľachticmi, žilo úplne inak. V období revolúcie preto mnohí chudobní kňazi podporili revolúciu a pridali sa na stranu revolúcie. Tretí stav v revolúcii podporila aj časť duchovenstva a časť šľachty.

Toto všetko nerobilo v spoločnosti dobrý obraz o duchovenstve. Chudobný ľud sa cítil utláčaní šľachtou aj duchovenstvom.

1. **Šľachta:**Druhý stav v spoločnosti- má podobne ako duchovenstvo mnoho výsad právnych aj hospodárskych. Vnútorne nie je jednotná- delila sa na **dvorskú, vidiecku** a**šľachtu taláru**=> tiež bol medzi nimi rozpor.

Najvyššie postavenie mala **dvorská šľachta** (už od kardinála ***Richelieu*** a ***Ľudovíta XIII***., ktorý sa začal obklopovať elitou francúzskej šľachty, ktorých si nasťahoval na kráľovský dvor. )- žili na dvore v blízkosti kráľa, bola tam korupcia (keď chcel niekto niečo vybaviť musel ísť cez nich), často dostávali dary a bohatli.

Rastie význam aj **šľachty taláru**= úradníckej šľachty a to rozširovaním administratívneho byrokratického aparátu. Úradníci boli väčšinou z radu tretieho stavu a službou kráľovi sa dostali do šľachtického stavu.

Medzi nimi existuje početná **vidiecka šľachta,** žijúca mimo Paríža na vidieku a po väčšine je chudobná hoci má isté postavenie a privilégiá, ale nemá peniaze (gróf s roztrhanými nohavicami). Nie sú spokojní so svojou chudobou. Preto sa táto šľachta aj s časťou šľachty taláru pridáva na stranu VFR. Dvorská šľachta sama nestačila na záchranu panovníka.

1. **Tretí stav:** Nemá žiadne privilégiá. Platí všetky dane a živí celú francúzsku spoločnosť. Jeho jednota pramení z opozície proti privilegovaným stavom. Je vnútorne najviac diferencovaný- od nevoľníka až k podnikateľovi=> 90% francúzskej populácie, ktorá patrí k tretiemu stavu. Ale iní život má napr. nevoľník a iné postavenie má nejaký podnikateľ, alebo obchodník, či sedliak s veľkou farmou. Tretí stav bol najnespokojnejší ak najdiferencovanejší. Nie je spokojní ani ten čo nemá nič, ani ten čo je bohatí, lebo toho zaťažili mnohými poplatkami. Šíria sa myšlienky ako dobre je v Anglicku, ako dobre to tam vyriešili.

**3. EURÓPSKA SECESIA**

VZNIK

- secesia bola **posledným univerzálnym umeleckým slohom v Európe**, pričom strediská mala aj v New Yorku a Chicagu

- vznikalakoncom osemdesiatych rokov 19. storočia a tvorivý vrchol dosiahla v nasledujúcej dekáde (v roku 1905 vlna tvorivosti poklesla a secesiu nahradil extrémny estetizmus)

- bola prvým slohom, ktorého korene neboli ponorené hlboko v európskych dejinách, naopak, bol to prvý skutočne nový sloh 19. storočia

- ovládla architektúru, maľbu, sochárstvo, ale **predovšetkým umelecké remeslo**

- bola **reakciou proti priemyslovej civilizácii**, proti priemyslovému braku, ktorý začal prenikať do všetkých oblastí života

- dovolávala sa návratu k remeselnej výrobe, ktorá bola považovaná za liek proti škaredosti

- vznikla **v Anglicku** a postupne sa rozšírila po celej Európe (je prirodzené, že sa reakcia na priemyselnú civilizáciu najprv prejavila vo Veľkej Británii, priekopníčke priemyselného rozvoja)

NÁZOV

- v jednotlivých krajinách mala rôzne pomenovanie

- v Anglicku a Francúzsku to bol **modern style**, v Belgicku **art nouveau**, v Nemecku **Jugendstil** a **Sezession**, v bývalom Rakúsko-Uhorsku takisto Sezession, v Taliansku **liberty**, v umeleckých kruhoch Barcelony a Valencie **modernisimo**

**-** secesio - latinsky znamená oddeliť - umelci sa chceli oddeliť od konzervatívneho spolku výtvarníkov a založili vlastný progresívny spolok - vo Viedni, Berlíne a Mníchove zakladali mladí umelci takzvané secesie - zoskupenia, kde sa zhromažďovali všetci umelci, ktorí sa chceli vedome dištancovať od akademického umenia

ZNAKY

- za hlavné znaky sa považuje ornamentálnosť, plošnosť a záľuba v neobyčajných farbách a estetickom využití rozličných materiálov

- odmietla pravidlo rovnej čiary a pravého uhla, prednosť mala **zakrivená vlnitá čiara**, ktorá vyvoláva dojem nenásilného pohybu v ploche, pocit vzdušnej ľahkosti, pôvabu a slobody

- v podstate išlo o grafický dekoračný štýl, ktorý sa využil na predmetoch

- bezprostredným inšpirátorom secesného umelca bola **príroda, najmä svet rastlín**

- prírodné motívy, najmä kvety sa ocitli v nenahraditeľnej úlohe vo výzdobe skla, keramiky, striebra, textilu, ale aj nábytku

- ťažiskovou témou je **téma ženy** ako nositeľky vysokých duchovných hodnôt a ako personifikácia erotických vlastností, **jej vlasy** sú obľúbeným prvkom secesie

- farebnosť mala svoju symboliku:

• žltá znamenala radosť, život, svetlo • modrá a zelená – neskutočno

• čierna – posol ducha • biela – sklamaná nádej alebo smrť

- na jednej strane sa secesia pokúšala ozdraviť život, ale na druhej strane predstavovala dekadenciu, cynizmus až morbídnosť, znamenala únik od skutočnosti do sna a fantázie, využila kult erotiky a smrti

- niektorým vetvám secesie poslúžila ako inšpirácia neogotika (maľované sklo, vlnité tvary), jasné tóny rokoka 18. storočia, manierizmus, symbolizmus

- secesní remeselníci študovali **umenie Japonska**, Jávy, umenie moslimského sveta (japonské umenie sa v tom čase stalo najväčším orientálnym vplyvom v Európe)

PRÚDY

- v secesii sa rozvíjali dva odlišné prúdy:

1. zoomorfne naturalistický, ktorý chcel vyjadriť energiu sily a pohyb v tých najzákladnejších prejavoch a bunkách

2. umiernenejší, chladnejší s ornamentikou založenou na geometrických zákonitostiach

ARCHITEKTÚRA

- **prvá racionálna línia** využívala nové konštrukčné materiály ako železo, sklo a vychádzala z inžinierskych stavieb ako sú mosty a haly, jej cieľom bola účelovosť a relatívna jednoduchosť

- **druhá línia** priniesla návraty do minulosti inšpirované Orientom a ľudovým umením (asymetrická vlnivá línia a prebujnený dekorativizmus, tvarová a materiálová nápaditosť)

- v Belgicku bol najvýznamnejším priekopníkom secesie **Viktor Hort** – Solvayov dom a Ľudový dom (oba v Bruseli), ďalej to bol **Henry van de Velde**

- množstvo secesných diel sa zachovalo v Katalánsku a Barcelonu možno pokladať za jedinečný príklad secesného mesta; architekt **Antonio Gaudí** a jeho Vicensov dom, Chrám Svätej rodiny, Palác grófskej rodiny Guellovcov, ...

- priekopníkom nového umenia v Anglicku bol škótsky architekt **Charles Rennie Mackintosh**, ktorý pôsobil najmä v Glasgowe

- v britských súčasníkoch vzbudzovalo jeho novátorské umenie pohoršenie

- budovy Umeleckej školy v Glasgowe vynikajú pôsobivým riešením neomietnutej steny

- k najlepším architektom viedenskej školy patril **Josef Hoffmann** a jeho najvýznamnejšími dielami sú palác Stockletovcov v Bruseli a sanatórium v Purkersdorfe

- významným predstaviteľom chicagskej školy bol **Louis Henry Sullivan**, známe sú jeho obchodné domy v Chicagu

- na Slovensku to bol **Dušan Samo Jurkovič** - spolkový dom v Skalici, Sirotinec v Modre a Štefánikova mohyla na Bradle

SOCHÁRSTVO

- v sochárskom umení z konca 19. a začiatku 20. storočia dominuje výnimočná osobnosť Francúza **Augusta Rodina**, nedá sa zaradiť len do jedného umeleckého štýlu

- jeho najvýznamnejším dielom je Brána pekiel (nedokončil ju)

MALIARSTVO

- na utváraní secesného štýlu mal sotva niekto väčší podiel ako Angličan **Aubrey Vincent Beardsley** a Holanďan **Jan Toorop**

- významní maliari aj Rakúšan **Gustav Klimt** a Talian **Giovanni Segantini**

UMELECKÉ REMESLÁ

- ich nebývalý rozvoj patrí k najtypickejším znakom secesného obdobia

- dôležitý bol dizajn predmetov každodennej spotreby – stolný riad, kuchynské potreby, nábytok, sklo (vyskytujú sa napr. dúhové taniere, šperky, farebné okná, ..)

- **Arthur Silver** – založil manufaktúru vyrábajúcu lacné predmety pre stredné a ľudové vrstvy, ten istý model často stvárňoval tak v drahom ako aj lacnom materiály

- **Louis Comfort Tiffany -** po študijnom pobyte v Paríži sa vrátil do New Yorku a začal ako majiteľ firmy Glass and Decorating Company kariéru umeleckého sklára a návrhára interiérov (japonský a islamský vplyv); vytváral vysokohodnotné predmety z írisovaného skla – vitráže, vázy, lampy

- jeho najprestížnejšou zákazkou bolo zariadiť izby v Bielom dome

- v Paríži zohralo významnú úlohu pôsobenie obchodníka, zberateľa a vystavovateľa umeleckých diel Ďalekého východu, **Samuela Binga**

UMELECKÁ GRAFIKA

- uplatňovala sa predovšetkým v plagátovej a ilustračnej tvorbe; český maliar **Alfons Mucha**

**4.Priebeh revolúcie ( významné medzníky v priebehu Veľkej francúzskej revolúcie)**

**1. etapa – Konštitučná monarchia**

Od marca 1789 začali na vidieku nepokoje, ktoré sa postupne šírili aj do miest. Roľníci útočili na šľachtické sídla a mešťania si vytvárali vlastné samosprávy- komúny.

Od vlády Ľudovíta XIV tu vládol absolutizmus, čo nebola najvhodnejšia politika pre silnejúce myšlienky demokracie a rovnosti. Vtedajší kráľ Ľudovít XVI nevedel hospodáriť s peniazmi, čím zhoršil už zlú finančnú situáciu a štátna pokladňa bola skoro úplne prázdna. V tejto zlej situácii **zvolal generálne stavy (1789).** Trval však na tom, že aj tu majú mať 1. a 2. stav väčšie právomoci, proti čomu vystúpil **3.stav** a začal zasadať samostatne. Nazvali sa **Ústavodarným národným zhromaždením**. Jeho hlavným heslom bolo osvietenské: „Sloboda, bratstvo a rovnosť!“ Kráľ si myslel, že šľachta a duchovenstvo sa zľakne vystupujúceho 3.stavu a začnú platiť dane. No nestalo sa tak a keď videl, že sa situácia zhoršuje, snažil sa ho rozohnať, no dosiahol iba jeho väčšiu podporu. Nespokojní a rozbúrení Parížania nakoniec **14.7.1789** zaútočili na **Bastilu**, väzenie symbolizujúce útlak a všetko proti čomu bojovali. Začala sa teda revolúcia.

Počiatočné výsledky boli dosť sľubné: zrušili sa feudálne privilégia, poddanské povinnosti, cirkevný desiatok a bola prijatá **Deklarácia ľudských a občianskych práv** (občan ma určité práva, ktoré musí štát chrániť a rešpektovať).

Ústavodarné zhromaždenie vydalo ústavu, podľa ktorej sa Francúzsko stalo **konštitučnou monarchiou**. Kráľ vládol spolu s parlamentom a tu sa vytvorili 2 skupiny politikov: pravicový a lavicový. *Pravica* (girondisti) obhajovala už dosiahnuté práva a zmeny a *lavica* (jakobíni a cordeliéri) hlásala nové radikálne revolučné návrhy.

**2. etapa – Konvent**

Len čo sa vydala ústava, **kráľ** sa pokúsil utiecť do zahraničia a tam získať podporu, no bol chytený, **zosadený** z trónu a **uväznený**. Nový parlament **Konvent** zrušil monarchiu a **27.9.1792** bola vyhlásená **republika**. Hneď na druhý deň prestal platiť kresťanský kalendár a nahradil ho republikánsky.

Rok bol rozdelený podľa ročných období a týždne nahradené dekádami.

Nemal však dlhé trvanie a zakrátko bol odstránený, no pokladá sa za jeden zo znakov revolúcie.

Konvent rozhodol, že **kráľ bude popravený** ako vlastizradca, čo vyvolalo nepokoj ostatných mocností. Republika **zhabala cirkvi majetky**, bola zrušená náboženská sloboda a  tým zakázané kresťanstvo. V 1793 bol založený **Výbor pre verejné blaho**, ktorý mal kontrolovať revolučné opatrenia. Na čelo Výber a Konventu sa dostali **jakobíni**. Tí považovali demokraciu za nemožnú a posilnili ústrednú moc hlavne rôznymi čistkami.

Z parlamentu odstránili pravicových ale aj časť lavicových (hl. extrémnych) poslancov. Nastáva „**vláda gilotíny“,** obdobie teroru. Pod gilotínou končili všetci, čo nesúhlasili s názormi Konventu. Odstraňovali sa skutočný ale ja domnelí nepriateľa štátu. Nakoniec sa začali obviňovať aj jakobíni medzi sebou, čo viedlo k odsúdeniu ich vodcu **Maximiliánu Robespierra.**

**3. etapa – Direktórium**

Jakobínska politika sa zrútila a Konvent zriadil tzv. **direktórium** (vláda 5 direktorov, volených Radou starších). Do parlamentu sa vrátili zachránení girondisti (pravicový), prestalo prenasledovanie kňazov, začala voľnejšia, menej regulovaná politika. Bola vydaná **Nová ústava** 22.8.**1795**, ktorá prvý raz s právami občana spojila aj jeho povinnosti. Bol zavedený nový spôsob volenia, voliť mohli iba ľudia od určitej hodnoty majetku. Parlament mal 2 komory: **Rada starších a Rada päťsto**.

Do popredia sa dostal trh, ale štát tlačil viac bankoviek, než mohol vydať. Stali sa tak bezcennými, čo spôsobilo krízu v hospodárstve.

Pomoc prišla až zo strany republikánskej armády, keď generál **Napoleon Bonaparte** vyhnal z parlamentu lavicových poslancov. Obe komory ho za to zvolili za vodcu armády a v **1799** **zvrhol aj direktórium**.

**4.etapa - Konzulát**

Po zvrhnutí direktorov si Napoleon vynútil odhlasovanie nového štátneho systému – tzv. **konzulát.** Moc v krajine bola rozdelená medzi troch konzulov na desať rokov. Prvým konzulom sa stal Napoleon.

Francúzska revolúcia sa zdanlivo skončila neúspechom – opäť bola nastolená vláda jedného muža – začiatok vojenskej diktatúry

Časť historikov tvrdí, že revolúcia sa skončila Napoleonovým prevratom, časť jej definitívny záver datuje až odstránením Napoleona.

**Výsledok a význam revolúcie**: odstránila feudalizmus, vzniká jednotný trh, rušia sa colné priehrady, ovplyvnila ďalšie revolúcie, národnooslobodzovacie hnutia, Deklarácia – tvorila základ budúcich ústav.

***5. Rozpad španielskeho koloniálneho panstva na americkom kontinente***

Na začiatku 19. Storočia bola Latinská Amerika prevažne kolóniou dvoch európskych feudálne absolutistických štátov – Španielska a Portugalska.

Španielske dŕžavy = vicekráľovstvá

**1. La Plata** (dnešná Argentína, Uruguaj, Paraguaj a Bolívia)

**2. Nové Španielsko** (Mexiko a časť strednej Ameriky)

**3. Nová Granada** (Kolumbia, Panama, Venezuela, Ekvádor)

**4. Peru** (dnešné Peru a Chile)

Okrem týchto vicekráľovstiev ovládalo Španielsko aj Kubu.

Zatiaľ čo panstvo Portugalska sa na tomto subkontinente skončilo pokojnou cestou vyhlásením **nezávislosti Brazílie v roku 1822**, Španieli svoje kolónie húževnato hájili.

Španielska koloniálna sústava bola brzdou hospodárskeho, politického a kultúrneho rozvoja kolónií. Colné bariéry a zákazy znemožňovali vnútorný obchod. Španielska vláda zo strachu z konkurencie a v snahe udržať si obchodné zisky brzdila hospodársky rozvoj kolónií, zakazovala pestovanie tých plodín, ktoré sa dovážali z metropoly (olivy, vínna réva, ľan...). Veľký vplyv na španielske kolónie mala oslobodenecká vojna v Severnej Amerike.

Vojna za nezávislosť – 2 obdobia:

**1. obdobie: 1808-1814**

Bezprostredným podnetom k rozmachu oslobodeneckého hnutia v španielskych kolóniách boli udalosti z roku 1808 v Madride: **vpád francúzskych vojsk do Španielska, zvrhnutie Ferdinanda VII. Napoleonom a vyhlásenie Jozefa Bonaparteho za španielskeho kráľa** (vládol v rokoch 1808-1813 ako Jozef I.). Správy o ťažkých porážkach španielskych vojsk v metropole boli signálom k povstaniam v rôznych oblastiach španielskych kolónií v Amerike. V roku **1810** bola v hlavných koloniálnych mestách **Caracase, Quite, Buenos Aires a Bogote zvrhnutá španielska nadvláda**. V septembri 1810 sa revolučné hnutie rozšírilo do Mexika a Chile.

Najväčší rozmach dosiahol oslobodenecký boj v Mexiku. Na jeho čele stál kňaz **Miguel Hidalgo**. Bojoval nielen za nezávislosť zeme, ale i za to, aby bola Indiánom vrátená pôda, ktorá im bola odňatá a za zrušenie otroctva černochov. V roku 1811 boli povstalci porazení. Hidalgo a iní vodcovia povstania boli zajatí a popravení. V boji za slobodu pokračoval Hidalgov spolubojovník **José María Morelos**. Z Morelosovej iniciatívy bol v roku **1813** zvolaný **Národný kongres**, ktorý vyhlásil **nezávislosť Mexika** a prijal v roku **1814** **ústavu**. V roku 1815 však Španieli rozdrvili Morelosovu armádu a Morelosa zastrelili.

Vo **Venezuele** bola 5. júla 1811 vyhlásená **republika**. Vrchným veliteľom ich armády bol menovaný **Francisco de Miranda**. V ostatnej časti Novej Granady úspešne pracovali vlastenci na čele s **Antoniom Narinom**. V roku **1812** prešli španielske vojská do útoku proti venezuelskej republike a obsadili Caracas - **koniec prvej venezuelskej republiky**. Oslobodenecký boj však pokračoval pod vedením **Simona Bolívara** – vybudoval venzuelskú oslobodeneckú armádu, viedol útok na Caracas, kde druhýkrát vyhlásil republiku, ktorá však zanikla po porážke španielskym generálom **Pablom Morillom**.

Na území vicekráľovstva **La Platy** zohral významnú úlohu v boji za nezávislosť advokát **Mariano Moreno**, neskôr **Manuel Belgrano** a **José San Martín**. Tento boj bol komplikovaný rozpormi medzi **unitármi**, ktorí sa usilovali o premenu celého územia vicekráľovstva v jednotný, centralizovaný štát a medzi **federalistami**, ktorí boli za autonómiu provincií. Pokusy buenosaireskej vlády rozšíriť svoju moc na celú La Platu narazili na odpor jednotlivých provincií.

V roku 1811 rozdrvili paraguajské vojská oddiely buenosaireskej domobrany. V roku **1813** bola vyhlásená **nezávislosť Paraguaya**.

**2. obdobie: 1816-1825**

**1813** – Ferdinand VII. sa vracia späť na španielsky trón, obnovuje absolutizmus a svoje úsilie zameriava aj na potlačenie oslobodeneckého hnutia v kolóniách – koncom roka 1815 bola španielska koloniálna nadvláda obnovená vo väčšine Španielskej Ameriky s výnimkou La Platy.

Nový rozmach oslobodeneckého hnutia začal v roku 1816.

Keď v roku 1817 získal Bolívar pomoc od prezidenta Haitskej republiky, vylodil sa so svojimi spolubojovníkmi vo Venezuele, kde sa k nemu pripojili miestne partizánske oddiely.

**Národný kongres** zahájený **15. februára 1819 v Angosture** vyhlásil zriadenie **Kolumbijskej republiky**, ktorej súčasťou mali byť **Venezuela, Nová Granada a provincia Quito** (dnešný Ekvádor). Na čele novej republiky stál Bolívar. Pod jeho velením zasadzovali vlastenci drvivé porážky španielskym vojskám vo Venezuele a Novej Granade. V roku 1822 obsadili kolumbijské vojská Quito a tak bolo celé územie Kolumbijskej republiky oslobodené od Španielov.

**V Mexiku** ani po rozdrvení hlavných síl oslobodeneckého hnutia neustal partizánsky boj. Mexickí pozemkoví vlastníci a vyššie duchovenstvo, ktorí mali strach z obnovenia liberálnej španielskej ústavy z roku 1812 a z protifeudálnych a protiklerikálnych opatrení v metropole, sa usilovali o odtrhnutie Mexika od Španielska. Vodcom tohto hnutia bol **Augustín Itúrbide**, kedysi dôstojník španielskej armády, ktorý pomáhal potlačovať oslobodenecký boj. V roku **1821**, keď Iturbidova armáda obsadila hlavné mesto, bolo **Mexiko vyhlásené za nezávislý štát**. Nakrátko bola nastolená **Iturbidova diktatúra**, ale bola zvrhnutá a nastolené **republikánske zriadenie**.

V roku **1816** vyhlásil **Kongres v Tucumáne** nezávislosť nového štátu - **Spojených provincií La Platy** (neskôr nazvané Argentína). V roku 1817 podnikla ich armáda pod vedením Josého San Martína ťaženie cez Andy a vkročila na územie Chile. Spoločne s oddielmi chilských vlastencov, na ktorých čele stál Bernardo O’Higgins oslobodili krajinu od Španielov. V roku **1818** bola vyhlásená **nezávislosť Chile** v čele s **Bernardom O’Higginsom**. Z Chile sa San Martínova armáda preplavila v roku 1820 do Peru, roku **1821** obsadila hlavné mesto Limu, kde bolo **Peru vyhlásené za nezávislý štát**. Avšak veľká časť Horného Peru aj naďalej zostávala v rukách Španielov.

Na likvidácii tejto poslednej španielskej nadvlády na americkej pevnine mali rozhodujúcu zásluhu kolumbijské vojská. V roku 1823 vyslal Bolívar svoju armádu do Peru a v roku **1824** došlo k **bitke u Junina**, kde boli Španieli porazení a ustúpili. Rozhodujúca bitka sa odohrala **9. decembra 1824** **pri Ayacucha** a skončila **porážkou Španielov**. Tak bolo **oslobodené Horné Peru**, na ktorého území bola vytvorená republika nazvaná na Bolívarovu počesť Bolívia.

**Porážky u Junina a Ayacucha znamenali definitívne zrútenie koloniálnej nadvlády Španielska na americkej pevnine.** V roku 1826 kapitulovala posledná španielska posádka v pevnosti Callao (Peru). Zo svojich obrovských dŕžav v Latinskej Amerike si Španielsko udržalo iba Kubu a Portoriko. V roku 1822 uznala Washingtonská vláda, ktorá chcela nadviazať výhodné obchodné styky s mladými španielskoamerickými republikami a neskôr ich dostať pod svoj hospodársky a politický vplyv, samostatnosť týchto štátov.

***6. Úloha Napoleona Bonaparta vo francúzskych dejinách***

Napoleon získava významné postavenie vo Francúzsku vďaka jeho vojenským ambíciám a schopnostiam, ktoré ukázal ťažením v Taliansku a Egypte). V politickej oblasti upevnil moc, prezentoval rozumnú domácu vnútornú politiku, stal sa prvým konzulom a získal si na svoju stranu najmajetnejších vo Francúzsku.

1. ***Napoleon Bonaparte- ťaženie v Taliansku***

V Taliansku na konci 18.storočia prebieha národné hnutie za zjednotenie štátu. Na jar **1796** južná francúzska revolučná armáda pod vedením **Napoleona Bonaparta** prekročila Alpy a oslobodila severné časti Talianska spod nadvlády Rakúska. Začala **víťazné** **ťaženie do Talianska**, kde ich vítali ako osloboditeľov spod vlády rakúskych **Habsburgovcov**, španielskych, resp. neapolských ***Bourbonovcov***. Pod ochranou Francúzov boli založené **Cisalpínska a Transalpínska republika**= klientské republiky Francúzska na oslobodenom území spod nadvlády rakúskych Habsburgovcov.

Klientské republiky mali veľmi krátke trvanie, keďže rastie tlak protifrancúzskej koalície. V roku **1799** vpadli do severného Talianska rakúske a ruské vojská a Francúzi museli z týchto území ustúpiť, čím tieto **republiky zanikajú**. Zlú povesť si tu vytvorili aj samotní Francúzi- nadšenie pôvodných obyvateľov z oslobodenia postupne opadlo, nakoľko sa ukázalo že francúzski vojaci nie sú o nič lepší než rakúski- Napoleonovi dôstojníci keď videli bohatstvo a kultúrne pamiatky, začali lúpiť do Francúzska, čo sa Talianom nepáčilo.

1. ***Napoleon Bonaparte- ťaženie v Egypte***

**Napoleon Bonaparte** velil francúzskej armáde v **Egypte** (na základe úspechov v severnom Taliansku), ktorej úlohou bolo preniknúť cez Perziu až do Indie a ohroziť britské kolónie=> oslabiť postavenie Veľkej Británie. Útok na Veľkú Britániu nebol priamo možný, preto postupovali útokom na kolónie. Ťaženie bolo spočiatku úspešné- porazil odpor v Egypte, lenže jeho ďalší postup do Perzie a Indie bol zastavený: Napoleonova armáda bola nepripravená- bola vyzbrojená puškami, ktoré nemohli použiť kvôli piesku. Zostal uväznený v Egypte. Pozitívny dopad vpádu do Egypta- pri strieľaní našli Rosettskú dosku na základe ktorej **Jean-Francois Champollion*,*** ktorý bol tiež súčasťou expedície*,*rozlúštil hieroglyfy; negatívny dopad- delostrelci učením sa strieľať odstrelili sfinge nos.

1. ***Napoleon Bonaparte vo Francúzsku***

V situácii, keď sa **Napoleon Bonapart*e*** nachádzal v Egypte, dochádza k zmene politickej situácie vo Francúzsku, kedy sa začal pripravovať štátny prevrat nakoľko vláda direktória sa dostala do politických problémov. Keď sa Napoleon dozvedel o tom, že v Paríži sa **chystá prevrat** (od svojho brata **Jozefa,**ktorý bol jedným z členov direktória) nechal armádu v Egypte. Cesta do Paríža nebol jednoduchá, nakoľko Stredozemné more malo obsadené v tomto období (1799) anglické loďstvo- zložitou cestou sa vracal do Francúzska.

Vrátil sa do Francúzska , kde sa zapojil do štátneho prevratu **18. brumera 1799** –vzniká **konzulát ako nová vládna forma**; stal sa **jedným z konzulov a týmto vstupuje do politických dejín Francúzska kde začína presadzovať svoju politickú koncepciu**. Tento štátny prevrat nevyvolal vo Francúzsku žiadne veľké otrasy. Monarchistické vzbury boli potlačené, do štátnej správy bol zavedený poriadok, posilnená ústredná moc. ***Napoleon* získava politickú moc**. Tým že sa vytvára nová vládna forma, v roku 1799 je z jeho podnetu prijatá nová Ústava, ktorá už má inú podobu ako predchádzajúce legislatívno-právne normy.

V **decembri 1799** ***Napoleon*** dal schváliť **novú Ústavu**:

1. Nedovoláva sa už práv človeka a občana – mierna ignorácia Deklarácie práv človeka a občana.
2. Zdôrazňovala rovnosť pred zákonom
3. Umožňovala slobodu podnikania
4. Uplatňovala nedotknuteľnosť existujúcich vlastníckych pomerov
5. Zakazovala návrat emigrantov do Francúzska
6. Konfiškácia majetku emigrantov bola nezvratná
7. Deklarovala všeobecné volebné právo- moc majú bohatí.

(Práve poslednými bodmi 4-6 si získal náklonnosť Francúzov- otázka vlastníckych vzťahov. Tí, ktorí počas revolúcie rôznym spôsobom prišli k majetku si ho môžu nechať, nikto im na to nesmie siahnuť. Týmito bodmi si jednak získal na svoju stranu spoločnosť Francúzska; taktiež sa vytvorila okolo neho akási aureola významnej a vplyvnej osobnosti vďaka vojenskému ťaženiu predovšetkým do Talianska.) Týmto si Napoleon získal Francúzov.

1. ***Napoleon Bonaparte- boje s Rakúskom a Veľkou Britániou***

V roku **1800** **porazil** Napoleon **Rakúsko** a prinútil ho k podpísaniu mieru. ***Cisár František I.*** musel uznať francúzsku anexiu ľavého brehu Rýna (**zabral časť územia Svätej ríše rímskej národa nemeckého**). Rozšíril tým územia Francúzska=> zlepšila sa ešte jeho pozícia vo Francúzsku. Tým, že prinútil rakúskeho cisára k mieru, tak protifrancúzsky tábor (Prusko, Rusko, Rakúsko a Veľká Británia) zostal paralizovaný. Rakúsko pristúpilo na jednanie a Veľká Británia zostala mimo jednania. Napoleon si posilnil pozíciu v Európe.

Británia musela reagovať na túto situáciu V roku **1801** pristúpila aj **Veľká Británia** v **Amiens** k podpisu **kompromisného mieru** s Francúzskom. Na základe tohto mieru stiahol Napoleon svoje vojská z Egypta (bol aj rád že ich odtiaľ mohol stiahnuť- nemali silu na cestu do Perzie, ani na návrat do Francúzska, keďže Stredozemné more mali v rukách Angličania). Veľká Británia sľúbila **vrátiť Maltu** rádu Johanitov- maltézski rytieri.

1. ***Napoleon Bonaparte a jeho moc vo Francúzsku***

**Napoleon Bonaparte** získal **titul doživotného/prvého konzula**- prehlásil sa za neho. V roku **1801** bol uzavretý **konkordát s pápežom**- v priebehu revolúcie bola zrušená katolícka cirkev a všetci museli prejsť na novú vieru v období vlády jakobínov a ktorí nemuseli tak emigrovali; majetky katolíckej cirkvi boli zhabané a vo Francúzsku bola katolícka cirkev v dezolátnom stave. Kňazi existovali, ale nemohli vykonávať svoju činnosť. Napoleon našiel kompromis ako obnoviť postavenie katolíckej cirkvi, ale zároveň získať isté výhody pre seba- spojenectvo pápeža uzavretím konkordátu a tým opäť posilnil svoje postavenie doma, aj v rámci Európy.

V roku **1804** sa Napoleon **prehlásil za cisára,** aby si ešte viac upevnil postavenie. Aj pápež bo prítomný keď si Napoleon sám položil cisársku korunu na hlavu. Tým že sa stal cisárom mal aj **nový erb cisára** (orlica je typickým znakom; na plášti orol= silný bojovník; včely ako pracovitosť)

Bol prijatý **občiansky zákonník** ,,*Code civil*“. **21. marca 1804**- oficiálne vyhlásený. Je to **prvý právny dokument**, na základe ktorého začína fungovať **právny systém občianskeho práva v Európe**. Po Napoleonovi Bonaparteovi ho prebrali aj ďalšie európske krajiny a dodnes občianske právo do istej miery vychádza z tohto občianskeho zákonníka, ktorý inicioval Napoleon.

Code civil: **záruka osobných slobôd.** Sloboda podnikania, zmluvná voľnosť, úprava vlastníctva. Posvätnosť súkromného vlastníctva. **Základné zásady**: formálna rovnoprávnosť, posvätnosť súkromného vlastníctva. Má **2 281 článkov** rozdelených do úvodného titulu a 3 kníh. V úvodnom titule a v 6 článkoch pojednáva o **neprípustnosti retroaktivity** (toto v predošlom období neexistovalo!). Zákaz odmietnutia spravodlivosti.

Prvá kniha pojednáva o osobných právach, spôsobilosti k právnym úkonom, o rodinnom práve (rodinné právo pred tým žiadna úprava neriešila).

Druhá kniha upravuje vlastníctvo a vecné práva k cudzej veci. Princíp slobody vlastníctva- čl. 544 definuje vlastníctvo ako právo užívať veci a disponovať nimi najabsolútnejším spôsobom.

Tretia kniha ,,*O rôznych spôsoboch nadobúdania vlastníctva*“ – dedičské a záväzkové právo, zásada zmluvnej voľnosť. Zaoberá sa aj susedskými vzťahmi.

Code civil akceptoval inštitúty, ktoré priniesla VFR. Rozvíja tradičné obyčajové právo. Rozvíja tradičné inštitúty obyčajového a rímskeho práva (najmä zmluvy, rodinné vzťahy, dedičské právo, susedské, manželské a rodičovské vzťahy).

Moc Napoleona vo Francúzsku sa stala neotrasiteľnou a tak začal realizovať svoju ambicióznu zahraničnú politiku- mala predovšetkým za cieľ to, aby sa Francúzsko stalo určujúcou a dominantnou mocnosťou v Európe aj vo svete.

Predal Luisianu USA, vďaka čomu získal finančné prostriedky.

V roku **1805** sa začínajú tzv. **Napoleonské vojny.**

**7.Viedenský kongres**

    Celú etapu dejín Európy konca 18. a začiatku 19. storočia uzatvárajú udalosti, ktoré súvisia s ukončením Napoleonských vojen. Po bitke pri Waterloo je Napoleon aj Francúzsko definitívne porazené a musí prijať mierové podmienky, ktoré diktuje protinapoleonská koalícia, do čela ktorej sa po roku 1812 nepriamo dostáva **Rusko**, ktoré zohralo podstatnú úlohu pri **porážke** ***Napoleona***. Udalosťou, ktorá na začiatku 19. storočia rozhodla a Európe aj svetu určila determinantu na základe ktorej sa vyvíja politický vývoj Európy v nasledujúcom období prvej polovice 19. storočia, bol Viedenský kongres.   
    **Viedenský kongres** sa koná v rokoch **1814-1815**. Nie je to jedno rázová záležitosť, ako to bývalo v predošlom období, kedy sa panovníci, či iní politickí dejatelia stretávali na jedno rázových akciách/aktivitách, ktoré mali presne ohraničené. Prvý krát v dejinách je tu stretnutie viacerých európskych mocností, ktoré sa koná nie v niekoľkých dňoch, ale v priebehu dvoch rokov. Bolo to dané aj tým, že:

* ***Napoleon*** po prvej porážke vytvoril druhé cisárstvo, čo tiež viedlo k pretiahnutiu rokovania do roku **1815** kedy bol ***Napoleon*** definitívne porazený pri Waterloo
* Kongres mal nie len politickú, ale aj **spoločenskú rovinu**- riešili nie len politické otázky na rokovaniach, ale popri politických rokovaniach využili predstavitelia čas aj na spoločenské stretnutia, divadelné predstavenia...=> bola to nie len politická, ale ja kultúrna udalosť, ktorá presiahla rámec jednej krajiny. Prvý krát sa tu ako nový tanec tancoval **valčík**, ktorý poznáme dodnes. Pri prvom uvedení bol považovaný za neslušný, erotický druh tanca, keďže tanečníci pri tanci boli blízko pri sebe.

    Zúčastnili sa ho všetky mocnosti**, ktoré sa rozhodujúcim spôsobom podieľali na porážke *Napoleona*,** však na rokovaniach vo Viedni **chýbali** dve významné politické veličiny tohto obdobia a to **osmanský sultán a pápež**. V tomto období už Osmanská ríša nie je tak významným hráčom, ako bola v predošlom období a z tohto dôvodu sa ani na rokovaniach nezúčastnila.   
Hlavní vyjednávači:

* Rakúsko- ***Klemens Wenzel von Metternich***
* Prusko ***Hardenberg*** a ***von Humbolt***
* Rusko- ***Nesselrode*** a***Rasoumoffski***
* Veľká Británia- ***Castlereagh*** a neskôr ***Wellington***
* Francúzsko- ***Talleyrand***

    Na Viedenskom kongrese riešili predovšetkým pojem hraníc po napoleonských vojnách. Ťarcha organizácie a priebehu Viedenského kongresu ležala najmä na pleciach ***Metternicha***( keďže Rakúsko bolo hosťujúcou krajinou predstaviteľov a ***Metternich*** bol tým ktorý **diktoval a staral sa o program** a celkový priebeh kongresu); boli tam zástupcovia z ďalších krajín -za Prusko Humbolt, za Rusko viacerí, za Britániu- tam sa aj menili zástupcovia. Zastúpenie- aj keď skôr len pozorovateľské malo aj Francúzsko- predstaviteľ, ktorý nemal nejaké slovo (keďže Francúzsko bolo porazenou krajinou)- nemal právo rozhodovať.    
O čom kongres rokoval**- dve zásadné otázky**, ktoré boli jeho obsahom:

* **Zásada legitimity**: na začiatku 19. storočia sa to v Európe akoby otriasalo. Panovníci sú od Boha a nikto nemá právo ich zvrhnúť, kto sa odváži bude potrestaný. Vo Francúzsku je panovník ***Ľudovít XVI***. popravený, je prijatá *Deklarácia práv človeka a občana* a na základe týchto udalostí dochádza ako keby k rušeniu stavovskej spoločnosti (štruktúry spoločnosti, ktorá bola niečím čo si nikto nevedel predstaviť, že by mohla byť nejaká iná- mysleli si že je táto štruktúra daná raz a navždy a nikto nemá právo ju meniť). Práve vo Francúzsku došlo k tomu, že legitimita bola narušená a preto sa Viedenský kongres snažil o presadenie zásady legitimity=> aby sa vývoj vrátil pred rok 1789; ako keby nebolo toho čo sa vo Francúzsku odohrávalo; navrátiť panovníkom, kniežatám i usporiadaniu spoločnosti pôvodný význam.
* **Zásada rovnováhy síl:** Druhá zásada mala rozmer výsostne politický- išlo o **nastavenie politických parametrov**, aby v Európe nedošlo k tomu o čo sa pokúsil Napoleon- vytvorenie jednej veľkej ríše v Európe (to čo sa podarilo Rímskej ríši, či ***Karolovi Veľkému***). Oni teda chceli vytvorenie akejsi rovnováhy síl. Nepripustia, aby v Európe niekto získal nadvládu.
* Rozhodovalo sa aj o politických otázkach, ktoré boli na programe dňa: H**ranice v Európe-** na základe dlhých rokovaní Viedenského kongresu a kompromisov sa rozhodli, že Francúzske hranice sa vrátia do pôvodnej podoby z pred roka 1792- t.j. to čo Francúzi získali výbojmi v 90. rokoch a Napoleonovými vojnami strácajú.
* Bolo rozhodnuté aj o **návrate dynastie** ***Bourbonovcov*** **do Francúzska**= Francúzsko bude opäť kráľovstvo, ale s tým, že ***Ľudovít XVIII***., ktorý sa vracia do Francúzska z azylu vo Veľkej Británii, už nebude vládnuť absolutisticky, ale bude spolupracovať s ostatnými stavmi v spoločnosti=> ***Ľudovít XVIII.*** musel pristúpiť na to, že Francúzsko bude kráľovstvom, ale bez absolutistického panovníka.
* Ako istá politická norma, ktorá sa vo Viedenskom kongrese začala presadzovať bolo to, že sa začína v politike realizovať tzv. **kvietizmus- politika kvietizmu** (*kviet*= pokojný, kľudný)=> aby nedošlo v Európe k revolúciám a vojnám. Rokujúce štáty sa dohodli na takej politike, aby nasledujúce roky boli kľudné- mierové. Všetky problémy ak by nastali v Európe by sa mali riešiť mierovou cestou.

=>> všetky tieto kroky mali smerovať k **zachovaniu monarchistického systému** (to sledovali všetci zúčastnení, dokonca aj Veľká Británia v ktorej už v tomto období majú významné miesto priemyselníci) Upustilo sa teda od všetkých zmien a udržal sa starý monarchický systém.

    Napr. vo Francúzsku aj v Európe sa vracali k autorom akým bol napr. aj ***Fenelo*** , ktorý bol filozofom 17. storočia. Kniha *Výklady zásad svätých.*   
    Ďalšou otázkou, ktorá bola prejednávaná, bol **návrat** ***Ľudovíta XVIII***. do Francúzska z azylu vo Veľkej Británii- boli prijaté zásady, ktoré nadiktovali francúzskemu panovníkovi ***Ľudovítovi XVIII.,*** ktoré má dodržať, aby ho ostatní panovníci akceptovali a pomáhali mu:

* **Žiadna absolutistická monarchia**
* Francúzsko má prijať **Ústavu**, ktorá obmedzí práva panovníka a dá právomoci zastupiteľskému zboru= stavom=> obnovenie stavovskej spoločnosti vo Francúzsku, ktorú revolúcia zlikvidovala.
* **Majetkové pomery**: Tí, ktorí počas revolúcie odišli(predovšetkým aristokracia z šľachty a duchovenstva) sa môžu vrátiť do Francúzska, ale už sa im nemusia vrátiť všetky majetky. Budú len postupne odškodňovaní. Vyplýva z toho, že aj zástupcovia vo Viedni si uvedomovali, že ak by sa vlastnícke pomery vo Francúzsku vrátili pred rok 1789 mohlo by to znamenať novú revolúciu vo Francúzsku. Vytvorila sa široká vrstva bohatých, ktorí zbohatli počas revolúcie a iste by sa majetkov len tak nevzdali. Vytvoril sa akýsi fond na odškodňovanie. Každý, kto kvázi kúpil majetok legálne- mal mu zostať. Ani cirkev nemohla dostať späť všetok svoj majetok a aj keď sa obnovuje jej postavenie a úloha vo Francúzsku akú mala pred tým, tak aj napriek náprave postavenie katolíckej cirkvi vo Francúzsku už nie je také, aké bolo pred rokom 1789. Ani cirkev nemohla získať späť svoj majetok. **Cirkev bola oslabená** a aj keď sa jej čosi vrátilo, postupne stále jej postavenie slablo a na konci 19. storočia prvý krát vo Francúzsku dochádza k **oddeleniu cirkvi od štátu**= Francúzsko je prvou európskou krajinou, kde došlo oficiálne k oddeleniu cirkvi od štátu na začiatku 20. storočia. Tomu výrazne prispel vývoj počas revolúcie, aj rokovania vo Viedni.
* **Francúzsko** muselo tým krajinám ktoré obsadilo, alebo s nimi viedlo vojny **zaplatiť vojnové škody vo výške 700 miliónov frankov**. Dnes je to nie je až taká veľká suma, ale vo vtedajších pomeroch to boli kvázi miliardy. Stratilo všetky dobyté územia.
* Francúzov výrazne oslabilo aj to, že muselo **odovzdať vojnové loďstvo** a tým sa Francúzsko výrazne **pribrzdilo aj v oblasti koloniálnej politiky**. Túto požiadavku presadzovala najmä Veľká Británia, ktorá mala záujem o koloniálnu politiku a týmto z nej Francúzsko na istý čas vyradila.
* Okrem toho, keďže najväčšiu zásluhu na porážke Napoleona a Francúzov malo **Rusko**, za svoje zásluhy bolo aj odmenené na Viedenskom kongrese tým, že **získalo Varšavské veľkovojvodstvo** (1806, keď ***Napoleon*** obsadil Prusko a Berlín chcel vyjsť Poliakom v ústrety tým, že z Pruského záboru vytvoril Varšavské veľkovojvodstvo). Varšavské veľkovojvodstvo bolo zrušené, dostáva titul **Poľské kráľovstvo- Kongresovka** a na základe Ruských zásluh bolo pričlenené k Rusku.

    Na Viedenskom kongrese teda bola podpísaná tzv. *Kongresovka*, ktorá znamená     vytvorenie **personálnej** **únie medzi Poľskom a Ruskom**, na základe ktorej je ruský     cár aj poľským kráľom (kráľom východnej časti Poľska). Rusko bolo do istej miery     spokojné- týmto sa jeho význam v Európe zvýšil.

* **Prusko**, ktoré sa tiež výrazne zaslúžilo na porážke Napoleona získalo predné **Pomoransko**(časť, ktorá je na severe Európy a predtým patrila Švédsku- Švédsko získalo tiež isté časti, takže súhlasilo s pripojením predného Pomoranska k Rusku) a **½ Saska.**
* **Švédsko** bolo spokojné, lebo aj keď stratilo oblasť na severe Európy, **získalo Nórsko**, ktoré bolo pred tým súčasťou Dánskeho kráľovstva. **Dáni** sa nezapojili do protinapoleonskej koalície, a preto boli **potrestaní tým, že stratili Nórsko**. V celom priebehu 19. storočia tvorí Švédsko a Nórsko jeden celok. Napoleonov maršal a švédsky kráľ ***Bernardotte*** posilnil postavenie Švédska v severnej časti Európy.
* V **Nemecku** nebola obnovená Svätá ríša rímska (zrušil ju Napoleon v roku 1806 a vytvoril Rýnsky spolok). **Rýnsky spolok bol zrušený** a namiesto neho bol **vytvorený Nemecký spolok**. Keďže bola zrušená Svätá ríša rímska, bol zrušený aj titul cisára Svätej ríše rímskej a rakúsky cisár bol už len rakúskym cisárom, ale keďže sa teraz vytvára Nemecký spolok, vyšlo sa v ústrety Rakúsku a **rakúsky cisár získal rozhodujúce postavenie v Nemeckom spolku**. **Sídlom** Nemeckého spolku sa stal **Frankfurt nad Mohanom,** v ktorom sídlil aj najvyšší orgán spolku- snem. Rozhodujúce postavenie v tomto Nemeckom spolku mali najväčšie nemecké štáty a samozrejme Rakúsko, ktoré v ňom malo určujúci vplyv. Týmto sa malo odvďačiť Rakúsku za boj proti Napoleonovi.

    Boli tu aj **snahy o obnovenie Svätej ríše rímskej národa nemeckého**, ale o to     nemala záujem predovšetkým Veľká Británia a Rusko, pretože nechceli aby sa     obnovilo silné postavenie Svätej ríše rímskej v rámci Európy a vyhovovalo im     roztrieštené Nemecko.

* **Taliani**, ktorí rovnako ako Poliaci a iné národy dúfali v zlepšenie postavenia, sa nedočkali. Postavenie Talianska sa nezmenilo, zostalo rozdelené a v strednom a severnom Taliansku má **rozhodujúce postavenie Rakúsko**- aj toto bolo odmenou pre Rakúsko. V Neapolsku a Pápežskom štáte boli obnovené predrevolučné pomery.
* **Švajčiarsko** získalo **3 nové územné celky** a na základe výsledkov rokovania Viedenského kongresu v roku 1815 **získava Švajčiarsko neutralitu**. Od roku 1815 až do dnes je Švajčiarsko neutrálnym štátom=> od tohto roku sa nikdy nepridávalo do žiadnych vojensko-politických organizácií. Nie je dodnes ani členom Európskej únie, ani NATO. Z neutrality ťaží politicky aj ekonomicky dodnes.
* **Vytvára sa nový štát= Belgicko**, ktoré vzniká z časti územia, ktoré patrilo pred tým Rakúsku- bolo to Rakúske Nizozemsko a spojilo sa s Holandskom, čím vzniká **Kráľovstvo spojené Holandsko.**
* Do rokovaní viedenského kongresu sa veľmi nezapájali **Angličania**, ktorí skôr **sledovali svoje koloniálne záujmy** a otázky územia v Európe sa ich veľmi netýkali. Na základe výsledkov Viedenského kongresu získava Veľká Británia to, čo chcela v koloniálnej politike. Francúzsko je oslabené a ona **získala územia**, ktoré patrili Francúzsku, alebo Španielsko a to: Cejlón, Maltu, osady Kapsko a Helgoland, Mauréciu, Trinidad... Británia bola spokojná s upravením pomerov v Európe na základe ktorých tam žiadna mocnosť nedominuje a taktiež sa uspokojili jej koloniálne záujmy.

    **Ruský cár**- ***Alexander I.-*** osobne sa zúčastnil aj na rokovaní Viedenského kongresu. Jedným z významných výsledkov Viedenského kongresu je aj **prijatie** **Svätej aliancie**- **otcom myšlienky** systému Svätej aliancie je ***Alexander I.***  Obsahom Svätej aliancie ku ktorej sa **nepripojila Veľká Británia**, ale ktorá sa stala súčasťou najmä **Ruska, Pruska** a**Rakúska** je, že predstavitelia týchto krajín sa dohodli a ďalší európsky panovníci sa k nimi pridali (napr. aj španielsky kráľ) na tom, že sa budú všetkými silami a prostriedkami snažiť o to, aby nedošlo k udalostiam, aké nastali vo Francúzsku v roku 1789. V ktorejkoľvek krajine, **keď bude ohrozená moc panovníka,** ktorý prijal systém Svätej aliancie, tak **ostatní mu pomôžu**=> snaha o posilnenie monarchistického systému. Snaha zachovať moc panovníkov. **Svätá**= panovníci majú moc od Boha, nie od ľudí a preto je ich moc legitímna, sú preto pomazaní panovníci.  
    Systém Svätej aliancie v nasledujúcom období fungoval- v 40. rokoch 19. storočia, keď  v Európe vypukli revolúcie, tak napr. aj v Uhorsku k porážke revolucionárov- uhorských vojsk pri Világoši- výrazne pomohli ruskí kozáci, ktorí prišli na pomoc rakúskemu cisárovi (1849).  
    Aj **Monreova doktrína** je tak isto istou odpoveďou na princípy Svätej aliancie- keď sa rozpadal Španielsky koloniálny systém, žiadali Európske krajiny aby im pomohli udržať si koloniálne panstvá. Práve prijatie Monreovej doktríny európskymi krajinami napomohlo tomu, že sa neuplatnil systém Svätej aliancie a Španielsko tak pomoc nedostalo.   
    Svätá aliancia bola systémom vzájomnej pomoci; politicko-vojenská organizácia; otcom tejto myšlienky bol ruský cár Alexander I.  
    To čo bolo prijaté na Viedenskom kongrese môžeme nazvať spravodlivou politikou, žiadne veľké odmeny a žiadne veľké tresty. Rodí sa nová forma medzinárodnej spolupráce a diplomacie- **kongresy veľmocí.** Napriek **porážke Francúzska sa ho nesnažili plne zlikvidovať** (aj keď muselo platiť odškodné). Francúzsko nebolo ani degradované v rámci európskych krajín.   
    Výsledkom Viedenského kongresu je aj **nová diplomacia**=> zaviedol nový prvok do dejín diplomacie a to je **kongres ako prvok**, ako to, čo môže upraviť politiku v medzinárodnom meradle. V predošlom období niečo také neexistovalo, spory medzi krajinami sa riešili vojnou, ale kongres ukázal že existuje aj niečo iné ako vojna- najskôr rokovať, až potom bojovať. Vedie to v priebehu 19. storočia k pokračovaniu kongresov. Na systém kongresov nadväzuje v 20. storočí Spoločnosť národov a po druhej svetovej vojne Organizácia spojených národov- vychádza z princípov, ktoré vytvoril Viedenský kongres. Napr. kongres v Cáchach 1818- pokračovanie rokovaní riešil otázky, ktoré sa týkali ukončenia okupácie Francúzska.   
    Na základe rokovaní dochádza k **spísaniu Viedenského reglementu (1815, doplnený v roku 1818)**= čosi, čo určuje aj **zásady vzájomných rokovaní**- ako medzi sebou majú rokovať (kto s kým, na základe čoho)=> boli v ňom stanovené jednotné triedy diplomatických zástupcov. V predošlom období vedeli napr. panovníci že môžu rokovať medzi sebou, ale ak niekam panovník nemohol ísť, tak neexistoval systém, ktorý by určil právomoci zástupcu panovníka. Vytvoril sa preto systém toho, koho budú jednotliví panovníci uznávať/neuznávať.     Vytvorili sa tak **triedy diplomatických zástupcov** (niečo čo v podstate existuje až do dnes)-napr.  pre to aby sme zabránili nejakým konfliktom, problémom budeme mať **systém veľvyslancov**- niekto, koho niekam pošleme a bude mať právomoc v mene našej krajiny vystupovať a rozhodovať. Keďže existuje aj pápežský štát, oni mali **pápežských legátov.** Vytvára sa ďalší stupeň **vyslancov** na úrovni ktorých sú **pápežskí internunciovia**. Je tu systém **chargé d´affaires**, **ministrov a rezidentov**=> vytvoril sa systém vzájomného uznávania pri diplomatickom rokovaní, ktorý rešpektujú všetky krajiny. V tom sú zásady novej diplomacie, okrem kongresov, ktoré zaviedol Viedenský kongres. Zavádzanie poriadku do medzinárodnej politiky a rokovaní= prínos Viedenského kongresu.  
    **Záverečný dokument** bol podpísaný vo **Viedni 9. júna 1815**. Všetci tí, ktorí ho podpisovali vystupovali a verili v to, že systém, ktorý oni vytvorili povedie k tomu, že vo svete už bude trvalý mier a nedôjde k vojnám. Do teraz sa nenaplnili predstavy politikov, ktorí tento a podobné systémy vytvárali.  
    Napriek tomu dostáva politika v Európe nový rozmer. Záverečný dokument nebol len politickým textom, ale je v ňom zdôraznený **aj náboženský aspekt** (silný vplyv novoveku)- snaha o posilnenie ducha (panovníci majú moc od Boha, nie od človeka).   
    Signifikanti záverečného dokumentu.

**8.Monreova doktrína**

– autor **James Monroe**, piaty prezident spojených štátov

- zásady, ktoré usmerňovali americkú diplomaciu počas viac ako sto rokov. Amerika si potrebovala potvrdiť miesto medzi národmi, keďže oslabenie starej koloniálnej ríše vyvolávalo chtivosť Anglicka , ktoré chcelo zaujať miesto po Španielsku.

- Základná myšlienka Monroovej doktríny znie: **Amerika Američanom**. Dôležitú rolu zohral štátny tajomník, respektíve minister zahraničia, **John Quincy Adams** ( bol kandidátom na prezidenta. Jeho optimálna stratégia zahrňovala na jednej strane udržovanie relatívneho mieru v oblasti zahraničnej politiky a  na strane druhej vystupoval ako patriot a protibritsky zameraný politik) abritský minister zahraničných vecí **John Canning** (v auguste roku 1823 v dokumente adresovanom Spojeným štátom ponúkal spoločný zásah proti prípadnému európskemu pokusu intervencie do novo vzniknutých štátov Južnej Ameriky. Označil snahu na obnovu španielskych kolónií v Amerike za úplne beznádejnú, súhlasil s uznaním nezávislosti juhoamerických štátov a poprel akékoľvek územné nároky Británie na španielske kolónie)

Obchod **Veľkej Británie** s čiastočne nezávislou Južnou Amerikou rástol. Britské verejné mienenie hlasne nezávislosť juhoamerických štátov podporovalo. **Francúzsko** malo obdobný postoj ako Veľká Británia. Tiež malo v Južnej Amerike veľké obchodné záujmy a v samotnom Francúzsku bol silný tlak obchodníkov, pre ktorých bola Latinská Amerika vítaným rozšírením trhu. **Ruský** cár Alexander I. v reakcii na toto znovu obnovil ruské privilégiá, výhradné právo na obchod v tejto oblasti a navyše rozšíril právo na pobrežie až na 51° severnej šírky. K tomu všetkému bol zakázaný prístup cudzím lodiam a ruské námorníctvo vyslalo jednu vojnovú loď, aby túto oblasť strážila.

Táto deklarácia predložená kongresu **2. Decembra 1823**, určila miesto Spojených štátov v „novom svetovom poriadku“. **Amerika sa podľa nej zdrží zásahov do záležitostí Európy a Európa sa zas zdrží zásahov do záležitostí Ameriky**. Nešlo len o vyhlásenie zásad, ale o pompézne upozornenie, že odteraz sa Spojené štáty nebudú miešať do európskej politiky a nezasiahnu do záležitostí starého kontinentu. Obsahovala tiež požiadavku **nekolonizácie Amerického kontinentu európskymi mocnosťami v budúcnosti s poznámkou o akceptovaní súčasného stavu existujúcich kolónií a nezasahovania do neho**. Monreova doktrína mala dve základné zásady: **obrannú a útočnú**.

Nebola zakotvená v medzinárodnom práve. Nadobudla svoj význam až časom a jej samotná interpretácia sa menila. Veľmi dlho určovala základnú tendenciu zahraničnej politiky USA. Amerika tým vyhlásila **vstup medzi veľmoci.**

**Monreova doktrína** je tak isto istou odpoveďou na princípy Svätej aliancie- keď sa rozpadal Španielsky koloniálny systém, žiadali Európske krajiny aby im pomohli udržať si koloniálne panstvá. Práve prijatie Monreovej doktríny európskymi krajinami napomohlo tomu, že sa neuplatnil systém Svätej aliancie a Španielsko tak pomoc nedostalo.

**Citované**: „Musíme stanoviť úplné oslobodenie od ciel, vytvoriť priateľské vzťahy, ktoré existujú medzi Spojenými štátmi a týmito mocnosťami. Budeme pokladať všetky pokusy rozšíriť ich systém do ktorejkoľvek časti tejto pologule za nebezpečné pre náš mier a našu bezpečnosť. Nemiešali sme sa a nebudeme sa miešať do záležitostí kolónií či závislých území európskych mocností. Čo sa týka vlád, ktoré vyhlásili a udržali si svoju nezávislosť po uvážlivom rozhodnutí a v mene oprávnených princípov, každý pokus akejkoľvek európskej mocnosti potlačiť ich alebo akýmkoľvek iným spôsobom vztiahnuť ruku na ich osud, budeme pokladať z zradcovský a nepriateľský úmysel voči Spojeným štátom.“

**Zhrnutie:** USA teda nakoniec v dobe vzniku Monroeovej doktríny nemuselo čeliť bezprostrednej európskej intervencii. V podstate vyvolali „umelú“ predstavu o svojej moci. Monreova doktrína jasne vymedzila zahraničnú politiku USA, bola odpoveďou, ako v tejto oblasti v prípade krízy jednať. Jej formulovanie bolo rovnako determinované postojom vtedajšej svetovej veľmoci – Veľkej Británie, ale aj Ruska a Francúzska. Monreova doktrína bola na jednu stranu pre USA výhodná, pretože sa oprostili od vplyvu Anglicka a postavili sa na „vlastné nohy“, na stranu druhú sa USA izolovali od zvyšku sveta, čo sa potom napríklad prejavilo ich neskorou účasťou v prvej a druhej svetovej vojne.

**Panamerikanizmus**

**-** Výklad Monroeovej smeroval k tomu, že neprípustnosť intervencie na americkom kontinente sa týka len európskych mocností, nie však samotných USA, ktoré si tak nepriamo vyhradzovali právo intervencie v štátoch Latinskej Ameriky. V súvislosti s **prisvojovaním si nových území** ([panamerikanizmus](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Panamerikanizmus&action=edit&redlink=1)) bola Monroeova doktrína využívaná k expanzionalistickej politike USA v Latinskej Amerike a k potlačovaniu národno-oslobodeneckých hnutí. **Theodore Roosevelt** bol zástancom Monroeovej doktríny, ktorú r. 1904 doplnil o dodatok, (Corollary) podľa ktorého prevezme **USA v karibskej oblasti rolu polície a bude kontrolovať tamojších držiteľov moci**. Americké námorníctvo chcel Roosevelt použiť na zastrašovanie proti nemeckým expanzívnym snahám v Latinskej Amerike a proti japonským ambíciám v Ázii. Podporoval **rozširovanie americkej námornej flotily**. Americká zahraničná politika do obdobia prvej svetovej vojny mala expanzívny charakter. Jej **cieľom bolo povýšenie USA na svetovú vojenskú, ekonomickú a politickú veľmoc**. Prejavilo sa to rozširovaním vojenského námorníctva, prienikom amerického kapitálu a výrobkov na svetové trhy a a postupným nárastom intenzity zásahov do medzinárodnej politiky. Po rozšírení svojho územia získali napríklad ostrovy **Havaj a Samoa** zaisťovali USA svoje vedúce postavenie intervenciami do okolitých, prevažne latinskoamerických krajín.

- Išlo vlastne o **hnutie zdôrazňujúce geografickú, ekonomickú a kultúrnu súnaležitosť všetkých obyvateľov Ameriky.**

- **USA má právo zasahovať do vnútorných záležitostí latinskoamerických štátov**, kedykoľvek to bude považovať za nutné.

**9. Napoleonské výboje**

Napoleon jednoznačne chcel vytvoriť z Francúzska celoeurópsku a celosvetovú veľmoc=> to bolo základnou prioritou jeho zahraničnej politiky, ale mohol ju začať realizovať až keď mal dostatočnú ekonomickú silu doma a dostatočnú podporu, ktorú získal už pri zvolení za cisára.

V roku **1805 začínajú Napoleonské vojny.** V **decembri 1805** sa odohrala „**bitka troch cisárov“- bitka pri Slavkove (pri Brne).** Bola prvou skúškou Napoleona Bonaparte. Bojoval v nej proti rakúskemu cisárovi a ruskému cárovi. Skončila sa jednoznačným víťazstvom ***Napoleona.*** Toto víťazstvo mu umožnilo pokračovať ďalšími výbojmi. ***František I*.** , rakúsky cisár musel Francúzsku nechať územia na severe Taliansku a v Svätej ríši rímskej. ***Napoleon*** mal doma veľkú podporu. Mierové rokovania prebiehali v Bratislave v Primaciálnom paláci- **Bratislavský mier**=> záverečný dokument, ktorý bol podpísaný.

V roku **1806,** po víťazstve nad Rakúskom, začala Napoleonova agresia smerovať voči Pruskému kráľovstvu, ktoré bolo súčasťou Svätej ríše rímskej národa nemeckého a ktoré stálo Napoleonovi v ceste. V roku **1806** veľmi rýchlo Napoleon porazil Prusko a dokonca **obsadil aj Berlín**. Pri tomto víťazstve bol Napoleon vítaný v Berlíne.

Po víťazstve nad Pruskom prijíma niekoľko opatrení, ktoré znamenajú istú **stratégiu** ***Napoleona*** **v zahraničnej politike:**

* Prijíma **Kontinentálny systém**- zákaz dovozu britského tovaru na kontinent- **snaha zruinovať Veľkú Britániu-** tá je najväčším dodávateľom tovaru na začiatku 19. storočia. Ukázalo sa že vojensky nemá Francúzsko na to aby porazilo Veľkú Britániu a preto ju chce hospodársky blokovať. Chcel aby ho dodržiavali všetky európske krajiny, aby neprijímali výrobky z Británie, aby s ňou neobchodovali, ale tento systém **nefungoval** **úplne- nie vždy sa dodržiaval**. Dokonca samotný Napoleon si dal doviezť niektoré veci, ktoré boli v Británii vyrobené a mali dobrú kvalitu.

Európania už boli veľmi zvyknutí na **cukor** z cukrovej trstiny v tomto období (v stredoveku nepoznali ľudia cukor); keďže ho do Európy dovážala Veľká Británia a kontinentálny systém zabránil dovozu, tak sa začal v Európe vyrábať cukor z repy, za čo vďačíme v podstate Napoleonovi.

**1807** mierová zmluva s **Ruskom** v **Tylži.** Rusko pristúpilo k tomu, že nebude obchodovať s Veľkou Britániou. K tomuto prijatiu kontinentálneho systému Ruskom došlo aj to pre to, že Rusko za to získalo od Napoleona **Fínsko** (do vtedy bolo súčasťou Švédska). Dôvodom prijatia kontinentálneho systému bolo aj to, že Rusko vedie neúspešnú vojnu proti Osmanskej ríši a potrebovalo si ,,uvoľniť ruky“

* ***Napoleon*** **zrušil Svätú ríšu rímsku** a **utvoril Rýnsky spolok** (pod francúzskym patronátom). Významný medzník v nemeckých dejinách. Na základe zrušenia Svätej ríše rímskej sa z tohto veľkého územia vytvára nový štátny útvar a to **Rýnsky spolok** (štátny útvar, ktorý vzniká pod dohľadom Napoleona= francúzsky protektorát). Bola tam prijatá Ústava podľa francúzskeho vzoru. Zmena mapy Európy.
* Po roku **1806** **vytvára tzv. Varšavské veľkovojvodstvo** (1772, 1793, 1795 dochádza k trom deleniam Poľska a po tom treťom prestáva Poľsko existovať)- z časti Pruského záboru (to čo získalo Prusko z Poľska) vytvoril Napoleon **Varšavské veľkovojvodstvo.** V tomto období za Napoleonom prišla delegácia vojsk ,,poľských vlastencov“ ktorí dúfali že im pomôže Napoleon obnoviť Poľsko a tak prvým krokom bolo vytvorenie Varšavského veľkovojvodstva. Na základe toho Napoleon nie len prejavil Poliakom dobrú vôľu, ale do jeho armády sa prihlásilo viac ako 200 tisíc Poliakov=> Poliaci pre neho z vďaky začali bojovať.
* Zároveň tým, že zanikla Svätá ríša rímska, dochádza k ďalšej zmene, pretože rakúsky cisár bol aj cisárom Svätej ríše rímskej. Rakúsky cisár ***František I.*** sa musel **zriecť titulu cisára Svätej ríše rímskej a** od vtedy je už len rakúskym cisárom.

Mal obsadenú Svätú ríšu rímsku, mal pod patronátom rakúskeho cisára, ale na západe Európy zostala krajina, ktorú neovládal a mohla sa mu postaviť- a tým bolo **Španielsko**. Preto po porážke rakúskeho cisára, pruského kráľa a po dohode s ruským cárom, ďalší útok Napoleona smeroval na Španielsko.

V roku **1808** vpadlo francúzske vojsko do **Španielska**. V tom čase už boli súčasťou jeho armády aj spomínaní Poliaci. Útok na Španielsko bol veľmi rýchly, španielska kráľovská armáda a španielsky kráľ boli **porazení** bez väčších komplikácií a odporu v roku **1808**. Na **miesto abdikovaného španielskeho kráľa** dosadil svojho ***brata Jozefa.*** Dôsledky sa dotýkali nie len európskeho vývoja Španielska ale aj širších medzinárodno-politických súvislostí.

Aj keď sa španielska kráľovská armáda veľmi rýchlo rozložila a bol dosadený nový kráľ, voči novému panovníkovi začala **gerilová vojna**. Roľníci- tí najchudobnejší obyvatelia Španielska- neboli spokojní s tým, že sa dostali pod nadvládu Napoleona a tak začala proti nemu gerilovú vojna. Preto tu Napoleon musel udržovať pomerne veľkú armádu=> značnú časť armády musel ponechať v Španielsku.

Druhá komplikácia (prvá bola gerilová vojna)- **Španielsko** malo veľké **koloniálne dŕžavy na americkom kontinente**- boli tam 4 miestodržiteľstvá na čele s miestodržiteľmi ktorých vymenúval španielsky kráľ- ***Jozef*** **mal** **vymenovať miestodržiteľov**, ale tí čo tam boli miestodržitelia sa nechceli vzdať, pretože nepovažovali ***Jozefa*** za legitímneho panovníka=> rok **1808 tým znamená aj** **počiatok rozpadu španielskeho koloniálneho systému v Severnej Amerike.** **Po roku 1808** sa začínajú presadzovať **snahy o vznik samostatných, nezávislých štátov- o osamostatnenie sa od Španielska**.

Vojna v Španielsku mala aj ďalší aspekt- keďže Napoleon bol zaujatý Španielskom, kam presunul aj svoju armádu, chcel to **využiť rakúsky cisár=>** obnovil vojnu proti Francúzsku, nedodržal podmienky mieru, ktorý bol podpísaný v Bratislave a vyvolal vojnu.

Rakúsko bolo porazené, bol uzavretý mier, ktorého súčasťou bola aj **svadba** ***Napoleona*** s dcérou rakúskeho cisára ***Máriou Lujzou*** (tým si chcel posilniť svoju pozíciu voči Rakúsku) . Rakúsko muselo uzavrieť **ešte nevýhodnejší mier** ako pred tým a prišlo o ďalšie územia.

V roku 1808 Napoleon má strednú aj západnú Európu pod svojou kuratelou. Francúzsko dominuje Európe. Je kontinentálnou mocnosťou číslo 1. Ale na tak rozsiahlom území je množstvo problémov=> **revolúcie a nespokojnosť proti *Napoleonovi*** a tak jeho armáda musí byť stále v strehu. Nespokojnosť aj vo Francúzsku, aj v podrobených štátoch.

Napoleon nebol spokojný s daným stavom v Európe. Po roku **1808** sa preto začal **pripravovať na vojnu proti Rusku**. Ukazovalo sa, že ani podpísanie Tylžského mieru neznamená, že Rusko bude spojencom Francúzska- Rusko o to nemalo záujem.

Prípravy trvali niekoľko rokov, až konečne začal Napoleon vstupovať na ruské územie a to **24. júna 1812** ráno po troch pontónových mostoch vybudovaných na **rieke Nemen** vstupuje francúzska armáda na ruské územie- divízia ***generála Morana, maršala Davuta***. **Poslední vojaci** prechádzajú **26. júna večer**=> **viac ako 600 tisíc vojakov**, koní, diel... prechádzalo non stop od 24.- do 26. júna. Obrovská armáda, ktorá prechádzala na územie Ruska a tým začína vojna Napoleona proti Rusku.

Ruská armáda sa mu veľmi nestavala na odpor a tak bol **postup Napoleona pomerne rýchly. Ruská armáda ustupuje** až k Moskve- **prvá veľká bitka** bola neďaleko Moskvy, **pri Borodine**- **skončila nerozhodne,** hoci na jednej aj druhej strane bolo niekoľko tisíc mŕtvych, jednoznačný víťaz nebol (***Tolstoj***- *Vojna a mier*- je o tom). Napoleonove vojská, kde prechádzali, **po sebe zanechávali spúšť**. Ľudia aj zvieratá potrebovali jedlo a čo nezjedli, tak ničili. Neboli to len francúzski vojaci, ale aj napr. Poliaci a ďalší...=> európska armáda. Ruské vojsko pod vedením ***maršala Kutuzova*** sa po tejto bitke stiahlo a **ustúpilo až za Moskvu**- **Moskvu dal podpáliť**. Všetky zásoby z Moskvy boli vyvezené a Moskva zostala mestom duchov. Napoleon síce obsadil Moskvu, kvázi zvíťazil nad Ruskom, ale keďže bol október (v Rusku už v októbri sneží a je zima) nemali zásoby, ľudia nemali čo jesť a nemali sa odkiaľ zásobovať.

**Rusko** tesne pred tým ako vyľudnilo Moskvu uzavrelo **mierovú zmluvu s Osmanskou ríšou**. Došlo k rokovaniu so Švédskom- bývalým ***francúzskym maršalom Bernadottom*** (už v tomto období bol švédskym kráľom). Rusko si tým uvoľnilo svoje pozície a môže bojovať proti Francúzsku. Návrh Ruska, aby Švédsko namiesto Fínska obsadilo Nórsko.

Koncom roka však musel ***Napoleon*** **odísť z Ruska do Francúzska**. Problémy boli jednak so zásobovaním a tiež k Napoleonovi do Moskvy došli správy o tom, že keďže vojna v Rusku nie je tak úspešná ako sa predpokladalo, tak v Paríži sa proti nemu chystá prevrat. Preto Napoleon nechal svoju armádu v Rusku a len s niekoľkotisícovou skupinou z Ruska odišiel do Francúzska. **Celá armáda** po jeho odchode **začala tiež ustupovať**, nakoľko nemali čo jesť. Preto celé víťazstvo v Rusku, dobitie Moskvy, znamenalo **porážku Napoleona. Ustupujúce vojská Napoleona** boli **napádané jednak ruskou regulárnou armádou, ale aj partizánskymi oddielmi.** Vytvorili sa v Rusku **partizánske oddiely**, ktoré napádali francúzsku armádu a tá bola pomaly ale isto oslabovaná. Vojaci si preto len ťažko hľadali stravu.Domov sa museli Napoleonovi vojaci vracať po tej istej ceste ako prišli a kde za sebou zanechávali spúšť.

***Napoleon*** sa **vrátil do Francúzska**- Vrátil sa len zlomok jeho armády. Mnohí z tých čo sa vrátili boli zranení, mali omrzliny, či iné problémy. **Pozícia** ***Napoleona*** tým **slabla** a on dobre vedel že jeho oslabenie by mohlo využiť Rakúsko, alebo Veľká Británia, či iné krajiny. Musel vytvoriť **novú armádu,** na čo je treba napr. aj zvýšiť dane, čo mu neprispelo na popularite.

V priebehu roku **1813** sa mu podarilo **vytvoriť novú armádu** a dochádza k **bitke národov pri Lipsku** v **októbri 1813**- bitka ***Napoleona*** s **protinapoleonskou koalíciou** (Rakúsko, Prusko, Švédsko, Rusko, Veľká Británia). Napoleonovej armáde tiež pomáhali poľské a talianske vojská. Napoleon bol v tejto bitke porazený- **19.októbra 1813**=> **ďalšia Napoleonova porážka**. V bitke bojovalo okolo 600 tisíc vojakov=> jedna z najväčších bitiek aká v Európe bola.

Na základe porážky v bitke pri Lipsku- v **marci 1814** vstupujú **víťazné protinapoleonske vojská do Paríža. *Napoleon*** **musel abdikovať**- vzdal sa vlády vo Francúzsku, vzdal sa titulu cisára a odchádza do **azylu na ostrov Elba**. Došlo k obnove hraníc aké malo Francúzsko pred rokom 1798. Do Francúzska sa mala vrátiť ***dynastia Bourbonovcov***. Na Elbu s ním mohlo odísť aj vyše 1 000 jeho najvernejších vojakov=> bolo to veľmi veľkorysé od jeho protivníkov a víťazov=> odchádza s armádou a ostrov Elba dostal do svojho vlastníctva. ***Napoleon*** odišiel, ale jeho záujem o moc bol silnejší.

**20. marca 1815** sa ***Napoleon*** **vylodil s tou svojou malou armádou na brehoch Francúzska** a vytvára **tzv. 100 dňové cisárstvo.** Veľmi rýchlo si nachádzal spojencov- armáda vyslaná proti nemu sa dala do jeho služieb, pretože situácia vo Francúzsku po obsadení okupačnými vojskami bola ešte horšia ako za ***Napoleona***. Dúfali že bude už ináč vládnuť, že sa poučil a v podstate sa za neho nemali až tak zle....

Vedel že moc bude mať iba vtedy ak ju sám obháji vojensky- priprav**oval armádu do vojny proti protinapoleonskej koalícii.** Avšak **18. júna 1815 je porazený v rozhodujúcej bitke pri Watterloo** (v dnešnom Belgicku) a **deportovaný na ostrov svätej Heleny**- kde **zomiera v roku 1825**. Už tu k nemu neboli víťazi takí veľkorysí- nedarovali mu ostrov ako pred tým Elbu, ale bol deportovaný a väznený pod dohľadom britských vojakov. Dodnes sa špekuluje, že jeho smrť nebola prirodzená.

Bitka pri Watterloo rozhodla o tom, že skončila éra Napoleona, Francúzsko je porazené a **vo Viedni už prebieha tzv. Viedenský kongres,** kde sa zišli zástupcovia víťaznej protifrancúzskej koalície a začali **pripravovať mierové podmienky a dohody,** ktoré **mali** **zmeniť politický poriadok Európy po veľkej francúzskej revolúcii a napoleonských vojnách**.

**Zhrnutie:** Ambície Napoleona boli veľké, ale skončili porážkou keďže nedocenil úlohu Ruska, úlohu Veľkej Británie, ale aj úlohu menších štátov v Európe, ktoré prispeli k tomu, že jeho snahy o nadvládu sa skončili.

**10.Teoretické východiska vzniku nacionalizmu**

**Nacionalizmus** *je súbor myšlienok o národe, ktorého záujmy sú považované za najvyššie dobro.* Začína sa objavovať až v období novoveku, keďže v predošlom období ľudská spoločnosť nepociťovala problém nacionalizmu. V období novoveku je spätý so vznikom občianskej spoločnosti,s revoltou ultáčaných proti utláčateľom, s rozkladom osobného absolutizmu a vlády dynastií. V súčastnosti je vnímaný skôr v negatívnom zmysle, ale mal aj pozitívne stránky,(napr. historický prínos pre vývoj národov Európy na začiatku 19. storočia. V tom období znamenal boj za občianske práva, proti despotizmu). Ako väčšina reálnych vecí na svete, je aj nacionalizmus zmesou dobrého aj zlého.

Podľa amerického historika ***Carltona Josepha Hayesa*** sa nacionalizmus v novoveku stáva akoby novým náboženstvom más. Nacionalizmus nahrádza úlohu náboženstva z predošlého obdobia, a to náboženstvo ľudových más na začiatku 19. st.

S nacionalizmom súvisí aj **patriotizmus**- je skôr vnímaný v pozitívnom slova zmysle, avšak môže sa degenerovať až na nenávistné presvedčenie o vlastnej nadradenosti- iný národ je podozrivý už len pre to, že je iný. Môže sa dostať na pozície nacionalizmu, ak nejaký národ do istej miery sa povyšuje nad iné národy a vtedy patriotizmus prestáva mať obsah pozitívny a zvrháva sa k negatívnemu ponímaniu,

V stredoveku sa s nacionalizmom nestretávame, keďže otázky ako jazyková stránka života človeka, občiansky rozmer... tu neexistuje, preto ani nacionalizmus ako taký tu neexistoval. Otázka materinského jazyka tu zohrávala úlohu iba vo svete malých štruktúr, kde každý prichádzajúci bol posudzovaný podľa schopnosti komunikovať s miestnymi ľuďmi. Celkovo v tomto období vnímanie ľudí medzi sebou nebolo na základe jazyka, ale na základe toho z akého prostredia človek vychádzal=> **vychádzalo sa zo stavovského rozdelenia spoločnosti,** teda uplatňovalo sa **právo stavu**, alebo **právo zeme.** V stredoveku sa presadzovala **tradícia svetoobčianstva- kozmopolitizmu (**aj inteligencia, aj privilegované stavy) Štátne vlastenectvo nadväzovalo na tradičný **zemský patriotizmus**. Do istej miery sa už aj tu objavuje strach z cudzincov= **xenofóbia**- ktorý rastie hlavne v novoveku. V stredoveku je **jazykom učencov latinčina**- nebol jazykový problém. V tomto období môžeme teda hovoriť skôr o patriotizme, ako o nacionalizme.

V období konca 17.stor. a zač.18.stor. dochádza k postupnému vytváraniu pojmu **národa** (jednotlivých národov Európy). V novoveku existovala nielen Európa rôznych štátov, ale aj rôznych národov, avšak **pojem národ** bol v tejto dobe nejasný a skôr než politické uvedomenie vyjadroval určitý pocit. Človek v 18. storočí žil v niektorom štáte a bol príslušníkom istého národa. Kde išlo skôr o imaginárne, než národné spoločenstvo. *Národ v počiatkoch novoveku znamená, že príslušník ktorý tvorí národ žije pod jedným kráľom, cisárom na nejakom území, ktoré tvorí jeden celok a dôležitú úlohu tu zohráva náboženstvo.*Určujúcim znakom vytvárajúceho sa národa je ***geografické územie, panovník a náboženstvo****.* Jazyk je len niečím druhoradým, nemá dôležitú úlohu, nakoľko v rámci krajín novoveku existuje mnoho jazykov, nárečí, takže často si ľudia z jednej krajiny ani nerozumeli=> nie je jeden úradný jazyk. V priebehu 18. storočia nastáva významná zmena, ktorú prinieslo aj osvietenstvo= **jazyk sa stáva jednotiacim a určujúcim prvkom pri ponímaní národa, namiesto náboženstva**. Jazyk začína byť dôležitejší a začína v ponímaní národa nahrádzať tú úlohu, ktorú malo v predošlom období náboženstvo. Oficiálnym diplomatikcým jazykom bola latinčina, alre pribudla k nej aj francúzština.

**Jazykový nacionalizmus** bol záležitosťou predovšetkým vzdelanejších, alebo vyšších (aristokratických) vrstiev. Podľa osvietenských koncepcií spisovný jazyk má byť prostriedkom, ktorý má pozdvihnúť národ, vyslobodiť ho z jeho obmedzenosti a nevzdelanosti. Jazyk zabezpečí dynamickejší vývoj národa.

Ďalšia stránka národa okrem jazyka boli **dejiny**. Každý národ má mať svoj ustálený obraz dejín, ktorý má byť odrazom skutočnosti a nie iba legendou. Pred tým boli vnímané len ako mýty, rozprávky, ale od tohto obdobia začínajú byť vedou, dôležitá súčasť národného uvedomenia. Aby národ mohol existovať, musí mať svoje dejiny. Národ sa stáva spoločenstvom nie len živých, ale aj mŕtvych. Na konci 18.stor. a zač.19.stor. učrenci presadzovali dve základné otázky, a to jazyka a dejín.

Začína sa presadzovať **otázka sebaurčenia národa,** ktorábola formulovaná v 40.tych rokoch 19. storočia a presadila sa hlavne u tých národov, ktoré mali vlastný štát a mali predpoklady pre modernizáciu svojho hospodárstva. To vedie k revolúciám v 30.-40. rokoch v Európe- preto sa im aj niekedy hovorí **,,jar národov**“. Napr. v Nemecku bojujú o zjednotenie Nemecka- všetkých Nemcov. Aj u nás sa presadzuje dôležitosť jazyka( Bernolák, Štúr) Všetci učenci poukazujú na dôležitosť jazyka v živote každej spoločnosti a preto upozorňujú aj na rozvoj vzdelanosti, vydávanie kníh a pod v národnom jazyku. Tento princíp sa presadzuje vo väčšine európskych krajín na začiatku 19. storočia. Dôležitým predpokladom moderného novovekého národného cítenia bola existencia umeleckej, vedeckej a právno-politickej **literatúry v národnom jazyku**.

Nie všetky európske jazyky sa rovnako vyvíjali. Aj tie krajiny, ktoré mali nejaký dominantný jazyk, tak ten ktorý bol im nepostačoval a vyžadovalo sa aj v týchto štátoch, ktoré mali istú podobu jazyka aby sa nejako opravila (napr. aj francúzsky jazyk mal potrebu modernizovať sa)=> **kultivácia jazyka, modernizácia, úprava jazyka u národov, ktoré už jazyk mali.**

Jazyk bol dôležitý nie len z hľadiska vzdelania a národného uvedomovania, ale aj z praktickej stránky, keďže bol spojený s **vytváraním národného a svetového trhu.** Potreba jednotného trhu si priamo vynucovala aj existenciu jednotného spisovného jazyka v celoštátnom meradle. Výroba si vyžaduje čo najviac pracovných síl a aby fungovala, vyžaduje si aj aby sa títo ľudia vedeli aj dohovoriť medzi sebou., čiže bola tu ekonomciká potreba jazyka.

Do istej miery je jazykový nacionalizmus daný aj istými špecifikami v jednotlivých európskych krajinách( to čo ich integrovalo), napr. **Španielov a Portugalcov** zjednotilo to, že ako prvý budovali kolónie, bojovali s Moslimami a tiež inkvizícia; **Francúzov** ako národ zjednocovala aj rivalita s Angličanmi, náboženské vojny a boj proti habsburskému obkľúčeniu;**Angličanov** spájal zápas o parlamentnú monarchiu a sloboda podnikania; a pod.

**Právo na** **sebaurčovanie národov** sa stalo nástrojom, ktorý v 20. storočí vrátil Európu do podobnej situácie ako v období sťahovania národov. **Nacionalizmus**  najväčšiu podporu čerpal z VFR 1789 a neskôr ho formovali sociálne a politické zmeny v Európe 19. storočia- odvtedy sa rozšíril do celého sveta.

V období keď sa národy emancipujú má aj nacionalizmus pozitívnu stránku= dobrosrdečný nacionalizmus, ktorý vedie k formovaniu národov. V tomto období v sebe nacionalizmus zahŕňa 2 základné podoby:

1. **Občiansky/štátny nacionalizmus**: má podporu vo vládnych kruhoch. Štátny nacionalizmus je iniciovaný z hora politickou elitou . Teda znamená, že vlády určujú národy, národnosť. Mnohí sa obávali týchto dôsledkov nacionalizmu. Štátny nacionalizmusuznáva, že vlády určujú národnosť, pričom sa desia predstavy že národ môže vytvoriť štát. ***Lord Acton:*** „ Štát môže niekedy vytvoriť národ, ale aby národy vytvorili štát, to je proti prírode.´´
2. **Ľudový/ etnický nacionalizmus** : vychádza z ľudových vrstiev. Opiera sa o požiadavky skupín žijúcich v štátoch a namierených proti politike vlád. Do istej miery je **iniciovaný zdola** v snahe získať masovú podporu. Príkladom je aj naše národné hnutie- nie slovenský panovník a slovenská elita iniciovali vytvorenie národa, ale ľud- vzdelanci.

Na základe rozvoja nacionalizmu sa začínajú aj **diskusie o národnom povedomí**. Sú aj teoretici, ktorí sa začínajú nacionalizmom zaoberať a **v**ychádzajú aj práce na túto tému**.** Vznikajú aj viaceré koncepcie národa. Je to síce len teoretická koncepcia, ale mala svoje politické dôsledky- hovorilo sa v nej, že niektoré národy majú (historické), ale niektoré národy nemajú (nehistorické) právo na svoj vlastný štát. Táto Hegelova koncepcia mala v Európe svojich stúpencov. Tie určujúce rozpracoval napr. aj nemecký filozof ***Hegel***, ktorý vypracoval delenie národov v Európe:

1. **Národy historické:** patria sem národy, ktoré sú veľmocami- majú svoje dejiny majú historické určenie, majú teda ja právo na svoj vlastný štát (Francúzsko, Veľká Británia, Prusko, Rakúsko, Rusko) Radil sem aj tie národy, ktoré sú uznané mocnosťami: Španielsko, Portugalsko, Belgicko, Holandsko, Švédsko, Dánsko a Grécko. Patria sem aj najvýznamnejšie národy usilujúce sa o zjednotenie- napr. Taliani, Poliaci a Nemci.
2. **Národy nehistorické:** Ostatné národy v Európe sú nehistorické a preto nemajú ani nárok na svoj vlastný štát.

Ďalším teoretikom 19. storočia bol ***Giuseppe Mazzini***, ktorý vypracoval podobnú koncepciu. Načrtol mapu Európy obsahujúcu 12 štátnych národov Európy. Ďalší: ***Count Cavour; Giuseppi Garibaldi; Kráľ Viktor Emmanuel II.***

V skutočnosti je pojem historičnosti národov pochybný a subjektívny. Čiže rozhodujúcim faktorom sa ukazuje ani nie veľkosť, hospodárska sila, či iné historické dôvody, ale skôr **politické okolnosti**. Na základe toho, že sa stáva dôležitou úlohou jazyk, dejiny, národ, dochádza v priebehu 19. storočia k tomu, že aj **vládnuce elity podporujú rozvoj nacionalizmu.**

**Podstatou nacionalizmu/učenia nacionalizmu** *je, že národ/alebo všetky národy si majú vládnuť sami (určujúca podstata hybnej sily nacionalizmu). Nerozlišujú sa tu pojmy ako národ a štát. Idea nacionalizmu sa nedá pochopiť, ak nerozlišujeme pojmy národ a štát.*

**Národ:** tvorí ho skupina ľudí spojená spoločnými hodnotami a tradíciami, napríklad jazykom, náboženstvom a dejinami, ktorí obvykle žijú na rovnakom mieste. **Štát:** je to politická inštitúcia, ktorá má suverenitu, čiže najvyššiu a neobmedzenú moc v rámci vymedzených teritoriálnych hraníc. Vychádzajúc z týchto úvah a politických koncepcií dochádza k tomu, že nacionalizmu sa začína prejavovať nielen v politickej oblasti, ale v jednotlivých štátoch Európy začína vytvárať **predpoklady pre nacionalizmus aj štát** a nacionalizmus sa uplatňuje nie len v politike, ale aj v umení a kultúre. **Umenie a kultúra** majú **povzbudiť národného ducha**- témy, ktoré majú podporiť nacionálneho ducha; témy, ktoré sa hľadajú v najstarších dejinách národov; obľúbeným informačným zdrojom je história.

Nacionalizmus bol najúspešnejšou politickou silou 19. storočia. Od roku 1789 sa stretávame s termínom nacionalizmus, ktorý prvýkrát použil francúzsky mních Augustín Barruel.

V rámci nacionalizmu sa začína rozvíjať aj ďalší smer – **netolerantný nacionalizmus**=> **šovinizmus**= je to viera v nadradenosť alebo prevahu vlastného národa nad ostatnými; je to prehnaná oddanosť národu. Pomenovanie je odvodené od ***Nicolasa Chauvina***, francúzskeho vojaka fanaticky oddaného ***Napoleonovi***. V niektorých štátoch sa nacionalizmus prejavuje silnejšie a to, ako separatimus, zjednocovanie alebo snahy o solobodenie.

Významnú úlohu pri rozvoji nacionálneho hnutia začína mať aj **folklór,** ide o istý druh umenia, ktorý prepája existujúci národ ktorý žije s jeho predkami v minulosti- obmedzovanie skôr na národný folklór. Národ tvoria nie len živí, ale aj mŕtvi a tí sú často ešte dôležitejší ako živí. Nie sú to len tance a piesne, ale celá škála osobitostí, ktorou má folklór poukázať na starobylosť národa.

Premeny nastávajú aj **v náboženstve**- v minulosti má charakter kozmopolitný- jazykom bola latinčina. Teraz sa snaží náboženstvo **upevňovať, mobilizovať a rozvíjať národné cítenie** (v mnohých prípadoch to viedlo k vytváraniu bariér medzi etnickými skupinami). Dokonca aj rímokatolicizmus sa spreneveril svojmu kozmopolitizmu a univerzalizmu- napr. oddelilo Chorvátov od Srbov. Úpravy v úkonoch a liturgiách. Vytvára bariéry medzi národmi na základe svojho náboženského učenia. V rámci upevňovania národnej starobylosti a osobitosti dochádza v niektorých krajinách k **oživovaniu pohanských zvykov** (najmä na Britských ostrovoch –napr. vo Walese- keltské náboženstvo; v Nemecku- germánsky bohovia=> oslavy niektorých pohanských sviatkov- napr. Hallowen)

Na základe toho, ako sa politicky, kultúrne, nábožensky upevňuje národný duch, na druhej strane to vedie aj k **rasovým teóriám** (polovica 19. storočia). Poukazuje sa na to, že ten ktorý národ je iný a lepší ako ten druhý- príkladom toho je **prednáška** ***profesora Maxa Mullera*** na univerzite **v Oxforde** **1848** (nemecký profesor, ktorý sa zaoberal biológiou)- na tejto prednáške hovoril o osobitostiach árijskej rasy, o svojej **predstave o árijskej rase**- využil to aj ***Hitler***. Začína sa **rozvíjať** aj **etnológia** a **štúdie o rasových typoch**=> v predchádzajúcom období to neexistovalo. Na základe rozvoja rasového odlíšenia, etnológie, národného hnutia dochádza aj k **paradoxným situáciám**- napr. v Londýne Učená kráľovská spoločnosť podporovala pokusy, ktoré dokazovali, že lebky tých, ktorý majú keltské mená sú podradnejšie ako lebky Anglosasov. Negatívne dôsledky rozvoja nacionalizmu. Rasové asociácie nie sú typické len pre západnú Európu, ale objavujú sa aj v strednej a východnej Európe- stretávame sa s tým napr. aj v Rusku- ruský nacionalizmus sa prenáša do tzv. **panslavizmu**, ktorý vykazuje až **mesianistický základ** (podrobili si národy na východe Ruska)- Rusko ako rastie sa stáva krajinou, ktorá má kvázi **zachrániť a ochrániť ďalšie slovanské národy**=> presadzuje sa medzi niektorými slovanskými národmi mesianistická teória= zachrániť nás môže Rusko a ruský cár. Spojenie všetkých slovanských národov pod záštitou ruského cára- politická solidarita na základe rasovej príbuznosti- najviac Slováci, Česi, Srbi a Bulhari. Predstaviteľom ruského mesianizmu je napr. aj ***Dostojevskij***- Rusko ako vodca zjednoteného Slovanstva. Mesiaistické hnutie má svojich nasledovateľov v mnohých ďalších európskych krajinách.

Na základe toho v mnohých krajinách v celej Európe pozorujeme v literatúre a umeleckých dielach **národné témy**- básnici súperia o to, ktorý z nich bude čo najviac rozvíjať národného ducha. Básnici sa snažia získať poctu ,,národného barda“, románopisci sa obracajú k historickým témam. Vracajú sa témy ako napr. rytierstvo.

Nie len v literatúre, ale aj **u hudobníkov** sledujeme že témou ich tvorby je hľadanie nejakých osobitostí národa- osvojujú si harmónie a rytmy domácich tancov a piesní: ***Chopin*** (polonézy), či ***Franz Liszt***(maďarské rapsódie)=> mnohé ich skladby vychádzajú z folklóru

Rast nacionalizmu v Európe súvisel aj s modernizáciou európskej spoločnosti predovšetkým po roku 1870. Zdôraznil aj **rozdiely medzi civilizáciou a kultúrou**. **Civilizácia** je súhrn myšlienok a tradícií zdedených z antiky a kresťanstva, čo vytvorilo spoločné dedičstvo- získané zvonku.

**Kultúra:** vyrastala z každodenného života, vytváralo ju to, čo bolo v každom národe zvláštne: rodná reč, folklór... Začína sa odmietať spoločná civilizácia a do popredia sa v tomto období dostáva **národná kultúra**, pretože kultúra vyrastala z každodenného života, vytváralo ju to, čo bolo v každom národe zvláštne: rodná reč, folklór, náboženské odchýlky, obrady a pod.... Dochádza teda k **popieraniu spoločnej civilizácie**, nacionalizmus **zdôrazňoval skôr národné kultúry.**

Dochádza k **oslabeniu kozmopolitnej európskej elity** v Európe. Kozmopolitný charakter sa začína rozpadať a je kladený **dôraz na národné elity.**

V druhej polovici 19. storočia dôraz na to národné vedie k množstvu **konfliktov**- ktoré sa prejavujú napr. ako **strety medzi ľudovým a štátnym nacionalizmom**: napr. Rusi a Poliaci, Veľká Británia a Írsko, Rakúsko-Uhorsko a Osmanská ríša...

Dochádza aj k **stretom medzi vodcami národných hnutí, ktorí sú rôzne orientovaní** a reprezentantmi liberálnych a socialistických hnutí- napr. u nás ***Vajanský*** vs Hlasisti.

Ku koncu 19. storočia nadobúda nacionalizmus **čoraz dravšie podoby**=> starý slobodomyseľný zjednocujúci nacionalizmus ustupuje **netolerantnému ,,integrálnemu nacionalizmu“.** Kým na začiatku mal pozitívnu povahu, tu už začína mať negatívnu- jeden národ vystupuje proti druhému. **Odráža sa to v rôznych politických teóriách**- napr. **vyháňanie menšín-** v Nemecku Nemecko Nemcom, myšlienky o Blut und Boden, ,,krvi a pôde“- cisárske Nemecko; vo Francúzsku- hnutie *Francúzska akcia* pod vedením ***Maurice Barrésa*** v roku 1899\_-Francúzsko patrí len Francúzom a katolíkom. Rozvíja sa aj **antisemitizmus** v západnej Európe. **Drayfusova aféra.**

Pokiaľ bol nacionalizmus spojený s prvkami liberalizmu a demokracie v ranej Európe 19. storočia, tak historický nacionalizmus bol zbraňou v boji proti feudalizmu a absolutizmu- a udržiaval pojmy občianstva a slobody- prvá polovica 19. storočia. V druhej polovici naberá negatívny smer a stáva sa zdrojom konfliktov.

**11.Vznik mocenských zoskupení Trojspolok a Dohoda**

***Trojspolok***

Trojspolok bol spolok štátov, ktorý tvorilo Nemecko, Rakúsko-Uhorsko a Taliansko( od roku 1883 ak Rumunsko). Tento spolok vznikol viacerými zmluvami z rokov 1879, 1882 a 1883, formálne vznikol formou jedinej zmluvy v roku 1887, ktorá však bola niekoľko krát obnovená, posledný krát to bolo 5.decembra 1912. Do roku 1882 to bol dvojspolok, ale v tomto období sa rozrástol o Taliansko a premenoval sa na Trojspolok. Hlavným zámerom Trojspolku boli získavnie nových kolónii, na úkor iných koloniáolnych štátov. Najaktívnejšie v tomto smere bolo jednoznačne Nemecko, ktoré bolo druhou najväčšou európskou veľmocou a chcelo získať francúzske a britské kolónie. Proti územným nárokom Trojspolku sa vytvorila Dohoda. Od roku 1909 sa Nemecko snažilo zlepšovať svoje vzťahy s Veľkou Britániou, čo však nemalo úspech kvôli nemeckému námornému zbrojeniu. Okrem toho Berlín chcel oživiť vzťahy s Ruskom s cieľom oddialiť ho od Britov a Francúzov. Dôležitou krízou bol nemecko-francúzsky spor o Maroko, v ktorom Briti silou svojho námorníctva podporili Francúzov a Nemci museli ustúpiť. Taliani pritom sympatizovali s anglo-francúzskym blokom a Rakúsko-Uhorsko bolo v spore neutrálne. Opäť sa prejavila nedostatočná jednota Trojspolku. Od roku 1911 sa prejavil v Nemecku militantný duch a ozývali sa hlasy vyzývajúce k preventívnej vojne s Ruskom, keďže nemecko-francúzske uzmierenie bolo nepravdepodobné a v očakávanej vojne by Rusi nepochybne podporili Francúzov. V rokoch 1911-1912 prebiehala taliansko-turecká vojna o turecké Tripolsko a Kyrenaiku. Nemecko tajne podporovalo vo vojne Turecko, lebo Viewer a Berlín si neželali presentiment vojny na Balkán. Taliansko však vyšlo z vojny víťazne, bez toho aby sa konflikt preniesol priamo na Balkán. 5.12.1912 bol Trojspolok opäť predĺžený. Finálnej kríze z roku 1914 predchádzala vojna Balkánskej ligy zloženej z balkánskych štátov podporovaných Ruskom proti Turecku, v ktorej Turci boli porazení a Istanbul musel žiadať veľmoci o sprostredkované prímerie. Medzinárodná situácia sa ešte viac vyhrotila. Vzťahy Viedne a Belehradu sa extrémne skomplikovali po tom, ako sa Srbsko stiahlo z albánskeho územia patriaceho novému štátu Albánsku až po vyhlásení mobilizácie Viedňou. Dňa 28.6.1914 bol zavraždený v Sarajeve nástupcu František Ferdinand d’Este, čo viedlo ktomu, že 23.7.1914 predložilo Rakúsko-Uhorsko Srbsku ultimátum, v ktorom okrem iného žiadalo Belehrad, aby umožnilo rakúsko-uhorským úradom bojovať v Srbsku proti hnutiam narúšajúcim integritu monarchie a taktiež možnosť Viedne vyšetriť atentát. Srbsko požiadavkám ultimátu vyhovelo iba čiastočne a preto Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo Srbsku 28.7.1914 vojnu. Nemecko vyhlásilo 1.8.1914 vojnu Rusku, ktoré začalo mobilizáciu v súvislosti s pomocou Srbsku. Nasledujúci deň Nemecko porušilo neutralitu Belgicka, keď vstúpilo na jeho územie a 3.8.1914 vyhlásil Berlín vojnu Francúzsku, čo viedlo k tomu, že 4.8.1914 vstúpila do konfliktu Veľká Británia po boku Ruska a Francúzska. Talianská vláda 31.7.1914 deklarovala , že aktuálny stav vecí ju v duchu a litere trojspolkovej zmluvy nenúti sa pridať k nemeckým a rakúsko-uhorským akciám a preto 3.8.1914 vyhlásila neutralitu a o deň neskôr tak isto učinila aj rumunská vláda.  Obidva štáty využili skutočných i formálnych prehreškov viedenskej a berlínskej vlády proti ustanoveniam Trojspolku a zaujali vyčkávacie stanovisko. Trojspolok a s ním „neprirodzená“ taliansko-rakúsko-uhorská aliancia tým fakticky prestali existovať, aj keď ešte 2.8.1914 uisťovalo Taliansko Nemcov, že talianska neutralita neznamená, že Taliansko opustí Trojspolok.  3.5.1915 vypovedalo Taliansko oficiálne trojspolkovú zmluvu a koncom mája vznikol nový taliansko-rakúsko-uhorský vojnový front. Trojspolok bol definitívne mŕtvy.

***Dohoda***

Dohoda bol vojensko-politický blok, systém spojenecký zmlúv uzavretých proti Trojspolku. Tento blok vytváralo Rusko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo. Základným pilierom tohto spolku boli zmluvy, a to: rusko-francúzska(1893), francúzsko-britská(1904) a britsko-ruská(1907). Počas 1.sv.vojny sa Dohoda rozrástla na koalíciu 11 štátov, a to: Srbsko, Belgicko, Taliansko, USA, Rumusnko, Grécko, Japónsko a Čínu.

**12. Revolúcie v 20.tych a 30.tych rokoch 19. storočia v Európe**

**Revolučné hnutie v Taliansku**

Po Viedenskom kongrese zostalo Taliansko aj naďalej roztrieštené, ale nenastal ani návrat k predrevolučným pomerom (nedošlo k obnoveniu feudalizmu, ani republík Benátky, Janov, Lucca). Zmenou bolo **posilnenie vplyvu Habsburgovcov** v Taliansku. Rakúsko získalo niekdajšie benátske územie a spojilo ho s Lombardiou (kráľovstvo lombardsko-benátske), obnovilo vládu habsburskej sekundogenitúry v Toskánsku a Modene. V Neapolsku bola obnovená vláda Bourbonovcov.

Z talianskych štátov malo nezávislosť od Rakúska len **Kráľovstvo sardínske**, ktorého jadrom bol Piemont rozšírený o janovské územie.

Reštaurácia pomerov v Taliansku nebola jednoduchá. Počas revolúcie a napoleonského režimu sa vytvorila v Neapolsku a severnom Taliansku vrstva politicky uvedomelých občanov, ktorí si vytýčili cieľ- zjednotené Taliansko ako moderný štát s liberálnou ústavou.

Už od čias Nepoleona vznikali v Taliansku ilegálne aj pololegálne **spolky karbonárov**, ktoré chceli vyhnať Napoleona a získať pre Taliansko nezávislosť. Karbonári sa udržali v severnom a južnom Taliansku a ich počet rástol hlavne **v Neapolsku a Piemonte**.

**Nemali jednotný program**- spájala ich nenávisť k absolutizmu a feudalizmu a túžba po slobode a jednote. Súčasne s nezávislosťou si chceli ponechať vtedajšie ,,francúzske slobody“.

**Členmi karbonárov** boli bývalí Napoleonovi dôstojníci, buržoázia šľachtického pôvodu, úradníci a hlavne príslušníci slobodných povolaní- učitelia, lekári, právnici. Niektorí chceli návrat k pomerom pred rokom 1815, iní demokraciu a republiku, no v čom sa zhodovali bol **ústavný režim**. Pomenovanie karbonár (uhliar) dostali podľa miesta kde sa spočiatku zvyčajne stretávali- v uhoľných baniach južného Talianska.

Nespokojnosť v Neapolsku rástla. Podnetom povstania sa stala správa o revolučných udalostiach v Španielsku. **Začiatkom júla 1820** spontánne **povstali niektoré vidiecke posádky.** Oddiely ktoré poslal kráľ proti povstalcom sa buď rozpŕchli, alebo vypovedali poslušnosť. 6. júla kráľ vydal edikt v ktorom sľuboval ústavu, o 3 dni na to vstúpili triumfujúci karbonári do Neapola. Ich veliteľom bol generál ***Guglielmo Pepe***, ktorý sa stal vojenským diktátorom do nástupu ústavného režimu. Kráľovi zostala len formálna reprezentatívna právomoc. Lenže počas nasledujúcich mesiacov si víťazná revolúcia nedokázala upevniť moc. Nezískali si dôveru ľudí v ústavný režim.

Už v lete 1820 ***Metternich*** skúmal možnosti intervencie do Neapolska, ale narazil na odpor ostatných talianskych vlád. Preto podal návrh na zvolanie kongresu víťazných mocností na **október 1820 do Opavy**. Na konferencii sa zástupcovia Rakúska, Ruska a Pruska dohodli, že je nevyhnutné vrátiť pomery v Neapolsku do starých koľají a to aj za cenu prípadného zásahu rakúskych intervenčných jednotiek. Na kongrese sa odmietli priamo zúčastniť Francúzsko a Veľká Británia, preto bolo nutné počkať na **reakciu neapolského kráľa**. Rozhodnutie prišlo začiatkom roku **1821 v Ľubľane**, kam sa kongres presunul, neapolský ***kráľ Ferdinand*** **súhlasil s intervenciou rakúskych vojsk**.

Začiatkom februára postupujú rakúske jednotky zo severu Talianska na juh. Rýchlemu postupu rakúskych vojsk napomohli aj pôžičky od Rotschildovho bankového domu, ktoré zabezpečili financovanie vojenskej operácie. Neapolské jednotky neboli dostatočne vyzbrojené, nemali dostatočnú bojovú morálku a behom niekoľkých dní sa ich vojsko rozutekalo. Rakúšania vstúpili do Neapola už v polke marca.

Spolu s Neapolom chystali karbonári **povstanie aj v Lombardii a Piemonte**. Málo početní lombardskí karbonári boli v Miláne odhalení rakúskou políciou a následne väčšinu z nich pozatýkala už v roku 1820.

**Piemontskí karbonári** sa s akciou omeškali. Až v **marci 1821** prinútili sardínskeho ***kráľa Viktora Emanuela*** k **abdikácii**, vyhlásili ústavný režim a boj za oslobodenie Lombardie z rakúskeho područia. Povstalci vyhlásili vojnu Rakúsku, nakoľko dúfali že rakúske jednotky na dlho zamestná intervencia do Neapolska. Avšak už začiatkom apríla vstúpili rakúske jednotky do Piemontu a ľahko zlomili odpor povstalcov. Došlo k obnoveniu predrevolučných pomerov, uväzneniu povstalcov ktorí nestihli ujsť a Piemont ešte celý rok okupovali rakúske oddiely.

**Dôsledky revolúcií**: vďaka potlačeniu revolúcií sa krátkodobo posilnil vplyv Rakúska v celom Taliansku a priostril sa politický útlak vo väčšine talianskych štátov. Na druhej strane sa početná karbonátska emigrácia dostala vo Švajčiarsku a Francúzsku do spojenia s tamojšími tajnými skupinami revolucionárov a názorovo sa radikalizovala. Práve v tomto prostredí sa zrodil program revolučného zjednotenia Talianska v demokratickom štáte.

**Nová vlna revolučného a demokratického hnutia v Taliansku**

Pokusy o zmenu politických pomerov tento krát vychádzajú zo **stredného Talianska**, predovšetkým **z územia cirkevného štátu**. Revolučné hnutie opäť riadili karbonári, ktorým zvonku napomáhali politické emigrácie v Švajčiarsku, Belgicku a Anglicku. Podporili ich aj mnohí francúzski politici z liberálneho a demokratického tábora.

Prví pokus o prevrat v pápežskom štáte bol spojený s oslovením Bonapartovcov, ktorí žili v talianskom exile. Boli prezradení a povstanie potlačené. (1830)

Úspech dosiahlo **povstanie začiatkom februára 1831 v Bologni** na severe pápežského štátu, odkiaľ sa ďalej šírilo. **Na čele** stáli väčšinou príslušníci majetnej buržoázie, statkári a úradníci. Mali len nepatrnú podporu chudoby v mestách a roľníkov. Ani po víťazstve a zvrhnutí vlády pápeža nezískali ľud na svoju stranu. Napriek tomu odstránili najťaživejšie spotrebné dane, zreformovali súdnictvo podľa francúzskeho vzoru a za symbol si tiež zvolili trikolóru (zelená- biela- červená).

Povstalci **verili v pomoc Francúzska** pri intervencii Rakúska. Zostali sklamaní. Rakúšania povstalcov ľahko porazili a pri druhom pokuse o povstanie nie len Rakúšania obsadili ich územie, ale aj **Francúzi obsadili prístavné mesto Anconu** (1832). Pod ochranou rakúskych intervenčných jednotiek bol v pápežskom štáte obnovený starý režim.

Mnohí povstalci utiekli do emigrácie (najmä do Francúzska) - medzi nimi aj ***Giuseppe Mazzini***, ktorý založil už koncom roku 1831 v Marseille tajný spolok nazvaný *Mladé Taliansko*. Vydal niekoľko prác v ktorých analyzoval taliansku situáciu a načrtol program ďalšieho boja. V Taliansku podľa neho dozrela pôda pre národnú revolúciu, ktorá sa stane podnetom revolúcie celoeurópskej. Cieľom tejto revolúcie malo byť **risorgimento**- ustanovenie jednotného Talianska ako modernej demokratickej republiky. Hnutie *Mladé Taliansko* sa stalo vzorom pre zakladanie ďalších podobných organizácií nemeckých, poľských a ďalších emigrantov. V roku **1834** sa tieto skupiny spojili do tajného zväzu *Mladá Európa.*

**Revolúcie v Španielsku**

**Prvé revolúcie: 1808-1814**

**Druhé revolúcie 1820-1823**: Španielsko bolo vyčerpané bojom s národno-oslobodzovacím hnutím v Južnej Amerike. V Španielsku vypukali povstania za obnovu ústavy z roku 1812. **Povstanie v Madride** sa rýchlo šírilo aj do ďalších miest a donútilo kráľa ***Ferdinanda VII.*** **prisahať** **9. marca 1820 na ústavu z roku 1812**. Povstanie prerástlo v pokus o buržoáznu revolúciu- cieľom bolo zničiť feudálne putá brániace rozvoju obchodu. **Liberálna vláda**, ktorá sa dostala k moci obnovila politické slobody a obmedzila kráľovu moc. **Revolúciu podporovali** všetci ktorí ťažko niesli hospodársku krízu z rokov 1815-1820: mestá, obchodná buržoázia, manufaktúrni podnikatelia... Avšak na vidieku zostali zachované staré pomery- sem revolúcia neprerástla.

Hnutie liberálov sa roztrieštilo na dve krídla:

* **Pravé krídlo= moderados (umiernení)** považovali za základ ústavu z roku 1812
* **Ľavé krídlo= exaltados (nadšenci)** chápali ústavu len ako východzí bod k ďalšiemu vývoju, o ktorom zatiaľ nemali jasné predstavy. Hlavní predstavitelia ***San Miguel*** a A.Quiroga.

Moderados a exaltados zvádzali medzi sebou boje, ktoré oslabovali protifeudálny tábor. Kráľ a jeho okolie sa v júli 1822 pokúsil o prevrat, ktorý bol v zárodku zmarený. Začiatkom augusta vláda exaltados s predsedom ***San Miguelom*** učinila panovníka svojim zajatcom. Druhá španielska revolúcia urýchlila vznik nezávislých štátov v Latinskej Amerike.

Udalosti v Španielsku vyvolali odpor Svätej aliancie. Na základe uznesenia **kongresu** **vo** **Verone v októbri 1822** došlo na začiatku roka **1823 k francúzskej intervencii v Španielsku,** ktorá podporila domáce kontrarevolúcie. V máji Francúzi obsadili Madrid a postupne obnovili despotickú moc ***Ferdinanda VII.***

Hoci bol **obnovený panovnícky absolutizmus**, neboli automaticky obnovené staré pomery. Výrobné sily posilňovali buržoáziu a vyhrotenie vnútropolitického vývoja viedlo po smrti ***Ferdinanda VII.*** v roku 1833 k **rozpútaniu občianskej vojny.**

**Karlistické vojny:**

Za neplnoletú dcéru ***Ferdinanda VII. –Izabelu II.*** vládla ako regentka jej matka ***Mária Kristína.*** Stanovila novú liberálnu vládu s predsedom ***de la Rosa***- liberálne snahy o zlúčenie monarchie s kapitalistickým vývojom. Proti vystúpili zástancovia konzervatívnej monarchie, ktorí chceli úplnú reštauráciu feudálneho systému a na španielsky trón presadzovali Ferdinandovho brata ***dona Carlosa.***

Kým Veľká Británia a Francúzsko uznali ***Izabelu II.*** Rusko a Rakúsko sa zaviazali v Španielsku strážiť zásady ,,legitimity“ a konzervativizmu- pridalo sa k nim aj Prusko. Reakciou bolo **uzavretie Štvordohody v apríli 1834- Veľká Británia, Francúzsko, Španielsko a Portugalsko- boli proti intervencii Svätej aliancie na Pyrenejskom polostrove**=> občianska vojna v Španielsku bola ak medzinárodným konfliktom.

***Dona Carlosa*** podporili v severozápadnom Španielsku, ktoré vystupovalo aj proti madridskej ústavnej vláde v rokoch 1820-1823.

***Kristínu*** podporovala liberálna buržoázia a časť šľachty, ktorá mala záujem na upevnení centrálnej moci.

**Vojnu vyhrala ústredná vláda** ***Márie Kristíny*** už v roku **1835**, ale prakticky trvala do augusta 1839. Dôsledkom bolo **sformovanie silnej vojenskej špičky**, ktorá začala aktívne zasahovať do politického diania.

**Povstanie dekabristov v Rusku**

Povstanie dekabristov v decembri 1825 bolo vyvrcholením revolučnej činnosti niekoľko sto **šľachticov**- vzdelaných a ovplyvnených západoeurópskymi a ruskými osvietencami. Poznali politickú aj hospodársku zaostalosť Ruska, ktorej prejavom bolo najmä nevoľníctvo a samoderžavie, a uvedomovali si nevyhnutnosť reforiem.

Po rozpustení spolku- *Zväz pre blaho* došlo k vytvoreniu dvoch spolkov:

* *Južný spolok*- jeho sídlom bolo Tulčino na Ukrajine (vtedy v južnom Rusku). Skupina okolo ***Pestela***.
* *Severný spolok*- vznikol v roku 1822 v Petrohrade. z iniciatívy ***M. Muravjova***. Oba spolky mali silné vzájomné väzby.

V Rusku začalo dochádzať k obmedzovaniu a prenasledovaniu pokrokových ľudí. Súkromné spolky boli zakázané. Vo vojsku zaviedli tajnú políciu. Členov oboch spolkov to povzbudzovalo k rozhodnutiu konať. Ich rady dopĺňala najmä mládež. Vypracovávali rôzne varianty revolučných akcií, ktoré by smerovali k vojenskému prevratu a vznikli aj návrhy na politické usporiadanie oslobodeného Ruska: Muravjov- ústavná monarchia s dvojkomorovým parlamentom; ***Pestel***- republika. Rozchádzali sa ja v iných otázkach- rozsah volebného práva, riešenie agrárnej otázky...

Spojili sa so *Spoločnosťou zjednotených Slovanov* (Poliaci, Ukrajinci, Rusi). Dekabristi si vypracovali plán na manévre v lete 1826, ktorých súčasťou bolo aj zavraždenie ***cára Alexandra I.***

***Alexander I***. v **novembri 1825 náhle zomrel** v Taganrogu a na trón nastúpil jeho mladší brat ***Mikuláš***- nastali zmätky lebo pôvodne mal nastúpiť starší brat ***Konštantín*** (miestodržiteľ Poľského kráľovstva), ktorý sa ale koruny zriekol.

**Prísaha** ***Mikulášovi*** bola stanovená na **14. decembra 1825**. Chcel to využiť *Severný spolok* aby prinútil senát prísahu odvolať a vyhlásiť ich *Manifest ruskému ľudu* v ktorom prehlasovali odstránenie samoderžavia, nevoľníctva, stavovských privilégií, vojenských osád, sľuboval široké demokratické slobody a vytvorenie dočasnej vlády, ktorá by reformy uskutočnila a pripravila zvolanie Ústavodarného zhromaždenia. Veliteľom povstania bol zvolený ***S. Trubeckoj.***

Na Senátne námestie prišlo okolo 3 000 vojakov a čakali. ***Trubeckoj*** sa nedostavil. Senát už ráno zložil prísahu novému cárovi ***Mikulášovi I.*** Popoludní začal útok proti povstalcom a do nočných hodín bolo **povstanie porazené**.

Dva týždne na to začala na juhu **vzbura černigovského pluku**, podnietená *Južným spolkom* (v tom čase už bolo mnoho jeho popredných členov pozatýkaných). 3. januára 1826 bola vzbura porazená- asi 600 účastníkov zatkli (5 vodcov popravili, 88 poslali na galeje, ďalších do vyhnanstva, alebo ich degradovali, prepustili či prevelili).

**Význam povstania z 14. decembra 1825:** Rusko prvý krát zažilo revolučné hnutie proti cárizmu, aj keď mu chýbala účasť ľudu. Nevoľnícke masy ešte neboli schopné postaviť sa proti samoderžaviu. Príklad dekabristov napomohol rozmachu pokrokového spoločenského hnutia v nasledujúcich rokoch.

**Národno-oslobodzovacie hnutia na Balkáne**

Rozvoj kapitalistických výrobných vzťahov, proces formovania novodobých (buržoáznych národov) v podmienkach tureckej nadvlády. Na území Osmanskej ríše sa boj roľníckych más proti feudálnemu útlaku spájal s bojom za národné oslobodenie a bol jeho hybnou silou.

**Srbské povstanie:**

Problémom pre Osmanskú ríšu sa stávali **janičiari**. Ich vplyv sa sultán pokúšal obmedziť už koncom 18. storočia. Štyria janičiarski vodcovia zaviedli v rokoch **1804-1805** v belehradskom pašaliku režim hrôzovlády. Srbské obyvateľstvo sa začalo búriť- srbskí povstalci ešte uznávali suverenitu sultána a s pomocou Turkov zlikvidovali moc janičiarov- na čele odboja proti janičiarom stál zvolený bohatý sedliak a obchodník ***Djordje Petrovic*** nazývaný ***Karadjordje (čierny Juraj***). Od tejto doby pretrvávajú myšlienky na osamostatnenie Srbov spod tureckej nadvlády.

Nepriaznivý postoj zaujalo Francúzsko a Rakúsko, kým Rusko sledujúc oslabenie Osmanskej ríše podporilo snahy Srbov aj materiálne. **Národnooslobodzovacia vojna** viedla k **oslobodeniu Belehradu a belehradského pašaliku** (december 1805-január 1806). Došlo k odstráneniu feudálneho čiftlického systému.

**Vznikol** centralizovaný štát na čele s dedičnou dynastiou ***Karadjordjevičov*** a správne funkcie v ňom preberali úradníci platení štátom. Turci opäť porážali Srbov a zachránilo ich len odpútanie pozornosti Ruskom. V máji 1812 uzavreli Turci mier s Ruskom, ktorý medzinárodne prejednával aj srbskú otázku- Srbom bola zaručená amnestia a samospráva ktorých dodržiavanie malo zaistiť Rusko. Na druhej strane sa mali Srbi zmieriť s návratom tureckých posádok do miest a s platením poplatkov sultánovi. Srbi sa proti tomu búrili, čo viedlo k porážke prvého srbského povstania Turkami (v októbri 1813 obsadili Turci Belehrad).

Tureckú hrôzovládu odstránilo **druhé povstanie v roku 1815**- znovu oslobodili väčšinu srbských miest pod vedením ***Miloša Obrenoviča***. Turci pristúpili na mierovú dohodu- do miest sa síce vrátili turecké posádky, ale turecký vplyv v správe a súdnictve bol obmedzený. ***Miloš Obrenovič*** začal budovať srbskú samostatnosť. Úspešne oslaboval turecký vplyv v Srbsku najmä rozsiahlou korupciou.

V rokoch **1815-1833 bol definitívne odstránený čiftlický systém a zlomený vplyv tureckých feudálov**. Definitívne upevnenie Obrenovičovej moci- **1817 nechal zavraždiť *Karadjordjeviča*,** ktorý chystal proti nemu povstanie.

***Miloš Obrenovič*** sa snažil upevniť si svoju absolútnu vládu- viedlo to k rade vzbúr miestnych kňazov- masový charakter malo povstanie v roku 1825.

**Srbská autonómia bola potvrdená sultánovými reskriptmi (hatišerify)z rokov 1830 a 1831**. ***Obrenovič*** sa stal **dedičným srbským kniežaťom**. Srbsko od tejto doby existovalo v rámci osmanskej ríše ako autonómne kniežactvo na čele s absolutistickým panovníkom a pod záštitou Ruska, ktorého vplyv bolo cítiť aj vo vnútorných záležitostiach.

Narastali vnútorné rozpory Srbska. Ústava z roku 1838 vyhlásená v podobe sultánovho hatišerifu a formulovaná aj za účasti Ruska. Absolútna kniežacia moc bola **obmedzená 17 člennou radou**, ktorej dediční členovia boli zodpovední sultánovi. Konflikt rady a kniežaťa pri výklade ústavy a jej uvádzaní do praxe vyvrcholil **Obrenovičovou abdikáciou v roku 1839**- moc predal ***synovi Michalovi***, ktorého vyhnali v **novembri 1842 a namiesto neho nastúpil *Karadjordjov syn Alexander***, ktorý sa zaviazal deliť o vladárske práva s povinnou radou.

Srbsko sa zorganizovalo v **moderný štát podľa západných buržoáznych vzorov**. Sloboda hospodárskeho podnikania, sformovanie pevného byrokraticky-centralistického aparátu, zákonodarstvo inšpirované Rakúskom. Odklon od feudálneho Ruska. Masové prisťahovalectvo do Srbska.

**Grécke povstanie proti Osmanskej ríši 1821-1830**

Vedúcou zložkou gréckeho národnooslobodzovacieho hnutia bola **vplyvná vrstva bohatých obchodníkov**, ktorí disponovali obchodným loďstvom a udržiavali rozsiahle kontakty so zahraničnými gréckymi enklávami i európskymi hospodárskymi centrami. Založenie *Spoločnosti priateľov* v Odese (1814). V popredí stál ruský generál gréckeho pôvodu ***Alexandros Ypsilanti***.

V **marci 1821** ***Ypsilanti*** na čele gréckeho oddielu prekročil ruskú hranicu a vpadol do Moldavska. Súčasne a nezávisle vypuklo **rumunské povstanie** v podunajských kniežactvách. Aj rumunsko-grécke rozpory videli k **porážke oboch povstaní Turkami**.

Paralelne s týmto revolučný pokusom vypuklo **povstanie vo vlastnom Grécku**. Zo spoločenského hľadiska bolo značne heterogénne- roľníci mali veľmi ťažké postavenie, naopak len váhavo sa pripájali tí, čo riskovali svoje privilegované postavenie v osmanskej ríši.

Rozporné záujmy vedúcich garnitúr gréckeho povstania sa prejavili aj v politicko-mocenskej sfére a **viedli v roku 1824 k občianskej vojne**.

Grécke povstanie vyvolalo **veľký ohlas**- po boku povstalcov bojovali aj dobrovoľníci z iných krajín.

Vyčkávajúci postoj veľmocí viedol k priamej intervencii- rýchle potláčanie gréckeho povstania dobre vycvičenou a vyzbrojenou armádou egyptského pašu ***Muhammada Aliho.*** **Rast vplyvu Egypta** pri riešení Balkánskych otázok bol v rozpore so záujmami Ruska a Veľkej Británie- v roku **1826 podpísali dohodu smerujúcu k zabezpečeniu gréckej autonómie** (v roku 1827 sa k nej pridalo aj Francúzsko).

Keď už vyzeralo byť grécke povstanie potlačené, **anglo-rusko-francúzske loďstvo potopilo v novembri 1827 turecko-egyptskú flotilu pri Navarine.** V apríly 1828 vypukla rusko-turecká vojna, ktorej **mier v Drinopole (14. septembra 1829**) predstavuje závažný posun pri riešení východnej otázky v prospech Ruska. Potvrdenie srbskej autonómie. Rumunské kniežactvo dosiahlo autonómiu pod ruským protektorátom. Uznané ruské nároky na niektoré kaukazské oblasti. Turecko muselo akceptovať skôr vypracovanú anglo-rusko-francúzsku koncepciu gréckej autonómie. **Na londýnskej konferencii vo februári 1830 sa tieto veľmoci zaviazali garantovať existenciu Grécka ako nezávislého kráľovstva**.

Už v roku 1827 odhlasovalo grécke Národné zhromaždenie liberálnu ústavu a správcom zeme sa zatiaľ stal bývalý ruský minister zahraničných vecí, Grék ***Kapodistrias***. Rástol vplyv Ruska, preto na nátlak Anglicka bol v máji 1832 dosadený na grécky trón ***bavorský princ Otto***.

**Výsledok povstania**: grécke povstanie ako jediné revolučné hnutie 20. rokov v Európe úspešne vyústilo k získaniu národnej a štátnej samostatnosti. Väčšina gréckeho obyvateľstva však naďalej žila pod tureckou nadvládou, alebo anglickou správou (Jónske ostrovy). Bola potreba riešiť aj mnohé vnútropolitické problémy.

**Júlová revolúcia vo Francúzsku**

Vo Francúzsku pôsobili **liberálna opozícia** proti ***Bourbonovcom***, **ilegálna republikánska opozícia** a tiež **opozícia bonapartistická** (vkladala nádeje do Napoleonovho syna). Silnela **opozícia sprava-** zo strany ultramonarchistov, ktorí žiadali plné obnovenie predrevolučného systému a odškodnenie aristokratov za revolučné konfiškácie- presadila sa po smrti ***Ľudovíta XVIII.,*** keď nastúpil jeho ***brat Karol X.*** – reštriktívne politické opatrenia.

Finančnú a hospodársku kríza 1825-1826 nasledoval od roku 1827 rad neúrod, čo spôsobilo rast cien potravín a tím aj biedu a hlad.

V marci 1830 podpísala nadpolovičná väčšina poslancov adresu kráľovi v ktorej prehlasovali, že ministerstvo vládne proti ich vôli. Na to ***Karol*** reagoval rozpustením snemovne a vyhlásením nových volieb- tie potvrdili stále silnejúci vplyv liberálnej opozície, preto sa ***Karol*** rozhodol snemovňu vôbec nezvolávať a skončil so všetkými pozostatkami ústavného systému. **Vydal tzv. 4 nariadenia**, ktorými sa likvidovala sloboda tlače, zavádzala všeobecná cenzúra, znižoval sa počet poslancov na polovicu a predovšetkým právo voliť poslancov sa obmedzovalo na úzku vrstvu najvyššej aristokracie.

**Proti štyrom nariadeniam vypukli 26.júla protesty poslancov a žurnalistov, agitovali v uliciach študenti aj členovia tajných republikánskych organizácií**. 27. júla večer vystúpila rozhodujúca sila revolúcie: parížsky remeselníci, tovariši, robotníci. Nasledujúce udalosti viedli k tomu, že ***Lafayette*** sa podobne ako v roku 1789 stal **veliteľom Národnej gardy** a ***Karol X.*** **ušiel** z Paríža, zriekol sa trónu v prospech vnuka a neskôr emigroval do Anglicka.

Republikáni počítali s vyhlásením republiky a za prvého prezidenta chceli ***Lafayetta***. Avšak boli vnútorne roztrieštení. Obe snemovne sa napokon uzniesli začiatkom augusta, že bourbonská Charta musí byť revidovaná a doplnená liberálnymi úpravami. Poslanci prehlásili trón kráľa za uvoľnený a novým kráľom zvolili ***Ľudovíta Filipa*** z vedľajšej orleánskej vetvy kráľovského rodu. Ich návrh najskôr prijali aj republikáni (hoci mnohí ho považovali len za dočasné riešenie), dokonca ***Lafayette*** rezignoval na prezidentstvo.

**Nová ústava,** ktorú poslanci prijali ešte v roku **1830** sa v mnohom líšila od Charty z roku 1814. Zbavovala kráľa jeho božského posvätenia a rušila jeho mimoriadne právomoci a zákonodarnú moc. Trikolóra bola prijatá za štátny symbol. Zrušenie privilegovaného postavenia katolíckej cirkvi. Zníženie vekovej hranice voličov a sľubovanie zníženia volebného cenzu.

**Úprava volebného práva** bola nepatrná- voliť mohlo len asi 0,5% obyvateľov Francúzska. Do Národnej gardy mohol vstúpiť len ten kto si mohol na vlastné náklady zabezpečiť uniformu a zbraň=> zreformovanie gardy aby nebola nebezpečná režimu(zakázané politické diskusie, zrušené právo voliť vyšších veliteľov).

**Proti opatreniam bojovala otvorená republikánska opozícia**. Pokus o štátny prevrat- jún 1832- po dvoch dňoch povstanie potlačilo vojsko aj národná garda.

O ďalší protiúder sa republikáni pokúsili keď vláda začiatkom roka 1834 radikálne obmedzila slobodu tlače a zhromažďovania- povstania robotníkov na mnohých miestach vo Francúzsku- najväčšie bolo povstanie lyonských tkáčov 9.-12.apríla, ktoré bolo utopené v krvi.

Vláda vysokej buržoázie a bankárov triumfovala. Jej opora v snemovni bola stabilná, opoziční poslanci boli bezvýznamnou menšinou.

V období júlovej monarchie napriek všetkému nastal **ekonomický rozvoj**. Štát podporoval podnikanie buržoázie, chránil ju colnou aj daňovou politikou. Rozvíjala sa textilná výroba(najmä bavlnárska), či cukrovarníctvo. Hospodárska prosperita sa odrazila aj na zvyšovaní počtu oprávnených voličov, ale stúpal aj počet robotníkov a malovýrobcov ktorí živorili.

**Vznik nezávislého Belgicka**

Uznesením Viedenského kongresu vzniklo **Nizozemské kráľovstvo**, ktoré zahŕňalo severné aj južné Nizozemsko pod vládou ***Vilhelma I. Oranžského***. Bolo konglomerátom zemí s rozdielnou politickou, náboženskou aj kultúrnou tradíciou.

Silná liberálna a demokratická **opozícia proti panovníkovi** vznikala **najmä v južnom Nizozemsku-** v hlavnom meste Bruseli. Na nesúhlas s vládou ***Vilhelma*** a mali 3 dôvody:

1. **Centralistická politika**, ktorá obmedzovala samosprávu niektorých svojbytných celkov- provincií a pripomínala predrevolučný absolutizmus.
2. Centralistická politika bola sprevádzaná aj **zavádzaním holandčiny ako úradného jazyka** vo flámskych častiach južného Nizozemska, kde bola vládnuca trieda a buržoázia tradične frankofónna.
3. **Preferovanie kalvinizmu-** najmä po tom čo sa v roku 1828 spojili juhozemskí liberáli s katolíckou cirkvou. Juh= katolícky, sever= lutheránsky.

Otvorené **povstanie vypuklo v uliciach Bruselu 25. augusta 1830**. Povstalci nikde nenarazili na odpor a odboj sa rýchlo šíril aj do ďalších miest. Nizozemské kráľovské posádky proti povstaniu nezasahovali. Keď zástupcovia povstalcov prišli ku kráľovi a žiadali autonómiu pre južné provincie, len ich stroho odmietol. ***Vilhelm I.*** pre udržanie kráľovstva **poslal na povstalcov vojsko**. Kráľovskému vojsku sa postavili na odpor obyvatelia mesta. Princ nechcel prelievať krv a po bezvýslednom pokuse o vyjednávanie sa stiahol. V južných provinciách nastalo bezvládie.

**Povstalci neboli jednotní v otázkach budúceho štátu**. K obnoveniu jednoty povstalcov prispel **nový vojenský útok** ***kráľa Vilhelma***, ktorého armáda znovu zaútočila na **Brusel 23. septembra** **1830**. Ozbrojený ľud postavil barikády, vzdoroval 4 dni a prinútil vojsko na ústup. Počas boja sa vytvoril **dočasný výbor**, ktorý získal všeobecnú autoritu a mohol prevziať vládne funkcie.

Začiatkom októbra bolo rozhodnuté o samostatnom Belgicku. **Národný kongres**, ktorého poslanci boli zvolení na základe vysokého cenzu, potvrdil nezávislosť zeme a pripravil ústavu, ktorá vychádzala z monarchistického zriadenia, dávala občanom rozsiahle buržoázne demokratické práva, ale obmedzovala volebné právo vysokým cenzom. **Kráľ** mal byť zásadne volený a jeho právomoc obmedzená. Novým kráľom bol zvolený bezvýznamné nemecké knieža ***Leopold z rodu sasko-koburského***.

Nizozemský kráľ aj naďalej bojoval proti Belgicku, ale jeho vyhliadky boli nepatrné po tom čo **londýnska konferencia veľmocí (1830-1831) uznala nezávislosť a neutralitu nového štátu.** ***Vilhelm I.*** **uznal** **samostatnosť Belgicka až v roku 1839** a podpísal s ním mierovú zmluvu.

**Revolúcie na nemeckom území**

**Nemecký spolok** utvorený na viedenskom kongrese bol len voľným spojením takmer samostatných štátov s množstvom colných hraníc, ktoré brzdili hospodársky rozvoj každého štátu. **Snem členských štátov** spolku zasadal vo **Frankfurte** a prakticky nemal žiadne právomoci. Francúzska júlová revolúcia mala medzi nemeckým ľudom obrovský ohlas. Najskôr sa správy o parížskej aj belgickej revolúcii dostali do oblasti belgických hraníc- Porýnie. **Búrili sa robotníci a tovariši s jednoznačným sociálnym programom**. V iných oblastiach dominovali **politické požiadavky** (Brunšvicko). Ľudové vzbury boli úspešné pokiaľ sa jednalo o vyhnanie nenávideného vojvodu, ale nie šlo o ďalšie politické usporiadanie.

**V Sasku** vypukli revolúcie ešte pred júlovou vo Francúzsku, po tom čo katolícky kráľ saský zakázal na svojom území tristoročné oslavy augsburskej konfesie. Povstali mešťania a zmocnili sa kontroly miest. Vláda urobila pár kompromisov- konzervatívna ústava a rada polovičatých opatrení.

Inú podobu mal **vplyv júlovej revolúcie v štátoch juhozápadného Nemecka**, ktoré u mali ústavný režim a kde bolo možné využívať legálne formy politického boja. Napr. v Bádensku, Wurttembersku a Rýnskej Falcii prešli liberáli do ofenzívy a získali, najmä v Bádensku, prevahu v sneme. Výsledkom bol napr. bádenský tlačový zákon ktorý zaviedol úplnú slobodu tlače a slova, ďalej zrušenie desiatku a feudálnych povinností.

Na úspešnú vlnu miestnych a politických povstaní nadviazalo vo vyspelejších krajinách **politické hnutie**, ktorého cieľom bolo dosiahnutie postupnej jednoty a demokratizácie Nemecka. Najvýznamnejšou organizáciou tohto hnutia sa stal *Tlačový a vlastenecký spolok*, ktorý združoval liberálov a demokratov najmä z Bádenska, Falcka a Hesenska. Organizoval veľké ľudové slávnosti, kde sa prednášali vlastenecké prejavy aj požiadavky.

**Počiatočné reakcie na činnosť spolku boli váhavé**. Zámienku k veľkej perzekúcii poskytol **pokus o veľké celonemecké povstanie**- začiatkom apríla 1833 pokus žalostne stroskotal. Rakúsko a Prusko na základe vzájomnej dohody vytvorili vyšetrovaciu komisiu a zvláštnu komisiu pri spolkovej rade, ktorá mala dohliadať na politické vystúpenia v jednotlivých zemských snemoch.

Mnohí radikálni účastníci hnutí boli zatknutí alebo utiekli. Tak vznikla prvá početná nemecká demokratická emigrácia v prostredí ktorej vznikol v roku **1834** spolok tovarišov a mladých vzdelancov- *Zväz štvancov*. Jeho vnútorným rozštiepením vznikol *Zväz spravodlivých,* od ktorého viedla priama cesta k revolučnému robotníckemu hnutiu.

Na nemeckom území ožilo radikálne politické hnutie až v 40.tych rokoch- najmä v Porýní. Do vtedy sa nie len pruskej vláde, ale aj väčšine ostatných nemeckých panovníkov podarilo buď celkom potlačiť politické prejavy opozície, alebo ich obmedziť na umiernený liberalizmus, ako tomu bolo v južnom a juhozápadnom Nemecku.

Pre nemecký sever mali väčší význam miestne udalosti ako juhonemecké liberálne hnutie. Predovšetkým to bol boj liberálnej buržoáznej opozície proti svojvoľnému zrušeniu ústavy v Hannoversku (1837).

**Novembrové povstanie a počiatok zápasu za obnovenie Poľska**

**Povstanie v novembri 1830 začalo vo Varšave a** zachvátilo väčšiu časť ruského záboru Poľska- Kráľovstva poľského (Kongresovky). Povstaniu predchádzala **konšpiračná činnosť študentských spolkov**, ktoré v prvej polovici 20.tych rokov udržiavali styky s vznikajúcim hnutím dekabristov. Pomery sa zostrili po nástupe ***Mikuláša I.*** a potlačení dekabristov.

Po správach o úspešnej júlovej revolúcii a revolúcii v Belgicku vzrástli nádeje poľských vlastencov. Mnohí verili že nový režim vo Francúzsku pomôže ostatným revolucionárov v Európe.

V novembri vyhlásil cár čiastočnú mobilizáciu vojsk, ktoré mali potlačiť revolúcie v západnej Európe, **vypuklo 28. novembra 1830 povstanie žiakov dôstojníckej školy**, ku ktorému sa **pridali aj radikálna inteligencia a drobné meštianstvo**. Povstalci vyhnali z Varšavy ruských úradníkov a čoskoro ovládli väčšinu Kongresovky. Hoci mali prevahu konzervatívny politici, nezabránili prehláseniu ***cára Mikuláša*** v januári 1831 za zosadeného poľským Sejmom.

Spočiatku mali povstalci úspechy, no čoskoro získavala prevahu ruská armáda- rozhodujúca **bitka pri Ostrolenke 26. mája 1831**- povstalci boli po ťažkom boji porazení. Ruská armáda postupne obsadila územie Kráľovstva poľského a dobila naspäť Varšavu. Mnohí povstalci utekali do zahraničia- Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko- čím sa zrodila tzv. **veľká emigrácia** vnútorne rozdelená do troch krídel:

* magnátska protiruská opozícia
* demokratický tábor
* krajná ľavica

**Katastrofálne dôsledky novembrového povstania**: tzv. organickým štatútom z roku 1832 cár likvidoval samostatnosť Kráľovstva poľského. Bol odstránený Sejm, vlastná armáda a do krajiny prišli posádky ruského vojska. Bola zrušená varšavská univerzita a niektoré lýceá.

Po **pokuse emigrantov o ďalšie povstanie (1833)** cár zlikvidovala j posledné výdobytky. Poľský zábor bol rozdelený do 5 gubernií a začlenený do cárskej monarchie, bol vyhlásený výnimočný stav ktorý trval až do konca vlády ***Mikuláša I***. Ochromenie celého verejného aj kultúrneho života. Účastníci povstania boli súdení. Len **Krakov** si zachoval status slobodného mesta. Pre národný život po roku 1830 stúpol význam meštianskeho prostredia v **Poznani**.

**13. ZJEDNOTENIE TALIANSKA- RISORGIMENTO**

Po napoleonských vojnách sa Apeninský polostrov vrátil do stavu územnej rozdrobenosti.

Severná časť bola s výnimkou Sardínskeho kráľovstva (zahŕňalo územia Savojska, Nizzy,

Piemontu, Janovska a Sardínie) pod rakúskym panstvom. V Lombardsku a Benátsku vládol

priamo rakúsky cisár, príslušníci habsbursko-lotrinského rodu vládli v Modene a v Toskánsku

a aj Parma bola celkom závislá na Rakúsku. V strednej Itálii jestvoval pápežský štát. Na

zaostalom agrárnom juhu v Kráľovstve oboch Sicílií (v Neapolsku a na Sicílii) vládli

španielski Bourbonovci.

**Hnutie za zjednotenie Talianska** bolo od počiatku spojené s úsilím o liberalizáciu

politických a hospodárskych pomerov. Postupne sa v ňom vykryštalizovali **dva tábory**. Prvou

iniciatívou bolo Mazziniho hnutie **Mladá Itália**. Takmer paralelne vznikala názorovo opozitná **skupina umiernených**.

K prvému politicky významnému pokusu o zjednotenie došlo počas revolučných rokov

1848 – 1849. **Sardínsky kráľ Karol Albert** vyhlásil v marci 1848 na naliehanie predstaviteľa skupiny umiernených **C. Cavoura** vojnu Rakúsku. Od konfliktu sa však dištancoval pápež Pius IX., s ktorým sa spájali nádeje na zjednotenie. Hlavným adeptom na zjednotenie sa tak stal politicky i hospodársky vyspelý **Piemont** na čele s domácou savojskou dynastiou.

Rakúšania však potvrdili svoje panstvo na severe víťazstvom pri Custozze. Porážkou pri

Novare na jar 1849 sa skončil aj druhý pokus Karola Alberta, ktorý následne abdikoval v

prospech svojho syna **Viktora Emanuela**.

Napriek porážke národného hnutia v revolučných rokoch, počas ktorých popularita

obidvoch politických táborov kolísala, nevznikla žiadna tretia alternatíva. Z revolúcie sa ale

obe skupiny poučili a ich program sa viac či menej modifikoval a prispôsoboval meniacim sa

pomerom.

Mazziniho presvedčenie o tom, že situácia ostala výbušná, sa nezmenilo. Uvedomil si

však potrebu väčšej jednoty a súhry medzi jednotlivými hnutiami či už na Apeninskom

polostrove alebo v celej Európe. Za týmto účelom bol v roku **1850 v Londýne** založený

**ústredný európsky demokratický výbor**. Mazzinimu sa v rokoch 1850 – 1853 podarilo v

severnej a strednej Itálii obnoviť organizačnú štruktúru prívržencov jeho koncepcie, ktorá sa

po roku 1849 rozpadla. Po neúspešnom pokuse vyvolať vo februári 1853 povstanie v Miláne

žil 3 roky v ilegalite. Vytvoril nové politické zoskupenie – **Stranu činu**. Pod vplyvom

spolupráce s bývalým neapolským dôstojníkom Carlom Pisacanom si osvojil názor, že nová

národno-sociálna revolúcia musí začať na agrárnom juhu polostrova. Výsledkom týchto úvah

bola neúspešná výprava na ostrov Sapri v júni 1857. Po nej sa Mazzini dostával do politickej

izolácie. Začal sa prejavovať posun v prospech umiernenej pozície, čo vyvrcholilo, keď sa k

nej priklonil **G. Garibaldi**. Renesanciu zažili Mazziniho názory až na jar 1860 v súvislosti s

výpravou na Sicíliu.

Úpadku Mazziniho vplyvu výrazne napomohol vývoj v Piemonte. Tu ponechal po

revolúcii Viktor Emanuel II. v platnosti ústavu. Navyše sa vláda nebránila reformám, čím s

prijateľným odstupom držala krok s vývojom vo vyspelej Európe. Po politickej kríze v

súvislosti so zákonom o civilnom sobáši sa v roku 1852 dostal **do čela vlády Cavour**, jeden z

hlavných predstaviteľov umierneného tábora. Už predtým ako minister poľnohospodárstva

presadzoval program hospodárskej liberalizácie a v nastúpenom trende pokračoval i vo

funkcii predsedu vlády. V nemalej miere sa zaslúžili o **urýchlené vybudovanie modernej**

**infraštruktúry a zriadenie Národnej banky**.

Hospodárska sloboda nebola mysliteľná bez politickej slobody. Toho si bol Cavour

vedomý a presadzoval zníženie vplyvu cirkvi a ďalšie reformy. Piemont bol jediným

talianskym štátom, v ktorom fungoval parlamentný život, bola rešpektovaná ústava, platila

sloboda tlače a spolčovania. Preto sa stal novým domovom pre mnohých vysťahovalcov z

ostatných talianskych štátov.

Cavour dlho považoval možnosť zjednotenia Talianska pod vládou savojskej dynastie za

prakticky nereálnu. V 50. rokoch 19. storočia sa však situácia, najmä z

medzinárodnopolitického hľadiska, javila omnoho priateľnejšou, ako mohol predpokladať.

Došlo k **zhoršeniu rakúsko-ruských a rakúsko-pruských vzťahov**, Napoleon III. sa zdal byť naklonený osobe Cavoura a navyše Piemont sa vstupom do krymskej vojny po boku

Francúzska a Británie zaradil medzi veľmoci. O to väčšie prekvapenie spôsobil nezáujem

veľmocí o otázku zjednotenia Talianska na parížskom kongrese v roku 1856. Cavour sa preto

priklonil k názoru, že nebude možné zjednotiť krajinu diplomatickou cestou.

Pre vojnu za národné oslobodenie a zjednotenie hľadal **spojenca vo Francúzsku**. Základné

**zásady spojeneckej zmluvy** boli stanovené na tajnom stretnutí Napoleona III. s Cavourom **v**

**júli 1858 v Plombières**. Napoleon III. žiadal Savojsko a Nizzu (Nice), za čo bol ochotný

vyhlásiť spolu s Viktorom Emanuelom II. vojnu Rakúsku a zotrvať v nej, kým Rakúšania

neodídu z Lombardska a Benátska. Tieto územia mali po vojne pripadnúť sardínskemu

kráľovi. Uvedené ustanovenia dohody boli zverejnené začiatkom roka 1859 a potvrdil ich

sobáš princeznej Clotildy s princom Jérômom Bonapartem.

Obidve strany sa pripravovali na vojnu. Popri vojenských prípravách boli nemenej dôležité **diplomatické a spravodajské akcie**, ktorých cieľom bolo izolovať Rakúsko a postaviť

ho do úlohy agresora. To sa aj podarilo. Situácia na bojisku sa taktiež vyvíjala v prospech

francúzsko-piemontského vojska. V **bitke pri Magente** Rakúšania nevyužili početnú prevahu a museli vyprázdniť Miláno. Prehrali tiež nečakanú **bitku pri Solferine** (po nej vznikol z

iniciatívy Švajčiara Henriho Dunanta Červený kríž). To dávalo Talianom nádej na rýchle víťazstvo. Objavili sa ale **nepredvídané okolnosti**. Niekoľko dní po Solferine **ponúkol Napoleon III. Františkovi Jozefovi I. prímerie**, ktoré bolo podpísané v meste Villafranca dokonca bez vedomia Viktora Emanuela II. Vojna tým skončila, pretože sardínska vláda sa neodhodlala pokračovať vo vojne bez Francúzska. **Konečná mierová zmluva** bola podpísaná **10. 11. 1859 v Zürichu**. Rakúsko sa vzdalo väčšiny Lombardska aj s Milánom (ale bez pevností Peschiera a Mantova). Rozčarovaný **Cavour podal demisiu**.

Dôvody Napoleona III.: S pribúdajúcim časom sa oprávnene obával, že situáciu využije na riešenie sporov na Rýne Prusko, čo by viedlo k vojne na dvoch frontoch. V Toskánsku, Parme a Modene vyprovokoval Národný spolok nekrvavé nepokoje, ktoré sa pokúšali zosadiť miestnych panovníkov a pripojiť k Sardínskemu kráľovstvu. Takého revolučného ľudového spôsobu zjednotenia sa Napoleon III. obával. Uvedomil si tiež, že zjednotenie oslabí pozície Francúzska na Apeninskom polostrove i v regióne ako aj pozície pápežského štátu, čo by mohlo viesť k zníženiu sympatií voči cisárstvu vo Francúzsku. V neposlednom rade treba dodať, že vojna, ktorej hlavné bremeno nieslo Francúzsko, bola nákladná.

Napoleon III. sa svojím konaním dostal do nepríjemnej situácie. Talianov si znepriatelil

prímerím, Rakúšanov tým, že odmietol dosadiť zvrhnutých vládcov a nastoliť predvojnové

pomery, a Francúzov tým, že vojna im nič nepriniesla. K jej riešeniu výrazne prispel **Cavour**,

ktorý **sa v januári 1860 vrátil k moci**. V priebehu marca a apríla rozhodli ľudové hlasovania

(hlasovalo dospelé mužské obyvateľstvo) o pripojení Emilie (označenie Parmy, Modeny a

časti územia pápežského štátu – Romagne) a Toskánska k Piemontu a Savojska a Nizzy k

Francúzsku.

Do jari 1860 bola politická iniciatíva v rukách Cavoura a tábora umiernených. Po pripojení Toskánska a Emilie nastala odmlka, ktorá súvisela s ich presvedčením, že za daných okolností dosiahli maximum. Aktivity sa opäť chopila Mazziniho skupina. Jej prívrženci nesúhlasili so zastavením procesu zjednotenia a **verili, že ak nie je v stave pomôcť diplomacia, tak musí zasiahnuť ľud**. Vrátili sa k staršej Pisacanovej a Mazziniho myšlienke vyslať výpravu na Sicíliu, kde už prebiehala protibourbonovská vzbura. **Pre plán** sa napriek nesúhlasu Cavoura i Viktora Emanuela II. **podarilo získať Garibaldiho**. Ten na prekvapenie **dokázal s hŕstkou nadšených ozbrojencov poraziť pravidelnú armádu**. **Garibaldi** prijal od Viktora Emanuela II. **titul diktátora Sicílie** a vyhlásil lojalitu monarchii, na druhej strane ale

neskrýval odhodlanie pochodovať na Rím. Začal skrytý boj o politickú moc medzi ním a

Cavourom. Politicky skúsenejší Cavour, ktorý už vtedy tušil problémy s vyrovnávaním

rozdielov medzi severom a juhom budúceho Talianska, eliminoval Garibaldiho ambície

presadením plebiscitu v Kráľovstve oboch Sicílií. Konal sa v októbri a priniesol súhlas s

pripojením. Garibaldi odovzdal moc Viktorovi Emanuelovi II. a zriekol sa výpravy na Rím.

Medzitým získal Cavour od Napoleona III. súhlas, aby obsadil Marky a Umbriu, časti

pápežského štátu, kde sa tiež realizovali ľudové hlasovania. **27. 10. 1860 sa Garibaldi a Viktor Emanuel II. so svojimi vojskami stretli v Teane**.

**Viktor Emanuel II.** bol prvým celotalianskym parlamentom **17. marca 1861 v Turíne**

slávnostne **vyhlásený za talianskeho kráľa**. **Taliansko bolo zjednotené**, hoci mimo ešte stále ostával Rím s okolím (tzv. vlastné Patrimonium sancti Petri) a Benátsko. **Zjednotenie**

**prebiehalo kombinovane** – nielen vojnami a diplomatickými aktivitami za účasti európskych

veľmocí, ale aj za prispenia revolučného hnutia. V Taliansku ostali zachované monarchie a

prežívali pozostatky feudalizmu. Na celú krajinu bola rozšírená platnosť piemontskej ústavy z

roku 1848. Podľa nej disponoval všetkou výkonnou mocou panovník. Zákonodarná moc

patrila parlamentu. Ten mal dve komory – senát menovaný kráľom a volenú poslaneckú

snemovňu. Volebné právo sa obmedzovalo na mužov starších ako 25 rokov, ktorí vedeli písať

a čítať a platili stanovenú výšku dane. Oklieštené boli občianske slobody. S daným stavom

vyjadrili súhlas okrem Rakúska všetky európske veľmoci.

V zahraničnej politike sa taliansky kráľ aj naďalej spoliehal na spojenectvo s Francúzskom. V lete 1862 preto prekazil Garibaldiho pokus o pripojenie zvyšku pápežského štátu, ktorého nezávislosť garantovalo práve Francúzsko. V roku **1864 bola podpísaná francúzsko-talianska zmluva**, ktorou sa Taliansko zaviazalo neobsadiť Rím a presunúť hlavné

mesto z Turína do Florencie. Priaznivá situácia na **ďalšie rozšírenie Talianska nastala až v**

**roku 1866** v súvislosti s prusko-rakúskou vojnou, kedy Taliani napriek nesúhlasu Francúzska

pomohli Prusku otvorením južného frontu. Napriek vlastnému vojenskému neúspechu (boli

porazený v bitke pri Custozze v júni a pri ostrove Vis v júli 1866) získali po víťazstve Pruska

Benátsko. **Proces zjednotenia Talianska bol zavŕšený počas nemecko-francúzskej vojny**.

**Taliansko** využilo porážku Francúzska, anektovalo zvyšok pápežského štátu a **20. 9. 1870**

**obsadilo Rím**, ktorý sa stal hlavným mestom krajiny. Pápežovi ostal len Vatikán. Vzájomný

pomer medzi Talianskom a pápežom bol potom stanovený zákonom v máji 1871.

Zjednotením boli naplnené predpoklady pre ďalší politický, hospodársky a kultúrny

rozvoj talianskeho národa.

**14.Revolúcia v Rusku v rokoch 1905-1907**

*(tučným písmom sú označené veci ktoré sa doc. pýtal alebo pri ktorých sa pozastavil na seminári)*

Nespokojnosť ľudu s vládou  Mikuláša II., zlá hospodárska situácia, **prehra s Japonskom**, vysoké požiadavky na pracovníkov to všetko viedlo k revolúcii. Spoločnosť Petrohradských továrenských a dielenských robotníkov, ktorá bola pod kontrolou polície, začala pripravovať pochod k Zimnému palácu, **poprosiť cára** aby sa ich zastal. Robotníci pracovali na petícii, pripravovali plán pochodu. V čele štrajku stál pop Georgij Gapon. Medzi robotníctvom mal veľkú autoritu. Robotníkov organizoval, a keď kvôli svojej angažovanosti prišli o prácu, viedol ich do štrajku. Práve pod jeho vedením sa v **nedeľu(krvavá nedeľa**) 22.januára (podľa vtedy v Rusku platného juliánskeho kalendára to bolo 9. januára) 1905 uskutočnila v Petrohrade úradmi povolená pokojná manifestácia, v ktorej vyše 80 000 ľudí chcelo cárovi predložiť petíciu s požiadavkou zlepšenia pracovných podmienok (8 hodinový pracovný čas, stanovenie minimálnej mzdy) a zásadných demokratických reforiem, predovšetkým zvolania ústavodárneho zhromaždenia. Napriek tomu, že demonštranti nemali povolené priblížiť sa k cárskemu sídlu – Zimnému palácu – cár radšej z Petrohradu odišiel na vidiek. Demonštranti sa napokon dostali k Zimnému palácu, kde už na nich čakali ozbrojené jednotky(**cárova garda)**. Na príkaz k rozchodu však nebolo kam uhnúť, pretože predné rady, ktoré boli zozadu tlačené, nemali kam ustúpiť. Po neuposlúchnutí rozkazu ozbrojené jednotky začali strieľať. Výsledkom bolo okolo (**Mojdis povedal že veľa :D ale vyše 1000**) mŕtvych. Proti masakru, ktorý neskôr dostal meno Krvavá nedeľa sa zdvihla veľká vlna odporu. Tisícky robotníkov začali štrajkovať, pridávali sa k nim aj obyvatelia vidieka. Len v **Ruskom Poľsku** protestovalo vyše 400 000 robotníkov. Veľké protesty vypukli aj vo **Fínsku(patrilo Rusku)**, v Baltskej oblasti a Rige(Litva). Koncom októbra 1905 protestovalo 2 000 000 robotníkov.

Cár zvolal v marci poradný zastupiteľský zbor, na apríl naplánoval vytvorenie **dumy** (**parlamentu**), ktorá mala byť volená na základe veľmi obmedzeného volebného práva a mala mať tiež len poradný charakter. Ani tieto sľuby nedokázali upokojiť situáciu a k nespokojencom sa začali pridávať **prislušníci** **armády** a **námorníctva(loď Potemkin, na ktorej sa vzbúrili ruskí vojaci ktorých nútili jesť pokazené mäso)**, ktorí museli slúžiť v ťažkých podmienkach a boli často kruto trestaní.

Vrcholom štrajkového hnutia bol generálny štrajk, ktorý v októbri 1905 zorganizoval petrohradský **soviet** robotníckych zástupcov (soviety boli pôvodne revolučné orgány ruskej robotníckej proticárskej opozície, ktoré mali za účel koordinovať štrajky a iné politické nátlakové akcie). Ten prinútil cára vydať tzv. **Októbrový manifest** (Manifest o zdokonalení štátneho zriadenia), ktorý mal garantovať základné občianske slobody (slobodu slova- pre Poliakov, vyznania, spolčovania, zhromažďovania) a rozširoval volebné právo do parlamentu – Štátnej dumy, ktorá mala právomoc schvaľovať zákony. Vymenovanie vlády zostalo v rukách panovníka, ktorému bola vláda zodpovedná. Väčšina predstaviteľov liberálnej opozície sa s vyhláseniami manifestu uspokojila, no časť revolucionárov pokračovala v odboji. Boli to predovšetkým predstavitelia petrohradského sovietu vedeného Levom D. Trockým a Alexandrom Parvusom.

Politické strany sa legalizovali a požadovali isté práva. Na pravici vystupovali nacionalisti, ktorí hájili záujmy statkárov a podnikateľov a často menili zoskupenia - do politického života vstúpili ako Všeruský národný zväz. Oktabristi (strana podporujúca cársky dekrét z 30. 10. 1905) hájili status quo, progresisti hájili reformy v priemysle a kadeti (konštituční demokrati) žiadali nenásilnú demokratizáciu krajiny. Ľavý stred predstavovali trudovici, reformná a pravicová odnož eserov, ktorí často vystupovali v úlohe populistov v parlamente. Na ľavej strane boli socialisti-revolucionári- **Esera** - vplyvom aj počtom najväčšia politická strana v Rusku. Krajnú  
ľavicu tvorili sociálni demokrati so svojimi dvoma cestami ruského marxizmu (boľševickú a menševickou).

V decembri 1905 vypukli v Petrohrade pouličné boje, ktoré sa podarilo armáde potlačiť až po niekoľkých týždňoch a vyžiadali si vyše tisícky mŕtvych. 18. decembra sa robotníci vzdali.

V Marci 1906 sa uskutočnili prvé voľby do dumy. Išlo o volebný systém v ktorom niektoré hlasy mali väčšiu hodnotu. Na príklad: hlas statkára alebo majiteľa pôdy mal 45x väčšiu hodnotu ako hlas robotníka.

Roku 1907 sa konal **puč**, ktorý sa považuje za koniec revolúcie. Panovník zrušil dumu aj za pomoci **Stolypina**, sociálni demokrati boli zatknutí a bola znovunastolená samovláda.

**15.Európa v období modernizácie**

v 19. storočí vznikla tzv. moderná spoločnosť, mala dve podoby:

1. technická – vplyv anglickej priemyselnej revolúcie
2. duchovná – vplyv francúzskej revolúcie

kultúra ustupovala do úzadia, naopak, do popredia kapitalistické podnikanie a industrializácia svet:

1. vyspelý – Veľká Británia, Francúzsko, USA, Nemecko, neskôr Japonsko a Rusko
2. zaostalý – ostatné krajiny Európy

**v poľnohospodárstve** – hlavný cieľ: uživiť narastajúci počet obyvateľstva , taktiež zmeny pod vplyvom priemyselnej revolúcie – zvyšuje sa produkcia

**rozvoj priemyslu** -potreba rýchlo a lacno prepravovať tovar – železnica: stratila sa izolovanosť regiónov ,regionálne trhy už neboli zaujímavé – priviezol sa tu lepší a lacnejší tovar, zanikli veľké rozdiely v cenách , končí domáca výroba a tradičné remeslá – namiesto nastupuje špecializácia, veľký hospodársky rast (1900 – 1913): priemyselná výroba vzrástla o 70%

**štruktúra spoločnosti:**

-najpočetnejšia vrstva – robotníci žijúci v mestách

-vzniká tretia vrstva: úradníci, advokáti, lekári, učitelia, umelci – vrstva inteligencie

§počet obyvateľov Európy sa zdvojnásobil, významným fenoménom je vysťahovalectvo – (pozn. : pozri otázku č. 29) , predlžoval sa priemerný vek, klesala detská úmrtnosť

**rozvoj vedy:**

-Darwinova evolučná teória ( pravekári vedia, ale pre istotu☺ ) : Teória hovorí o tom, že evolúcia je založená na prírodnom výbere, teda prežijú jedinci, ktorí sa lepšie prispôsobia prírodným podmienkam , práca : O pôvode druhov prirodzeným výberom , 1872

-objavy vo fyzike: zavedenie elektriny, masové osvetlenie, verejná mestská doprava, telegraf, telefón

-objavy v chémii: umelé farbivá, liečebné látky, syntetické vlákna, umelé hnojivá, výbušniny

-rozvoj zbrojárskeho priemyslu – vznik koncernov: Krupp v Nemecku, DuPont v USA, Schneider vo Francúzsku, Škoda v habsburskej monarchii

-autorita a popularita kresťanského náboženstva klesá, robotníctvo sa cirkvám skoro celkom odcudzilo, cirkevná charitatívna činnosť neriešila problémy, § robotníci – do socialistického hnutia, kritika cirkvi , pápež Lev III. – kresťania majú právo zúčastňovať sa na politickom živote - dal impulz k zakladaniu kresťansko-sociálnych strán: ich základom bolo odsudzovanie vykorisťovania robotníkov, kapitalizmus bol odmietnutý ako systém

**ženská otázka**:

v prvej polovici 19. storočia ženy získavali vo vyspelejších spoločnostiach prístup k vzdelaniu a právo vlastniť majetok ani jeden politický smer nechcel priznať ženám také práva ako mužom

zápas za zrovnoprávnenie začal ako zápas o volebné právo žien, spočiatku sa odohrával v USA a Anglicku a jeho vodkyne sa nazývali sufražetky, volebné právo pred vypuknutím vojny priznali ženám len v Austrálii, Fínsku a v Novom Zélande

**16. Revolúcie v 40–tych rokoch 19. storočia v Európe**

**REVOLÚCIE ROKOV 1848 - 1849 V EURÓPE**

**r. 1848 - 1849 - revolučná situácia vo väčšine eur. krajín**

* + (obmedzene sa dotkla VB, Šp, mimo je Rusko, Hol, Belg)
  + nahromadili sa polit., spol. a hosp. problémy = jediným riešením sa zdala byť zásadná zmena pomerov
  + revolúcia nadväzovala na VFR, revolučné vlny 20. a 30. r. 19. stor.
  + počiatky v Tal - ale určujúcou bola francúzska revolúciou
  + boli to hl. revolúcie za práva človeka a občana a za práva národov
* **príčiny revolúcie:**

1. nespokojnosť s politickými pomermi, ktoré nastolil Viedenský kongres (1815)
2. zmena sociálnej a demografickej štruktúry spoločnosti v súvislosti s priemyselnou revolúciou.
3. kríza v poľnohospodárstve - feudálne prežitky v poľnohospodárstve, neefektívnosť nedostatok obživy pre narastajúc populáciu + neúroda, hlad a drahota
4. depresia priemyselnej výroby, nezamestnanosť
5. nespokojnosť s politickým usporiadaním
   * vládnuce režimy nemali podporu
   * právo voliť nie viac ako 5 % obyvateľstva , požiadavky podielu na politickej moci
6. krajiny Str. a JV - boj za národnú slobodu
7. revolúciu nerealizovali len najchudobnejšie **mestské** (centrami nespokojnosti mestá - tu sa koncentrovala populácia) a **vidiecke vrstvy**- požadovali právo na prácu, zrušenie feudálnych prežitkov, ale významnú úlohu zohrali **intelektuáli**, ako šíritelia liberálnych myšlienok + buržoázia (v jej rukách hospodársky život), kt žiada účasť na politickej moci

* **periodizácia revolúcie 1848 – 1849** - 4 fázy:

1. **február - marec /apríl 1848**
   * nástup a vzostup revolúcie
   * vybojovali si viaceré občianske práva a slobody (volebné právo, slobodu tlače)
   * nastala dočasná zmena vlád
   * nepodarilo sa ale narušiť mocenskú základňu starých režimov
2. **apríl - leto 1848** 
   * ústup revolučného hnutia
   * nové vlády sa často snažili o dohodu so starou
3. **do konca r. 1848**
   * nástup a postup kontrarevolúcie
   * návrat starých režimov
4. **do leta 1849**
   * kontrarevolúcia upevňovala znovunadobudnutú moc a snažila sa definitívne potlačiť revolučné hnutie
   * v krajinách, kde revolúcia pretrvávala, sa jednotlivé hnutia ďalej radikalizovali

* **dôsledky:**
  + aj keď bezprostredne nedosiahli stanovené ciele
  + priniesli závažné dôsledky, pretože viaceré revolučné výdobytky nebolo možné zvrátiť
  + odstránené feudálne výsady, zachovali sa aspoň zvyšky občianskych práv a slobôd
  + nikde sa nedosiahli národné ciele revolúcií, jednotlivé národné programy politicky vyspeli a ich uskutočnenie sa stalo iba otázkou času
* revolučnú vlnu v Európe ohlásilo povstanie Poliakov v Krakove v roku 1846 (bolo rýchlo potlačené rakúskym vojskom, Krakovsko bolo následne pripojené k Rakúsku) a udalosti vo Švajčiarsku r 1847 (napätie medzi konzervatívnymi katolíckymi kantonmi a protestantskými kantonmi v otázkach posilnenia federálnych právomocí a demokratizácie ústavy, konzervatívne kantony vlastnú vojenskú a politickú štruktúru, odbojné kantony boli porazené, v septembri 1848 bola prijatá nová demokratická ústava, ktorá zakotvila autentickú federáciu a zaručovala slobodu prejavu, tlače, združovania..)

**REVOLÚCIA NA APENINSKOM POLOSTROVE**

* **hospodárska zaostalosť talianskych štátov** (vnútorný obchod bol menej rozvinutý, hl na J pretrvávali feudálne vzťahy, veľké hosp. rozdiely medzi jednotlivými oblasťami..)
* **otázka zjednotenia - 2 politické koncepcie**:

1. **Giuseppe Mazzini**
   * táto koncepcia sa spájala s hnutím Mladá Itália (1831)
   * jednotná (nie federatívna - malo ísť o štát jedného národa) republika vybojovaná ľudovým povstaním
   * rozkvet najmä v prvej polovici 30. rokov 19. storočia
2. **umiernení** 
   * Vincenzo Gioberti: navrhol konfederáciu jednotlivých panovníkov pod predsedníctvom pápeža - jeho názory rozpracoval Massimo d´Azeglio v spise: Program talianskeho národného zmýšľania (1847)
   * jadro tvorila piemontská skupina: okrem Giobertiho a d´Azeglia aj Balbo; Camillo Cavour
   * väčšina považovala za najvhodnejšieho kandidáta na čelo zjednocovacieho procesu sardínskeho kráľa Karola Alberta Savojského (príslušníka domácej vládnucej dynastie)
   * Cavour a Balbo založili r. 1847 časopis Risorgimento: propagovali myšlienky hospodárskeho liberalizmu, vyzývali k prijímaniu ústav a vojne proti Rakúsku

* **2 základné problémy:**

1. **snaha odstrániť cudziu feudálnu nadvládu**
2. **zjednotenie krajiny**

* nový pápež Pius IX. vyhlásil amnestiu politických väzňov, uvoľnil cenzúru, ustanovil štátny poradný zbor, jednal o zavedení colného spolku medzi pápežským štátom, Piemontom a Toskánskom
* proti zjednocovaciemu hnutiu sa ale postavilo Rakúsko
* v **Palerme nepokoje** 1/1848 → revolučná vlna sa rozšírila zo Sicílie **na pevninu**
  + neapolský kráľ Ferdinand II. tu musel obnoviť platnosť liberálnej ústavy z r1812 a pod tlakom aj ďalší panovníci podpísali ústavné listiny: v Toskánsku, v pápežskom štáte i v Sardínskom kráľovstve (ústavy vytvorené podľa vzoru fr.ústavy z r. 1830)
* 3/48 **povstanie v Miláne + nepokoje Benátsku** (obe spravované Rakúskom)
* **Karol Albert 3/1848 vyhlásil vojnu Rakúsku**
  + k piemontským sa pripojili toskánske, rímske a neapolské oddiely
  + Rakúšania ustupujú ale 1) od konfliktu sa dištancoval pápež Pius IX a 2) v Neapolsku sa vrátil k moci Ferdinand II. a tvrdo potlačil liberálne hnutie = vedenie vojny ostalo na Karolovi Albertovi a dočasnej republikánskej milánskej vláde
  + Karol namiesto aby viedol rozhodne vojnu proti Rak za zjednotenie Tal sa snažil sa dosiahnuť súhlas milánskej a benátskej dočasnej vlády s pripojením k Sardínskemu kráľ.
  + nevyužil vojenské úspechy - dovolili prejsť rakúskemu generálovi Radeckému do protiútoku. 7/48 **Rakúšania vyhrali pri Custozze**
* presadzuje sa **Mazziniho alternatíva** - odrazilo sa to v hnutí za všeobecné voľby do ústavodarného zhromaždenia - jeho úlohou by bolo viesť boj proti Rak. a urýchliť zjednotenie (hnutie malo najlepšie podmienky v pápežskom štáte - bolo zvolené ústavodarné zhromaždenie, vyhlásilo koniec pápežovej svetskej vlády nad Rímskou republikou
* **jar /1849 obnovené boje s Rakúskom** - porážka piemontského vojska pri Novare
* Karol Albert abdikoval v prospech svojho syna **Viktora Emanuela** - mierové rokovania s Rak (Piemont sa musel vzdať nárokov na územné zisky i podpory talianskeho revolučného hnutia)
* Rakúšania obsadili Lombardsko a benátske vnútrozemie
* 5/1849 potlačený odpor vo Florencii, Sicílii a nakoniec potlačená revolúcia i Ríme a Miláne
* **dôsledky:**
  + formálne nastolené predrevolučné pomery - späť nastolené režimy nemali podporu
  + v skutočnosti už nebolo možné zvrátiť odstránenie feudálnych vzťahov: ďalšie pokračovanie procesu liberalizácie a demokratizácie spoločnosti i procesu zjednotenia Talianska bolo nevyhnutné

**REVOLÚCIA VO FRANCÚZSKU**

* **februárová revolúcia**
  + revolúcia 1848 -49 vo Fr vzišla z **boja o volebnú reformu**
  + za rozšírenie volebného práva opozícia agitovala na tzv. **banketoch**
  + jeden bol zvolaný na 22. 2. 1848 do Paríža - vláda ho zakázala (bála sa s banketom spojeného masového sprievodu cez Paríž) časť organizátorov sa nepodriadila
  + tak **22. 2.začali zrážky** medzi demonštrantami (na ich strane i oddiely národných gárd a vojska) a ozbrojenou strážou mesta, v meste vyrástli barikády, povstalci (prevládali remeselníci, robotníci, študenti, drobní obchodníci) obsadili strategické miesta a zmocnili sa zbraní
  + Ľudovít Filip abdikoval v prospech svojho vnuka
  + ale **24. 2. vyhlásená republika**
* február/ marec otvorene sa prejavili **prvé rozpory medzi politickými silami**, ktoré sa podieľali na páde júlovej monarchie - riešením malo byť zriadenie národných dielní a vytvorenie vládnej komisie pre pracujúcich (tzv. luxemburská komisia) na čele s Louisom Blancom - takmer 300 členná komisia bola vnímaná ako robotnícky parlament, protiváha poslaneckej snemovne
* **národné dielne** 
  + mali prispieť k obnoveniu stability režimu
  + z iniciatívy socialistu Blanca
  + pracovníci mali menej času venovať sa politickému dianiu
  + poskytovať pracovné príležitosti pre nezamestnaných - ale prihlásilo sa príliš veľa vláda pre nich nemala dosť peňazí ani práce = nespokojnosť, uvažuje sa o ich likvidácii
* voľby do ústavodarného zhromaždenia 4/1848 - výsledky: prevaha umiernených republikánov (reformné skupiny, či už monarchistické alebo ľavicovo-demokratické, prepadli)
* máj - manifestačný sprievod v Paríži (po správach o potlačení poľ.povstania v Poznaňsku a v atmosfére vzájomných provokácií) demonštranti obsadili snemovňu, žiadali aby nezamestnaným bola zabezpečená práca - boli rozohnaní - tieto udalosti sa odzrkadlili v doplňujúcich voľbách: popri zástupcoch pravice boli zvolení aj napr. socialisti
* **júnové povstanie**
  + v júni sa ohlásilo zastavenie prác v národných dielňach, nespokojnosť
  + predáci z národných dielní zorganizovali ľudovú manifestáciu
  + 23. 6. postavenie barikád
  + povstalci (robotníci a remeselníci) potlačení armádou - veliteľ Cavaignac
  + výsledok: definitívne zatvorenie národných dielní a obmedzenie možnosti združovania.
* **ústava druhej republiky 11/48 -** silná centralistická moc v rukách prezidenta volený ľudovým hlasovaním na 4 roky, menuje a odvoláva ministrov, vysokých štátnych úradníkov a dôstojníkov, určoval zahraničnú politiku
* **prezidentské voľby 12/ 1848** - zvíťazil Ľudovít Bonaparte (kandidátom monarchistickej pravice, tí spolu s bonapartistami tvorili „stranu poriadku) - ukázal sa ako najvhodnejší kandidát pre voličov: z nenávisti voči Cavaignacovi ho volilo mnoho remeselníkov a robotníkov + prevahu mal u roľníkov, ktorí ho volili, aby vyjadrili svoj nesúhlas s republikou + podpora finančnej a priemyselnej aristokracie
* napäté vzťahy medzi novým prezidentom a predstaviteľmi vládnych strán + zahraničnopolitické komplikácie (udalosti v pápežskom štáte)
* „strana poriadku“ - snaha očistiť štátny aparát od sympatizantov revolúcie
* 5/1849 voľby do zákonodarného zhromaždenia – výsledky: úspech „strany poriadku“ (konzervatívni liberáli) a tiež demokratickej ľavice (prepadla bývalá republikánska väčšina)
* demokratická ľavica (ozn. nová Hora) nedokázala svoj úspech využiť - po správach o bombardovaní Ríma fr. vojskom prehlásil jej vodca Ledru-Rollin, že vláda a prezident porušili ústavu, a oznámil odhodlanie brániť ju za každú cenu
* 6/1849
  + vyšli do parížskych ulíc prívrženci Hory
  + proti pokojnej manifestácii bola nasadená armáda a bol vyhlásený výnimočný stav.
* „strana poriadku“ sa ujala moci - postupne bolo zrušené všeobecné hlasovacie právo, obmedzená sloboda tlače a zhromažďovania, predstavitelia opozície museli opustiť krajinu

**REVOLÚCIA V NEMECKÝCH KRAJINÁCH**

tu revolúcia v znamení **úsilia o zjednotenie**

* + je tu len voľné združenie nemeckých štátov - **Nemecký spolok** (hegemónom v ňom Rak)
  + spolupráca medzi členskými krajinami cez **Spolkový snem**, ktorý zasadal vo Frankfurte nad Mohanom - len zaisťoval dohodu vo veciach týkajúcich sa všetkých členských štátov
  + r 1834 **Nemecký colný spolok** - bol považovaný za dôležitý krok k zjednoteniu; zasahoval väčšinu územia budúceho zjednoteného Nemecka (bez Rakúska)
  + **v nem NH - 3 základné smery**:
  1. **konzervatívny:** zjednotenie previesť len v oblasti zahraničnej a vojenskej politiky;

zachovať suverenitu jednotlivých vládcov

* 1. **liberálny:** federácia na čele s cisárom - naďalej by existovali samostatné štáty, ale moc

by bola výrazne obmedzená

* 1. **demokratický:** nastoliť federatívnu republiku
* revolučné hnutie začalo (pod vplyvom udalostí vo Fr) 2/48 v **Bádensku** 
  + šíri sa ďalej
  + vynútilo si revíziu stavovských ústav, prepustenie politických väzňov, slobodu tlače, zriaďovanie národných gárd, v JZ štátoch bol zavŕšený proces oslobodzovania roľníkov
* **nepokoje v Prusku** od zač.3/1848
  + proti demonštrantom použité vojsko
  + v Berlíne nastolila vojenský teror
  + demonštrácia robotníkov a liberálnych mešťanov 18. 3. - žiada najmä stiahnutie armády z Berlína, záruky slobody tlače a zvolanie pruského Krajinského snemu
  + kráľ Fridrich Viliam IV. prisľúbil ústupky liberálnemu hnutiu
  + vytvorená nová vláda na čele s liberálom Gottfriedom Camphausenom
* impulz na vytvorenie orgánu, ktorý by sa postavilsa do čela zjednocovacieho procesu vyšiel nie od vlády ale zo zasadania juhonemeckých liberálov a demokratov v Heidelbergu = vyzvali jednotlivé nemecké krajinské snemy, aby poslali zástupcov na zasadanie tzv. **Vorparlamentu**
  + zasadal vo Frankfurte od 31. 3. 1848
  + úloha: pripraviť voľby do celonemeckého Národného zhromaždenia, rieši aj ot vypracovania nemeckej ústavy - tu vznikajú rozpory (republikáni – monarchisti)
* apríl, máj - nepokoje v nemeckých krajinách
* **vo Frankfurte nad Mohanom sa zišiel** **celonemecký parlament**
* **18. 5. v kostole sv. Pavla**
* 585 poslancov (hl z vyšších vrstiev vzdelaného meštianstva, väčšinu mali liberáli a početné bolo i konzervatívne krídlo, nereprezentoval sociálne a názorové rozvrstvenie národa)
* predsedom: **Heinrich von Gagern**
* **zriadený ústavný výbor** - pracuje na ustanoveniach **o základných politických právach**
* **príprava nemeckej ústavy** - rokuje sa o štátnej forme (monarchia – republika), a či zvoliť veľkonemeckú koncepciu zjednotenia (s Rakúskom) / malonemeckú (bez Rakúska)
* **ústava prijatá 28. 3. 1849** - zvíťazila **malonemecká koncepcia**
* nemeckým cisárom - má byť pruský kráľ **Fridricha Viliama IV** - ten odmieta (parlament považoval za revolučný, nelegitímny a samozvaný)
* **pre parlament to zn. faktický koniec činnosti + ústava** (zakomponované tu boli aj Základné práva nemeckého národa, zodpovednosť vlády parlamentu, všeobecné hlasovacie právo pre mužov, zrušenie feudálnych výsad či občianske práva) **nevstúpila do platnosti**.
* **porazenie revolúcie v nemeckých krajinách**
* kon. leta a na jeseň 1848 – **nástup reakcie** - úspech v Prusku, Bádensku, Hesensku
* frankfurtský parlament nesúhlasil s možnosťou ozbrojeného povstania
* jar, leto 1849 - doznievala revolučná vlna v Sasku, Bádensku a Falcku - na definitívnom potlačení sa podieľali pruské vojská, ako posledná kapitulovala pevnosť v Rastatte 7/1849
* boli rozohnané zbytky frankfurtského snemu zasadajúceho v Stuttgarte
* **výsledky:**
* bola ukončená likvidácia feudálnych povinností,
* zachované boli niektoré občianske práva a slobody
* buržoázia si obhájila voľnosť podnikania
* v platnosti ostal colný spolok, v ktorom dominovalo Prusko a nepatrilo do neho Rak. – to zas ostalo v čele obnoveného Nemeckého spolku.

**17. Problém otrokárstva v dejinách USA**

Všetky podstatné veci okrem prvej časti sú bohapusto okopírované z prednášok (vybral som len to, čo sa otroctva priamo týka). To preto, že kniha Dejiny USA tie onformácie neobsahuje tak súhrnne a otroctvu sa síce venuje, ale súvislosti s polit. udalosťami z nej niesú zrejmé. Ak by mal niekto výhrady, môžem to doplniť či prerobiť, ale súhrn z Dejín USA ohladne otroctva obsahuje prvá časť.

Na rozdiel od Európy, kde otroctvo bolo v 17. storočí spravidla už len výnimkou, začalo sa otroctvo na americkom kontinetne rozvíjať. Po neúspešných pokusoch zotročiť Indiánov a využívať ich na prácu, začalo sa rozmátať tzv. čierne otroctvo (černošské) a títo otroci boli dovážaní z Afriky. Prvýkrát na americký kontinent priviezla „náklad“ černošských otrokov holandská loď do Jamestownu v roku 1619.

S čiernymi otrokmi sa najprv zaobchádzalo ako so sluhami najatými na určitú dobu, ktorý po jej vypršaní dostali slobodu, pozemkové vlastníctvo a niekedy si dkonca sami mohli dovoliť bielych nájomných sluhov. Takto to však fungovalo len v prvopočiatkoch otrokárstva na americkom kontinente, kedy množstvo dovážaných otrokov z Afriky nebolo nejak veľké.

Netrvalo však dlho a otroctvo sa stalo zákonnou formou zdôvodňovanou rozdielnou farbou pleti otrokov a ich pohanstvom- na základe týchto kritérii mali biely otrokári právo využívať otrokov na prácu s podmienky otrokov sa za krátky čas rapídne zhoršili až natoľko, že s nimi bolo zaobchádzané ako s hospodárskymi zvieratami.

Zaujímavé je, že počas koloniálneho obdibia Britskej Ameriky (teda do vyhlásenia nezávislosti USA) sa britské impérium podielalo na dovoze černošského obyvateľstva ani nie 3 %. Nadviazali na obchodovanie s otrokmi, ktoré začali a rozbehli Portugalci a Španieli.

Do polovice 18. storočia bol prirodzený prírastok čiernych otrokov približne rovnaký, ako prírastok bieleho obyvateľstva. Černosti predstavovali asi 20 % obyvateľov. (napr. v Južnej Karolíne predstavovali viac než polovicu obyvateľstva)

Čierni otroci boli vnímaní ako jedna skupina, nebralo sa do úvahy, že často boli z celkom iných afrických krajín, a hovorili rôznymi jazykmi. V preiehu života v toroctve sa však postupne vytvorila nová identita Afroameričanov, kedy jednotlivé černošské etniká začali splývať dojedného. Tiež sa podielali na rozšírení kultúrneho spektra Amerického kontinentu. ich náboženstvo bolo kresťanstvo zmiešané s pôvodnými pohanskými africkými náboženstvami. Niektorí otrokári podporovali náboženské cítenie svojich otrokov, či podporovali sobáše medzi nimi (nemali však právnu hodnotu). Rodina sa tak stala základnou bunkou černošského spoločenstva, aj keď často boli rozdeľované predajom jedného z partnerov či detí. Samotný prevoz otrokov z Afriky prebiehla za neľudských podmienok. často boli ociachovaní značkou prepravnej spoločnosti a vo veľmi stiesnených priestoroch prepravovaní po dobu 4.7 týždňov do Ameriky. Pri takejto preprave zahynul v priemere každý siedny otrok.

**Otrocké povstania:**

Černosi nespokojní s novými veľmi krutými podmienkami, odmietali pracovné príkazy, poškodzovali plodiny, ničili nástroje či utekali do neobývaných oblstí. Došlo aj k niekoľkým vzburám, ale tie boli vždy tvrdo potlačené zvyčajne ešte pred ich rozšírením.

**Politické problémy**, ktoré naberali na intenzite. Sú tu snahy už od vyhlásenia nezávislosti, aby otroctvo bolo nejako determinované.

Po získaní nezávislosti USA do konca 18. storočia to bolo obdobie nepriaznivé pre plantážnikov. Hoci sa im podarilo zabrániť včleneniu do Ústavy USA články o otroctve, nepodarilo sa im presadiť článok schvaľujúci otroctvo. Víťazstvom pre plantážnikov bolo, že vo vyhlásení nezávislosti nebolo nič čo by bolo výrazne zamerané proti otroctvu. Napriek tomu, tí čo majú záujem o otroctvo ho musia neustále obhajovať, aby sa zachovalo.

Plantážnici a otrokári strácali hospodársku a politickú moc v dôsledku nízkej produktivity, svetovej konkurencie. Oproti domu väčšina severných štátov **zrušila v tomto období otroctvo:** Vermont, Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, Rhode Island, New York a New Yersey= severné štáty. V južných štátoch sú skôr snahy **prijímať zákony ešte viac legalizujúce otroctvo.**

V roku **1808 bol vydaný federálny zákon, ktorý zakázal a neskôr odsúdil obchod s otrokmi ako pirátstvo-** víťazstvo tých, ktorí boli proti otroctvu**.** Nie len priemyselníci, ale aj väčšina **cirkví** sa vyslovovala proti obchodu s otrokmi- v roku 1784 metodisti, 1789 baptisti a 1793 presbyteriáni. Intenzita boja proti otroctvu stúpa a to predovšetkým v priemyselných štátoch.

Prvé hnutie boja proti otrokárstvu súviselo a prebiehalo ešte pod vplyvom boja za nezávislosť USA. Keď v roku 1793 učiteľ zo severu USA ***Eli Whitney*** vynašiel **čistiaci stroj na bavlnu** (zjednodušenie čistenia bavlny) zvýšil sa záujem o pestovanie bavlny po ktorej bol vo Veľkej Británii veľký dopyt. Pestovanie bavlny, cukrovej trstiny, tabaku a iných výrobkov si vyžaduje veľké množstvo lacnej pracovnej sily= zvýšila sa rentabilita práce otrokov. Je tu síce zákon, ktorý zakazuje obchod s otrokmi, no napriek tomu obchod s otrokmi prebieha ďalej a na začiatku 19. storočia sa ešte zintenzívňuje. Keď bolo zavedené **pestovanie cukrovej trstiny v Loussiane** v roku 1795- opäť sa ukázala ako rentabilná aj práca otrokov.

**Britské** a od začiatku 19. storočia aj **americko-britské obchodné spoločnosti**, ktoré sa špecializujú na dovoz otrokov do USA. Otrokárstvo sa začalo veľmi rozvíjať. Rast produkcie bavlny. Z ekonomického hľadiska je otrokárstvo výhodné.

**Zvyšujú sa aj počty otrokov** (z 462 tisíc v roku 1772 na 4 milióny v roku 1860). Ukazuje sa, že problém otroctva ako takého je značne vypuklý. V južných štátoch akoby bolo viac otrokov než slobodného obyvateľstva.

Napriek tomu **rástli aj ceny otrokov**- v roku 1795 stál otrok 400 dolárov a v roku 1860 už 2000 dolárov. Pričom cena otroka v Afrike bola okolo 20 dolárov, na Kube predávali otrokov po 300 dolárov. Cena závisela aj od pohlavia, veku, zdravotného stavu.

Černošskí otroci, aj keď tvorili hlavnú výrobnú silu v južných štátoch USA, ich postavenie bolo ako **postavenie hospodárskych zvierat**. Hoci aj väčšina bielych farmárov nemala oveľa lepší život. Čím bolo otrokov viac, tým sa ich postavenie ešte zhoršovalo. Aby ich udržali v poslušnosti, bolo ich postavenie často horšie než postavenie hospodárskych zvierat.

V roku 1860 malo 15 otrokárskych štátov USA okolo 8 miliónov obyvateľov a okolo 4 milióny černochov, avšak iba 325 tisíc belošských rodín vlastnilo otrokov. Tisíc rodín malo roční príjem 59 miliónov dolárov a 660 tis rodín malo ročný príjem 60 miliónov dolárov.

Napriek snahám o zamedzenie otroctva zákonmi bola skutočná situácia úplne iná- hlavne z ekonomického hľadiska sa obchod s otrokmi rozvíjal (zákazy zvyšovali cenu otrokov). Práve otrokári mali rozhodujúcu ekonomickú moc. Neotrokári sa nemali dobre, preto tiež neboli spokojný so situáciou, aká tam bola. S pribúdaním otrokov narastá napätie medzi nimi- objavujú sa hnutia otrokov proti otrokárstvu.

Vláda USA (predovšetkým z iniciatívy priemyselných severných štátov) v roku **1819** **zakúpila v Afrike územie** (dnešná **Libéria**), kde sa **snažili vyviezť slobodných otrokov-** ponúkli im možnosť vysťahovať sa späť do Afriky. Hlavné mesto **Monrovia** bolo pomenované podľa ***prezidenta Monroa***. Napriek všetkým ťažkostiam začala väčšina černošských otrokov považovať USA za svoj domov a nechceli sa vrátiť späť do Afriky. Podobne pokusy ***Marcusa Garveya***(20. roky 20. storočia) - **hnutie** ,,**Späť do Afriky**“- nenašlo podporu medzi černochmi

V 40. rokoch 19. storočia nastáva **kríza otrokárstva-** otrokov sa získava stále menej a ich cena bola vyššia. **Počiatky bojov medzi otrokármi a plantážnikmi.** Prvý väčší stret bol v roku **1803** pri **kúpe Louissiany** (obrovské územie v povodí rieky Missisippi) od Francúzska- od ***Napoleona***. Otrokári sa ju hneď pokúsili rozdeliť na niekoľko oblastí. Vznikli tu nové štáty, ktoré sa stali súčasťou USA a začali rozhodovať, či v nich bude, alebo nebude povolené otroctvo. Boj prebiehal niekoľko desiatok rokov.

Až v roku **1829** bol **uzavretý kompromis**: podľa tejto dohody bola **väčšina štátov, ktoré vznikli na území Loussiany, prehlásená za slobodné územie=>** mohli sa rozhodnúť či si povolia, alebo zakážu otroctvo.

**Ďalší stret** nastal pri **prijatí Texasu** do Únie a začlenení **nových území k USA anektovaných po vojne s Mexikom** v roku **1846-1848**=> snaha južanov uchvátiť ich pre svoj otrokársky systém, Sever protestoval a hrozil odtrhnutí m od Únie. Opäť problém či v týchto štátoch bude, alebo nebude povolené otroctvo=> stret politiky severných a južných štátov.

V tejto situácii **začínajú v USA vznikať politické strany**, ktoré zastupujú záujmy **priemyselníkov(republikánska strana)** a **záujmy plantážnikov (demokratická strana).**

Juh posilnený predovšetkým hospodárskym rastom a rozšírením územia začal tvrdšie útočiť proti severným priemyselníkom. Vo **voľbách 1852-1856** **zvíťazila demokratická strana** **ktorú ovládali južania.** Po J. Jacksonovom prezidentskom období v roku 1837 sa táto strana stala prevažne **stranou otrokárov**.

Vo **voľbách v r. 1860** uspel **republikánsky kandidát** ***Abrahám Lincoln*** (**prehral** ***Dugles***) a tým dochádza k tomu, že po niekoľkých rokoch sa dostávajú k moci reprezentanti, ktorí podporujú priemysel a v politike smerujú **proti otroctvu**, ktoré funguje najmä v južných štátoch. Niektoré južné štáty sa s týmto faktom nevedeli stotožniť- akceptovať výsledky volieb, obzvlášť koncom 50.tych, začiatkom 60.tych rokov.

Situácia černošského obyvateľstva v južných štátoch po skončení občianskej vojny:

**13. dodatok zabezpečoval čiernym otrokom v USA slobodu**. Zo dňa na deň sa stali otroci **slobodní, ale na túto slobodu neboli prakticky pripravení** (nemali peniaze, boli negramotní= boli osobne slobodní, ale hospodársky nemali nič). Riešenie ako sa postaviť k oslobodením černochom bolo hlavnou otázkou, ktorú riešil Kongres aj vláda.

Hneď po občianskej vojne sa vytvoril **Úrad pre oslobodených otrokov**, ktorý mal okamžite riešiť situáciu a poskytovať oslobodeným černošským otrokom pomoc- zabezpečiť im potraviny, oblečenie. Tento úrad mal aj stratégiu, ktorú schválila vláda USA- pôda, ktorá bude skonfiškovaná tým, ktorí sa dostali do rozporu so zákonmi Únie a podporovali Konfederáciu v boji proti Únii, sa rozdelí medzi otrokov- každý mal nárok na istý rozsah tejto pôdy, mala im byť prenajatá na istú dobu a po jej uplynutí by si ju mohli odkúpiť. Tento návrh nenašiel dostatočnú podporu v Kongrese ani iných orgánoch štátu. **Prenájom pôdy sa nerealizoval.** Úrad sa zaoberal aj **zdravotnou starostlivosťou oslobodených černochov**. Problém, ktorý sa tu začal prejavovať bol ten, že hoci sa zákon o otroctve zrušil, získali slobodu, získali politické práva, v Kongrese sa presadzujú sily, ktoré sú proti úplnému oslobodeniu otrokov=> **začína sa proti čiernym otrokom presadzovať politika rasovej segregácie-** černosi sú osobne slobodní, ale prijímajú sa opatrenia aby nemali také politické práva ako ostatní občania USA.

V južných štátoch niektoré štáty upravujú svoje Ústavy a zákony tak, **aby sa rasová segregácia stala súčasťou politiky týchto štátov-** vytváranie tzv. **čiernych zákonníkov** (/nástroj diskriminácie a degradácie čierneho obyvateľstva= černosi sú občanmi druhej kategórie). **Rasová segregácia** v južných štátoch únie **trvá až do 60. rokoch 20. storočia**- prejavovala sa v školstve, či bežnom živote (černosi a belosi nemohli chodiť spolu do školy, cestovať spolu v autobuse...) a to aj keď čierni majú rovnaké politické práva ako bieli- sú politicky slobodní, ale v praxi **sú občanmi druhej kategórie**- obmedzovanie základných ľudských práv.

To že sa rasová segregácia ujala je dané aj tým, že po roku 1865 oslobodení otroci, ktorí nemali materiálne zakotvenie v americkej spoločnosti , riešili svoju situáciu tým že sa **zvyšuje zločinnosť v južných štátoch**, ktorá je **páchaná hlavne zo strany oslobodených otrokov,** ktorí nemali čo jesť, nemali kde bývať, čo si obliecť. Ako odpor proti zločinnosti černochov berú spravodlivosť do svojich rúk jednotlivci v južných štátoch- dochádza k tomu že **v roku 1866 je založený v štáte Tennessee Ku Klux Klan-** organizácia, ktorá chcela riešiť problémy zločinnosti v štáte Tennessee na základe toho, že bude súdiť podľa vlastných pravidiel. Našla si mnoho prívržencov, hoci ju založila malá skupina mladých belochov. Stíhali kradnúcich černochov bez súdneho procesu. Takéto organizácie po tomto vzore **začínajú vznikať aj v iných štátoch**. Táto organizácia bola **zakázaná v 60. rokoch 20. storočia, no prakticky existuje dodnes.**

Okrem toho vznikajú aj ďalšie podobné organizácie namierené proti černochom, ktoré berú spravodlivosť do svojich rúk- **Rytieri bielej kamélie, Biele bratstvo**...Tieto organizácie riešili problémy radikálne- **popravovanie černochov**, ale aj prenasledovanie tých, ktorí pomáhali černochom.

Tieto organizácie si postupne vytvorili pevnú vnútornú štruktúru, hierarchiu, mali svojich predstaviteľov a vytvárali si svoje stratégie. Zo skupiny, ktorá len chcela riešiť nejaké problémy, sa vytvorilo **hnutie s pevnou štruktúrou**- zo začiatku nemali politické ambície, no neskôr si vytvárajú **politické ciele a tiež vojenské jednotky** (ktoré hájili záujmy plantážnikov) a chceli obnoviť podmienky z pred roka 1860.

Situácia v južných štátoch sa vyostrovala- **zločinnosť zo strany bývalých otrokov + organizácie proti nim**- vláda musela v nasledujúcich rokoch proti týmto organizáciám zasiahnuť aj vojensky. Armáda robila poriadok v južných štátoch.

Svoju činnosť vykonávali organizácie proti černochom hlavne v noci. Federálna vláda v **zákonoch 1870-1871 vyhlásila tieto organizácie za nezákonné** a začala stíhať ich predstaviteľov- napriek tomu, že boli tieto organizácie postavené mimo zákon, vyvíjali svoju činnosť aj v ďalšom období a **výrazne vplývali na vývoj južných štátov až do 60. rokov 20. storočia.**

**18. Problém Imperializmu v európskych dejinách**

Samotný význam slova Imperializmus je politické, spoločenské a ekonomické ovládanie jedného národa druhým. Obdobím tzv. klasického Imperializmu datujeme od polovice 19. storočia do prvej svetovej vojny, nazývanej tiež Veľká imperialistická vojna (jednou z jej príčin totiž bola snaha Nemecka o prerozdelovanie kolónii)

Európske mocnosti začali v tejto dobe prečleňovať podsvoju správu ako kolónie územia zaostalé, väčšinou zámorské územia za účelom dosiahnutia postavenia svetovej veľmoci.

Zdanlivo to niene nič nové, veď kolonializmus a súperenie o kolónie existuje v európskej politike už niekoľko sotorčí, ale teraz sú aspekty tohto kolonializmu iné.

Ak v počiatkoch koloniálnej politiky boli v popredí hospodárske záujmy koloniálnej mocnosti, tak teraz získalo primárnu dôležitosť strategické hladisko držania danej kolónie. Už išlo o získavanie závislých území, ktoré priamo súviselo s mocenskou konfrontáciou medzi koloniálnymi mocnosťami, ktoré sa pretekali v získavaní zámorských území. Do tohto súperenia už zasiahli aj mimoeurópske mocnosti a to USA a Japonsko.

Rozdelenie sveta bolo v Európe a USA podporované pseudovedeckými teóriami sociálneho darwinizmu, ktorý hovorí o práve silnejšieho v súvislosti s civilizáciami a rasami. „ nadradené rasy musia vykonávať svoju povinosť voči nižším rasám, ktoré sa ešte nevydali na cestu pokroku.“

Imperializmus ako nová dravá forma kolonializmu veľmi úzko súvisí aj s industrializáciou, rozvojom priemyslenej výroby a kapitalistickým hospodárením.

*Koloniálna politika je dcérou priemyselnej politiky. Pre bohaté štáty je vývoz jedným zo základných prvkov ich prosperity. Keby medzi priemyselnými národmy došlo k akejsi deľbe práce v priemysle, Európa by nemusela hladať odbytiská svojej produkcie za hranicami. Všetci však chcú priasť, kuť, destilova , vyrábať cukor a vyvážať ho. Nutnosť tak vedie k zámorskej expanzii, aby bolo možné získať suroviny za nízku cenu vďaka dostatku pracovných síl a trhov.*

Hlavné príčiny imperializmu:

**Ekonomickou príčinou** Imperializmu bolo teda potreba veľkého množstva lacných surovín v dôsledku masovej produkcie industrializovanej spoločnosti, na strane druhej odbytiská pre vlastnú výrobu.

**Nacionalizmus:** rast nacionalizmu v 19. sotorčí mal za následok aj posilňovanie postavenia vlastného národa na úkor iných. Ovládanie závislých území bolo aj otázkou prestíže a moci, ktorú koloniálna mocnosť a jej národ má. Čím viac kolónii teda daný národ má, tým je silnejší a schopnejší ako iný a pod.

**Pocit nadradenosti:** Ťarcha/ údel bieleho muža- anglický autor Rudyard Kippling v tomto diele hovorí o nadradenosti bielej rasy a civilizácii a povinosti „bieleho muža“ voči primitívnemu obyvateľstvu Afriky a Ázie, ktorého povinosťou je šíríť medzi nimi pokrokovejší spôsob života a viac ich scivilizovať. Takéto tvrdenie sa ujalo veľmi dobre, pretože imperializmus nielen ospravedlňovalo, ale dokonca ho vykreslovalo ako akúsi pozitívnu činnosť voči kolonizovaním krajinám.

**Misie a ochrana kresťanov:**  misijná činnosť v kolóniách nie len po náboženskej stránke, ale aj vzdelávala obyvateľstvo, odstraňovanie mučenia, mrzačenia a otroctva medzi domorodcami (paradoxne v týchto ohladoch ich často vystriedali kolonizátori)

**Budovanie námorných základní:** námorné zíkladne pre udržanie vojenskej prítomnsti ako aj dôležité obchodné stanice boli pre veľmoci veľmi dôležité. Tu vidno rozdiel opori predchádzajúcim koloniálnym obdobiam, keď kolónie už majú aj veľký strategický význam a ted podmieňuje aj koloniálne shany veľmocí.

**Rýchly rast európskej populácie** a hromadný odliv obyvateľstva do kolónii v snahe zlepšiť si svoje sociálne a životné podmienky.

**Rozvoj vedy a techniky**: vyspelé námorníctvo a vybavenosť armád boli príčinou, prečo domorodé obyvateľstvo malo pri odboji voči kolonizátorom pramalé šance.

Podoby Imperializmu boli u každej koloniálnej mocnosti trochu iné. Zatiaľ čo británia získavala kolónie ako závislé územia a každý odpor tvrdo potlačila podobne ako v predchádzajúcich obdobiach, Francúzsko volilo aj iné spôsoby ovládania území či získavania vplyvu a to prostredníctvom pôžičiek a kapitálu. USA okrem priamej agresie často volili dohodu, kúpu či rôzne menej násilné spôsoby, ako ovládnuť nejaké územie. V nemecku zas veľmi intenzívna snaha o získavanie závislých území (aj keď Bismark sa tomu dlho bránil) bol tzv. militarizmus- horlivé zbrojenie, vojensé spôsoby prenikajú aj do civilného života spoločnosti.

Rozdiel medzi kolonializmom a imperializmom je aj priemyslená revolúcia, ktorá priamo udáva povahu imperializmu a poskytuje mu prostriedky. Pôvodná kolonizácia nebola príliš vzdialená kolonizácii praktizovanej Turkami, Arabmi či Rimanmi v tom zmysle, že ekonomická, kultúrna a ani materiálna úroveň kolonizátorov a kolonizovaných nebola príliš rozdielna. V období imperializmu sa to však prudko mení. V dôsledku priemyselnej revolúcie, ktorá bola samozrejme doménou len vyspelých krajín, tieto dostávajú celkom nové prostriedky na uplatňovanie svojich mocenských záujmov v zaostalejších častiach sveta. Kolonizátori sú teda veľmi odlišní a na úplne inej kvalitatívnej úrovni, ako tí, ktorých kolonizujú. narastá tzv. Index rozdielnosti. (kolonizátori boli vyspelejší vždy, prpíkladom môžu byť španielski conquistadori v latinskej amerike vyzbrojení strelnými zbraňami, ale v období imperializmu táto rozdielnosť mnohonásobne vzrástla)

Od roku 1980 sa do koloniálneho súperenia veľmi intenzívne a agresívne zapojilo aj Nemecko a získalo významné kolónie vo Východnej Ázii a Pacifiku. Hybnou silou novej nemeckej koloniálnej politiky bola Nemecká koloniálna spoločnosť. takýto vzostup novej veľmoci musel ale nutne viesť ku konfrontácii s inými mocnosťami, s ktorými Nemecko skrížilo svoje záujmy.

Na druhej strane mal pre podrobené územia aj pozitívne dôsledky v podobe budovania škôl, nemocníc, ciest a podobne.

Koloniálne zisky veľmocí:

VB

koncom 19. stor. získala Cyprus, Egypt, časť Južnej Afriky, Somalsko, Keňu, Zimbabwe, Ugandu, Sudán.

Začiatkom 20. stor. VB získala Kanadu, Nový Zéland, Austráliu;

Francúzsko

Indočína, sev. Afriku, Alžírsko, Maroko, Líbia, Sajgon.

Holandsko

Indonézia, ostrovy v Atlantickom oceáne, Juhoafrická republika (búri – holandskí belosi);

Nemecko

Nemci dosiahli najväčší územný rozmach za Bizmarka.

Získali: Namíbiu, Kamerun, Togo, Tanzánia, Nemecká nová Gvuinea. Koncom 19. stor.

USA

Pod svoj protektorát si získlai : Kubu, Portorico, Jamajku, Guam, Filipíny. USA mali záujmy na ďalekom východe, hlavne obchody s Čínou.

Rusko: tichooceánske prístavy: Port Artur, Stredná Ázia, predaj Aliašky

**19. NAJVÝZNAMNEJŠIE VYNÁLEZY TECHNICKO- VEDECKEJ REVOLÚCIE**

O tom, že 19. storočie bolo skutočne revolučným obdobím svedčia aj mnohé vynálezy a objavy, a to:

1801- začala prevádzka prvej verejnej konskej železnice z Wandsdorfu do Croydonu

1808- William Newberry si nechal patentovať pásovú pílu

**1810- Peter Durand získal patent na výrobu plechoviek z pocínovaného plechu na konzerváciu potravín**

1812- George Stephenson zdokonalil parné stroje v baniach

**1814- George Stephenson postavil prvú lokomotívu na parný pohon, ktorú v ďalších rokoch zdokonalil; osvetlenie Londýna svietiplynom**

1815- zkonštruovaná banská plynová lampa s kovovou sieťkou, ktorá zabraňovala výbuchu banských plynov

**1816- R. Lee postavil prvý most zavesený na oceľových lanách**

**1831- M. Faraday objavil princíp elektromotoru**

**1835- Samuel Colt skonštruoval prvý revolver**

1837- Angličania postavili prvú telegrafickú linku dlhú až 50 km

**1839- Škót James Nasmyth skonštruoval parný buchar**

1851- American Isaac Singer predstavil prvý šijací stroj

**1861- v Londýne vyrobená prvá priemyselná cigareta**

**1867- Alfred Nobel- dynamit.**

**1876- Alexander Bell vynašiel telefon.**

1877- Thomas Alva Edison vynašiel gramofón.  
1878- v Londýne sa zavádza elektrické osvetlenie

**1879- Thomas Alva Edison vynašiel žiarovku.  
1885- Carl Benz a Gottlieb Daimler postavili prvý automobil.**  
1888- Juhn Dunlop vynašiel pneumatiku.  
<http://www.dejepis.com/pict/EiffelVez.jpg>1889- pri príležitosti svetovej výstavy v Paríži postavená Eiffelova veža   
1895- bratia Lumiérovci usporiadali prvé verejné premietanie filmu v Paríži.

1896- Robert Koch odhalil mikrób smrteľnej tuberkulózy

**1898- Peirre a Marie Currie skúmali rádioaktivitu a objavili rádium.**

1904- John A. Fleming vynašiel prvnú diódu.

1903- Wrightovi po prvýkrát úspešne leteli lietadlom s benzínovým motorom.

1912- Henry Ford začína hromadne vyrábať motorové vozidlá

- v optike vynikol profesor viedenskej univerzity, Slovák **Jozef Maximilián Petzval**

**- škótsky fyzik James Maxwell zjednotil pojmy elektrina a magnetizmus=> elektromagnetická sila a objavil 4 zákony elektrodynamiky.**

**20.Japonsko**

**Reformy Meidži**

Po tristoročnej histórii uzavretého Japonska nastala vládou cisára Meidžiho od polovice. 19.stor. zásadná zmena, ktorá mala podobu modernizácie zeme. Práve za tejto éry si Japonsko vytýčilo cieľ, a to dosiahnuť technologický vyspelé štáty na Západe. Znamenalo to celkovú zmenu od bezmyšlienkovitých tradičných postojov k zámernej podpore nových cieľov, ktoré znamenali definitívne sa rozlúčenie s minulosťou. Pre Japonsko byť moderný v tomto období znamenalo mať ekonomický systém priemyslového kapitalizmu a politický systém liberálnych alebo napol liberálnych štátov, ktoré vládnu podľa ústavy, tak ako to bolo napr. v USA. Možno poznamenať, že éra Meidži bolo obdobím prechodu a zámernej transformácie na západ. Počas 45 ročného trvania prešiel národný život obdobím intenzívnej a extenzívnej reorganizácie, ktorá ho priniesla na prah nového štádia.

Zmena Meidži znamenala obrovský význam pre dejiny Japonska a zároveň bola aj dôležitou udalosťou moderných svetových dejín. Éra Meidži začala v roku 1867, kedy na tróne bol mladý cisár Meidži, ktorý ťažil z danej situácie. Avšak skutočný organizátori reštaurácie boli loajálni samurajovia zo západných kniežatstiev Sacuma, Čóšú Tosa. Práve títo muži jednali s veľmi úzkou radou dvorských šľachtiacou, ktorí tvorili opozíciu vojenskej vlády. V týchto troch kniežatstvách, kde sa ešte počas éry Tempó, ako aj po nej zaviedli reformy, čo pre ne znamenalo úspech. Títo muži mali vďaka tomu silné postavenie a preto mohli zasahovať aj do národnej politiky. Ich prvým cieľom bolo zvrhnúť vojenskú vládu, ktorá stále medzi ich snom o vytvorený národnej vlády pod vládou trónu. V novembri 1867 vládnuci šogún Tokugawa Jošinobu dobrovoľné odstúpil zo svojho postu a odmietol menovať svojho zástupcu. Cieľavedomý samuraj z kniežatstva Sacuma Ókubo Tošimiči koncom decembra 1867 presvedčil skupinu radikálnych dvorských šľachticov, aby bol čo najskôr nastolený nový cisár. Udalosti vyvrcholili skoro ráno 3.1.1868, kedy Iwakura Tomomi, najmocnejší a najradikálnejší dvorský šľachtic prevzal koncept, v ktorom vyhlásil premena cisárstva. V tomto roku bola po druhý krát prijatá rezignácia Tokugawa a boli zrušené vysoké úrady vojenskej vlády. Extrémisti chceli udržať rod Togunawa a jeho najbližších prívržencvo mimo nového vládneho systému a požadovali od nich aby sa vzdali bývalých šogunatnských oblastí tzv. tenrjó. Možno poznamenať, že v tomo štádiu premena Meidži vyzerala skôr ako palácová revolúcia. Rada Jošinobových vazalov hlavne z tých severných provincií sa len tak ľahko nechcela vzdať a vojna o reštauráciu sa odohrala neďaleko Kjóta v januári 1868, ktorá pokračovala až do júna 1869, kedy sa úplne vzdali tokunawské jednotky. Novo vytvorená vláda bola schopná hneď sa pustiť do prestavby správy zeme. Výrazným krokom bolo aj presťahovanie cisára do Eda, ktoré bolo neskôr premenované na Tokio. Premena Meidži poukazuje nato, že došlo k oslabeniu dominantných prvkov v starom režime baku-han, ktoré boli nahradené alternatívnymi prvkami a pripravili pôdu pre nasledujúci vývoj. Najpravdepodobnejšou príčinou samotnej premeny bol pád politiky izolácie, ktorú Japonsko presadzovalo až do pred industriálneho obdobia.

**Reformy v zahraničnej politike**

Loajální pánovia, ktorí ovládali západné kniežatstva si vytvorili určité kontakty zo západnými mocnosťami dokonca ešte pred rokom 1868. Jedným z prvých dôležitých činov éry Meidži bolo prepracovanie doterajších dohôd. Preto sa spolu s reštauráciou politika loajálných pánov zmenila z negatívneho napozitívne prijatie cudzincov. Zmluvy boli nerovnoprávne, pretože zabraňovali Japoncom, aby si mohli na zahraničný dovoz uvaliť väčšie ako len symbolické sumy. Japonsko začalo postupné jednanie zo západnými mocnosťami. Zlom nastal potom, čo v roku 1894 Veľká Británia súhlasila s novou a rovnoprávnou dohodou. Ostatné mocnosti ju rýchle nasledovali a tým ukončili nerovnoprávny stav, ktorý trval vyše 40 rokov. Nové postoje, ktoré začala japonská vláda presadzovať symbolizoval kultúrny dom Rokumeikan, v ktorom na čele stál premiér Itó Hirobumi a minister zahraničných vecí Inaue Kaoru. Poskytovali služby a pomoc pre cudzincov zo Západu. Okrem úpravy nevýhodných zmlúv sa zahraničný politika Meidži zameriavala aj na vyznačenie hraníc a národnú bezpečnosť. Tieto veci sa týkali hlavne troch susedných zemí, a to: Číny, Kórey a Ruska. Uskutočnilo sa množstvo rokovaní, ktorých výsledkom bolo v roku 1875 dohoda s Ruskom, kedy sa Japonsko vzdalo svojich nárokov na Sachalin výmenou za Kurilské ostrovy. Približne v tom to období boli ostrovy Okinawa včlenené do Japonska, a tým sa rozšíril systém prefektúr. Vzťahy s Kóreou boli formálne uzavreté v roku 1876 na dohode z ostrova Kangwa, kde bola Kórea v určitej miere zatlačená silou Japonska. Éra Meidži v tejto oblasti skončila diplomatickým úspechom, keďže dohody boli upravené, hranice presne stanové a zabezpečené. Japonsko na ceste k získaniu statusu mocnosti si podriadilo dve mocnosti a to: Tchaj-wan a Koreu. Vnútorná politika vlády Meidži si uvedomovala svoje slabé stránky, ako aj svoju silu.

Pre politiku éry Meidži bolo typicka otvorenosť, ochota experimentovať a inovovať. Japonsko bolo prvou zemou, ktorá sa pokúšala o modernizáciu, keďže pred sebou nemala žiaden vzor s výnimkou matných spomienok na dávne reformy Taika. Prispôsobenie sa západu sa v tom čase zdalo najvhodnejšie.

**Reformy v hospodárskej politike**

Počas niekoľko málo rokov premeny nová vláda rozšírila obmedzené tokugawské experimenty so zahraničnými technológiami na záchranný program modernizácie. Vláda tým zavrhla obranný spôsob myslenia, úsilie o budovanie lodí a výrobu zbraní v prospech rozsiahlejšej industrializácie. Vláda, ktorá v podstate rozhodla pre modernizáciu, musela na seba previesť zodpovednosť za vedenie ako nových priemyselných odvetví, tak aj nových metód do ostávajúcich starých odvetví, akými boli napr. textilný priemysel a poľnohospodárstvo. Nové technológie pochádzali výhradné zo zahraničia. Dlhoročná tradícia vo výrobe lodí musela počkať na založenie moderného oceliarskeho priemyslu ako aj mnoho ďalších odvetví, avšak vláda Meidži bolo schopná presadzovať programy pre vylepšenie prístavov a navigačných systémov. Začína sa rozvíjal aj železničný dopravný systém, keďže v  roku 1872 cisár otvoril prvú 29 km železničnú trať medzi Jokahamou a Tokiom. Koncom 80 rokov 19.stor. sa rozhodla vláda, že podporí súkromnú spoločnosť tzv. Japonsku železničnú spoločnosť a poskytne jej časť nákladov na vybudovanie železníc. To všetko viedlo k rýchlemu rozvoju výstavby železníc. Národná železničná sieť sa však vytvorila až v 10.rokoch 20.stor. Skutočnosť, že Japonsko má dostatočné množstvo uhlia na spracovanie priviedlo vládu, že začala s výrobou železa a ocele. Oceliarsky priemysel sa onedlho stal jedným z pilierov novej ekonomiky, aj napriek tomu, že v počiatkoch sa vyvíjal veľmi pomaly. Veľké zmeny zasiahli aj samotný textilný priemysel. Rýchly obrat nastal napr. pri spracovaní hodvábu, kde sa prešlo od ručného tkania na strojové navíjanie. V roku 1878 vláda zakúpila stroje z Anglicka, čo urýchlilo samotnú modernizáciu tohto priemyslu.

Finančná reforma – znamenala predovšetkým zjednotenie meny, ktorá bola do doby reštaurácie v chaotickom stave. V obehu kolovali papierové bankovky kniežatstva, nové ako aj stará mince vojenskej vlády. V tejto dobe vláda razila štandardné mince, ktorými chcela nahradiť mince z obdobie Edo. Celkovo vláda utrácala čoraz viac , ako dokázala získať. Okolnosti spôsobili rýchlu infláciu vládnych papierových peňazí. Nový minister financií Macukata Masajoši, ktorý nastúpil v roku 1880 začal presadzovať nekompromisnú politiku v obmedzovaní výdajov a preto stiahol väčšinu papierových peňazí. To spôsobilo fakt, že hodnota papierových bankoviek, ktoré ostali v obehu dosiahli hodnotu zlatých a strieborných mincí. Po roku 1885 sa mohli bankovky tlačiť výlučne v Japonskej banke, čoho výsledkom bolo to, že ostatné typy papierových peňazí zanikli. V roku 1886 bol japonsky jen konvertibilný na strieborný jen a o jedenásť rokov bola japonská mena úplne konvertibilná na zlato a tým bola v súlade s najlepšími ekonomickými teóriami danej doby.

V roku 1872 boli vyhlásené nové zákony, ktoré umožnili vytvorenie národných bánk. Japonské banky mali byť nepriamo pod úradnou kontrolou, i keď boli opravené vydávať svoje vlastné bankovky. V Japonsku boli národné, tak aj súkromné banky. Avšak v roku 1899 bola väčšina národných bánk zmenená na súkromné.

Daňová reforma – predstavovala hlavnú myšlienku raného obdobia Meidži. Znamenalo to vytvorenie nového jednotného pozemkového systému ako aj radu daní, ktoré nahradili rôzne typy baku-han poplatkov. Vláda nanovo zmapovala zdaniteľnú pôdu, každý pozemok bol nanovo ohodnotený. Dane sa vyberali ako percentá z odhadnutej hodnoty pozemku a zodpovednosť platenia daní bola na pleciach každého majiteľa pozemku. Pozemková daň do roku 1877 predstavovala 3%ročne z ohodnotenej ceny, avšak nasledujúcom období predstavovala 2,5% ročne. Práve pozemková daň bola po väčšinu obdobia japonskej ranej modernizácie najväčším a jediným zdrojom príjmov až do počiatku nasledujúceho storočia.

**Reformy vo vnútornej politike**

Pre vnútornú politiku éry Meidži je charakteristická otvorenosť, ochota experimentovať a inovovať. Japonsko bolo prvou zemou, ktorá sa pokúšala o takúto modernizáciu, aj keď pred sebou nemalo žiaden konkrétny vzor, len matné spomienky na reformy Taika. Z toho pohľadu sa prispôsobenie západu zdalo najideálnejšie. Politický život sa stretával s množstvom problémov, ktoré vychádzali z tradičného myslenia a inštitúcii. Vláda Meidži si bola vedomá svojich slabín ako aj silných stránok. Nová vláda sa nažila o zmierenie s radikálmi, ktorí aj tak nakoniec boli porazení. Pri slávnostnom ceremoniáli v Kjótu v apríli 1868 cisár vydal dokument, ktorý sa stal jedným z hlavných dokumentov jeho vlády. Tento dokument mal podobu prísahy, ktorú monarcha skladal bohom tzv. kami. Prisaha vystihovala trend a smerovanie krajiny pre nasledujúce desaťročia. Sľubovala slobodu pri výbere bydliska a zamestnaní, úplne zrušenie dedičných spoločenských tried a široké kultúrne kontakty so Západom. Mnoho predstaviteľov túto prísahu označuje aj ako, Charta s prísahou alebo prísahu s piatymi článkami.

Nastal nová situácia čo sa týkala triedy samurajov. Samurajovia boli vládnucou vrstvou, ktorá sa vyznačovala nosením bojového účesu a mečov na verejnosti. Meniace sa zákony zbavili samurajov ich tradičných privilégií, ktorými sa tešili ako vojenská a byrokratická elita. Cítili sa nielen sklamaní a potupení, ale prežívali aj vznášajúcu sa hrozbu biedy. Všetko to vyvolalo veľkým odpor zo strany samurajov a viedlo to k tomu, že v lete 1873 sa rozhodli, že sa nezúčastnia vojny s Kóreou. Vypukla sacumská rebélia, ktorá trvala od februára do novembra 1877. Okolo 20 tisíc bývalých samurajov tzv. šizoku sa pod vedením Saigóa vydalo na pochod do Tokia. Chceli prevziať správu a navrátiť sa k tradičným postojom. Rebeli boli rýchlo potlačení a definitívne rozdrvení v bitke pri Širojame. Práve sacumská rebélia bola doposiaľ najtvrdšou skúškou, ktorou museli čeliť úrady vlády Meidži.

Japonsko bolo prvým nezápadným štátom, ktoré prijalo ústavnú formu vlády. Prvý koncept ústavy bol vytvorený v roku 1887, ktorý vytvoril Itó spolu s malou komisiu v tajnosti. Počas nasledujúceho roku bola vytvorená záverečná osnova ústavy a ratifikovaná bola na schôdzach tajnej rady, ktorú tvorili členovia vlády a vysokí hodnostári. Itó na schôdzach hlavne prezentoval tie časti, ktoré sa týkali ľudských práv. Ústava Meidži bolo oficiálne vyhlásená cisárom 11.2.1889, ktorej prechádzal jej náročný proces vypracovania a ratifikácie. Táto ústava bola vypracovaná podľa vzoru nemeckej ústavy. Práve prijatie ústavy znamenalo najväčšiu udalosť počas cisárovej vlády a tým zavedenie konštitučným reforiem. Ústava predstavoval triumf pre mužov, ktorí sa nachádzali v opozícii. Vytvoril sa národný parlament, ktorý sa skladal z hornej a dolnej komory( v hornej komore boli muži s dedičnými titulmi a v dolnej komore boli uskutočňované voľby, kde prvé sa konali začiatkom roku 1890) ako aj nezávislá jurisdikcia. Práve v tomto roku sa začali vytvárať aj politické strany. Vytvorenie a fungovanie ústavy Meidži vo veľkej miere ovplyvnili tradičné hodnoty.

Nastali aj zmeny v spoločenskej štruktúre obyvateľstva. Staré a dedičné riedenie bolo pre všetkých zrušené. Najväčší krok bolo zosadenie samurajov a to, že ženy ktoré v Japosnku nikdy nemali úplne otrokárske postavenie uskutočnili prvé kroky na ceste k úplne emancipácií. Podľa západného vzoru sa v 90.rokoch 19.stor. prestali robiť rozdiely medzi ľuďmi. Talentovaný, bystrý ako aj sociálne znevýhodneným dostali možnosť vo rozvoji svojej kariére. Na spoločenskom rebríčku mali roľníci, remeselníci a nevyučený pracovníci od 70 rokov 19.stor. úplnú slobodu. Revolúcia čo sa týka spoločnosti prebehla z hora dole.

Dochádza aj k zmene v školstve, keďže na začiatku 1872 sa predpokladali rôzne možnosti o založení jednotného vzdelávacieho systému. Mori Arinori navrhol model vzdelávacieho systému, a chcel ním dosiahnuť aby mohli školu navštevovať deti obidvoch pohlaví. V Japonsku fungovali ako štátne tak aj súkromné školy. V tomto období v Japonsku fungovali základné školy prvého a druhého stupňa, stredné školy a univerzity, čiže vysoké školy.

**21.Príčiny občianskej vojny v USA**

Už od vzniku USA začalo súperenie o rozdelenie nových štátov a ich následnú budúcnosť. Či budú patriť k otrokarskym štátom alebo proti otrokárskym.

**Missourský kompromis**

Roku 1818 mal byť do Únie prijatý štát Missouri, ktorého podstata mala byť otrokárska, čo by spôsobilo prevahu otrokárskych štátov (11-11). Výsledkom bol **Missourský kompromis** z 20. marca 1820, na základe ktorého bol spolu s Missouri prijatý aj štát Maine, ktorý sa stal proti otrokársky. Bola stanovená hranica 36 ° a 30 'severnej šírky, za ktorú sa nesmelo šíriť otrokárstvo. Tento kompromis oddialil, takmer nevyhnutný vojenský konflikt.

Tento kompromis bol zrušený dňa 30. mája 1854 zákonom o Kansase a Nebraske (Kansas-Nebrasca Act), podľa ktorého sa občania týchto teritórií mali rozhodnúť, či v nich bude povolené otroctvo. Výsledkom bola kritika z oboch strán a to, že do Kansasu prichádzali ako odporcovia otrokárstva tak jeho zástancovia viedlo k občianskej vojne v Kansase (1855-1858), ktorú ukončil až zásah federálnych vojsk. "Krvácajúci Kansas" značne prispel k vyhroteniu situácie medzi Severom a Juhom.

**Mexicko-americká vojna**

Konflikt medzi Spojenými štátmi a Mexikom v rokoch 1846-1848 vyvolaný americkou anexiou Texasu v roku 1845. Mexiko neuznávalo odštiepenie Texasu a po celú dobu existencie Texaskej republiky považovalo Texas za svoju vzbúrenú provinciu. Vojna skončila úplným víťazstvom Spojených štátov. Výsledkom boli významné územné straty Mexika v prospech Spojených štátov - odtrhnutím Texasu a postúpením ďalších území. Po prehranej vojne prišlo Mexiko o viac ako polovicu svojho územia. Na získanom území vznikli postupne americké štáty Kalifornia, Nové Mexiko, Arizona, Nevada a Utah.

**Kompromis z roku 1850**

Hlavnou príčinou dalších sporov bol boj o charakter územia získaného po Mexicko-Americkej vojne (1846-1848). Stephen Douglas a Henry Clay tak vytvorili Kompromis z roku 1850. Išlo o päť zákonov prijatých v USA medzi 9. a 20. septembrom 1850:

1. zákon o prijatí Kalifornie ako proti otrokárskeho (slobodného) štátu do Únie;
2. zákon o Texase a Novom Mexiku, ktorým bolo povolené otroctvo v novo vzniknutom teritóriu Nového Mexika a určené jeho hranice s Texasom;
3. zákon o vytvorení teritória Utah za rovnakých podmienok;
4. zákon, o utečených otrokoch, podľa ktorého otroci na úteku v proti otrokárskych štátoch mali byť vrátení majiteľom;
5. zákon zakazujúci obchod s otrokmi v kolumbijskom dištrikte

**Prezidentské voľby**

V r 1860 v prezidentských voľbách zvíťazil **Abraham Lincoln**, kandidát **republikánskej** strany, ktorá okrem iného sľubovala zastavenie šírenia otroctva. Lincoln neplánoval zrušenie otroctva tam, kde už bolo. Zachovanie jednoty Únie bolo pre neho prvoradé.

Na jeho zvolenie zareagovala Južná Karolína tým, že 20. decembra vystúpila z Únie. Nasledovali ju Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana a Texas. Vznikla tak Konfederácia Spojených štátov Amerických s vlastnou ústavou (ktorá povoľovala otroctvo), na ktorej čelo bol zvolený ako prezident Jefferson Davis (všetko to prebehlo tak rýchlo že J. Davis sa chopil funkcie skôr ako Lincoln). Hlavným mestom Konfederácie sa stal Richmond vo Virgínii.

To vyvrcholilo **13. apríla 1861** keď Konfederačná armáda zaútočila na pevnosť **Fort Sumter**, čím sa začala občianska vojna severu proti juhu.

Na začiatku tohto konfliktu **v Únii zostalo 23 štátov**=> Únia mala lepšiu východiskovú situáciu. Na juhu žilo približne 9 miliónov obyvateľov, z čoho 4 milióny boli otroci, ktorý boli považovaní za nespoľahlivých. Na severe žilo približne 22 miliónov obyvateľov (4x viac bielych). Armáda únie mala v dobe vojny 2 898 000 vojakov a konfederácia iba 1 300 000 vojakov => jednoznačná prevaha Únie.  
    O **prevahe Únie** svedčí aj ďalší údaj- **sústredenie priemyslu na severe**: oceliarsky, textilný, železiarsky, muničný priemysel a taktiež 2/3 bankového kapitálu. Národná produkcia- na začiatku 60. rokoch 75% HDP sa vytváralo na severe, nie na juhu. ***Lincoln*** a štáty Únie mali jednoznačnú prevahu. Mnohí aj s týmto vstupovali do vojny- že bude krátka a ľahko zvíťazia.  
    **Leto 1861**- prvé vojenské strety ukázali, že štáty Konfederácie v týchto bojoch **vyhrávajú nad armádou severu**. Hoci bol sever v prevahe, ukázalo sa že armáda južných štátov bola síce menšia, horšie vyzbrojená, ale **strategicky a takticky bola lepšie pripravená** (otroci sa tam často búrili a preto obyvatelia preto vedeli narábať so zbraňami a pravidelne sa s nimi aj cvičili). **Prvé víťazstvá juhu.**  
    Významným faktorom/medzníkom, ktorý začína meniť priebeh občianskej vojny je rok **1862**- **vyhlásenie prezidenta Únie** ***Lincolna***, ktorý **zrušil otroctvo v celej Únii** (v platnosti od **1. januára 1863**)- znamenalo to, že v celej Únii je otroctvo zakázané (do vtedy si štáty Únie mohli zvoliť postoj k otroctvu na základe vlastného uváženia). **Zákaz otroctva oslabil štáty Konfederácie**, keďže sa o zákaze na severe dozvedeli otroci na juhu. Černosi začínajú vstupovať do armády a priebeh občianskej vojny sa mení v prospech štátov Únie- vojensky, morálne a politicky posilnený sever.  
    Na juhu tento zákaz brali nie len z hľadiska vojenského, strategického, politického, ale výrazne negatívne ho vnímali najmä otrokári- oslobodením otrokov prišli o 3 miliardy dolárov, čo bola v tomto období veľmi vysoká suma. Zrušenie otroctva nebolo len politickým aktom a znamenalo to zmenu v stratégii vedenia vojny, ale malo **dopady aj hospodárske** pre vývin južných štátov Únie.  
    Zákon o zrušení otroctva síce vstúpil do platnosti v januári 1863, ale **do Ústavy** **vstúpil ako 13. dodatok k Ústave**, ktorý bol prijatý až po schválení Kongresom, po skončení vojny v roku **1865**. Museli ho ratifikovať a prijať aj všetky ostatné štáty USA.  
    Nie len vnútropoliticky, ale aj medzinárodne politicky znamenalo zrušenie otroctva zmenu- **juh podporovala aj Veľká Británia**, lebo mala úzke kontakty s týmito štátmi- toto obdobie je vrcholom priemyselnej revolúcie v Anglicku a bavlnu dovážali najmä z USA, ale keď tu menia USA svoju stratégiu, vedie to k zdraženiu bavlny. Veľká Británia preto prestala materiálne a ekonomicky podporovať štáty Konfederácie, čo viedlo k ich výraznému oslabeniu. Z Británie dovážali zbrane, lode... Británia bola hlavným finančníkom, ktorý podporoval juh vo vojne- jej záujem klesá po roku 1862.  
    **Do roku 1863** sa do konfliktu **zapájajú aj ďalšie štáty**: 1863 do USA ako podpora Únii prichádza **ruské loďstvo**, ktoré **pomohlo Únii** v boji proti Konfederácii. Rusko podporovalo sever, nie z dôvodu pomoci, ale sledovali svoje vlastné politické dôsledky (v Krymskej vojne Veľká Británia a Francúzsko vystúpili proti Rusku a týmto im to chcelo Rusko vrátiť).   
    V občianskej vojne bola **silnejšia Únia** tým že ju viac štátov podporovalo- medzinárodná podpora zvýšila jej význam- pomáhali jej mnohí prisťahovalci z Európy, ktorí z nej museli odísť po revolučných rokoch 1848/1849.  
    Výraznou oporou bol aj **vstup černochov do armády- okolo 186 tisíc**. Priebeh občianskej vojny sa jednoznačne zmenil v prospech štátov Únie.  
    **Druhým medzníkom** bol rok **1864**- **nádej pre južné štáty**. Rozbehla sa **nová prezidentská kampaň** (americký prezident je volený na 4 roky) a juh dúfal že vyhrá nový kandidát, ktorý by s nimi uzavrel kompromisný mier- vkladali nádeje do ***Mcclellana***, ktorý sa vyjadroval za kompromisný mier a bol aj za zachovanie otroctva. Ak by vo voľbách 1864 vyhral protikandidát ***Lincolna***, mohlo by to znamenať, že by sa niektoré otázky politického vývoja USA mohli zmeniť.   
    **Nádeje juhu sa nesplnili**- od konca roku 1864/1865 jednoznačne postúpili vojská Únie a porážali vojská Konfederácie. **9. apríl 1865- kapitulácia štátov Konfederácie, čím občianska vojna v USA skončila.** Vojna znamenala veľké materiálne aj ľudské straty v USA, mala ťažké hospodárske dôsledky (najmä pre juh). Je to zatiaľ posledná veľká vojna, ktorú Americký kontinent zažil, čo sa týka nasadenia vojenských síl, použitia zbraní...  
    Negatívnym dôsledkom ďalšieho vývoja USA po víťazstve Únie bolo, že na opäť zvoleného ***prezidenta Lincolna*** bol **spáchaný atentát 14. apríla na ktorý 15.apríla 1865 zomrel.**  
    Jeho nástupcom sa stal ***Andrew Johnson***, ktorý nie celkom zdieľal Lincolnove názory. Napriek víťazstvu Únie  nie je situácia jednoznačná. Hlavná otázka ktorú musel riešiť Kongres a vláda bola – **aký postoj zaujať voči štátom, ktoré vystúpili z Únie** a viedli vojnu proti Únii. Toto musel ***Johnson*** riešiť.   
Prvé stretnutia vlády a Kongresu sa niesli v znamení toho:

* ako postupovať voči tým, ktorý vyvolali vojnu- juhu,
* aký postoj zaujať k ďalšiemu hospodárskemu vývoju USA, kde dominovala poľnohospodárska výroba
* tiež postoj k černošskej otázke

    **13. dodatok zabezpečoval čiernym otrokom v USA slobodu**. Zo dňa na deň sa stali otroci **slobodní, ale na túto slobodu neboli prakticky pripravení** (nemali peniaze, boli negramotní= boli osobne slobodní, ale hospodársky nemali nič). Riešenie ako sa postaviť k oslobodením černochom bolo hlavnou otázkou, ktorú riešil Kongres aj vláda.  
    Hneď po občianskej vojne sa vytvoril **Úrad pre oslobodených otrokov**, ktorý mal okamžite riešiť situáciu a poskytovať oslobodeným černošským otrokom pomoc- zabezpečiť im potraviny, oblečenie. Tento úrad mal aj stratégiu, ktorú schválila vláda USA- pôda, ktorá bude skonfiškovaná tým, ktorí sa dostali do rozporu so zákonmi Únie a podporovali Konfederáciu v boji proti Únii, sa rozdelí medzi otrokov- každý mal nárok na istý rozsah tejto pôdy, mala im byť prenajatá na istú dobu a po jej uplynutí by si ju mohli odkúpiť. Tento návrh nenašiel dostatočnú podporu v Kongrese ani iných orgánoch štátu. **Prenájom pôdy sa nerealizoval.** Úrad sa zaoberal aj **zdravotnou starostlivosťou oslobodených černochov**.     Problém, ktorý sa tu začal prejavovať bol ten, že hoci sa zákon o otroctve zrušil, získali slobodu, získali politické práva, v Kongrese sa presadzujú sily, ktoré sú proti úplnému oslobodeniu otrokov=> **začína sa proti čiernym otrokom presadzovať politika rasovej segregácie-** černosi sú osobne slobodní, ale prijímajú sa opatrenia aby nemali také politické práva ako ostatní občania USA.   
    Vojaci, ktorí bojovali v Konfederácii proti Únii- voči niektorým bola **vyhlásená amnestia**- tí politici, ktorí sa zapojili do boja a zapríčinili rozpad Únie dostali amnestiu na základe toho, že budú akceptovať novú politickú líniu ktorú prijal Kongres (aj zákon o otroctve) a na základe toho sa mohli títo opäť dostať späť do niektorých funkcií. Ale po občianskej vojne nemali tí rozhodujúci vo vojne za Konfederáciu možnosť kandidovať do významných funkcií. ***Johnson*** presadzoval **miernejší postoj voči juhu** aký naznačoval a presadzoval ***Lincoln***.   
    **Južné štáty** dostali **právo voliť svoje vlády**, **ak akceptovali Úniu a trinásty dodatok**. Tým pádom, že postoj ***Johnsona*** bol takýto benevolentnejší, vedie to po roku 1865 k tomu, že do vlád niektorých južných štátov sa opäť dostávajú ľudia, ktorí tam boli aj pred rokom 1865- nedošlo k nejakej očiste a zákazom. Napr. v Južnej Karolíne sa stal dočasným guvernérom ***Benjamin Perry***, ktorý bol naklonený otroctvu.   
    **Volebné právo** na základe toho získali **černosi** aj všetci tí, ktorí volili pred rokom 1861- môžu voliť aj občania už zrušenej Konfederácie. Vedie to k formovaniu politiky USA po roku 1865- výrazne ju formujú aj tí, ktorí bojovali proti Únii. V južných štátoch sa odstávajú k moci ľudia, ktorí výrazne presadzovali politiku rasovej segregácie. V južných štátoch niektoré štáty dokonca upravujú svoje Ústavy a zákony tak, **aby sa rasová segregácia stala súčasťou politiky týchto štátov-** vytváranie tzv. **čiernych zákonníkov** (/nástroj diskriminácie a degradácie čierneho obyvateľstva= černosi sú občanmi druhej kategórie). **Rasová segregácia** v južných štátoch únie **trvá až do 60. rokoch 20. storočia**- prejavovala sa v školstve, či bežnom živote (černosi a belosi nemohli chodiť spolu do školy, cestovať spolu v autobuse...) a to aj keď čierni majú rovnaké politické práva ako bieli- sú politicky slobodní, ale v praxi **sú občanmi druhej kategórie**- obmedzovanie základných ľudských práv.   
    To že sa rasová segregácia ujala je dané aj tým, že po roku 1865 oslobodení otroci, ktorí nemali materiálne zakotvenie v americkej spoločnosti , riešili svoju situáciu tým že sa **zvyšuje zločinnosť v južných štátoch**, ktorá je **páchaná hlavne zo strany oslobodených otrokov,** ktorí nemali čo jesť, nemali kde bývať, čo si obliecť. Ako odpor proti zločinnosti černochov berú spravodlivosť do svojich rúk jednotlivci v južných štátoch- dochádza k tomu že **v roku 1866 je založený v štáte Tennessee Ku Klux Klan-** organizácia, ktorá chcela riešiť problémy zločinnosti v štáte Tennessee na základe toho, že bude súdiť podľa vlastných pravidiel. Našla si mnoho prívržencov, hoci ju založila malá skupina mladých belochov. Stíhali kradnúcich černochov bez súdneho procesu. Takéto organizácie po tomto vzore **začínajú vznikať aj v iných štátoch**. Táto organizácia bola **zakázaná v 60. rokoch 20. storočia, no prakticky existuje dodnes.**  
    Okrem toho vznikajú aj ďalšie podobné organizácie namierené proti černochom, ktoré berú spravodlivosť do svojich rúk- **Rytieri bielej kamélie, Biele bratstvo**...Tieto organizácie riešili problémy radikálne- **popravovanie černochov**, ale aj prenasledovanie tých, ktorí pomáhali černochom.   
    Tieto organizácie si postupne vytvorili pevnú vnútornú štruktúru, hierarchiu, mali svojich predstaviteľov a vytvárali si svoje stratégie. Zo skupiny, ktorá len chcela riešiť nejaké problémy, sa vytvorilo **hnutie s pevnou štruktúrou**- zo začiatku nemali politické ambície, no neskôr si vytvárajú **politické ciele a tiež vojenské jednotky** (ktoré hájili záujmy plantážnikov) a chceli obnoviť podmienky z pred roka 1860.   
    Situácia v južných štátoch sa vyostrovala- **zločinnosť zo strany bývalých otrokov + organizácie proti nim**- vláda musela v nasledujúcich rokoch proti týmto organizáciám zasiahnuť aj vojensky. Armáda robila poriadok v južných štátoch.  
    Svoju činnosť vykonávali organizácie proti černochom hlavne v noci. Federálna vláda v **zákonoch 1870-1871 vyhlásila tieto organizácie za nezákonné** a začala stíhať ich predstaviteľov- napriek tomu, že boli tieto organizácie postavené mimo zákon, vyvíjali svoju činnosť aj v ďalšom období a **výrazne vplývali na vývoj južných štátov až do 60. rokov 20. storočia**

**22. Zjednotenie Nemecka**

Roky po potlačení revolúcie roku 1848 sa označujú za obdobie reakcie. Obnovilo sa staré predrevolučné Nemecko. Nemecké národné hnutie utrpelo obnovením Nemeckého spolku pod vedením Rakúska ťažkú porážku. Cez to všetko však revolúcia zanechala hlboké stopy. Dokonca aj v Prusku teraz existovala ústava a parlament.

Koncom 50. a začiatkom 60. rokov vznikla priaznivá situácia pre národné hnutie v Nemecku v súvislosti s rozmachom národného hnutia v Taliansku, na Balkáne a v Poľsku.

Prusko – bolo v roztrieštenom Nemecku vedľa Rakúska najväčším, hospodársky najvyspelejším, vojensky najmocnejším a politicky najvplyvnejším štátom. Bolo teda prirodzene vedúcou silou v zápase o zjednotenie zeme. Okrem týchto dvoch mocností existovalo aj ,,tretie Nemecko´´, stredne veľké a malé štáty a 4 slobodné ríšske mestá. V nich žilo celkovo 17,5 miliónov obyvateľov – Prusko malo 17 miliónov obyvateľov (Rakúsko malo okolo 39 miliónov).

Problémy v Prusku sa vyostrili keď chcela vláda presadiť svoj model vojenskej reformy. Vláda požadovala zvýšenie počtu brancov, predĺženie aktívnej vojenskej služby z 2 na 3 roky a vylúčenie jednotiek domobrany z armády. Nastala vnútropolitická kríza. Keď sa kríza zostrila ukázala sa buržoázia politicky nerozhodná. Nespokojná ľavica liberálnej strany preto vytvorila novú Pokrokovú nemeckú stranu požadujúcu dôsledný parlamentarizmus. Konzervatívci s kráľom Vilhelmom I. urobili posledný pokus o vyriešenie krízy vo svoj prospech a povolali vtedajšieho vyslanca v Paríži Otta von Bismarcka v septembri 1862 na miesto pruského kancelára. Bismarck bol predstaviteľom politického spojenia pozemkovej šľachty s buržoáziou a napodobnil v Nemecku Napoleónov bonapartistický prevrat a to formou ,,revolúcie zhora´´ proti pruskému snemu a nemeckému spolku. Zrušil ústavu, rozohnal snem, oprel sa o dynastiu. Svoju politiku zameral na potlačenie demokratického národného hnutia proti úsiliu liberálnej buržoázie o získanie rozhodujúceho vplyvu na riadení štátu.

Otázka ďalšieho usporiadania Nemecka však nebola len záležitosťou pruskej politiky. Spor o hegemóniu v Nemecku medzi Rakúskom a Pruskom sa vyvinul v otvorený konflikt už v roku 1850 a hrozil ozbrojený konflikt. Až ruský diplomatický zásah prispel k tomu že sa Rakúsku podarilo prinútiť na schôdzke v Olomouci Prusko ku kapitulácii. Konferencia nemeckých štátov toho roku v Drážďanoch obnovila Nemecký spolok a spolkový snem pod rakúskym predsedníctvom.

Rakúska koncepcia zjednotenia Nemecka ťažila z obáv malých a stredných štátov z toho že ich pohltí Prusko. Živila nádej na zjednotenie Nemecka dohodou kniežat pod záštitou Rakúska a Habsburgovcov na základe veľkonemeckej myšlienky. Tento úspech Rakúska bol však vyvážený hospodárskym vzostupom Pruska. Hospodárske záujmy buržoázie malých a stredných nemeckých štátov sa ukázali silnejšie než politické sympatie ich aristokratov k Rakúsku. O utváraní Nemecka začala rozhodovať reálna hospodárska sila Pruska, ktorá sa prejavila aj vedením obnoveného nemeckého colného spolku z roku 1853.

Rakúsko sa pokúsilo reformovať nemecký spolok na kongrese nemeckých kniežat vo Frankfurte nad Mohanom avšak pre neúčasť Pruska neúspešne.

**Boj o zjednotenie Nemecka.**

Nemecké cisárstvo vzniklo vďaka trom vojnám vedených Pruskom: v roku 1864, ešte spoločne s Rakúskom proti Dánsku, v roku 1866 proti Rakúsku, po ktorej vznikol Severonemecký spolok ako predchodca Nemeckej ríše a v rokoch 1870/71 proti Francúzsku.

V roku 1863 vystúpila do popredia otázka Šlezvicko – Holštajnska. Obidva územia boli súčasťou Dánskeho kráľovstva. Vo svojich sporoch smerujúcich proti centralistickej ústave v zemi sa obracali na Nemecký spolok o záštitu. Bismarck bol odhodlaný obe vojvodstva obsadiť. Navzdory dlhodobej rivalite medzi Pruskom a Rakúskom došlo vo vojne proti Dánsku k prechodnej spolupráci oboch veľmocí avšak spor o delenie koristi ich opäť rozdelil a v roku 1866 došlo aj k vojenskej konfrontácii.

Bismarck uzavrel spojenectvo s Talianskom, ktoré požadovalo vrátenie talianskych území (Benátky), ovládaných stále ešte Rakúskom, čo by mu umožnilo dovŕšiť proces zjednotenia. Zvláštnu úlohu zohral francúzsky cisár Napoleon III., ktorý vyjednával zároveň s Pruskom aj Rakúskom. Za sľub francúzskej neutrality chcel dosiahnuť určité úpravy hraníc v prospech Francúzska.

Vojna trvala len niekoľko týždňov. Oddiely Nemeckého spolku boli porazené už koncom júna a rozhodujúca bitka medzi pruskou a rakúskou hlavnou armádou, ktorá sa odohrala 3. júla pri Hradci Králové skončila jasným víťazstvom Pruska. Bolo to víťazstvo armády vyzbrojenej modernými zbraňami a využívajúcej najnovších technických vymožeností (železníc a telegrafu) nad vojskom organizovaným podľa zastaraných princípov. Pruské víťazstvo vyvolalo na celom svete ohromný dojem. Bismarck sa usiloval zaistiť tento úspech a taktiež mier v strednej Európe na medzinárodnej úrovni. Prímerie bolo podpísané v Mikulově a potvrdené pražským mierom (23. augusta). Okrem Benátska, ktoré pripadlo Taliansku nestratilo Rakúsko žiadne územie. Muselo však rezignovať na účasti pri formovaní nového Nemecka: Nemecký spolok bol zrušený.

Pre Prusko znamenalo víťazstvo definitívny vstup do radov európskych veľmocí. Zjednotenie Nemecka bolo od teraz možné len v malonemeckom zmysle s pruskou prevahou.

Ako výsledok prusko-rakúskej vojny vznikol na severe od Mohanu Severonemecký spolok – spolkový štát, pozostávajúci z 22 ešte samostatných malých a stredne veľkých štátov a zo slobodných miest Hamburgu, Brém a Lubecku. Severonemecký spolok predstavuje v procese nemeckého zjednocovania prechodný stupeň, ktorý bol pre ostatné európske mocnosti ešte stráviteľný. Žilo v ňom okolo 30 miliónov obyvateľov.

Po vojne s Rakúskom malo však Prusko kvôli svojej tvrdej anekčnej politike severne od Mohanu na juhu Nemecka ešte menej priateľov než predtým. Len zveličovaním francúzskych územných požiadaviek sa Bismarckovi podarilo v separátnom jednaní uzavrieť spojenectvo ,,pre odboj a výboj´´. Bismarck dúfal, že v ďalšom priebehu dôjde k pozvoľnému zbližovaniu severu s juhom, jednak kvôli príťažlivosti ústavy, ktorá obsahovala silné liberálne prvky a jednak preto, že veril v jednotiacu silu hospodárskych záujmov.

Až agresívny postup Francúzskej vlády voči Prusku v otázke kandidatúry na španielsky trón, ktorá požadovala od pruského kráľa záruky, že Hohenzollernovci neobsadia španielsky trón zásadne zmenil situáciu. Pruský kráľ požiadavky odmietol a Bismarck tzv. ,,emžskú depešu´´ upravil tak, aby vyznela urážlivo voči nemeckej národnej hrdosti. Nasledujúce francúzske vyhlásenie vojny Prusku resp. Severonemeckému spolku bolo vyhlásením vojny celému Nemecku, pretože začali platiť zmluvy, ktoré Bismarck uzavrel s juhonemeckými štátmi. Francúzsko sa dostalo do medzinárodnej izolácie aj vďaka Bismarckovej diplomatickej hre, ktorá odhalila ako francúzske cisárstvo baží po rozšírení svojej moci.

Vojenská konfrontácia prebiehala v 2 fázach: Prvá vyvrcholila porážkou hlavnej francúzskej armády v bitke pri Sedane 2. septembra 1870, kde bol zajatý aj Napoleon III. Druhá začala vyhlásením Francúzskej republiky 4. septembra 1870 a ľudovou vojnou francúzskeho obyvateľstva proti nemeckým vojakom. Bismarck preto chcel vojnu ukončiť čo najskôr. Odpor Francúzov sa mu podarilo zlomiť až obliehaním a ostreľovaním Paríža.

Predbežný mier bol podpísaný vo Versailles 26. februára 1871. Prusko získalo Alsasko a Lotrinsko a záruku vyplatenia vojnových škôd 5 miliárd frankov. V zrkadlovej sieni vo Versailles bol taktiež 18.1.1871 Vilhelm I. vyhlásený za cisára zjednoteného Nemecka. Zjednotenie Nemecka ,, zhora´´ sa stalo skutočnosťou. Vznikla druhá nemecká ríša.

Zjednotenie Nemecka zmenilo pomer síl v Európe. Vznikla nová veľmoc s vlastnou zahraničnou politikou.

**23.Monopolizácia – prebehla v USA, západnej Európe(Holandsko, Francúzsko, Veľká Británia), Japonsko**

* Išlo aj vplyv na zahraničnú politiku

Znaky:

* Menšie firmy pohltené väčšími
* Rozvoj obchodu s účastinami – vznik účastinných spoločností
* Vznikajú veľké priemyselné podniky
* Už nestačí individuálny kapitál – pridávajú sa aj iné osoby k spoluúčasti v podniku
* Účastinné spoločnosti vydávajú cenné papiere, s ktorými obchodujú- kto si ich kúpi môže byť spoluvlastníkom
* Zisky = dividendy – ide o vyplácanie spoluúčastníkov

Nový druh obchodu - BURZA CENNÝCH PAPIEROV – prvá : Londýn

* Zvyšuje sa konkurencia: veľké spoločnosti súperia s malými a to hlavne o suroviny a odbytiská tovarov , avšak dochádza aj ku nezhodám medzi veľkými spoločnosťami so snahou dohody
* Veľké monopoly delíme na: 1. Kartel – obmedzujúca dohoda

2. syndikát – vyššia forma

* holdingové spoločnosti – obchodujú s cennými papiermi aj iných koncernov
* Európa: najviac holdingových spoločností bolo v Nemecku – roku 1897 – Ríšsky súd povolil ich rozvoj
* Došlo k racionalizácií výroby . nové technológie, kvalita výroby,...
* USA – prvá holdingová spoločnosť 1870- Standart Oil Company of New Jersey ( ropa a zemný plyn)
* USA – začalo brániť spoločnostiam, zákaz ich vzniku = protitrustový zákon
* 1901-1911-došlo k 81 súdov = avšak zákaz spoločností bol neúspešný
* Podarilo sa zrušiť len Rockefellerov trust
* Monopoly sa začali brániť pred zákonom zmluvami medzi spoločnosťami ( gentlemanské dohody – ústne dohody)
* Vznikajú medzinárodné kartely
* Prudko sa zvyšuje priemyselná výroba
* Dochádza k spájaniu veľkých podnikov ( 1892-General Electric, 1901 – United States Steel Corporation)
* Vznik korporácií aj v bankovníctve- Veľká Británia
* Dochádza k procesu: VÝVOZ KAPITÁLU ( pôžičky, technológie) –išlo o investície do zahraničia
* Oblasti sfér silných monopolov: V Európe: Španielsko, Taliansko, Grécko,...
* Vývozcovia kapitálu: USA, Japonsko, V.B(do svojich kolónií), Francúzsko, Holandsko, Belgicko = došlo k spomaleniu hospodárskeho rastu doma
* Francúzsko – druhý najväčší vývozca – stredná a východná Európa, žijú tu rentieri – žijú len z dividendy
* Tretí: Nemecko – vyváža na Balkán, Blízky Východ ( výstavba Bagdadskej železnice)
* USA – Latinská Amerika
* Dochádza k modernizácií aj v iných krajinách
* Dochádza ku konkurenčnému boju o kolónie: nespokojnosť Nemecka, keď roku 1870- vzniká Nemecko – kolónie sú už rozdelené
* Čína, Balkán, Blízky Východ sa ešte dal

***24. Anarchizmus a jeho predstavitelia***

**Anarchizmus** je politický a filozofický smer. Je to učenie presadzujúce oslobodenie jednotlivca a spoločnosti od nátlaku rôznych spoločenských inštitúcií či ideológií. Cieľom tohto smeru je vytvoriť slobodnú anarchistickú spoločnosť – anarchiu.

1. **Ideové princípy anarchizmu**

**„An-archos“ - „bez vlády“**

Anarchisti tvrdia, že všetko zlo je spôsobené popretím prirodzenosti a zavádzaním umelých inštitúcií a štruktúr. Jedinec musí mať možnosť sám rozhodovať o svojom živote a osude. Nikto nemá právo nútiť ho do niečoho, čo by sám nechcel, ani ak je k tomu nútený väčšinovou spoločnosťou. Z toho dôvodu anarchisti odmietajú uznať opodstatnenie vlády, štátu či polície.

**Priama demokracia**

Záujmy jednotlivca nemôže presadzovať žiadny sprostredkovateľ, ale len jedinec samotný, prípadne človek, ktorého sám priamo svojim zastupovaním poverí a ktorého konanie môže priamo ovplyvniť. Štátny aparát, zastupiteľská demokracia ani volebný systém podľa anarchistov neodráža túžby a potreby svojich občanov.

**Organizácia „zdola“**

Človek nemôže byť ovládaný „zhora“ nijakou autoritou či inštitúciou, ale on sám má prispievať k organizácii svojho okolia, obce, mestskej štvrti, pracoviska či školy. Anarchisti uznávajú potrebu existencie nejakej organizácie ľudí, ale len na dobrovoľnej báze, bez štátnej autority (najčastejšie v podobe slobodnej federácie autonómnych výrobcov).

**Antiautoritárstvo**

Z vyššie uvedených princípov je pochopiteľný odpor anarchistov voči diktátorským režimom (fašizmus, nacizmus, boľševizmus), dogmatickému náboženstvu (cirkev) a celkovo k vodcovstvu.

**Svet bez hraníc**

Z popierania štátnej autority pramení aj požiadavka na odstránenie hraníc medzi ľuďmi, ktoré človeka zväzujú. Hranice štátov sú podľa nich umelé a ich produktom je národnostné napätie a vojny.

**Antiimperializmus a spravodlivé rozdelenie bohatstva**

Anarchisti často vystupujú proti narastaniu rozdielu medzi chudobnými a bohatými, proti vykorisťovaniu tretieho sveta, plýtvavej konzumnej spoločnosti v bohatých krajinách a proti triednym rozdielom v jednotlivých krajinách.

**Rovnosť**

Anarchisti už od počiatku vychádzajú z názoru, že ľudia sú si rovní bez ohľadu na vek, pohlavie, národnosť, spoločenské postavenie či sexuálnu orientáciu. Aj preto zohrali dôležitú úlohu v antifašistickom, feministickom a ekologickom hnutí.

**Solidarita**

Celou históriou anarchizmu sa tiahne myšlienka vzájomnej pomoci, solidarity s utláčanými a vykorisťovanými.

1. **Dejiny anarchizmu**

**Počiatky antiautoritárstva**

Anarchizmus ako hnutie sa vytvorilo v 19. storočí, ale princípy na ktorých je založené sú viditeľné v oveľa skoršom období. Už [**kynici**](http://sk.wikipedia.org/wiki/Kynizmus) (filozofická škola antického Grécka) boli veľkí zástancovia osobnej slobody a búrali všetky spoločenské konvencie či morálne zásady. [**Stoici**](http://sk.wikipedia.org/wiki/Stoicizmus) často používali pojem osobnej autonómie a jednou z tém, ktorej sa venovali, bola voľba života podľa prírody, radšej než podľa zákonov mesta. V stredoveku a renesancii rovnako nachádzame prvky antiautoritárstva. Napríklad Hnutie Slobodného ducha, [Hnutie nemeckých novokrstencov](http://sk.wikipedia.org/wiki/Anabaptizmus), ktorí bojovali proti štátu a cirkvi, alebo [Husitské hnutie](http://sk.wikipedia.org/wiki/Husitstvo) v Čechách. V ľudskej histórii je množstvo prípadov, kedy jedinci (alebo hnutia) odmietali poslušnosť vyššej autorite štátu, panovníkovi či cirkvi. Je pravdepodobné, že z takýchto myšlienok vychádzali aj neskorší anarchisti.

**Prvé náznaky anarchistických myšlienok**

V roku 1793 britský kňaz [**William Godwin**](http://sk.wikipedia.org/wiki/William_Godwin) napísal dielo, ktoré je mnohými považované za prvú anarchistickú knihu. Bol to *Prieskum politickej spravodlivosti a jej vplyvu na všeobecné mravy a šťastie*. Godwin tu poukazuje na to, že človek má dar rozumu a preto má byť oslobodený od vonkajších obmedzení, ktoré bránia jeho rozvoju. Godwin preto vystupuje proti štátu, právu, súkromnému vlastníctvu, manželstvu a podobne. Sám sa však za anarchistu neoznačil.

O pol storočia neskôr Johan Caspar Schmidt, známy pod pseudonymom [**Max Stirner**](http://sk.wikipedia.org/wiki/Max_Stirner)**,** publikuje svoje dielo *Jedinec a jeho vlastníctvo (1844)*, v ktorom rozvíja svoju radikálne individualistickú teóriu. Podľa neho na prvom mieste stojí jedinec. Má byť absolútne slobodný a nikto nemá právo ho nútiť do ničoho, čo sám nechce. Sám sebe je jediným pánom i sudcom. Musí sa oslobodiť od náboženstva, buržoáznej morálky, povinností nanútených spoločnosťou. Kritizuje aj inštitút vzdelávania za to, že mladých núti učiť sa formulky a frázy, namiesto toho, aby vychovával slobodné, inteligentné a zvrchované charaktery. Budúca slobodná spoločnosť má byť len spojením vzdelaných individualít. Napriek tomu, že Stirner často používa pojmy *Ja, ego, egoizmus*, myslí ich v pozitívnom zmysle, čím si jeho myšlienky vyslúžili pomenovanie *„etický egoizmus“*. Napriek tomu ho však mnohí doboví intelektuáli neprijímali, pretože zlo videli v buržoáznom egoizme a proti nemu stavali solidaritu, bratstvo a rôzne kolektivistické teórie.

**Anarchizmus ako ucelená teória**

V roku 1840 vydáva francúzsky novinár [**Pierre-Joseph Proudhon**](http://sk.wikipedia.org/wiki/Pierre-Joseph_Proudhon)svoje dielo *„Čo je to vlastníctvo?“*. Je to prvá kniha, ktorá formuluje ucelenú anarchistickú kritiku buržoázie a kapitalistického systému. Ostatne Proudhon je prvý, kto sám seba verejne prehlásil za anarchistu. Popisuje antiautoritársky postoj voči vláde a kapitalistom, ktorí manipulujú väčšinou spoločnosti. Slobodný svet vidí v reorganizovaní spoločnosti, kde roľníci sú jedinými pánmi svojej pôdy a kde remeselníci a robotníci sami spravujú svoje dielne či továrne. Proudhon je označovaný za zakladateľa [mutualizmu](http://sk.wikipedia.org/wiki/Mutualizmus), založeného na nezištnej vzájomnosti, vzájomnej pomoci a solidarite. Jednotlivé prvky spoločnosti (dielne, komúny, obce, regióny …) môžu slobodne obchodovať s inými prvkami bez obmedzenia svojej nezávislosti. Založil mutualistickú banku, ktorá požičiavala bez úroku.

Proudhonove učenie rozšíril ruský emigrant a burič [**Michail Alexandrovič Bakunin**](http://sk.wikipedia.org/wiki/Michail_Alexandrovi%C4%8D_Bakunin). Podľa neho nie je iné východisko ako štát zrušiť a spoločnosť vytvoriť zo samostatných entít (obce, regióny, dielne...). Odklonil sa od mutualistickej teórie a navrhol riešenie nazývané aj [kolektivizmus](http://sk.wikipedia.org/wiki/Kolektivizmus). Podľa neho súkromné vlastníctvo, ktoré mutualisti do určitej miery pripúšťali, je príčinou nevraživosti, chamtivosti a rozkolov medzi ľuďmi. Súkromné vlastníctvo musí byť nahradené kolektívnym. Jedinec však musí byť za svoju prácu pre komunitu určitým spôsobom ohodnotený.

O takmer 30 rokov mladší [**Peter Kropotkin**](http://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_Kropotkin) ďalej pracoval s Bakuninovým postojom a pretvoril ho v [anarchokomunizmus](http://sk.wikipedia.org/wiki/Anarchokomunizmus). Na sklonku 19. storočia sa potom začal formovať [anarchosyndikalizmus](http://sk.wikipedia.org/wiki/Anarchosyndikalizmus) zameraný na radikalizáciu robotníkov a ich organizáciu v rámci revolučných odborov.

**Prvá Internacionála (Rozkol medzi Marxom a Bakuninom)**

V roku 1864 bolo založené Medzinárodné robotnícke združenie známe pod názvom [Prvá Internacionála](http://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%A9_robotn%C3%ADcke_zdru%C5%BEenie). Bakunin a jeho anarchistickí stúpenci sa snažili do nej vstúpiť ako samostatne stojaca medzinárodná anarchistická internacionála, čo Marx odmietol, a tak vstúpili osobitne, každý za svoju krajinu. Bakuninovci a Marxisti sa síce zhodli na kolektívnom vlastníctve výrobných prostriedkov, ale odporovali si v tom, ako má byť budúca spoločnosť dosiahnutá. Anarchisti odmietali „dočasnú diktatúru proletariátu“, “revolučnú vládu pracujúcich“, aj zakladanie komunistických politických strán, pričom varovali pred zneužitím moci a tyraniou. Spory sa vyostrovali a tak bol Bakunin a časť anarchistov v roku 1872 vylúčený z Internacionály, ktorá prijala rezolúciu o tom, že robotníci by mali zakladať svoje politické strany. Antiautoritári založili vlastnú Internacionálu, ktorá bola ale veľmi rôznorodá a tak v roku 1877 zanikla. Prvá Internacionála zanikla o rok skôr, aj preto, že Marx presídlil Generálnu radu do New Yorku.

1. **Anarchistické prúdy**

Popri spoločných ideových základoch sa z anarchizmu vyvinuli rôzne smery:

**Individualistický anarchizmus**

Individualisti tvrdia, že najpodstatnejší je jedinec. Spoločnosť, nech by bola akokoľvek slobodná, neuznávajú, pretože vyvíja na človeka nátlak vo forme verejnej mienky a názoru väčšiny. Každý by mal byť absolútne slobodný, nemal by byť viazaný s inými ľuďmi, pokiaľ to nie je v jeho vlastnom záujme. Individualizmus bol východiskový smer neskoršieho anarchizmu a anarchizmus vo svojich počiatkoch bol čisto individualistický. Za významného predstaviteľa individualistického anarchizmu je považovaný [**Max Stirner**](http://sk.wikipedia.org/wiki/Max_Stirner)**,** ktorý výraz „Ja“ začína zásadne veľkým písmenom a slovo egoizmus používa v pozitívnom zmysle. Ďalší individualisti boli [**William Godwin**](http://sk.wikipedia.org/wiki/William_Godwin)**,** [**Benjamin Tucker**](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Benjamin_Tucker&action=edit&redlink=1)**,** [**Federica Montseny**](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Federica_Montseny&action=edit&redlink=1)**,** [**Josiah Warren**](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Josiah_Warren&action=edit&redlink=1)**,** [**William B. Greene**](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=William_B._Greene&action=edit&redlink=1)**,** [**Lysander Spooner**](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Lysander_Spooner&action=edit&redlink=1)**,** [**Stephen Pearl Andrews**](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Stephen_Pearl_Andrews&action=edit&redlink=1)**,** [**Victor Yarros**](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Victor_Yarros&action=edit&redlink=1) **a** [**Henry David Thoreau**](http://sk.wikipedia.org/wiki/Henry_David_Thoreau)**.**

**Mutualizmus**

Mutualizmus sa v ekológii používa na pomenovanie obojstranne výhodného vzťahu, v politickej terminológii označuje vzájomnú spoluprácu. Mutualizmus sa objavil v anglických a francúzskych robotníckych hnutiach 18. storočia. Neskôr ho prevzali anarchisti okolo [**Pierra-Josepha Proudhona**](http://sk.wikipedia.org/wiki/Pierre-Joseph_Proudhon)**.** Mutualistická ekonomika je charakteristická voľnými združeniami (federáciami) a demokraticky fungujúcimi mutualistickými bankami (požičiavajúcimi bez úroku). V mutualistickom systéme každý jedinec prijme presný plat za svoju prácu; služby ekvivalentné cene budú zameniteľné s inými službami bez zisku a so všetkým, čoho má nadbytok (mimo toho, čo dokáže spotrebovať), sa podelí v prospech komunity, ktorej je členom. Oproti individualistickým anarchistom, Proudhon zdôrazňoval združovanie výrobcov a spotrebiteľov, čo postavilo mutualistov niekde medzi individualistov a kolektivistov. Proudhon považoval slobodu (ekvivalent k anarchii) za syntézu komunizmu a súkromného vlastníctva.

**Anarchokolektivizmus**

Kolektivistický anarchizmus je spájaný hlavne s [**Michailom Bakuninom**](http://sk.wikipedia.org/wiki/Michail_Alexandrovi%C4%8D_Bakunin) a s antiautoritárskou sekciou Prvej internacionály (1864 – 1876). Na rozdiel od mutualistov, kolektivistickí anarchisti nepripúšťajú žiadne súkromné vlastníctvo výrobkov, obhajujú vlastníctvo kolektívne. Napriek tomu by pracujúci mali byť za svoju prácu ohodnotení, radšej než na základe „distribúcie podľa potreby“ (ako to hlásali anarchokomunisti). Aj keď kolektivisti obhajovali kompenzáciu za prácu, pripúšťali aj možnosť po-revolučnej premeny v komunistický systém distribúcie podľa potreby.

**Anarchokomunizmus**

Anarchokomunisti navrhujú, aby bola spoločnosť zložená z množstva samosprávnych komún s kolektívnym vlastníctvom výrobných prostriedkov, riadených priamou demokraciou a voľne spájaných s inými komúnami do federácií, čo bude znamenať slobodnú spoločenskú organizáciu. V anarchistickom komunizme jedinci nebudú prijímať priame kompenzácie za svoju prácu (v podobe podielu na zisku, platu ani inej kompenzácie), ale namiesto toho budú mať voľný prístup k zásobám komúny. Niektorí autori si myslia, že si to vyžiada v podstate komunitariánsku ľudskú povahu, ale pohľad, ktorý rozvinul Kropotkin a neskôr Murray Bookchin, ukazuje, že členovia takejto spoločnosti budú spontánne vykonávať nevyhnutnú prácu, pretože si budú vedomí výhod komunitného blaha a vzájomnej pomoci. Za prvého významného predstaviteľa je považovaný [**Joseph Déjacque**](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_D%C3%A9jacque&action=edit&redlink=1). Ďalší významní anarchokomunisti boli [**Peter Kropotkin**](http://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_Kropotkin)**,** [**Alexander Berkman**](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexander_Berkman&action=edit&redlink=1) **a** [**Errico Malatesta**](http://sk.wikipedia.org/wiki/Errico_Malatesta). Anarchistický komunizmus sa podstatne odlišuje od [komunizmu](http://sk.wikipedia.org/wiki/Komunizmus) presadzujúceho komunistickými, marxistickými a boľševickými stranami. Hlavný rozdiel je v tom, že anarchokomunisti neuznávajú žiadne prechodné štádium tzv. „diktatúry proletariátu“, ani dočasnej vlády komunistickej strany. Už prví anarchokomunisti a anarchisti upozorňovali, že nová vládnuca vrstva sa nedokáže vzdať svojej moci, že z dočasnej diktatúry sa stane diktatúra trvalá, a že bude ešte horšia ako diktatúra kapitalistická, čo sa nakoniec potvrdilo v Rusku po roku 1917 a v strednej a východnej Európe po roku 1945.

**Anarchosyndikalizmus**

Na začiatku 20. storočia je viditeľný vzostup anarchosyndikalizmu ako osobitnej školy v anarchistickom hnutí. Oproti ostatným anarchistickým smerom bol viac zameraný na hnutie pracujúcich. Odbory považoval za základnú silu pre revolučnú spoločenskú zmenu, ktorá nahradí kapitalizmus a štát novou spoločnosťou demokraticky riadenú samosprávami pracujúcich. Anarchosyndikalizmus sa snaží zrušiť súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov, čím napádajú samotný základ kapitalizmu, to vedie k triednym rozporom. Tri najdôležitejšie princípy anarchosyndikalizmu sú: solidarita pracujúcich, priama akcia (napríklad generálny štrajk, obsadenie tovární, sabotáže, demonštrácie) a samospráva pracujúcich. Anarchosyndikalizmus vystupuje aj voči oficiálnym odborovým organizáciám, ktorým vyčíta hierarchickú štruktúru, platené vedenie a tendenciu ku kompromisom**.** [**Rudolf Rocker**](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudolf_Rocker&action=edit&redlink=1) je jeden z najznámejších hlasov anarchosyndikalistického hnutia. V roku 1938 vydal svoju brožúru Anarchosyndikalizmus. Anarchsyndikalistické odbory existujú v mnohých štátoch, a väčšina je združená v anarchosyndikalistickej internacionále Medzinárodná asociácia pracujúcich, ktorá je najdlhšie trvajúcou internacionálou. Bola založená v roku 1922.

**Náboženský anarchizmus**

Tento smer je úzko spájaný s ruským spisovateľom [**Levom Nikolajevičom Tolstým**](http://sk.wikipedia.org/wiki/Lev_Nikolajevi%C4%8D_Tolstoj)**.** Bol ovplyvnený Proudhonom i Kropotkinom, s ktorými si dopisoval. Nenávidel štát, peniaze, vojny, násilie. Bol presvedčeným antimilitaristom. Bol však aj hlboko veriacim kresťanom, čo ho odlišuje od väčšiny anarchistov popierajúcich existenciu Boha. Jeho láska k Bohu mu však nebránila nenávidieť cirkev. „Cirkev je len klamstvo, krutosti a podvody.“ Vyčíta cirkvi jej dogmatické učenie, prepychový život kňazov a nútené „vodcovstvo“ kresťanov. Rovnako vyčíta štátu, že s cirkvou spolupracuje pre svoje zištné dôvody. Tolstoj objavil v sebe lásku k Bohu a Ježišovi a rozvinul teóriu nenásilia. Stal sa jedným z najhlavnejších predstaviteľov pacifizmu. Jeho myšlienky neskôr použil a rozvinul [**Mahátma Gándhí**](http://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3hand%C3%A1s_Karam%C4%8Dand_G%C3%A1ndh%C3%AD)**.**

**Anarchofeminizmus**

Anarchistický feminizmus sa vyvíjal obdobne ako [feminizmus](http://sk.wikipedia.org/wiki/Feminizmus) klasický, aj v rovnakých časových obdobiach. V mnohom sa však tieto smery líšili a prichádzali do vzájomných sporov. Anarchofeministky síce volali po rovnosti pohlaví, nežiadali však napríklad volebné právo pre ženy, pretože ako anarchistky voľby neuznávali. Klasickým feministkám taktiež vyčítali ich honbu za možnosťou žien pracovať na „mužských“ pozíciach, pretože ich anarchistický postoj považoval platenú prácu za vykorisťujúcu. Komplexná výčitka feministkám znela: „Prečo by sme mali žiadať to, v čom sa muž sklamal ?“

**Anarchokapitalizmus**

Anarchokapitalizmus (často nazývaný aj anarchizmus súkromného vlastníctva alebo anarchizmus voľného trhu) je forma individualistického anarchizmu, stojaca mimo hlavného prúdu anti-kapitalistického anarchizmu. Uplatnil sa najmä v USA, pričom staval na individualistoch, napríklad na Benjaminovi Tuckerovi a Lysanderovi Spoonerovi. V mnohom sa opiera na koncept [prirodzeného práva](http://sk.wikipedia.org/wiki/Prirodzen%C3%A9_pr%C3%A1vo) a od neho odvodený princíp súkromného vlastníctva, ktoré je rozšírením vlastníctva seba samého a miešania ľudskej práce s doteraz nevlastnenými prostriedkami. Anarchokapitalisti požadujú, aby všetky služby, vrátane súdnictva či ochrany práv, boli zabezpečované výhradne množstvom súkromných podnikateľov konkurujúcich si na trhu, čo by bolo lepšie, ako keď sú zabezpečované monopolným postavením štátu. Veria, že neregulované trhy a slobodné podnikanie zaistí vyvážený stav aj vďaka konkurencii na trhu. Anarchokapitalisti tvrdia, že zničením agresívnej existencie a činnosti štátu by sa vytvoril slobodný kapitalizmus. Myslia si taktiež, že ľudia sa dobrovoľne nevzdajú svojich majetkov v prospech spoločnosti bez kompenzácie. Najznámejšími predstaviteľmi anarchokapitalizmu boli a sú [**Murray Rothbard**](http://sk.wikipedia.org/wiki/Murray_Rothbard)**,** [**David D. Friedman**](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=David_D._Friedman&action=edit&redlink=1)**,** [**Hans-Hermann Hoppe**](http://sk.wikipedia.org/wiki/Hans-Hermann_Hoppe) a [**Walter Block**](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Walter_Block&action=edit&redlink=1)**.** Boli ovplyvnení libertariánmi ako napríklad [**Gustave de Molinari**](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Gustave_de_Molinari&action=edit&redlink=1)**,** [**Frederic Bastiat**](http://sk.wikipedia.org/wiki/Frederic_Bastiat)**,** [**Ludwig von Mises**](http://sk.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Mises)**,** [**Ayn Rand**](http://sk.wikipedia.org/wiki/Ayn_Rand) **a** [**Robert Nozick**](http://sk.wikipedia.org/wiki/Robert_Nozick)**.**

Hlavný prúd (a treba povedať, že aj väčšina jednotlivých vetiev) anarchizmu sa od názorov anarchokapitalizmu dištancujú a nepovažujú ho za súčasť svojho hnutia. Odmietajú kapitalizmus, ktorému vyčítajú, podľa nich, ničivý dopad na spoločnosť i slobodu jednotlivca a liberalizmus (a s ním spojenú ekonomickú globalizáciu), ktorý považujú za hlavný nástroj vykorisťovania vo svete. Ničím neobmedzený voľný trh by podľa nich viedol k narastaniu ekonomickej priepasti medzi chudobnými a bohatými.

Niektorí anarchisti považujú slovo anarchokapitalizmus za [oxymoron](http://sk.wikipedia.org/wiki/Oxymoron) a vyčítajú jeho zástancom používanie predpony "anarcho".

**Zelený anarchizmus (ekoanarchizmus, anarchoprimitivizmus)**

V 60. rokoch 20.storočia sa začal formovať anarchizmus zameraný na ekológiu. Vyvinul sa z kritiky industriálnej spoločnosti. Zelení anarchisti vytýkajú technológii a rozvoju odcudzenie človeka od prírody a prevrátenie hodnôt. Vyvinuli sa dve hlavné vetvy. Prvá z nich je [**sociálna ekológia**](http://sk.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1lna_ekol%C3%B3gia)**,** ktorej spoluzakladateľom bol [**Murray Bookchin**](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Murray_Bookchin&action=edit&redlink=1). Bookchin uvažoval, že sociálne a ekologické problémy sa dajú riešiť spoločne, pretože sú previazané. Podľa neho príroda aj ľudská spoločnosť stoja na troch rovnakých princípoch : spontaneita (vlastná aktívnosť členov spoločnosti), diferenciácia (v rozmanitosti je stabilita) a decentralizácia. Ekologická veda podľa neho dala anarchistom „reálne vysvetlenia, pretože zistili, že príroda funguje ´´anarchisticky´´.“ Druhá vetva je radikálnejšia a nazýva sa [**anarchoprimitivizmus**](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Anarchoprimitivizmus&action=edit&redlink=1). Jeho najznámejším predstaviteľom je [**John Zerzan**](http://sk.wikipedia.org/wiki/John_Zerzan). Podľa neho nás pokrok odsudzuje od prírody. Zberači a lovci žili v súlade s prírodou, a preto žili slobodne. Poľnohospodárstvo však ľudí zotročilo, pretože tým, ktorí chceli vládnuť a ovládať ostatných, dalo k tomu nástroj. Čísla, čas, jazyk a umenie boli nástrojmi, ktoré sme predtým nepotrebovali, ale dnes sú nutné, sme na nich závislí, a dá sa nimi ovládať a manipulovať. Primitivisti si postupne zidealizovali predcivilizačné primitívne kmene a požadovali návrat k predindustriálnemu spôsobu života.

**Anarchizmus bez prívlastkov**

Anarchizmus bez prívlastkov je vetva anarchistickej teórie, ktorá nabáda k nedeleniu anarchizmu, k upusteniu od kvalifikačných prívlastkov ako komunistický, kolektivistický, mutualistický či individualistický (anarchizmus). Mal by byť chápaný ako tolerantná koexistencia všetkých anarchistických škôl. Vyvstal z problematických dielčích sporov jednotlivých škol a vyzýva k väčšej tolerancii. Anarchizmus bez prívlastkov volá po harmónii jednotlivých častí anarchistického hnutia a spojenie týchto častí okolo spoločnej anti-autoritárskej myšlienky. Takýto názor bol sformulovaný v roku 1889 v Barcelone pôvodne kubáncom [Fernandom Tarrida del Mármol](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Fernandom_Tarrida_del_M%C3%A1rmol&action=edit&redlink=1). Podľa týchto anarchistov ekonomické usporiadanie je až druhotne dôležité pri zrušení všetkých donucovacích autorít. [Rudolf Rocker](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudolf_Rocker&action=edit&redlink=1) povedal, že rôzne druhy anarchizmu popisujú iba rôzne ekonomické metódy, ktoré majú byť zriadené v novej spoločnosti, zatiaľ čo primárnym cieľom všetkých anarchistických škôl by malo byť zaistenie osobnej a sociálnej slobody.

Anarchizmus v novších dejinách- po 1. Svetovej vojne

**Propaganda činom (anarchizmus v čase atentátov)**

Anarchizmus bol vždy priamy, ostatne to aj hlásil vo svojich knihách. Človek by mal sám vyvíjať aktivity, ktoré mu zaistia kvalitnejší život. Z toho dôvodu sa často anarchisti stretávali s represívnou mocou. Mnohí boli zatýkaní, väznení, popravení alebo zavraždení. Ich radikálnosť ich postavila do opozície voči zákonu, ktorý považovali za nespravodlivý.

Postupne sa anarchistické hnutie uchýlilo k teroristickým činom ako boli atentáty na panovníkov, politikov, kňazov apod. [Johann Most](http://sk.wikipedia.org/wiki/Johann_Most) napríklad publikoval návody na výrobu výbušnín. Aj v tomto období sa našli myslitelia, ktorí násilné akcie odmietali. [Benjamin Tucker](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Benjamin_Tucker&action=edit&redlink=1) (1854 – 1939) napríklad prijímal násilie len ako posledný prostriedok proti despotickej vláde, ktorá neumožňuje ani šírenie myšlienok. Medzi anarchistických teoretikov, ktorí otvorene násilie podporovali, patrili medzi inými [Joseph Déjacque](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_D%C3%A9jacque&action=edit&redlink=1), [Francisco Ferrer](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Ferrer&action=edit&redlink=1) a v rannom období aj [Errico Malatesta](http://sk.wikipedia.org/wiki/Errico_Malatesta).

Už v sedemdesiatych rokoch 19. storočia sa objavujú malé skupinky radikálnych anarchistov, ktorí sa snažili rozpútať revolúciu násilnými výpadmi. V Rusku operovalo proticárske hnutie, ktoré sa uchyľovalo k atentátom (v roku 1881 sa im podarilo zavraždiť cára Alexandra II.). Práve z neho čerpali radikálni anarchisti inšpiráciu a snažili sa zároveň aj vymedziť od socialistov, ktorým vyčítali umiernenosť. To všetko prispelo k tomu, že sa rozhodli pre „propagandu činom“.

V roku 1881 bolo v Londýne obnovené medzinárodné anarchistické hnutie, tentokrát však ako „čierna internacionála“, ktorá násilnú taktiku schválila na svojom prvom kongrese. Odvtedy bolo bežné vrhanie bômb i streľba pištolí. Medzi inými majú anarchisti na svedomí neúspešné atentáty na nemeckého cisára Wilhelma I. (1883), amerického továrnika Fricka (1892), istého srbského ministra (1893), španielskeho kráľa Alfonza XIII. (1904), francúzskeho prezidenta Émila Loubeteho (1905) a mnohé iné. Ale niektoré atentáty boli úspešné. Zomrel policajný dôstojník Rumf (1884), francúzsky prezident Sadi Carnote (1894), španielsky premiér Antonio Canovas del Castillo (1897), rakúska cisárovná Alžbeta (1898), taliansky kráľ Umberto I. (1900), prezident USA William McKinley (1901) či španielsky kráľ José Canalejas (1912). Po zhruba dvadsaťročnej epoche častých anarchistických atentátov a tvrdých represiách voči nim zo strany štátu, sa sami anarchisti odklonili od tejto násilnej taktiky. [Élisée Reclus](http://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%89lis%C3%A9e_Reclus) to charakterizoval slovami „Vrhanie bômb by nemalo brániť tomu, aby nás bolo počuť“. [Errico Malatesta](http://sk.wikipedia.org/wiki/Errico_Malatesta) vyhlásil: „Nehodláme byť katmi, ani pomstiteľmi. Zdá sa nám, že úloha osloboditeľov a zmierovateľov je pozitívnejšia.“ Napriek tomu, že anarchisti sa od násilnej taktiky dištancovali, pretože diskreditovala anarchistickú myšlienku, niektorí z nich po terorizme ešte siahli. Za zmienku stojí atentát na „patagónskeho mäsiara“ Héctora Beningo Varelu, ktorý krvavo potlačil robotnícke povstanie v Patagónii v roku 1923, ale aj niektoré atentáty v Čechách po prvej svetovej vojne.

**Anarchizmus v období prvej svetovej vojny a nástupu boľševizmu**

V prvom desaťročí dvadsiateho storočia bolo anarchistické hnutie na vzostupe. V roku 1907 sa konal významný medzinárodný kongres anarchistov v Amsterdame. Stúpajúcu tendenciu hnutia zastavil konflikt veľmocí. Anarchisti sa rozdelili na dva tábory. Jeden z nich odsudzoval expanzívnu agresívnu politiku Nemecka a spriatelených štátov, pričom sa postavil na opačnú stranu. [Peter Kropotkin](http://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_Kropotkin) vyhlásil: „Keby som bol mladší, išiel by som so zbraňou brániť Paríž...“. Anarchisti druhého tábora však odsudzovali samotnú vojnu, politikov a militaristov z oboch strán a upozorňovali na nedostatky štátu a nacionalizmu ako takého. Rozdelená Európa znamenala rozdelený anarchizmus.

Ďalšou ranou pre hnutie bolo [víťazstvo boľševickej strany v Rusku](http://sk.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3brov%C3%A1_revol%C3%BAcia). Aj keď niektorí anarchisti už dávno upozorňovali na nebezpečenstvo štátneho komunizmu, väčšina anarchistov sa potešila spontánnemu revolučnému aktivizmu ruského obyvateľstva. Mnohí sa vrátili do Ruska, v ktorom videli možnosť budovať slobodnú anarchistickú spoločnosť, mnohí vo svojich krajinách publikovali články na podporu víťazstva pracujúcich v Rusku. Zakrátko sa však diktatúra proletariátu otočila proti samotným ľuďom a samozrejme aj proti nepohodlným anarchistom. Teror na vlastných obyvateľoch sa prejavil zatýkaním, väznením a často aj vraždami politických odporcov. Z Ruska sa šírili varovné správy o tyranii, ktorým však mnohí v západnej Európe nemohli uveriť. [Kropotkin](http://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_Kropotkin) umiera v domácom väzení v dedine neďaleko od Moskvy v roku 1921. Jeho pohrebu sa zúčastnilo 100 000 ľudí s transparentmi a zástavami. Bola to posledná anarchistická demonštrácia v Rusku na najbližších 70 rokov.

Obrovským zdrojom varovných signálov pre západnú Európu bolo aj potlačenie anarchistickej republiky na Ukrajine. [Nestor Machno](http://sk.wikipedia.org/wiki/Nestor_Machno) tu so svojimi partizánskymi oddielmi (o sile až 50 000 mužov) viedol dlhý obranný boj proti nemeckej a rakúskej armáde. Po vojne sa museli brániť aj ruským represiám. Na oslobodených územiach šírili anarchistické letáky a plagáty, v ktorých vyzývali ukrajinské obyvateľstvo k podpore slobodnej spoločnosti bez štátnej autority a presviedčali tiež vojakov Červenej armády, aby odmietli bojovať „proti svojim bratom a za cudzieho pána“. Na Ukrajine sa nakoniec vytvorilo obrovské územie samosprávne riadené komunitami a dedinami, ktorému sa hovorilo aj [Machnovščina](http://sk.wikipedia.org/wiki/Slobodn%C3%A9_%C3%BAzemie). V roku 1920 prišla boľševická strana s návrhom o zmierenie a za pomoc proti generálovi Wrangelovi prepustila všetkých anarchistických väzňov. Rok po spoločnom víťazstve boľševická vláda znovu obrátila zbrane proti Machnovcom a tentokrát ich dokonale rozdrvila.

Jednou z najväčších afér, ktorú spôsobila ruská tyranská vláda bolo [potlačenie povstania námorníkov v Kronštadte](http://sk.wikipedia.org/wiki/Kronstadtsk%C3%A1_reb%C3%A9lia) z roku 1921. Požiadavky, ktoré námorníci predniesli svetu z okupovanej vojenskej základne, boli takmer totožné s požiadavkami anarchistického hnutia. Trockij, druhý muž komunistickej strany, však na nich poslal chemické zbrane a povstanie tak skončilo masakrom. Tieto a ďalšie represie viedli k tomu, že sa anarchistické hnutie rezolútne postavilo proti aparátu boľševickej strany, a potvrdili sa obavy anarchistov, ktorí už pred päťdesiatimi rokmi upozorňovali na to, že revolúciu nemôže viesť žiadna strana ani politik.

**Anarchistický antifašizmus (Medzivojnové obdobie a druhá svetová vojna)**

V Taliansku a Nemecku bol anarchizmus po prvej svetovej vojne relatívne silný, ostatne ako aj socialistické a komunistické hnutie. Na nástup [fašizmu](http://sk.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%A1izmus) však nebol pripravený. Rýchly vzostup pravice a jej premyslená taktika zameraná na zlikvidovanie opozície zachytili tieto tri ľavicové hnutia nezjednotené a rozhádané, čo nacizmu a fašizmu zabezpečilo otvorenú cestu k moci. Anarchisti sa dostali na prvé priečky zoznamov nebezpečných odporcov režimu a často končili v koncentračných táboroch. Zameriaval sa na nich aj pouličný teror jednotiek SA a stávali sa obeťami vrážd. Z logických dôvodov sa anarchizmus postavil proti fašizmu, s ktorým si protirečil aj v otázke rovnosti ľudských rás. Upozorňoval tiež, že prílišný dôraz na národ či vlastenectvo v spojení s prílišnou dôverou v štátny aparát a vládu tvrdej ruky vedie k neustálemu napätiu medzi ľuďmi a k ťažkým vojenským konfliktom. V rôznych krajinách dotknutých vojnou sa preto organizujú skupiny antifašistov, ktorí majú ideovo blízko k anarchizmu.

Mnohí z anarchistov však pred diktatúrou z Nemecka a Talianska utekajú do USA alebo Španielska. Práve v Španielsku sa tak začína azda najúspešnejšia epocha anarchizmu. Obrovskú úlohu zohralo španielske anarchistické hnutie v [boji proti fašistickému diktátorovi Francovi](http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0panielska_ob%C4%8Dianska_vojna_%281936%29).

**Anarchizmus v Španielsku**

V Španielsku všetku moc držala monarchistická vláda spolu s cirkvou. Preto tu boli výhodné podmienky pre vznik anarchizmu. Už v roku 1845 tu začína vychádzať prvý anarchistický časopis. Po revolúcii v roku 1873 sa predsedom federálnej vlády stal proudhonista [Francisco Pí y Margal](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_P%C3%AD_y_Margal&action=edit&redlink=1). Po opätovnom víťazstve monarchie sú zavádzané represie a nespokojnosť rastie. Nepokoje vyvrcholili vzburou v Katalánsku v roku 1909, ktorá si vyžiadala obrovské škody na majetku a množstvo obetí na oboch stranách. Aj tieto udalosti viedli k založeniu celošpanielskej odborovej organizácie [CNT](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=CNT&action=edit&redlink=1) (Confederación Nacional del Trabajo – Národná konfederácia práce, 1910), v ktorej mali anarchisti značný vplyv.

V roku 1936 sa do španielskej vlády dostal Ľudový front, ktorý aj anarchisti považovali za pokrokový a podporili ho. Keď však v tom istom roku zaútočili pravicové organizácie na čele s Francom, Ľudový front odmietol vydať zbrane do rúk robotníkom. Tí pred nacionalistickým povstaním ubránili len Barcelonu. Na územiach, ktoré Franco neobsadil, zakladali roľníci a robotníci slobodné kolektívy a samosprávne komúny. Popri Ukrajine môžme hovoriť o ďalšej obrovskej oblasti, kde dokázala fungovať anarchistická spoločnosť.

CNT sa v roku 1936 dostala do vlády, kde získala štyri ministerské kreslá. Sľubovala si od toho viac sily pri porážke Franca. Boje však prebiehali hlavne v uliciach. Anarchisti volali hlavne po milíciách, „po ozbrojených roľníkoch, ktorí by sa po vojne vrátili k svojim poliam“. Ale ich odvaha a motivácia nestačili na porazenie pravicových síl. Boli tak donútení vstúpiť do oficiálnej armády, čím sa ich vojenská sila čiastočne zlepšila.

CNT si už krátko po ruskej revolúcii rozhnevala komunistickú stranu, najmä po ich výstupe z komunistickej internacionály. Rusko si preto na Pyrenejskom polostrove sledovalo predovšetkým vlastné záujmy, čo prispelo k tomu, že stalinisti v Španielsku bojovali aj proti slobodným kolektivistom. CNT zjemnila svoju rétoriku a prejavili sa u nej centralistické sklony. Mnohí jej preto pripisovali vinu za porážku španielskej revolúcie.

**Povojnová situácia**

Po porážke Hitlera bol anarchizmus natoľko vyčerpaný, že o ňom takmer nebolo počuť. V Španielsku sa začali anarchistické odbory obnovovať až po smrti Franca v roku 1975. Európa sa zmietala v studenej vojne, v ktorej sa polarizovala na dva svety. Ani jeden z nich nepripúšťal anarchizmus ako serióznu politickú myšlienku, a snažil sa potláčať akékoľvek snahy o vybudovanie silného anarchistického hnutia, aké poznáme z predvojnového obdobia. Na druhej strane ani anarchisti si nevybudovali sympatie k jednému ani k druhému bloku. V Anglicku v 50. rokoch vychádzal časopis *Ani východ, ani západ*, v ktorom anarchisti vysvetľovali, svoj postoj ku komunistickej aj kapitalistickej spoločnosti. Obom vyčítali autoritatívne vlády, nemožnosť občanov rozhodovať o svojom osude, militarizmus oboch táborov, manipulovanie verejnou mienkou a neslobodu.

V boji dvoch silných ideológii sa anarchizmus nestačil vyvíjať v klasickej forme a tak prenikol v modifikovanej podobe do umenia. Týkalo sa to hlavne literárnych hnutí [beatnikov](http://sk.wikipedia.org/wiki/Beat_generation), [surrealistov](http://sk.wikipedia.org/wiki/Surrealizmus), či [situacionistov](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Situacionizmus&action=edit&redlink=1). V 60.-tych rokoch sa anarchisti prejavili aj pri študentských nepokojoch, ktoré sužovali mnohé Európske krajiny, angažovali sa aj v antimilitaristických protestných hnutiach. V rovnakom období vzniká ekologické hnutie, pri ktorom anarchizmus stojí od jeho počiatkov. [Murray Bookchin](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Murray_Bookchin&action=edit&redlink=1) sa pričinil o vznik nového vedného odboru [sociálnej ekológie](http://sk.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1lna_ekol%C3%B3gia). Táto vedecká disciplína sa snaží vyriešiť problémy životného prostredia a problémy ľudskej spoločnosti na základe vzájomnej previazanosti týchto atribútov. Krátko nato sa z eko-anarchistov radikalizovali [anarchoprimitivisti](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Anarchoprimitivizmus&action=edit&redlink=1).

V roku 1968 sa anarchisti pokúsili obnoviť hnutie na spoločnom kongrese v Carrare (Taliansko). Stretli sa tu starí teoretici anarchizmu aj mladí nádejní aktivisti, narazili však na generačnú bariéru. Napriek tomu sa podarilo utvoriť [Internacionálu anarchistických federácií](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Internacion%C3%A1la_anarchistick%C3%BDch_feder%C3%A1ci%C3%AD&action=edit&redlink=1).

V 70. rokoch sa v Anglicku objavuje rebelantské hnutie [punk](http://sk.wikipedia.org/wiki/Punk), spojené aj s hudbou. Práve v punku sa naplno prejavili anarchistické myšlienky odmietania autorít. Vďaka hudbe a výstrednému štýlu sa punk veľmi rýchlo rozšíril do všetkých krajín západného bloku, a v obmedzenej miere aj za hranicu železnej opony. V období 80. rokov už môžme hovoriť o obnovenom anarchistickom hnutí, pričom je viditeľné množstvo malých mimovládych hnutí, ekologických, antimilitaristických a ľudskoprávnych organizácií.

**Anarchizmus dnes**

Po páde železnej opony sa antiautoritárske myšlienky mohli nezadržateľne šíriť aj do bývalého komunistického bloku. Vo svete sa však objavili aj nové negatíva usporiadania ľudskej spoločnosti. Čoraz viditeľnejšie sa prejavovali dopady [globalizovanej ekonomiky](http://sk.wikipedia.org/wiki/Globaliz%C3%A1cia), vykorisťovania chudobných bohatými, neudržateľnosť konzumnej kultúry, prejavy neonacizmu, rasizmu a národnostných sporov, vojenské intervencie bohatých krajín v rámci celého sveta, skorumpovanosť politikov. Všetky tieto aspekty modernej spoločnosti dali za vznik ďalším a ďalším organizáciám a hnutiam, ktoré je už veľmi ťažké jasne začleniť do nejakej konkrétnej ideológie, či jediného smeru. Majú totiž až príliš spoločných cieľov.

Keď v roku 1994 v Mexiku vlády Severnej Ameriky podpisovali dohodu o voľnom obchode ([NAFTA](http://sk.wikipedia.org/wiki/Severoamerick%C3%A1_dohoda_o_vo%C4%BEnom_obchode)), vzbúrila sa Zapatova armáda národného oslobodenia ([EZLN](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=EZLN&action=edit&redlink=1)). Jej snahou bolo zabránenie podpísania tejto zmluvy, ktorá znamenala zhoršenie kvality života mexického ľudu a hlavne domorodého obyvateľstva. Napriek tomu, že neporazila mexický štát, ubránila aspoň svoje územia, na ktorých zapatisti žijú samosprávne v slobodných komúnach. So zbraňou v ruke dodnes bojujú za svoje územia a to aj vďaka medzinárodnej solidarite antiglobalizačného hnutia. Toto hnutie (hnutie hnutí) je tak rôznorodé, že nie je možné presne určiť, k akej ideológii sa hlási. Spája ho spoločná myšlienka opozície voči nespravodlivej ekonomickej globalizácii. Vďaka tomu, že toto hnutie sa nebráni používaniu internetu pre svoj boj, alebo mobilných telefónov, pre lepšiu komunikáciu medzi aktivistami, ani iných moderných zariadení a výdobytkov technológie (až na primitivistov) hnutie prestalo používať označenie anti-globalizačné, a namiesto toho preferuje termín alter-globalizačné. Nebojuje totiž proti globalizácii, ale chce kapitalistickú globalizáciu nerovnosti a vykorisťovania nahradiť alternatívou v podobe globalizácie solidarity, spolupráce a mieru.

V rámci alterglobalizačného smeru sa anarchizmus teoreticky vyvíja a naprieč celým týmto hnutím prerastá. Nedá sa však povedať, že by s alterglobalizačným hnutím splýval, pretože popritom ostáva pri svojich cieľoch. Najmä publikačnou činnosťou anarchizmus sprostredkúva názor, že človek najlepšie vie, čo je pre neho dobré a on jediný má právo rozhodovať o svojom osude.

**25. Viktorianske obdobie v dejinách V. Británie**

Po smrti Viliama IV., ktorý bol bez priameho potomka, nastúpila v roku **1837** na trón jeho neter princezná **Viktória**. V období jej vlády bola Británia najsilnejšou svetovou mocnosťou. Zo všetkých britských vládcov panovala najdlhšie, a aj napriek tomu, že nemala v rukách toľko politickej moci ako Alžbeta I., podarilo sa jej výrazne ovplyvniť celkovú spoločenskú situáciu v Británii a povzniesť monarchiu k nečakanému vrcholu. Priala si byť informovaná o politických záležitostiach, hoci nemala žiaden priamy prístup k politickým rozhodnutiam. Reforma z roku 1823 uzákonila zákonodarnú moc v rukách snemovne lordov a výkonnú v rukách dolnej snemovne. Spočiatku sa ako veľmi mladá kráľovná nechala vo svojich politických rozhodnutiach ovplyvňovať ministerským predsedom lordom Melbournom. V roku 1840 sa vydala za princa Alberta. Prevažne vďaka Melbournovi a Albertovi mala prvá polovica jej vlády jasne whigovské rysy.

V tridsiatych a štyridsiatych rokoch bolo aktívne hnutie takzvaných **chartistov**. Chartizmus sa stal prvým dobre organizovaným masovým hnutím v dejinách britského radikalizmu. Pomenovanie dostal podľa Ústavy ľudu (People´s Charter,1838), ktorá požadovala hlasovacie právo pre všetkých mužov, jednoročné parlamentné volebné obdobie, rovnoprávnosť volebných obvodov, zrušenie majetkovej hranice pre vstup do parlamentu, platy pre všetkých poslancov či tajné hlasovacie právo. Kampaň za presadenie charty začala v máji 1838 demonštráciami po celej krajine. Petícia podpísaná vyše miliónom ľudí, bola roku 1839 predložená parlamentu a zamietnutá. Roky 1839 - 1842 boli obdobím najväčšieho rozmachu chartistického hnutia. V júli 1840 bolo založené Národné chartitické združenie, prvá politická strana robotníckej triedy. Združenie organizovalo zbierku na druhú národnú petíciu, ale aj táto bola v roku 1842 parlamentom zamietnutá. Došlo k ďalším vzburám a generálnemu štrajku v 23 kniežatstvách, ktoré ale boli ukončené po zásahu polície a vojska. Vláda proti hnutiu zakročila zatýkaním, demonštračnými súdnymi procesmi a transportmi do Austrálie. Podobným fiaskom skončila aj záverečná fáza hnutia v rokoch 1847 - 1848.

Obdobie medzi rokmi 1848 - 1870 bolo **„zlatým vekom“** britského kapitalizmu. Rozvoj výroby a rast zisku dosiahli v týchto rokoch vrchol. Británia odstránila cla na dovážané potraviny a suroviny a vynucovala si, aby aj jej výrobky boli vyvážané do cudziny bez cla. Svetový trh rástol a bol posilnený objavením zlata v Kalifornii a v Austrálii v roku 1848, kde mal britský priemysel monopol. Vývoz z Británie v tomto období vzrástol na trojnásobok a roku 1870 bol väčší než celý vývoj Francúzska, Talianska a nemeckých štátov dohromady. Zmenila sa aj povaha vývozu. Dovtedy Británia vyvážala spotrebný tovar, predovšetkým textílie. Teraz už prevládol vývoz výrobných prostriedkov, strojov, vybavenia pre železničnú dopravu, železa a uhlia. Zo železa sa doposiaľ vyrábala väčšina strojov a lodí. Ale i jeho doba sa chýlila ku koncu, pretože sa stále viac uplatňovala oceľ. V rokoch 1855 - 1867 bol vydaný rad zákonov, ktoré miesto rodinných firiem povolili spoločnosti s ručeným obmedzením.

Vedľa priemyslu prežívalo svoj zlatý vek aj poľnohospodárstvo. Obava, že po odvolaní obilných zákonov v roku 1846 bude poľnohospodárstvo postihnuté dovozom lacného obilia z cudziny, sa nesplnila. Začali sa bežne používať odvodňovacie a zavlažovacie zariadenia, a umelé hnojivá. Prosperita trvala až do sedemdesiatych rokov, kedy sa objavili v celom hospodárskom živote krajiny problémy, ktoré so sebou priniesol kapitalizmus. V tomto období stúpali mzdy, od začiatku 50.rokov sa zvýšili asi o 50 %. To znamenalo nepochybne vzostup životného štandardu, predovšetkým pre organizovaných priemyselných robotníkov. Postavenie neorganizovaných a nevyučených robotníkov sa ale nezlepšilo a postavenie služobníctva bolo rovnako na zlej úrovni. Pracovné doby boli dlhé a voľný čas mali pracujúci len počas cirkevných sviatkov. Úroveň ubytovania a hygieny bola takisto zlá. Výstavba nového kanalizačného systému bola síce zahájená v roku 1864, ale prísun pitnej vody bol pre Londýn zaistený až začiatkom 20.stočia.

Britské vlády, či už išlo o toryovské, alebo liberálne, zostávali v zásade verné politike izolacionizmu. Hranice britského impéria sa neustále rozširovali. Zlatá horúčka roku 1848 viedla k zvýšenej kolonizácii Austrálie a nepriamo aj Nového Zélandu. Na Novom Zélande bol vývoj pomalší - zatiaľ čo v Austrálii a Tasmánii boli domorodci hubení, novozélandskí Maorovia si vynútili jednanie a hájili svoje územie. V západnej Afrike rozširovala územie Kráľovská nigerijská spoločnosť, založená v roku 1862. K bojom s domorodcami dochádzalo v kolóniách stále. Ani tieto vojny neboli považované za vojenské akcie. Veľkým vojenským konfliktom, ktorý otriasol Britániou a celou Európou, bola krymská vojna v rokoch 1853 - 1856. Proti cárskemu Rusku ju viedla koalícia zložená z Británie, Francúzska a Sardinského kráľovstva na obranu Turecka, ohrozeného postupom Ruska na Balkáne. Británii išlo hlavne o zaistenie cesty do Indie cez východné Stredomorie a Egypt.

Roku 1857 vypuklo povstanie hinduistických vojakov armády Východoindickej spoločnosti v Bengálsku proti britskej nadvláde. Po potlačení povstania sípáhíov zanikla ríša Mughalov v Indii. Východoindická spoločnosť bola zbavená svojich práv a britská India podriadená britskej korune. V indickej historiografii sa dnes hovorí o prvej indickej vojne za nezávislosť. Korene tejto vojny spočívali vo zvyšujúcom sa vykorisťovaní indického obyvateľstva a v hospodárskom úpadku krajiny, v ktorej Briti zničili do tej doby rozvýjajúci sa domáci priemysel a ktorú premenili na kolóniu odsúdenú na dodávanie lacných surovín. Výsledkom povstania bolo zrušenie Východoindickej spoločnosti a zriadenie indického cisárstva. Kráľovná Viktória sa v roku **1878 stala indickou cisárovnou**. Do reorganizovanej indickej armády bolo začlenených 70 tisíc britských vojakov.

Súčasne v rokoch 1856 - 1858 došlo k druhej ópiovej vojne s Čínou. Aj tentokrát išlo o otvorenie čínskeho trhu indickému ópiu a britskému bavlnenému tovaru. Ani tento konflikt však nebol považovaný za vojenský.

- Kanada sa v roku 1867 stala britským domíniom, 1882 - VB obsadila Egypt, 1878 - britskou kolóniou sa stal Cyprus

Nová toryovská vláda pod vedením Benjamina Disraeliho odmietla rozšíriť volebné právo. To spôsobilo veľké manifestácie, ktoré trvali po celý rok 1866. Výsledný zákon o parlamentnej reforme z roku 1867 vyšiel z týchto akcií a z boja strán a politikov o nadvládu. Bola zrušená hranica desiatich libier ročne z domovného či iného majetku a volebné právo bolo rozšírené na všetkých majiteľov domov. Prakticky to znamenalo, že počet voličov sa zvýšil z 717 000 na 2 200 000. Volebný zákon bol považovaný za víťazstvo demokracie. Rozšírenie volebného práva znamenalo víťazstvo liberálov na čele s Williamom Gladstoneom. Liberáli mali úzke styky s priemyslovými kapitalistami a mali záujem o parlamentnú reformu aj o čiastočné riešenie sociálnej otázky. Benjamin Disraeli spojil tradičných toryovských statkárov a predstaviteľov finančného kapitálu a v roku 1867 vytvoril prvú veľkú buržoáznu politickú stranu - Národná únia konzervatávnych a unionistických združení.

Roku **1872 bol vydaný zákon o školstve** (Education Act). Podľa tohto zákona prevzal štát starostlivosť o základné školstvo pre všetky deti, ale povinná školská dochádzka bola presadená až ďalšími zákonmi. Roku 1891 bolo zaručené bezplatné základné vzdelanie pre všetky deti. Bohatšie rodiny posielali svoje deti do súkromných škôl a do súkromných stredných škôl. Prakticky len z týchto privilegovaných škôl bola možnosť sa dostať na univerzity ako Oxford a Cambridge. Až do 50.rokov boli vyhradené príslušníkom anglikánskej cirkvi, rovnako ako Edinburgh, Glasgow a St. Andrews príslušníkom cirkvi presbyteriánskej.

Roku 1872 vyšiel ešte jeden dôležitý zákon a to zákon o tajnom hlasovaní. Robotníci tak mohli hlasovať bez ohľadu na svojich pánov a zamestnávateľov.

Počas druhej polovice 19.storočia stúpli mzdy vyučených robotníkov asi o 60%. Ceny klesali kvôli tomu, že potraviny a suroviny boli lacno dodávané z kolónií. Robotníci si neuvedomovali, koľko práce je za lacným čajom z Indie a mrazeným mäsom z Austrálie.

Počas zlatého veku britského kapitalizmu robotníctvo prijalo buržoázny štát a parlamentnú politiku. Zlepšili sa ich hmotné podmienky, rozšírilo sa hlasovacie právo a spolu s tajným hlasovaním bol zaručený ďalší bezkonfliktný pokrok. V roku **1873 nastala hospodárska kríza (Great Depression**). V rokoch 1873 - 1879 poklesol britský vývoz o štvrtinu a až roku 1890 dosiahol opäť úroveň z roku 1872. V tomto období sa stávajú konkurentmi Británie Nemecko a Spojené štáty americké. V ťažbe uhlia a výrobe bavlneného tovaru zostala Británia na prvom mieste, ale vo výrobe železa a ocele začala zaostávať. Krízou bolo postihnuté aj poľnohospodárstvo. Podľa štatistických údajov bol počet roľníkov v roku 1881 skoro milión, v roku 1901 necelých 7 tisíc.

Roku 1895 bolo novým impulzom k britskej expanzii objavenie zlata v Južnej Afrike, čo malo za následok zvýšenie ceny tovaru. Obchod Británie sa tiež rozšíril, ale mzdy špecializovaných robotníkov zostávali na rovnakej úrovni. V kolóniách narastal odpor a vznikali protikolonistické národné hnutia. Najsilnejšie hnutia vznikli v Egypte a v Indii. Ich spoločným vzorom bolo Írsko. V roku 1879 tam Michael Davitt založil Pozemkovú ligu, ktorá viedla boj drobných roľníkov proti anglickým statkárom, ktorí zvyšovali renty a vyháňali roľníkov z pôdy. Gladstoneova liberálna vláda vydala pozemková zákon, ktorý čiastočne zmiernil dovtedajšie vykorisťovanie.

Druhá vláda liberála Gladstona, ktorá vystriedala vládu Disraeliho konzervatívcov, pristúpila v rokoch 1883 - 1885 k tretej parlamentnej reforme a vlastne aj k vytvoreniu novej politickej organizácie krajiny. V roku 1883 bol vydaný zákon, ktorým sa malo zabrániť nezákonnému ovplyvňovaniu voličov. O rok neskôr bolo uzákonené, že každý majiteľ domu, alebo nájomník bytu, má právo voliť, ak sa zapíše do voličského zoznamu. V roku 1885 bola väčšina parlamentných a mestských volebných okrskov rozdelená do menších celkov, vždy s jedným poslancom (dovtedy každé kniežatstvo a každá obec - 2 poslanci). Dôležité bolo, že volebné právo bolo rovnaké v mestách aj na vidieku.

Reorganizovaná bola aj miestna správa. Od roku 1882 mestské alebo obvodné rady mohli prevziať starostlivosť o zásobovanie plynom, vodou a elektrinou, mohli zriaďovať nemocnice, knižnice múzeá a zavádzať pouličnú dopravu. Londýn sa stal samostatným kniežatstvom. Volené rady niektorých menších miest sa nazývali obvodné rady, v najmenších mestách mestské okresné rady a na vidieku fungovali ako najnižší stupeň samosprávy vidiecke okresné rady.

**Kultúra vo viktoriánskom období**

Rozmach britského impéria sa prejavil aj v rozsiahlej stavebnej činnosti, vo výstavbe honosných verejných budov, ktorých hlavným znakom bol návrat gotiky - neogotické obdobie. V roku 1851 sa uskutočnil prvá svetová výstava, Veľká výstava (Great Exhibition), ktorá predviedla najväčšie inovácie tohto storočia. Konala sa v priestoroch Hyde Parku. Jej stredom bol Crystal Palace (Krištáľový palác), konštrukcia zo skla a železa. Svojim spôsobom sa táto udalosť označila ako počiatok vrcholnej éry Britského impéria, a ukázala, že táto doposiaľ nevídaná prosperita má dva zdroje: domáci priemyslový potenciál a rozsiahle a bohaté kolónie.

**Literatúra:**

- romány: **Charles Dickens** - Pamäti rodu Pickwikovcov (1.viktoriánsky román,1836), Veľké očakávania, David Copperfield, Oliver Twist; **Emily Bronte** - Búrlivé výšiny, **Charlotte Bronte** - Jana Eyrová, **Oscar Wilde,**

- poézia: Robert Browning, Alfred Tennyson, Matthew Arnold

- 1859 - Charles Darwin vydal dielo „O Pôvode druhov“

**26.Rusko – Japonska vojna 1904-1905**

*(tučným písmom sú označené veci ktoré sa doc. pýtal alebo pri ktorých sa pozastavil na seminári)*

Na konci 19. storočia vypukla medzi veľmocami horúčka o koloniálne rozdelenie zvyšku sveta. Tomuto tlaku podľahlo aj **Japonsko(posilnené po reformách meidži** ktoré sa tak ako aj cárske Rusko sa snažilo uchvátiť Kóreu a Mandžusko a chcelo mať určitý podiel na delení Číny.

Japonsko potrebovalo vstúpiť na ázijskú pevninu. Takým vstupom mohla byť Kórea, ktorá zaberala výhodné postavenie pre vpád do Mandžuska a ktorá zároveň mala slúžiť ako záchytný bod proti Rusku.

Roku **1894** došlo medzi Čínou a Japonskom k vojne o Kóreu. Čínska armáda a loďstvo boli rozbité. Pri uzavretí tzv. šimoseckej dohody si Japonsko od Číny vyžiadalo Formosu (dnešný Tchaiwan), Pescadorské ostrovy, Liao-tungský polostrov s pevnosťou Port Artur a uznanie "nezávislosti" Kórey.  
  
Rusko nechcelo pripustiť, aby Japonsko vstúpilo na ázijskú pevninu. Roku 1897 obsadilo Nemecko bez porady s Ruskom - spojencom Číny - čínsky prístav Cing-tao.

V decembri 1897 vstúpili ruské vojnové lode do Port Artur a prezimovali tam. Politika cudzích štátov vyvolala v Číne roku 1900 široké národné povstanie, známe pod názvom "boxerské", ktoré bolo kruto potlačené vojskami Anglicka, Japonska, Ameriky, Nemecka, Francúzska a Ruska. Čína musela platiť 1,5 miliardy zlatých rubľov kontribúcií.  
  
Situácia medzi Japonskom a Ruskom sa stupňovala. Rusko sa po porážke v Krymskej vojne začalo orientovať na Východ. **Transsibírska magistrála-** Od Moskvy do Vladivostoku.

Japonsko, ktoré malo v Rusku výborne organizovanú spravodajskú službu, bolo dobre informované o nepripravenosti Ruska k vojne a v noci 9. februára 1904 neočakávane začalo vojnovú činnosť.

Japonská flotila pod názvom "Spojené loďstvo" - mala tri eskadry: do prvých dvoch patrili bojové lode prvej línie, tretia mala pomocné lode a zálohy.

Početný stav ruského vojnového loďstva ako celku bol úctyhodný. (Roku 1904 malo 25 obrnencov, 19 krížnikov I. triedy, 7 krížnikov II. triedy, 9 krížnikov na kladenie mín, 17 námorných delových člnov, 3 obrnencov pobrežnej ochrany, 63 torpédoborcov a 88 torpédových člnov.)- **kvalita Ruských lodí bola však malá + mnohé lode boli ešte drevené**.

Hlavné sily ruského tichomorského loďstva mali základňu v **Port Artur**, ktorý mal ako námorná pevnosť neobyčajne výhodnú strategickú polohu na Žltom mori. Z Port Artur mohlo ruské loďstvo stále ohrozovať Kórejský prieliv a Čilijský záliv – tj. dôležité operačné línie japonských armád v prípade ich presunu do Mandžuska. Avšak napriek tomu, že bol Port Artur vhodne umiestnený, bol na hlavnú základňu zle vybavený.

Japonsko za pomerne krátku dobu vybudovalo moderné vojnové loďstvo. Okrem toho sa spojenci Japonska postarali, aby cárske Rusko nedostalo pomoc od iných krajín. Napr. na začiatku vojny **upozornil** americký prezident **T. Roosevelt** francúzsku a nemeckú vládu, že ak poskytnú Rusku nejakú pomoc, zúčastní sa Amerika vojny na strane Japonska.

V apríli 1904 začal admirál Togo blokádu Port Artur. Pod ochranou flotily 5. mája na **Liao**-**tungskom** polostrove začalo vyloďovanie druhej japonskej armády. Na začiatku mája prerušili Japonci definitívne železničné spojenie Mandžuskej armády s pevnosťou. Začalo obliehanie pevnosti už aj japonskou pozemnou armádou.  
  
Veliteľom ruskej pozemnej armády sa stal minister vojenstva Kuropatkin (celá jeho vojenská skúsenosť sa obmedzovala na štábnu a kancelársku prácu). V priebehu rusko-japonskej vojny sa Kuropatkin neustále obával nepriateľských obchvatov a držal veľké zálohy, ktoré v rozhodujúcich chvíľach bitky nevyužil. Kuropatkin bol podriadený admirálovi Alexejevovi. Obaja velitelia mali samostatné spojenie s cárom Mikulášom II. a navzájom proti sebe intrigovali. Portarturské loďstvo bolo podriadené Alexejevovi a portarturská pevnosť Kuropatkinovi.  
  
Koncom apríla 1904 sa v Kórei vylodila prvá japonská armáda pod velením generála Kuroki. Kuropatkin nemal dostatok schopných síl a rozhodol sa preto, že ustúpi do Mandžuska. Mal v úmysle sústrediť v priestore Liaojang značné množstvo ruských vojsk. Tak bola iniciatíva od samého začiatku prenechaná Japoncom.  
  
**Obrana Port Arturu**  
Útok mala vykonať druhá armáda pod velením maršala Oku. Pred začatím útoku bola obrana pevnosti zosilnená. Celkom bol v Port Artur spolu s námornými posádkami, okolo 50 000 mužov. Vydržali mnoho mesiacov.  
Kľúčom k Port Artur, bola úzka Čin-čouská šija, veľmi príhodná pre obranu. Avšak k jej opevneniu sa prikročilo neskoro.   
Japonci podnikli 27. novembra nové útoky. Boje o Vysokú horu trvali deväť dní. Padlo 7 500 japonských vojakov a až potom sa Japoncom podarilo dobyť Vysokú horu. Tým, že Japonci obsadili Vysokú horu, sa zmocnili postavenia, z ktorých sa dalo ostreľovať mesto i prístav.  
  
Dňa 15. decembra zahynul generálporučík R.I. Kondratěnko. Prvého januára sa vzdalo Veľké orlie hniezdo a toho istého dňa ponúkol generál Stessel kapituláciu pevnosti. Dňa **2. januára 1905 pevnosť kapitulovala**. Zostávalo jej 15 000 mužov schopných boja. Celkové straty ruskej obrany boli 22 000 mužov, Japonci stratili okolo 110 000 mužov. Japonská armáda bola týmto **uvoľnená** pre činnosť na Mandžuskom fronte.

**Mukdenská bitka(**s obliehaním Port Arturu a s poslednou Cucušimskou vojnou patria medzi hlavné bitky vojny)

Ruské velenie na Ďalekom Východe sústreďovalo pri Mukdene sily k rozhodujúcej bitke. Vo februári 1905 sa tu rozpútala štrnásťdňová bitka, ktorej sa na oboch stranách zúčastnilo celkom cez **600 000** mužov.  
Sily boli na oboch stranách približne rovnaké. Kuropatkin nevedel odhadnúť plány Japoncov a rýchlo sa vzdal útoku na pravom krídle. Oslabil krídlo, ktoré malo uskutočniť rozhodujúci útok. Zatiaľ však japonský veliteľ Ojama zasadil rozhodujúci úder oslabenému pravému krídlu.

V bitke pri Mukdene stratila ruská armáda 89 000 mužov. Japonské straty presahovali 71 000 mužov.  
  
Keď ruská armáda po mukdenskej bitke ustúpila, zaujala nové vhodné postavenie. Avšak ruská armáda nebola už schopná boja, bola morálne zdeptaná. Japonské velenie sa tiež bálo riskovať nový útok. Pretože keď nevyšiel úmysel mukdenskej bitky obojstranným obchvatom prinútiť ruskú armádu ku kapitulácii začali dochádzať zásoby. Japonsko v tejto dobe už vyčerpalo pripravené zásoby a malo vážne hospodárske problémy. Japonské velenie sa rozhodlo, že s útokom na pevnine nebude ponáhľať.

**Posledná námorná bitka pri Cušime**

Začala 27. mája 1905 keď ruská admirálská loď Kňaz Suvorov začala paľbu. V noci začali útoky japonských torpédových člnov. Japonci zaútočili torpédami na štyri lode, ale potopený bol iba obrnenec Navarin. Zachránili sa iba lode Nebogatovova, ktorý nariadil nepoužívať reflektory. Na druhý deň ráno boli štyri Nebogatovove lode obkľúčené japonskou eskadrou. Admirál neprijal boj a nariadil, aby sa lode vzdali Japoncom. Ruská eskadra bola zničená. Iba niekoľko krížnikov uniklo do Manily, kde boli odzbrojené. Do Vladivostoku priplával iba krížnik Almaz a dva torpédové člny.

**Portsmouthský mier**  
  
**Iniciátorom** mierového rokovania **bola japonská vláda**. Japonsko bolo veľmi vyčerpané a oslabené vojnou, a preto malo záujem na uzavretie mieru. Dva dni po námornej bitke pri Cušime sa japonská vláda oficiálne obrátila na americkú vládu s prosbou o priame alebo nepriame mierové rokovania s Ruskom. Prostredníctvom amerického vyslanca oznámil Roosevelt cárovi, že pokračovanie vojny môže viesť k tomu, že Rusko stratí všetky svoje územia vo východnej Ázii, preto naliehavo radia začať rokovania o mier. Na začiatku **júna** **1905** dal cár prostredníctvom amerického vyslanca súhlas na rokovania s Japonskom.   
Mierové rokovania prebiehali v USA v **Portsmouthe**. Mierová zmluva bola podpísaná **5. septembra 1905.**

Dôsledky vojny:

**Zahranično-politické:**  
Rusko sa muselo vzdať politických, vojenských a hospodárskych záujmov v Kórei v prospech Japonska. Japonsko zase uznalo, že ruskí občania v Kórei majú rovnaké práva ako príslušníci iných národov. Ruská vláda musela ustúpiť Japonsku svoje práva na Port Artur a Dalnij. Japonsko dostalo "bez náhrady" železničnú trať medzi stanicou Kuang-Čeng-ci a Port Arturom s celým majetkom a uhoľnými baňami. Rusko sa muselo zaviazať, že bude používať východo-čínske dráhy len pre obchodné a priemyselné účely. Ďalej muselo Rusko ustúpiť Japonsku južnú časť Sachalinu so všetkými priľahlými ostrovmi, uzavrieť s Japonskom osobitnú zmluvu o právach Japoncov na lovenie rýb v Japonskom a Ochotskom mori a v Beringovom prielive.

Tu môžeme spomenúť, že nastala **strata** veľmocenského postavenia Ruska. Rusko si získalo rešpekt proti Napoleonovi. Postupne ho však stráca po Krymskej vojne a Rusko-japonskej vojne.

**Vnútropolitické**:

Obrovské pobúrenie Ruska, keďže Mikuláš II. išiel do vojny so zámerom upokojiť víťazstvom situáciu v Rusku. Rôzne vzbury v armáde a v námorníctve (**prislušníci** **armády** a **námorníctva(loď Potemkin, na ktorej sa vzbúrili ruskí vojaci ktorých nútili jesť pokazené mäso)** Prehra však len zvýšila silu revolúcie v roku 1905. (téma 15)

**27. Vývoj Francúzska po roku 1871**

**PARÍŽSKA KOMÚNA (26. MARCA 1871 – 28. MÁJA 1871)**

Bitka pre Sedane znamenala aj zmenu režimu. Napoleon II. padol do zajatia a vo Francúzsku bola 4.9.1870 vyhlásená republika. Snemovňa menovala dočasného predsedu vlády Adolfa Thiersa.. 18. januára 1871 bolo v zrkadlovej sieni vo Versailles prehlásené nemecké cisárstvo. Výsledkom mierových jednaní bolo, že Francúzsko muselo zaplatiť Nemecku vojnové škody vo výške 5 miliárd, ďalej to bola anexia Alsaska a Lotrinska. Bolo to pre Francúzov veľké poníženie. V marci vypuklo v Paríži obsadenom Prusmi, povstanie.

Problémy republikánskej vlády sa však zvyšovali. Nespokojnosť obyvateľstva so zlou hospodárskou situáciou a tým že sa rokuje s Prusmi vyústilo do niekoľkých protivládnych vzbúr. Reakciou na mierovú dohodu, ktorú vláda **podpísala 26.2.1871** bola vzbura oddielov národných gárd v Paríži. Pri jej potlačení vláda neuspela a utiekla do Versailles.

Moc uchopil tzv. Ústredný výbor domobraneckých oddielov -národných gárd s približne 300 000 členmi. Vyhlásil, že chce zlepšiť zlú sociálnu situáciu Parížanov a postarať sa o mier. Pripravil voľby, ktoré sa konali **26. marca 1871**. Na základe hlasovania bola o dva dni podľa vzoru Veľkej francúzskej revolúcie vyhlásená vláda mestskej obce - **tzv. Parížska komúna**. V zvolenej rade komúny zasadala pestrá zmes radikálov. Ich cieľom bolo zmeniť sociálne postavenie najnižších vrstiev. Čo chceli dosiahnuť prísne riadením hospodárskeho života. Komunardi organizovali a kontrolovali prácu v továrňach, ktoré boli oficiálne odovzdané pod správu robotníkov. Stanovili pevne ceny potravín, zaviedli bezplatnú lekársku starostlivosť, kontrolovali bytovú politiku( nasťahovali chudobných do domov bohatých). Princípy sociálnej rovnosti chcú udržať natrvalo .Na ich držiavanie prísne dohliadali a akýkoľvek prejav odporu trestali. Komunardi však ostali izolovaní. Pokúšali sa získať podporu provinčných miest a vidieka ale neúspešne. Navyše začali vznikať rozpory vnútri jednotlivých prúdov Komúny. 21. mája vládne vojsko znovu zaútočilo na Paríž a po týždni pouličných zrážok mesto dobylo (krvavý májový týždeň). V bojoch zahynulo 30 000 obrancov komúny a ďalšie desaťtisíce odsúdili na nútené práce do kolónií vojenské súdy.

Tretia republika

Ústavní zákon z roku 1875 založil tretiu republiku. Bol formulovaný royalistami tak, aby umožnil návrat kráľa. Avšak voľby z roku 1888 potvrdili republikánsku väčšinu. Za predsedu vlády bol zvolený Gambett. Avšak po jeho smrti republiku čakali tri krízy. Prvá kríza prepukla v roku 1887, kedy sa na verejnosť dostal škandál- zať prezidenta Grévyho Daniel Wilson zneužíval svoj vplyv a predával miesta významenania. Grévy ho kryl a tak bol donútený podať demisiu. Druhá kríza sa spája s orkom 1893, kedy Francúzskom otriasol škandál - Panamská aféra. Ferdinand de Lesseps bol veľký inžinier, ktorý prerazil Suezskú šiju. Keď oznámil svoj úmysel vykopať kanál v Paname, podporila ho celá francúzska verejnosť svojimi úsporami. Avšak stavba bola oveľa nákladnejšia ako sa predpokladalo, a aby toho nebolo málo, stavebných robotníkov decimovala zimnica. Panamská spoločnosť podplatila noviny, aby umlčala kritikov; aby získala právo vydať dlhopisy za dav a pol miliardy, kúpila hlasy v snemovni. To sa odohralo roku 1888. Po vyplávaní pravdy na povrch barón de Reinach (predseda spoločnosti) spáchal samovraždu. Minister verejných prác Baïhaut, sa k všetkému priznal a bol ako štátnik odsúdený. Ostatný, ktorí boli kompromitovaní sa museli na dlhú dobu vzdialiť z verejného života.

Tretiu krízu predstavuje Dreyfusova aféra.

**28.(+39.)Hospodárstvo vo svete a v Európe na konci 19. začiatkom 20.storočia**

Posledná tretina 19.storočia a začiatok 20.storočia má významné miesto vo vývoji ľudstva. Toto obdobie je ohraničené veľkými zmenami:

1. V rokoch 1873-1874 vypukla prudká hospodárska kríza, ktorá znamenala kulmináciu priemyslového kapitalizmu a nastáva jeho premena na monopolný kapitalizmus. Hybnou silou tejto premeny bola druhá priemyselná tzv. technicko-vedecká revolúcia.
2. Na prelome 18./19.storočia nastáva obrat, kedy technicko-vedecká revolúcia dosahuje prvé praktické výsledky, v ekonomike krajín prevláda monopolná štruktúra- viedlo to k rozporom medzi spoločenských charakterom výroby a súkromným vlastníctvom, vytvorili sa podmienky pre vznik socialistickej revolúcie, vzniká jednotná kapitalistická sústava a svet je teritoriálne a hospodársky rozdelený- to viedlo k imperialistickým vojnám a prerozdeleniu sveta.
3. Tieto vojny viedli k oslabenie pozícií vládnucich tried, k nedôvere v kapitalizmus a jeho ideológií a k hlbokej kríze kapitalizmu.
4. V sociálno- politickej kríze vystúpili do popredia 3 hlavné faktory:
5. Ťažisko revolúcií sa presúva do Ruska a Orientu
6. Boj proti vládnucim triedam splýva s národno-oslobodzovacím hnutím
7. Revolučné robotnícke strany a robotnícka trieda vystupujú ako vedúce sily revolúcií

Technicko-vedecká revolúcia= druhá priemyselná revolúcia. Bola spojená s tzv. „vekom ocele“. Masívny rozvoj ťažkého priemyslu sa presúva do priemyselných centier a stáva sa základňou pre monopolný kapitalizmus. Má 2 významné črty:

* Určujúcu úlohu má nová technika
* Rastie význam vedy pri objavovaní a vo výrobe.

Technické prevraty a ich dôsledky:

1. *Nová technika*- revolúcia urýchlila proces koncentrácie a monopolizácie výroby, keďže bola finančne náročná a vyžadovala veľkú akumulácie kapitálu.
2. *Nové materiály, nové spôsoby výroby starých materiálov-* nastáva presun ťažiska z ľahkého na ťažký priemysel= zmeny v oceliarstve. Oceľ sa stala novodobým konštrukčným materiálom. Hlavné zmeny nastali v oblasti metalurgie a chémie.
3. *Vyšší stupeň mechanizácie, produktivity a deľby práce*- zdokonalenie továrenskej výroby nasadzovaním nových strojov= rozmach strojárstva, vynikali VB, Francúzsko a Nemecko. Je to najrýchlejší prechod od ručnej ku strojovej práci a odtiaľ priamo k hromadnej veľkovýrobe. Dochádza tu ku kríze remesiel a prehĺbeniu deľby práce.
4. *Elektrizácia a motorizácia-* do popredia sa dostáva ťažba ropy, chemický priemysel, zavedenie rozvodnej elektrickej siete, rozvoj nastáva aj v automobilovej doprave, železničnej dopravy a v medicíne.
5. *Prevrat vo vojenskej technike-* zdokonaľuje sa palebná sila ručných zbraní, vzniká guľomet, mínomet, turbínové a naftové motory, rádiové spojenie- loďstvo, ponorky.
6. *Zmeny v poľnohospodárstve-* poľnohospodárstvo aj naďalej určovalo hospodársku tvár sveta. Až do 2.sv. vojny prevyšovala hodnotu priemyslovej výroby. Ľudia sa vo svojej výrobnej činnosti odkláňali od poľnohospodárstva, ale súčasne naňho kládli stále väčšie nároky. Rozmáhalo sa v niekoľkých pásmach:
7. Meliorizácia pôdy a intenzifikácia živočíšnej výroby: v blízkosti veľkých priemyselných centier západnej a strednej Európy. Zvyšovanie požiadaviek viedlo k dovážaniu plodín.
8. Poloextenzívne hospodárstvo, manuálna práca a veľký počet obyvateľov a z toho vyplýva: veľký nárast cien a nízka produktivita práce. Krajiny východnej Európy, Balkánu, Apeninský a Pyrenejský polostrov, India a Čína.
9. Extenzívne dobytkárstvo, obrovské plochy ornej pôdy, vysoké výnosy. Išlo o mladé krajiny s miernym alebo prechodným podnebím (Severná, Južná Amerika, Austrália, Južná Afrika).
10. Plantážnictvo v rovníkových a tropických oblastiach. Monokultúrne pestovanie plodín.

Na jednej strane dochádza k prehlbovaniu rozdielov medzi vyspelým a zaostalým poľnohospodárstvom, nastáva zmena v kvalite a v kvantite.

Zmeny v ekonomickej štruktúre kapitalizmu:

* Vyššia koncentrácie výroby a monopolizácia- rozmáha sa akciové podnikanie, nastupujú malé skupiny veľkopodnikateľov a manažérov.

**Monopolizácia so sebou priniesla:** trvalé zvýšenie cien a nadvládu monopolov takmer vo všetkých odvetviach, vytvorila ekonomickú bázu imperializmu, monopoly neodstránili konkurenciu iba ju presunuli na boj medzi monopolmi navzájom, objavili sa snahy zlúčiť štátny a monopolný systém.

* Nová úloha bánk a vznik finančného kapitálu- vznikajú veľkobanky a priemyselný kapitalizmus prevládal nad ostatnými formami kapitálu.
* Vývoz kapitálu- vstupujú do popredia rôzne formy pôžičiek, poskytovali ich hlavne USA, VB, Nemecko, Francúzsko.
* Hospodárske rozdeľovanie sveta- dochádza k boju o sféry vplyvu, pričom do popredia sa dostavajú USA a Nemecko. Tým dochádza k rozporu medzi starými veľmocami: VB, FR. a Ruskom a novými veľmocami: USA, Nemecko. V obchodnej politike dochádza k prechodu od slobodného obchodu k agresívnej obchodnej politike- vysoké clá.
* Boj za územné rozdelenie sveta- koloniálne výboj starých veľmocí.
* Marxistická teória imperializmu- označenie pre ekonomiku a politiku posledného štádia kapitalizmu.

Sociálne dôsledky hospodárskych premien:

1. Demografické premeny- nerovnomerný rast populácie vo svete, demografická revolúcia,

**medzikontinentálna migrácia obyvateľstva**:

* Sťahovanie z Európy do USA
* Sťahovanie z Európy do Južnej Ameriky a do oblastí Karibského mora
* Sťahovanie z  Európy do Južnej Afriky, Austrálie a okolitých ostrovoch
* Dovoz otrokov z Afriky do Nového sveta
* Presuny obyvateľov na Ďalekom východe, hlavne z Číny a Indie do oblasti Afriky

Európa stratila v rokoch 1800-1913 viac ako 50mil. obyvateľov. Vysťahovalecká vlna mala dve hlavné príčiny. Na jednej strane bolo dôkazom toho, že európsky rozvoj nedostačoval rastu obyvateľstva, no na druhej strane, tým došlo k obrovskému rozmachu svetového hospodárstva na prelome storočí.

**vnútorná migrácia obyvateľstva:** prispieval k nej hlavne nerovnomerný rozvoj jednotlivých oblastí krajín, čím dochádzalo k presunom za lepšími životnými podmienkami a prácou. Príkladom môže byť napr. sťahovanie z agrárnej časti východného Nemecka do západnej, priemyselnej časti.

1. Triedna štruktúra spoločnosti a sociálne problémy- najvýznamnejšie postavenie z hľadiska pracovnej sily mala v spoločnosti robotnícka trieda. Pre veľmi zlé podmienky dochádza k presunu robotníckej triedy z poľnohospodárskeho sektoru do priemyselnej oblasti hospodárstva.

Na zhoršené sociálne podmienky reagovala aj katolícka cirkev encyklikou pápeža Leva XIII., vydaná 15.mája 1891 pod názvom **Rerum novarum**. Cirkev tu zaujala oficiálne stanovisko k sociálnej otázke. Podporovala práva pracujúcich vytvárať si odborové zväzy, odmietala komunizmus a neobmedzený kapitalizmus a zároveň potvrdzovala právo na súkromné vlastníctvo. Ide o prvú sociálnu encykliku. Encyklika znamená nový počiatok sociálneho učenia cirkvi. Bola smelým a prezieravým gestom, odpoveďou na problémy priemyselnej revolúcie.

**30.Každodenný život po priemyselnej revolúcií**

1. Uvoľnenie pracovnej sily - trh práce. Práca tovarom, ktorý sa ponúka a po ktorom je dopyt. Pracovný čas - postupné skracovanie pracovného času. Predlžuje sa doba prípravy na povolanie. Rastie kvalifikácia pracovníkov. Predlžuje sa nielen biologický vek, ale aj produktívny vek - vek pracovnej aktivity.

2. Nezamestnanosť - je sprievodným javom tohoto vývoja. K sezónnej a štrukturálnej nezamestnanosti pribudla nezamestnanosť technologická - teda z dôvodu nahradenia živej práce technikou. Nezamestnanosť je javom nielen ekonomickým, ale najmä sociálnym. je zlá nielen preto, že nezamestnaní nemajú možnosť uplatniť svoju kvalifikáciu, pracovnú silu, ale hlavne preto , že práca pre nich znamená jediný zdroj príjmov - teda zdroj prostriedkov na obživu, pre dôstojný život.

3. Zmeny v deľbe práce - presun pracovných síl zo sektoru poľnohospodárskeho do priemyslu a postupne aj do sektoru služieb. Dochádza k presunom (pretože živá práca je nahradzovaná neživou) pracovných funkcií zo sféry výrobnej do sféry vedeckotechnickej prípravy-vedy a výskumu, riadenia, kontroly a do sféry starostlivosti o ľudí (vzdelanie, výchova, zdravotníctvo, kultúra, služby ...).

4. Zmeny v kvalifikácii. Podiel nekvalifikovaných a nízko kvalifikovaných pracovníkov klesá a zvyšuje sa podiel kvalifikovaných (aj robotníkov) aj stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných odborníkov, čo je finančne i časovo náročné.

5. Voľný čas - technický rozvoj vedie k skracovaniu pracovného času a rozširuje sa priestor pre mimopracovný čas a v rámci neho pre voľný čas (po práci rôzne povinnosti doma, štúdijné atď. - to nie je voľný čas). Miera voľného času sa zväčšuje pre všetky vrstvy spoločnosti. Synonymom industriálnej spoločnosti sa stal pojem - spoločnosť voľného času. Sociológovia i pedagógovia upozorňujú na spôsob využitia voľného času – všestranný rozvoj osobnosti, rekreácia, oddych, zmysluplná zábava na jednej strane a na druhej prázdne ničnerobenie-\"zabíjanie\" času a s tým spojené javy: alkoholizmus, narkománia, vandalizmus, agresivita vedú ku kriminalite.

6. Zmeny v demografickej štruktúre - rast populácie, veková skladba ovplyvnená predlžovaním veku – starnutie populácie. Migrácia do miest.

7. Urbanizácia - koncentrácia obyvateľstva do miest, priemyselných oblastí,  
urbanizácia vidieka.

8. Zmeny v štruktúre a živote rodiny:  
zmeny vo veľkosti rodiny, menej detí, najčastejšie žijú spolu dve generácie - rodina rodičov a rodina dospelých detí - tendencia po samostatnosti, teda

presun od širokej rodiny k dvojgeneračnej - rodičia + deti  
nezávislá domácnosť mladej rodiny

presun od autority prarodičov k autorite rodičov  
presun od neobmedzenej k obmedzenej reprodukcii. Predtým veľa detí, lebo  
vysoká úmrtnosť a potreba pracovnej sily pre rodinné hospodárstvo, dnes veľký  
počet detí je problém uživiť, problémy s bývaním ale vplyv má aj tzv. plánovanie

presun od rodičovskej, rodinnej výchovy k školskej výchove - vyššia miera vplyvu  
školy - presun od otvoreného domova (komunita širokej rodiny) k uzavretej domácnosti manželov, vlastný byt a domácnosť

oddelenie rodiny a povolania - predtým rodina ako výrobná jednotka (roľníci,  
remeselníci, kupci - všetci, alebo skoro všetci robia spolu na spoločnom majetku, niekoľko generácií robí jedno remeslo, čo ich všetkých živí).

Dnes sú väčšinou všetci členovia rodiny zamestnanci, alebo žiaci či študenti a v  
rodine by malo byť viac času na spoločné záujmy, rekreáciu, výchovu detí,  
emocionálne väzby. Deľba práce v rodine je deľbou povinností v domácnosti.

9. Zmeny v sociálnej štruktúre spoločnosti - rast podielu vrstvy robotníkov v priemysle, vytvorenie širokej strednej vrstvy zamestnancov i podnikateľov(od vysoko kvalifikovaných robotníkov, cez malých a stredných podnikateľov, učiteľov, vedcov, univerzitných profesorov až po špičkových lekárov, právni kov ...).

Rôzne elity - manažéri, finančníci, celebrity. Nikdy neboli tak bohatí ľudia ako dnes - tzv. veľkoburžoázia.

10. Zmeny v spôsobe a forme riadenia v podniku-spoločnosti. Demokratizácia – teda účasť aj tých dole na riadení. Úlohy expertov v rozhodovacom procese, autorita vzdelania a schopností, odbornosti manažérov, vedcov - ľudská i odborná autorita (aký človek a aký odborník). Na druhej strane je to rast byrokracie a byrokratického riadenia - papier, formulár, smernica jediný kto všetkému rozumie je byrokrat, úradník - vynucovaná autorita mocou danou úradníkovi pečiatkou, ktorá môže všetko prikázať i zakázať, nechať tak i zmeniť.

**4. Dôsledky priemyselnej revolúcie**

• Urbanizácia – výstavba veľkých miest, ktoré sa stali centrom priem. výroby.

• Populačná explózia – vzrast počtu obyvateľov, preľudnenie miest.

• Nové rozvrstvenie spoločnosti - dovtedy najpočetnejšou vrstvou spoločnosti boli roľníci, teraz nastáva zmena a viac ľudí zamestnáva priemysel.

• Životný štýl - Bolo si treba privyknúť na únavnú, jednotvárnu a tvrdú, často životu nebezpečnú prácu v prostredí, ktoré bolo pre zdravie neporovnateľne škodlivejšie (dusno, prach, zlé osvetlenie a pod.) než aká bola práca na poli.

• Zrodili sa nové spoločenské triedy:

a) proletariát – z roľníkov sa stali priemyselní robotníci (proletariát).

b) buržoázia – továrnici, bankári, veľkí obchodníci. Ich spoločným ideálom bola etika podnikania – t. j. vytváranie pracovných príležitostí pre ľudí, ktorí by inak umierali hladom

• Ústavné reformy – v dvadsiatych rokoch 19. storočia Anglicko zasiahla politická kríza. Obyvateľstvo sa začalo dovolávať volebnej reformy. O túto reformu sa roku 1832 pokúsili kruhy whigov, keď do parlamentu sa dostali zámožné mestské vrstvy. Whigovia sa začali nazývať liberálmi a stali sa stranou priemyselníkov a stredných vrstiev. V opozícii voči nim boli toryovia – konzervatívci, ktorí predstavovali záujmy veľkostatkárov. V krajine už nerozhodovala šľachta.

**32. Vývoj USA po občianskej vojne**

Negatívnym dôsledkom ďalšieho vývoja USA po víťazstve Únie bolo, že na opäť zvoleného ***prezidenta Lincolna*** bol **spáchaný atentát 14. apríla na ktorý 15.apríla 1865 zomrel.**

Jeho nástupcom sa stal ***Andrew Johnson***, ktorý nie celkom zdieľal Lincolnove názory. Napriek víťazstvu Únie nie je situácia jednoznačná. Hlavná otázka ktorú musel riešiť Kongres a vláda bola – **aký postoj zaujať voči štátom, ktoré vystúpili z Únie** a viedli vojnu proti Únii. Toto musel ***Johnson*** riešiť.

Prvé stretnutia vlády a Kongresu sa niesli v znamení toho:

* ako postupovať voči tým, ktorý vyvolali vojnu- juhu,
* aký postoj zaujať k ďalšiemu hospodárskemu vývoju USA, kde dominovala poľnohospodárska výroba
* tiež postoj k černošskej otázke

**13. dodatok zabezpečoval čiernym otrokom v USA slobodu**. Zo dňa na deň sa stali otroci **slobodní, ale na túto slobodu neboli prakticky pripravení** (nemali peniaze, boli negramotní= boli osobne slobodní, ale hospodársky nemali nič). Riešenie ako sa postaviť k oslobodením černochom bolo hlavnou otázkou, ktorú riešil Kongres aj vláda.

Hneď po občianskej vojne sa vytvoril **Úrad pre oslobodených otrokov**, ktorý mal okamžite riešiť situáciu a poskytovať oslobodeným černošským otrokom pomoc- zabezpečiť im potraviny, oblečenie. Tento úrad mal aj stratégiu, ktorú schválila vláda USA- pôda, ktorá bude skonfiškovaná tým, ktorí sa dostali do rozporu so zákonmi Únie a podporovali Konfederáciu v boji proti Únii, sa rozdelí medzi otrokov- každý mal nárok na istý rozsah tejto pôdy, mala im byť prenajatá na istú dobu a po jej uplynutí by si ju mohli odkúpiť. Tento návrh nenašiel dostatočnú podporu v Kongrese ani iných orgánoch štátu. **Prenájom pôdy sa nerealizoval.** Úrad sa zaoberal aj **zdravotnou starostlivosťou oslobodených černochov**. Problém, ktorý sa tu začal prejavovať bol ten, že hoci sa zákon o otroctve zrušil, získali slobodu, získali politické práva, v Kongrese sa presadzujú sily, ktoré sú proti úplnému oslobodeniu otrokov=> **začína sa proti čiernym otrokom presadzovať politika rasovej segregácie-** černosi sú osobne slobodní, ale prijímajú sa opatrenia aby nemali také politické práva ako ostatní občania USA.

***Johnson*** presadzoval **miernejší postoj voči juhu** aký naznačoval a presadzoval ***Lincoln***.

**Južné štáty** dostali **právo voliť svoje vlády**, **ak akceptovali Úniu a trinásty dodatok**. Tým pádom, že postoj ***Johnsona*** bol takýto benevolentnejší, vedie to po roku 1865 k tomu, že do vlád niektorých južných štátov sa opäť dostávajú ľudia, ktorí tam boli aj pred rokom 1865- nedošlo k nejakej očiste a zákazom. Napr. v Južnej Karolíne sa stal dočasným guvernérom ***Benjamin Perry***, ktorý bol naklonený otroctvu.

**Volebné právo** na základe toho získali **černosi** aj všetci tí, ktorí volili pred rokom 1861- môžu voliť aj občania už zrušenej Konfederácie. Vedie to k formovaniu politiky USA po roku 1865- výrazne ju formujú aj tí, ktorí bojovali proti Únii. V južných štátoch sa odstávajú k moci ľudia, ktorí výrazne presadzovali politiku rasovej segregácie. V južných štátoch niektoré štáty dokonca upravujú svoje Ústavy a zákony tak, **aby sa rasová segregácia stala súčasťou politiky týchto štátov-** vytváranie tzv. **čiernych zákonníkov** (/nástroj diskriminácie a degradácie čierneho obyvateľstva= černosi sú občanmi druhej kategórie). **Rasová segregácia** v južných štátoch únie **trvá až do 60. rokoch 20. storočia**- prejavovala sa v školstve, či bežnom živote (černosi a belosi nemohli chodiť spolu do školy, cestovať spolu v autobuse...) a to aj keď čierni majú rovnaké politické práva ako bieli- sú politicky slobodní, ale v praxi **sú občanmi druhej kategórie**- obmedzovanie základných ľudských práv.

To že sa rasová segregácia ujala je dané aj tým, že po roku 1865 oslobodení otroci, ktorí nemali materiálne zakotvenie v americkej spoločnosti , riešili svoju situáciu tým že sa **zvyšuje zločinnosť v južných štátoch**, ktorá je **páchaná hlavne zo strany oslobodených otrokov,** ktorí nemali čo jesť, nemali kde bývať, čo si obliecť. Väčšina z nich aj tak zostala na juhu ako námezdní robotníci na plantážach bývalých pánov (mohli si akurát stavať svoje domy a nemuseli bývať v príbytkoch pre otrokov) a len veľmi málo ich našlo uplatnenie vo fabrikách alebo pôdu k osídleniu na severe. Ako odpor proti zločinnosti černochov berú spravodlivosť do svojich rúk jednotlivci v južných štátoch- dochádza k tomu že **v roku 1865 je založený v štáte Tennessee Ku Klux Klan-** organizácia, ktorá chcela riešiť problémy zločinnosti v štáte Tennessee na základe toho, že bude súdiť podľa vlastných pravidiel. Našla si mnoho prívržencov, založil ju južanský generál Nathan Bedfort Forrest. Stíhali kradnúcich černochov bez súdneho procesu. Takéto organizácie po tomto vzore **začínajú vznikať aj v iných štátoch**. Táto organizácia bola **Kongresom** **zakázaná a vojenskými guvernérmi dôsledne likvidovaná v rokoch 1870/71, no prakticky existuje dodnes.**

Okrem toho vznikajú aj ďalšie podobné organizácie namierené proti černochom, ktoré berú spravodlivosť do svojich rúk- **Rytieri bielej kamélie, Biele bratstvo**...Tieto organizácie riešili problémy radikálne- **popravovanie černochov**, ale aj prenasledovanie tých, ktorí pomáhali černochom.Tieto organizácie si postupne vytvorili pevnú vnútornú štruktúru, hierarchiu, mali svojich predstaviteľov a vytvárali si svoje stratégie.

Svoju činnosť vykonávali organizácie proti černochom hlavne v noci. Federálna vláda v **zákonoch 1870-1871 vyhlásila tieto organizácie za nezákonné** a začala stíhať ich predstaviteľov- napriek tomu, že boli tieto organizácie postavené mimo zákon, vyvíjali svoju činnosť aj v ďalšom období a **výrazne vplývali na vývoj južných štátov až do 60. rokov 20. storočia.**

Postupne upadala moc republikánov na juhu a došlo k úplnému zrušeniu okupácie juhu vojskami Únie. Po Lincolnovi nasledovala séria slabých prezidentov, ktorí sa uspokojili len s vykonávaním vôle Kongresu. Zahraničná politika stratila svoj expanzívny rozmach. Došlo k výraznej expanzii na západ, vytlačovaniu indiánskeho obyvateľstva a výstavbe transkontinentálnej železnice. Následkom toho všetkého bol rozvoj v priemysle železa a ocele, ťažbe uhlia a strojárstve, zlepšovanie železničnej techniky, ťažba nerastných surovín a vyhladenie bizónov.

Vysídľovanie indiánov bolo zväčša nedobrovoľné a násilné. V mnohých prípadoch došlo k vyhladeniu aj celých kmeňov. Po masakre u Wounded Knee došlo k rezignácii a apatii indiánov v prejavoch odporu voči belošskému utláčaniu. Domorodí Američania stratili svoju kultúrnu identitu a ich fyzická existencia závisela na príspevkoch federálnej vlády a na daroch charitatívnych organizácií. Naproti nádejam niektorých belochov, že sa indiánsky problém vyrieši sám, sa zostávajúci indiáni dokázali prispôsobiť novým podmienkam a vyhli sa tak úplnému etnickému vyhynutiu.

Po občianskej vojne došlo k rýchlemu nárastu obyvateľstva USA nielen vysokou pôrodnosťou, ale aj masovým prisťahovalectvom, ktoré lákala výhodná cena pôdy, náboženská tolerancia, politická sloboda a vysoké platy. V roku 1900 dosahoval podiel cudzincov zamestnaných v priemysle 60%. Okolo 40% Američanov žilo v mestách. USA disponovali obrovským vnútorným trhom, ktorý nebol obmedzovaný hranicami a colnými prekážkami ako v Európe. Vznikali obrovské metropoly ako výrobne centrá a trhy. Zdokonalila sa aj technika investovania vďaka vzniku súkromných veľkobánk a verejného kapitálového trhu na newyorskej burze. Peňažný a úverový systém zostal aj po občianskej vojne Achillovou pätou ekonomického vývoja.

**33. Ukončenie koloniálneho delenia sveta**

Vznikom Trojspolku roku 1882 a podpísaním priateľských zmlúv so Srbskom a Rumunskom sa v Európe začal utvárať jeden z politicko- mocenských blokov, ktorý mal veľký podiel na rozpútaní prvej svetovej vojny. Úsilie Otta von Bismarka vybudovať politický systém, ktorý by zabezpečoval Nemecku výsadné postavenie v Európe, bolo umožnené aj príslušnou zaujatosťou európskych veľmocí v mimoeurópskych oblastiach.

Pre obdobie 80-tych a 90-tych rokov 19. storočia bolo charakteristické dokončenie rozdelenia koloniálnych území v Ázii a Afrike. Na tomto delení sa prevažnou mierou podieľali: **Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Rusko, Belgicko a Holandsko**. Na koloniálnom rozdelení sveta sa však podieľalo aj Španielsko a Portugalsko. V tomto období však do bojov o kolónie výraznejšie nezasiahli.

**Veľká Británia** ako najväčšia koloniálna mocnosť ovládala Indiu, Austráliu, Nový Zéland a Kanadu. Koniec 19.storočia sa z pohľadu Britov niesol v snahe o posilnenie pozícií v strednej Ázii a Afrike. Neúspešné vojny v Afganistane a na juhu Afriky v búrskej republike Transvaal však oslabili jej medzinárodný kredit. Veľký záujem Britov pútal hospodársky dôležitý Egypt, ktorého význam vzrástol otvorením Suezského prieplavu roku 1869. Napriek tomu, že Egypt bol formálne súčasťou Osmanskej ríše, udržiavali si v ňom Briti a Francúzi pomerne veľký hospodársky vplyv. Hospodárska kríza v 70-tych rokoch 19.storočia podnietila národné povstanie Egypťanov, ktoré nakoniec museli Briti poraziť a roku 1882 obsadili Káhiru, čím fakticky ovládli aj Egypt. Odvetdy sa začali Briti snažiť o severno- južné prepojenie svojich afrických dŕžav.

**Francúzsko** ako ďalšia koloniálna krajina kolonizovalo Afriku vo východno-západnom smere. Francúzi prenikali údoliami riek Senegal, Niger a Kongo. Podarilo sa im získať ostrov Madagaskar a v Ázii ovládli Indočínu (polostrov Zadná India). V 80-tych rokoch sa dostali do konfliktu s belgickým kráľom Leopoldom II., ktorý v povodí rieky Kongo budoval svoje dŕžavy a donútili ho postupovať južne od tejto rieky.

**Belgičania** preto skolonizovali obrovské územie južne od Konga. Na tomto území neskôr vznikol štát Zair (dnešná Republika Kongo).

**Nemecko** ako nová veľmoc sa rovnako snažilo o získanie čo najväčšieho podielu z afrických kolónií. Obsadilo Togo, Kamerun, juhozápadnú a juhovýchodnú Afriku a kolónie malo aj v Oceánii.

Jednou z najväčších koloniálnych ríš bolo v tomto období **Rusko**, ktoré však svoje kolónie nemalo za morom, ale jednoducho ich pripájalo k svojmu územiu. Hlavné smery ruskej kolonizácie viedli do Zakaukazska, do strednej Ázie a do čínskeho Mandžuska (S-V Čína).

Samozrejme, že veľký záujem európskych veľmocí o koloniálne územia musel skôr, či neskôr viesť k politickému napätiu, alebo k mocenským stretom. K takémuto napätiu koncom storočia dochádzalo v **Číne**, kde sa stretávali záujm niekoľkých mocností. Záujem o obchodovanie v Číne mala Veľká Británia, Rusko, Nemecko, USA, Francúzsko, ale aj Japonsko. Najväčšími rivalmi v tejto oblasti však boli Rusi s Britmi a Japoncami.

Ďalšou oblasťou, ktorá mala predpoklady stať sa predmetom konfliktu veľmocí bola **Afrika**. Briti sa v Afrike snažili o severo- južné spojenie Egypta s južnou Afrikou. Spojnicou mala byť plánovaná železnica Káhira- Kapské Mesto. Podobný zámer, ale východno- západný mali aj Francúzi, ktorí chceli vybudovať železnicu Dakar- Džibuti. K stretu veľmocí došlo roku **1898 na území dnešného Sudánu vo Fašode**. Na tomto mieste sa stretli britská armáda pod vedením generála Kitchenera a francúzske vojsko pod vedením kapitána Marchanda. Vypukla tzv. fašodská kríza, ktorá hrozila prerásť do otvorenej vojny. Bolo jasné, že niektorá z veľmocí musí ustúpiť. Nakoniec ustúpilo Francúzsko, ktoré bolo oslabené domácimi vnútropolitickými škandálmi a bálo sa nemeckého vpádu v Európe. Francúzi uznali britský vplyv v tejto oblasti. Fašodská kríza však aj ukázala pre Francúzov schodnú cestu do budúcnosti, ktorá by sa zakladala na dohode s Veľkou Britániou.

**34. DREYFUSOVA AFÉRA VO FRANCÚZSKU A PROBLÉM ANTISEMITIZMU**

- **antisemitizmus** ako súčasť politického myslenia i ako súčasť osobného presvedčenia sa v európskom myslení vyskytoval od čias Rímskej ríše

- mal svoje „ideologické“ ospravedlnenie v známom: „Židia zabili Krista!“

- v stredoveku živili antisemitizmus aj rôzne povery o krvavých židovských rituáloch a v neposlednom rade i závisť, pretože Židia boli väčšinou úspešnými obchodníkmi a často i veriteľmi nežidovského obyvateľstva

- Židia museli žiť oddelene od ostatného obyvateľstva v getách a platili pre nich zvláštne nariadenia a rôzne obmedzenia

- až v 18. st. v súvislosti s šírením myšlienok osvietenstva a ideálov rovnosti všetkých ľudí sa im v Európe pomaly dostávalo rovnoprávnejšie postavenie

- antisemitizmus však medzi európskym obyvateľstvom i jeho elitami pretrvával a to predovšetkým v oblasti strednej a východnej Európy (protižidovské opatrenia v cárskom Rusku)

- spolu s rastúcim nacionalizmom v Európe bolo práve toto ťažké postavenie východoeur. Židov hnacím motorom pre vznik vlastného židovského národného hnutia - sionizmu

- cieľom hnutia bol návrat európskych Židov do ich biblickej vlasti v Palestíne

- prílev Židov utekajúcich z Ruska do západnejších európskych krajín (najmä Nemecka) prispel k ďalšiemu nacionalizmu a antisemitizmu

- antisemitizmus bol v rôznej miere prítomný vo všetkých európskych krajinách

- vo Francúzsku ho posilnila aj tzv. panamská kríza

- išlo o to, že výstavba Panamského prieplavu (práce začali r. 1881), ktorej sa ujala francúzska spoločnosť na čele s Ferdinandom Lessepsom (staviteľ Suezského prieplavu) nebola úspešná

- problémy vznikali napr. pri ukladaní obrovských más vyťaženej zeme (kopalo sa cez nepevné bažiny), ale najzávažnejším problémom boli tropické choroby

- spoločnosť v roku 1889 zbankrotovala a práce boli zastavené

- kanál bol hotový z 2/5, na výstavbu sa minulo asi 235 mil. dolárov, z toho len 1/3 išla na výstavbu kanála, ďalšia tretina bola premrhaná a ďalšia rozkradnutá

- Francúzi prišli o svoje peniaze, ktoré do tohto projektu vložili a vinili z toho aj Židov

- vrcholom antisemitizmu vo Francúzsku bola tzv. Dreyfusova aféra

- bol to politický škandál vo Francúzsku prebiehajúci koncom 19. storočia

- táto aféra sa objavila v r. 1894, ale vypukla neskôr

- v roku 1894 bol židovský dôstojník francúzskeho generálneho štábu Alfred Dreyfus na základe sfalšovaných dôkazov obvinený vojenským súdom zo špionáže pre Nemecko

- Dreyfus bol alsaský žid zo zámožne vlastenecky cítiacej rodiny

- v aristokratickom prostredí generálneho štábu, kde pôsobil ako stážista, pritiahol na seba okamžitú pozornosť, keď kontrarozviedka náhodne zistila, že vojenskému pridelencovi nemeckého vyslanca v Paríži predáva niekto neznámy informácie z generálneho štábu

**Alfred Dreyfus** bol teda 15. októbra **1894** uväznený, súdený vojenskou radou a obžalovaný z velezrady. Totiž medzi makulatúrou (chybné, odpadové výtlačky) nemeckého vyslanectva v Paríži sa našiel roztrhaný anonymný list, ktorý bol pripojený k tajným dokumentom. Traja znalci proti dvom mienili, že písmo listu je totožné s písmom kapitána Dreyfusa. 22. decembra, po procese, ktorý sa konal za zatvorenými dverami, bol Dreyfus **odsúdený na trvalú deportáciu**. Odvolanie bolo zamietnuté a v januári 1895 bol Dreyfus prevezený na ostrov Ré, pri atlantickom pobreží Francúzska, a odtiaľ veľmi rýchlo premiestnený **na Diabolský ostrov** vo Francúzskej Guayane. O niekoľko dní po rozsudku prezident republiky Casimire Périer podal demisiu, takisto vláda a preto sa začali pochybnosti.

V máji roku **1896** bol objavený „podozrivý“ list adresovaný **majorovi** **Esterházymu**, dôstojníkovi maďarského pôvodu, ktorý mal veľmi zlú rodinnú i ekonomickú situáciu (venoval sa hazardu). List pochádzal z nemeckého vyslanectva, objavil sa roztrhaný a neodoslaný a týkal sa istej „nevyriešenej otázky“. Tento a postupne ďalšie objavené dokumenty dokazovali, že písmo listov pripisovaných Dreyfusovi je celkom totožné s písmom Esterházyho. **Kapitán Picquart** z úradu informácií naliehal na novom prešetrení, ale jeho naliehania vyvolali jeho preloženie do Tunisu. Rozruch však narastal a prinútil autority, aby zasiahli. Veľmi významné boli roky **1898** a **1899** – medzitým Dreyfus prežil tri roky v materiálnej a morálnej biede v Caienne. V prvých januárových dňoch roku 1898 sa zišla nová vojenská rada, aby súdila Esterházyho – proces sa veľmi rýchlo uzavrel jeho oslobodením.

Francúzsko bolo od tejto chvíle rozbúrené. Atmosféra bola rozpálená silnými intervenciami veľkých politikov – Clemenceaua (Tiger) a Jaurèsa; a dvoch veľkých spisovateľov - Anatole France, **Émile Zola**. Títo najobdivovanejší muži Francúzska na politickom i literárnom poli sa postavili za Dreyfusa. Zola publikoval v polovici januára **1898** dlhý otvorený list prezidentovi republiky Félixovi Faureovi – „J´Accuse...!“ (**Žalujem...!**). Zola nemal strach obviniť vojenských poradcov, ktorých nestotožňoval s vojskom ako takým. Zosumarizoval rozličné fázy procesu a obvinil hlavných exponentov generálneho štábu. Už koncom januára sa proti nemu začal proces, ktorý skončil koncom februára jeho odsúdením (pre urážku armády) na jeden rok a štyri mesiace väzenia. 2. apríla bol však tento výrok rozsudku proti Zolovi anulovaný.

12. augusta bol Esterházy znovu oslobodený spod ďalšieho falošného obvinenia. Udalosti nasledovali v rýchlom tempe. V auguste sa **kapitán Henry** priznal, že sfalšoval najvýznamnejší dokument proti Dreyfusovi, a potom spáchal samovraždu. Veliteľ generálneho štábu bezprostredne nato podal demisiu. Jednoduchý učiteľ základnej školy napísal vo svojom denníku o týchto udalostiach nasledovné: „Keď vypukla po Zolovom obvinení aféra Dreyfus, záležitosť a kauza sa rýchlo spolitizovala, vznikli dva bloky: ľavica – dreyfusovci, pravica – nacionalisti.“ Teda až po Zolovom procese začala skutočná aféra. Na verejnosť sa dostali detaily dosiaľ neznáme. Aféra hlboko rozdelila francúzsky národ. K dreyfusovcom sa pripojili aj intelektuáli, mnohí členovia Inštitútu de France, profesori na College de France, Sorbone, významní vedci a umelci. Keď aféra začala byť politickou záležitosťou, pripojili sa radikálni politici.

V auguste 1898 bola konečne prijatá požiadavka revízie Dreyfusovho procesu. Po niekoľkých mesiacoch šetrenia, v septembri **1899** vojenská rada znovu odsúdila Dreyfusa s poľahčujúcimi okolnosťami na desať rokov väzenia, z ktorých si päť už odsedel. Obvinený sa chcel odvolať, aby dosiahol plné oslobodenie – jeho brat, ktorý zaňho v tých rokoch bojoval, ho len ťažko prehovoril, aby sa zriekol odvolania, pretože by to mohlo viesť k tomu, že by ešte zostal vo väzení. O niekoľko dní nato mu prezident republiky Loubet (zvolený po nečakanej smrti Faureho) udelil milosť a zdalo sa, že záležitosť bude uzavretá. Dreyfus bol **síce oslobodený, no ostal označkovaný ako „vinný“**. Radikálni socialisti však neprestali bojovať, podporovaní Dreyfusovou rodinou. Víťazstvo radikálov vo voľbách v roku 1902 viedlo k otvoreniu celého vyšetrovania, ktoré sa uzavrelo v júli **1906** definitívnym rozhodnutím najvyššieho odvolacieho súdu na spoločných stretnutiach. Rozsudok z Rennes bol zrušený, **Esterházy** (ktorý už predtým utiekol do Anglicka) bol **odsúdený ako pravý autor** **dokumentov** odovzdaných nemeckému vyslanectvu, **Dreyfus bol rehabilitovaný** a **povýšený na majora**, Picquart menovaný za generála a ministra vojny. Po 23 rokoch nemecký vojenský pridelenec v Paríži vo svojich pamätiach verejne priznal, že Esterházy bol v službách Nemcov a že on im odovzdal dokumenty.

Je potrebné ešte spomenúť, že **cirkev vo Francúzsku posilňovala antisemitizmus**, keď sa predstavila ako zásadne nepriateľská voči Dreyfusovi. Vidieť to vo viacerých vtedajších francúzskych katolíckych časopisoch.

Vo Francúzsku ako dôsledok tejto aféry **vzrástol antiklerikalizmus** (svoje pozície si posilnila ľavica), ktorý mal v roku 1905 za následok koniec rímskokatolíckeho náboženstva ako oficiálneho náboženstva vo Francúzsku.

**35. Írska otázka v politickom živote V. Británie 19. storočia**

**ZÁKON O ÚNII**

- Koniec 18. storočia v Írsku sa niesol v znamení revolúcií, ktoré viedla spoločnosť Zjednotených Írov. Rebélia v roku 1798 bola potlačená a vodca, **Theobald Wolfe Tone**, bol zatknutý a v Dubline postavený pred súd.

- Revolúcia mala jeden dôležitý následok a to, že Írsko predstavuje pálčivý politický problém a britský ministerský predseda**, William Pitt** sa rozhodol, že ho rázne vyrieši. Riešenie írskej otázky videl vo vytvorení únie medzi Britániou a Írskom a zlúčením obidvoch parlamentov dohromady.

- Prvý pokus o presadenie týchto návrhov bol v roku 1799 zamietnutý a  vláda preto použila iné prostriedky na dosiahnutie svojho cieľa. Začala s propagandou a presviedčaním, írskym poslancom ponúkala úrady, tituly aj konkrétne finančné čiastky a tak si zabezpečila súhlas väčšiny.

- **Zákon o únii** sa tak dostal do platnosti 1. januára 1801 a spoločný názov pre obe krajiny znel Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Írska. *Pitt takisto navrhol aj požiadavku emancipácie katolíkov*. Návrh na ich vpustenie do parlamentu predložil aj kráľovi Jurajovi III., ten sa však cítil byť viazaný prísahou k ochrane protestantizmu a preto odmietol.

**EMANCIPÁCIA KATOLÍKOV**

- Medzi hlavné problémy na začiatku 19.storočia v Írsku patrila otázka práva katolíkov. Priamo v britskom parlamente ich opakovane presadzoval britský politik Henry Grattan, ktorý však v roku 1820 zomrel. V období jeho pôsobenia bola organizovaná politická aktivita medzi írskymi katolíkmi obmedzená iba na bohatšie vrstvy obyvateľstva.

- Širšie vrstvy obyvateľstva si v 20. rokoch na svoju stranu získal **Daniel O´Connell**. Sympatizoval s rebéliou Zjednotených Írov, ale na druhej strane do utvrdila v tom, že Íri, nech sú ich politické ambície akékoľvek, nesmú používať násilie.

- V roku **1823** založil ***Katolícky zväz****.*

- Výdaje Katolíckeho zväzu boli hradené ***tzv. katolíckym príspevkom*** vo výške jednej penny, ktorý si mohli dovoliť platiť aj tí najchudobnejší voliči.

- Prvou skúškou pre zväz boli *voľby* v roku 1826. Bolo zvykom, že najchudobnejší, *tzv. štyridsaťšilingoví* voliči volili iba tých kandidátov, ktorých im odporučili ich landlordi. O´Connel týchto voličov presvedčil, aby napriek tomu volili poslancov, ktorí sú katolíkom naklonení. Výsledkom volieb bolo to, že v štyroch kniežatstvách sa do poslaneckých kresiel dostali kandidáti s prokatolíckym programom.

- V roku 1828 sa konali ďalšie **voľby, v kniežatstve Clare**, kde mal už desať rokov pevné postavenie poslanec Vesey Fitzgerald. Pretože katolíkom žiaden zákon kandidatúru nezakazoval, postavil sa proti nemu sám O´Connell a voľby vyhral.

- V tomto období bol premiérom vojvoda z Wellingtonu a ďalším významným členom kabinetu bol minister vnútra**,** Rober Peel. Obaja sa utvrdili v tom, že emancipácia je nutná na uchránenie krajiny pred občianskou vojnou alebo revolúciou.

- ***Zákon o zrovnoprávnení katolíkov* sa tak stal platným 13. apríla 1829**. Katolíkom odteraz bolo povolené stať sa poslancami parlamentu, ministrami kabinetu, sudcami, generálmi a admirálmi. Napriek tomu stále nesmeli zastávať úrad lorda miestodržiteľa alebo anglického či írskeho lorda kancelára. Vláda sa však pomstila tým, že zanedlho zvýšila volebný cenzus pre účasť na voľbách zo 40 šilingov na 10 libier, čím sa znížil počet voličov.

**ZVÄZ ZA ZRUŠENIE ÚNIE**

- Emancipačné snahy O´Connella sa neobmedzovali iba na rovinu zrovnoprávnenia katolíkov s protestantmi, ale aj Angličanov s Írmi. Jeho reakciou na vytvorenie únie bolo založenie hnutia ***Repeal***. V priebehu 30. rokov presadil s pomocou whigov celý rad drobných zákonných úprav v prospech katolíkov. Jedným z nich bol aj *zákon o tzv. školách* z roku 1831, ktorý znamenal vytvorenie štátom financovaného írskeho školstva.

- **V roku 1841 bol vytvorený zväz za zrušenie únie, *Repeal Association*.** Zväz začal sa vydávať týždenník *Nation*, ktorí viedli mladí, radikálne orientovaní intelektuáli protestantského i katolíckeho pôvodu, nazývaní tiež *Mladé Írsko*. Najcharakteristickejším prostriedkom novej kampane boli masové zhromaždenia. V roku 1843 sa už takýchto zhromaždení konalo vyše štyridsať.

- Zásadným obratom v politike hnutia bol október 1843, kedy sa malo konať zhromaždenie na predmestí Dublinu (Clontarf). Vláda toto zhromaždenie zakázala a O´Connell, ktorý zostal verný zásade za všetkých okolností dodržovať zákon, zhromaždenie odvolal. O niekoľko dní neskôr bol O´Connell a ďalší členovia zatknutý a odsúdený na rok väzenia. Vo väzbe strávil iba 3 mesiace a bol prepustený. Hnutie sa však začalo rozpadať a už dávno pred jeho smrťou v roku 1847 bolo jasné, že svoj zápas prehral.

**HLADOMOR**

- O´Connellova kampaň skončila aj z ďalšieho dôvodu. Bol ním ***veľký hladomor* v rokoch 1845 - 1849**, ktorý súvisel s neúrodou zemiakov. V tomto období boli zemiaky základnou obživou viac než 3 miliónov ľudí. Kríza dohnala **Roberta Peela** k tomu, *aby zrušil obilné zákony*, ktoré britskú poľnohospodársku produkciu ochraňovali pred cudzou konkurenciou, ale zároveň zvyšovali cely poľnohospodárskych produktov. Jeho vláda kvôli tomuto vzápätí padla. Nástupcom sa stal **John Russell**, ktorý začal dotovať pracovné príležitosti, zriadil veľkovývarovne polievky a vyhradil viac miest v útulkoch pre chudobných.

- Hladomor a s ním spojené epidémie horúčky, týfusu a ďalších chorôb pripravili o život približne milión ľudí. Ďalší milión v zúfalstve opustil Írsko a *emigroval do USA, Británie a Austrálie.*

**DRUHÁ POLOVICA 19.ST.**

- **V druhej polovici 19. storočia dominovali v politike dve zásadné otázky - *pôdy a národnej nezávislosti***. Zápas nájomcov pôdy o trvalí užívacie právo na pôdu a boj o národnú nezávislosť sa prejavovali na dvoch frontoch. V prvom prípade išlo o konštitučné a parlamentné snahy, v druhom o konšpiratívny revolučný boj.

- Proti represívnym poľnohospodárskym zákonom sa na začiatku 50.rokov postavil **Gavan Duffy**, ktorý založil ***Ligu za práva nájomcov***. Tá žiadala *tzv. zásadu „3S*“: spravodlivé nájomné, stále užívacie právo a slobodný predaj pôdy, nenašla však v parlamente uplatnenie.

- Po neúspešnej revolúcii Mladého Írska v roku 1848 niektorí vodcovia ušli pred zatknutím do zahraničia. V roku 1858 vytvoril jeden z najvýznamnejších predstaviteľov Mladého Írska **John O´Mahony** v USA ***Írske republikánske bratstvo, známe tiež ako Feniáni***. Do hnutia vstupovali robotníci, menší farmári aj obchodníci.

- Veľkým protivníkom tohto hnutia bola katolícka cirkev, preto boli v roku 1861 všetci Feniáni exkomunikovaní. Hnutie chystalo ozbrojené povstanie, ktoré malo vypuknúť, hneď ako sa Británia ocitne v nevýhodnej situácii. Sústredili sa výhradne na získanie nezávislosti a zastávali názor, že akákoľvek snaha o dosiahnutie iného cieľa predstavuje nebezpečný odklon. V roku 1865 mali už tisíce nasledovníkov pripravených k boju, avšak plánované povstanie bolo odložené. Keď napokon v roku 1867 k pokusu o povstanie došlo, mala vláda situáciu pevne v rukách a takmer všetci vodcovia sa ocitli vo väzení. Miesta uväznených vodcov zaujali noví muži, tajná organizácia sa rýchlo znovu skonsolidovala a zdokonalila. Unionisti považovali feniánstvo za chorobu, ktorá nakazila írsku chudobu.

- Odhodlanie, s akým sa feniáni bili za svoj národ, hlboko zapôsobilo na najväčšieho britského štátnika tej doby, **Williama Gladstona.** Jeho prvá vláda znamenala v histórii únie novú etapu, začal sa zaoberať riešením írskej otázky. Jeho prvou reformou bolo vydanie ***zákona o cirkvi* z roku 1869**, ktorý anglikánsku cirkev v Írsku oddelil od štátu a odobral jej dotácie.

- V roku **1870 vydal *pozemkový zákon***, ktorý predstavoval prvý pokus britského parlamentu vyriešiť agrárnu írsku otázku. Tento zákon mal zabezpečovať kompenzácie pre nájomcov po skončení nájomnej doby.

- Zatiaľ čo Gladstone sa snažil írsky problém vyriešiť reformami, v Írsku sa vytvorili nové snahy o získanie nezávislosti konštitučnými prostriedkami.

- V roku 1870 založil **Isaac Butt** hnutie za autonómiu. Nemal jasnú politickú predstavu, ale vedel, že Írsko potrebuje vlastný parlament a vnútropolitickú autonómiu.

- *V tajných voľbách* v roku 1874 získala jeho strana viac než polovicu írskych kresiel. Medzi írskymi poslancami sa vytvorila malá skupinka, ktorá zastávala názor, že Butt robí chybu, keď sa snaží dolnú snemovňu získať presviedčaním. Do tejto skupiny poslancov, ktorá zastávala voči britským stranám politiku obštrukcie, patril od roku 1875 aj novozvolený poslanec **Charles Parnell**. Medzi nim a Buttom vypukol boj o ovládnutie strany a v polovici roka 1877 už bolo jasné, že Buttove snahy sú márne.

- Súčasne s Parnellom sa v politike objavila ďalšia významná osobnosť **- Michael Davitt**. V roku 1878 odišiel do Ameriky, kde v spolupráci s vodcom amerických feniánov (Johnom Devoyom), sformuloval novú politiku národného hnutia. Základom tohto nového hnutia (*Clan na Gael*) sa stalo spojenectvo revolučných a konštitučných nacionalistov v zásadných otázkach autonómie a pôdy. Ako aj Írske republikánske bratstvo, tak aj Parnell túto novú politickú koncepciu odmietli prijať.

- V rokoch 1877 a 1878 nasledovala zase veľká neúroda zemiakov a pôdu muselo opustiť tisíce roľníkov s rodinami. Davitt na situáciu ostro reagoval.

- V roku 1879 začal organizovať akcie na ochranu a podporu vyháňaných.

- V októbri 1879 bola v Dubline založená ***Írska národná pozemková liga***, ktorej predsedom sa stal Parnell. Sociálne zloženie Ligy bolo pestré, od umiernených nacionalistov, cez roľníkov až po radikálnych feniánov. Podporoval ich tiež nižší klérus a niekoľko biskupov. Financie zabezpečovala americká organizácia *Clan na Gael (Rodina Írov).* Nájomcovia sa prvýkrát postavili statkárom na odpor ako trieda. Liga nenavádzala k násiliu, ale nemohla tomu zabrániť. Roľníci ničili ich majetky, zraňovali dobytok a niektorých prípadoch aj vraždili. Vláda reagovala represiou a ústupkami. V roku 1881 bol Davitt zatknutý a uväznený.

- V tom istom roku vláda vydala pozemkový zákon, ktorý uznal zásadu „3S“ pre riadnych platcov nájomného a ustanovil pozemkové súdy, ktoré určovali jeho výšku. Bol to veľký ústupok, ale Parnell odmietol kampaň odvolať, pretože tento zákon nebral ohľad na viac než stotisícovú skupinu írskych roľníkom.

- V októbri 1881 boli vodcovia Ligy vrátane Parnella pozatýkaní a organizácia rozpustená. Gladstone zaujal realistické stanovisko a v roku 1882 vydal ***tzv. Kilhaimanskú zmluvu***, v ktorej sa zaviazal, že zákon o pôde podporí a zasadí sa o ukončenie násilností. Vláda súhlasila s ochranou roľníkov vo finančnej tiesni a prepustením stúpencov z väzenia.

- Ďalším dôležitým momentom v dejinách írskej nacionalistickej politike boli voľby v roku 1885, kde zo zvolených 103 írskych poslancov 86 kandidovalo za Parnellovu stranu (od roku 1882 Írska parlamentná strana). Parnell vybudoval skutočnú stranu s pevným a stabilným vedením a disciplinovaným členstvom, ktorá sa opierala o podporu katolíckej cirkvi. Cieľom strany bola írska legislatívna autonómia. **V apríli 1886 predložil Gladstone v parlamente svoj *prvý zákon o írskej autonómii,*** ktorý predpokladal vytvorenie samostatného írskeho parlamentu. Nebol však úspešný, proti nemu sa postavili všetci konzervatívci a niektorí liberáli obávajúci sa, že Íri smerujú k úplnej samostatnosti.

- O dočasný odklad riešenia otázky autonómie sa postaral aj sám Parnell. Na začiatku 80. rokov nadviazal milostný pomer s manželkou svojho spolustranníka kapitána O´Shea. Ten zasiahol až na prelome rokov 1889 - 90, kedy podal žiadosť o rozvod. Rozvod vo viktoriánskom období, a naviac u takto významného politika, bol morálnou aférou prvej kategórie. Parnella odsúdila aj katolícka cirkev. On však rezignáciu odmietol.

- V roku 1891 s O´Sheaovou oženil a pokúsil sa získať verejnú mienku v svoj prospech agitačnými cestami po Írsku, verejnosť sa od neho ale už definitívne odvrátila. Parnellov pád pripravil írskych poslancov o geniálneho vodcu a autonómne hnutie v očiach britskej verejnosti vážne poškodil. Gladstone predložil v roku 1893 druhý návrh autonómneho zákona, ktorý dolná snemovňa prijala, ale zamietla ho veľkou väčšinou snemovňa lordov.

- v 90.rokoch - vznik nepolitických hnutí, prejavilo sa to angloírskym literárnym obrodením - Dublin sa premenil na hlavné mesto európskej literatúry (*William Butler Yeats*)

- v roku 1893 založil Douglas Hyde **tzv. Gaelskú ligu** - cieľom bolo zachovanie írskeho jazyka tam, kde sa ním ešte hovorilo a potom ho rozšíriť do ostatných častí krajiny, jazyk bol symbolom svojbytnosti národnej identity, požadovali aj vytvorenie írskej národnej kultúry

- táto liga ovplyvnila mnoho politických zoskupení - napr. **Sinn Féin** („My sami“) - duchovným otcom tohto hnutia bol Arthur Griffith - odsudzoval politiku autonomistickej strany po Parnellovej smrti

- Sinn Féin tvorili drobné radikálne nacionalistické skupiny a medzi členmi boli aj Feniáni, sám Griffith bol členom Írskeho republikánskeho bratstva (IRB) do roku 1910, neskôr odstúpil, lebo chcel dosiahnuť írsku nezávislosť nenásilne

- rodilo sa takisto aj **socialistické hnutie** - James Larkin, James Connolly

- boj o nezávislosť Írska skončil v roku 1922, bola vyhlásená **Írska republika**

*(Moody - Dějiny Irska, Frank - Irsko; Dejiny sveta zv.6)*

**36. NAJVÝZNAMNEJŠIE KOLONIÁLNE KONFLIKTY KONCOM 19. A ZAČ. 20. STOROČIA**

**BÚRSKE VOJNY**

**1. BÚRSKA VOJNA (1880-1881)**

Bol to ozbrojený konflikt medzi Veľkou Britániou a juhoafrickou búrskou republikou Transvaal . Roku 1877 Británia vyhlásila anexiu Transvaalu. V roku 1880 britská vláda na čele s Williamom Gladstonom opäť odmietla vrátiť Transvaalu samostatnosť. Búri vedení Paulom Krügerom, Petrusom Joubertom a Andrieseom Pretoriom sa po tom rozhodli, že nezávislosť je možné získať iba vo vojne. Napriek tomu, že stáli proti oveľa silnejšej armáde, nepriateľa porazili. Vo februári 1881 Búri zvíťazili v rozhodujúcej bitke pri hore Bajuba, počas ktorej padol veliteľ juhoafrických jednotiek generál George Pomeroy-Collery. V **marci** **1881** bola uzavretá **Pretorijská konvencia**, ktorá položila základy pre krehký mier. Britnánia na jej základe akceptovala búrsku samosprávu.

**2. BÚRSKA VOJNA (1899-1902)**

Južná Afrika bola popri Egypte jedným z kľúčových bodov britskej koloniálnej politiky na

africkom kontinente. Briti chceli vytvoriť britskej koloniálnej ríše až po Egypt

(plán Káhira –Kapské Mesto). Tento plán si po určitom váhaní osvojila i britská vláda (realizoval sa až po porážke Nemecka v I. svetovej vojne a strate jeho kolónií v Afrike). Jeho uskutočneniu stáli v ceste dve samostatné búrske republiky – Transvaal a Oranžský štát a taktiež aj koloniálne prenikanie Nemecka do východnej a juhozápadnej Afriky (dnešná Namíbia), v Togu a Kamerune. Do búrsky republík sa sťahovalo množstvo Britov za vidinou zlata. Tieto republiky boli bohaté na náleziska zlata a diamantov. S postupom času väčšiu časť obyvateľov republík predstavovali britskí prisťahovalci. Vlády sa snažili zastaviť prílev týchto prisťahovalcov, prijatím zákonov, ktoré obmedzovali práva. To sa však nepáčilo Britom, ktorí začali volať po spravodlivosti. Veľká Británia posilnila početnosť britských vojenských jednotiek v južnej Afrike. Obaja prezidenti búrskych republík *(Steynz Oranžska i Krüger z Transvaalu)* si uvedomovali, že prijatie stále ostrejších požiadaviek Britov by viedlo k likvidácii nezávislosti Transvaalu a že politické ciele Veľkej Británie sú v skutočnosti zamerané proti existencii oboch búrskych republík. Prijatie akýchkoľvek ústupkov považovali za zbytočné, pretože by nič nezmenili na konečných cieľoch londýnskej vlády. Britskej vláde predložili ultimátum a dňa 11. októbra 1899 vypovedali Veľkej Británii vojnu. Už od začiatku bojov sa búrske republiky ocitli v medzinárodnej izolácii. Hoci v ***prvej fáze bojov*** **od októbra 1899 do februára 1900** ozbrojené oddiely Búrov získali značné vojenské úspechy a donútili Angličanov k ústupu, po príchode skoro celej armády z Britskej Indie (skoro 100 tisíc vojakov) prešli Briti v ***druhej fáze*** bojov **od februára do septembra 1900** k ofenzíve a podarilo sa im okupovať skoro všetky významné miesta a spoje v oboch búrskych republikách. Krüger odišiel do Európy a Transvaal a Oranžsko boli vyhlásené za britské kolónie. Búrska armáda sa rozpadla a zdalo sa, že vojna sa skončila. Keďže búrski farmári nedokázali viesť proti regulárnej a dobre vycvičenej armáde, zmenili taktiku boja: pod velením skúsených veliteľov *(napríklad Louis Botha, Jan Smus, Christian de Wet, James Hertzog)* vytvárali malé bojové oddiely a formou partizánskeho boja prepadávali britské jednotky, ničili zásobovacie trasy. Briti na ochranu dobytého územia boli nútení sústrediť až 450 tisíc vojakov. Ich veliteľ lord Kitchener, ktorého do južnej Afriky povolali zo Sudánu, nariadil používanie taktiky *„spálenej krajiny“:* jeho vojaci ničili búrske farmy, zabíjali búrsky dobytok, stavali pevnôstky. V snahe donútiť Búrov ku kapitulácii Briti po prvýkrát zriaďovali koncentračné tábory, do ktorých umiestňovali ženy a deti búrskych bojovníkov. V táboroch bol hlad a epidémie. Britmi realizovaná nová taktika vedenia vojny mala za následok smrť viac ako 27 tisíc búrskych žien a detí. Nedostatkom zbraní, potravín a v dôsledku Kitchenerovych opatrení bojová morálka búrskych bojovníkov bola značne oslabená. V máji 1902 sa zvyšok búrskych partizánov rozhodol túto drobnú vojnu ukončiť. Dňa **31. mája 1902 búrski vodcovia podpísali vo *Vercenigingu* mierovú zmluvu**, ktorou uznali britskú zvrchovanosť nad oboma bývalými búrskymi republikami.

Ďalšími konfliktami sú rusko-japonská vojna a 1. Sv. vojna.

***37. Kultúra a veda, umenie na prelome 19.a 20.storočia***

Stabilizácia buržoáznej spoločnosti v Európe a v USA, vyvrcholenie koloniálnej expanzie a rozdelenie zvyšných častí Ázie, Afriky a Oceánie, pokračujúci vývoj industrializácie a vzostup veľkomiest, to všetko ovplyvnilo vývoj teoretického myslenia a celkový kultúrny život na prelome storočí. Aktivita miliónových más obyvateľstva bola neporovnateľne väčšia ako v predchádzajúcich obdobiach, vzniká nový typ publicistiky a žurnalistiky, ktorý je určený pre ďaleko väčší okruh čitateľov. Od konca 19.storočia sa začína pomerne rýchlo rozvíjať film a šport. Obzvlášť významným vo všetkých výrobných odvetviach ako aj pre každodenný život bol rozvoj prírodných vied, najmä fyziky a mnohé technické vynálezy.

***Umenie***

Proti klasickému ponímaniu umeleckej tvorby, ktoré bolo reprezentované predovšetkým realizmom 19.storočia, sa v Európe začínajú postupne vytvárať moderné smery, ktoré sa zložitosť moderného sveta snažili zachytiť novým spôsobom. Tieto myšlienkové a umelecké výboje moderných smerov výrazne ovplyvnili ďalší vývoj svetovej kultúry v 20. storočí.

Kritický realizmus v literatúre vyvrcholil ešte v posledných desaťročiach 19.storočia. Vo Francúzsku sa v 80.rokoch 19.storočia sa najrozšírenejším smerom stáva naturalizmus, ktorý na rozdiel od kritického realizmu nekládol dôraz na okolie, obklopujúce človeka, ale na vnútornú silu postáv. Ďalším smerom v literatúre bol symbolizmus. Popieranie myšlienkových a umeleckých základov realizmu 19.storočia dospelo v 90.rokoch k dekadentným tendenciám, ktoré vyjadrovali nedôveru v ďalší pokrok buržoáznej spoločnosti a v silu človeka vôbec, hlásali koniec morálky a ranný individualizmus. Taktiež románová tvorba na začiatku 20. storočia reagovala na spoločenské zmeny, prostredníctvom románu spisovatelia vyjadrovali aj svoje filozofické, morálne a politické názory. V súvislosti s národno-oslobodzovacími hnutiami národov sa niektoré literárne prúdy aktívne zúčastnili bojov proti národnému a sociálnemu útlaku.

Aj v hudbe dochádza ku formovaniu moderných hudobných smerov, ktoré poskytli základ hudbe 20.storočia. Rozvoj národných škôl súvisí i s romantickou tendenciou čerpať námety zo svojej histórie národov, záujem o príbehy veľkých postáv histórie (národných hrdinov). Inšpirácia umelcov taktiež vychádzala z národného ľudového umenia (piesní a tancov). V rokoch pred prvou svetovou vojnou zahájili svoje pôsobenie významný tvorcovia modernej hudby. Mimoriadne rozšírenie dosiahli ľahšie hudobné žánre ako napr. viedenské valčíky, operety, balety, spoločenské piesne. Do roku 1917 sa odohral definitívny zrod a prvá éra džezovej hudby v USA.

Hlavným strediskom svetového výtvarného umenia, ktoré ovplyvňovalo vkus aj štýl celej Európy ostal Paríž. Najvýznamnejším smerom 70.rokov 19.storočia bol impresionizmus. Behom niekoľkých rokov sa vytvoril rad umeleckých smerov, ktoré odmietali zachytenie len vonkajšieho sveta, ale snažili sa zachytiť zložité vnútorné pocity umelca začiatku 20.storočia. Medzi takéto smery patrili expresionizmus, zdôrazňujúci citovú stránku, príbuzný fauvizmus, kubizmus, vychádzajúci z geometrických tvarov, futurizmus a jeho zdôraznenie technickej civilizácie.

Architektúra poslednej tretiny 19.storočia bola poznamenaná nesúladom medzi novou staviteľskou technikou a povrchnou ekletickou ( netvorivou) štylizáciou budou. Architektúra vychádzala predovšetkým z vkusu oficiálnych kruhov, v mestách a predmestiach sa stavali niekoľko poschodové obytné domy, väčšinou bez umeleckej hodnoty. Na území USA boli vytvorené úplne nové typy železobetónových konštrukcií výškových domov s použitím skla a iných svetlých materiálov, začínajú sa stavať prvé americké mrakodrapy.

Film sa na konci 19. Storočia stal najmladším umeleckým odvetvím. Zárodočné obdobie technických vynálezov prekonal film v roku 1895 zriadením kinematografie v Paríži. Rôzne skupiny aj jednotlivci vo Francúzsku, Británii či USA natáčali reportáže, prírodné snímky, montáže a pod., bez nároku na umeleckú hodnotu. Po roku 1903 nastala éra firmy Pathé, ktorá zaviedla masovú výrobu filmov pre ľudové vrstvy s obrovskými finančnými ziskami, táto firma mala agentúry po celej Európe a aj na iných svetadieloch. Severoamerická filmová produkcia zostala až do roku 1908 pozadu za Európou. Až po kríze 1907-1908 sa podarilo uvoľniť cestu skutočnému filmovému umeniu s vážnymi námetmi. Anonymitu filmových tvorcov nahradila tvorivá individualita režisérov a hercov, krátke snímky boli nahradené dlhými niekedy až celovečernými predstaveniami. Hlavnú zásluhu na tejto zmene mal David W. Griffith, ktorý spojil umelecké aj technické prínosy rôznych filmových škôl a zahájil výstavbu veľkého filmového strediska Hollywoodu na kalifornskom pobreží. Obdobie rozkvetu prežívala filmová komika ( Max Linder, Charlie Chaplin ). Prvá svetová vojna potom znamenala úplnú nadvládu USA vo svetovom fime.

***Veda***

Kľúčové miesto v rozvoji prírodných vied zaznamenala fyzika. V roku 1895 objavil Wilhelm K. Roentgen lúče X, dne známe ako roentgenové lúče. Parížske skúmanie rádioaktívnych látok Pierom a Máriou Curieovými viedla ku poznaniu rádioaktívneho odpadu uránu a ku objaveniu nových prvkov – polónia a rádia. Anglický fyzik Rutherford charakterizoval lúče alfa beta a gama a spolu s Fredericom Soddym predložili v roku 1903 všeobecnú teóriu rádioaktivity. Rutherforfova teória atómu z roku 1911, založená na zistení, že atómy sa skladajú z jadra a elektrónového obalu, zaznamenala najväčší zlom v predstavách o charaktere hmoty od Demokritových dôb. Albert Einstein vypracoval v roku 1905 špeciálnu a v roku 1916 všeobecnú teóriu relativity, podieľal sa na vytvorení kvantovej teórie, ktorej základy položil Max Planck v roku 1900. Všetkými týmito objavmi boli položené základ pre ďalší jadrový výskum. Matematika mala kľúčový význam práve pre nové fyzikálne objavy. V roku 1906 Markov vypracoval všeobecnú teóriu pravdepodobnosti.

Nové objavy vo fyzike veľmi výrazne ovplyvnili aj chémiu, najmä objav rádioaktívneho rozpadu a vznik teórie elektrónov. V roku 1898 boli objavene ďalšie prvky – kryptón, xenón a neón. Tesné spojenie fyziky a chémie znamenalo aj vznik novej vedeckej disciplíny – fyzikálnej chémie. Taktiež vznikli aj ďalšie vedné odbory: geofyzika, meteorológia, klimatológia, astrofyzika a iné. Fyzikálne a chemické metódy sa uplatňovali aj v bioógii, bol rozpracovaný proces fotosyntézy, fyziológie mozgu a pod.

***Technika***

Prírodovedecké objavy ovplyvnili takmer všetky priemyselné odvetvia. Novým energetickým základom sa stala elektrina. Do konca 70. rokov sa používal jednosmerný prúd, ktorého použitie bolo obmedzené. K rozvoji došlo až po zavedení striedavého prúdu, ktorý umožnil transformáciu napätia a hospodárnejší rozvod elektrického prúdu ( Teslov princíp točivého magnetického poľa 1883-1888 ).V roku 1881 boli v Paríži stanovené jednotky na meranie elektrických veličín ( ampér, volt, ohm, watt ). Prvú elektráreň vybudoval Thomas Alva Edison v roku 1882 v New Yorku, v roku 1896 vznikla prvá veľká hydroelektráreň na Niagároch.

Elektrotechnika umožnila prevratné zmeny v oblasti telegrafného spojenia. Prvá telefónna stanica bola zapojená v roku 1877 v USA, prvé diaľkové spojenie medzi New Yorkom a Bostonom sa uskutočnilo v roku 1884. Na objave elektromagnetických vĺn bolo založené bezdrôtové spojenie (rádio), ktoré prvýkrát prakticky vyriešil v roku 1895 Popov. Rozvoj tohto odboru súvisel s konštrukciou diódy ( John A. Fleming 1904 ) a triódy ku zosilneniu kmitu ( Lee De Forest ). V 90.rokoch sa objavujú elektrické lokomotívy, boli vybudované aj prvé nadzemné a podzemné dráhy vo veľkých mestách.

Druhým veľkým pokrokom posledných desaťročí 19.storočia bolo praktické používanie výbušných motorov. Nemecký inžinier Rudolf Diesel vypracoval v rokoch 1893-1897 konštrukciu Dieselovho vznetového motoru, používajúci naftu. V krátkej dobe dosiahli spaľovacie motory veľké rozšírenie v priemysle a v doprave ( V roku 1914 už 2 milióny automobilov). Prvý úspešný let uskutočnili bratia Wrightovci v roku 1903, francúzsky letec Louis Blériot preletel v roku 1909 La Manche. V roku 1905 bola použitá vzducholoď Ferdinanda von Zeppelina, preprava osôb v roku 1910.

V poľnohospodárstve sa na konci 19.storočia rozšírilo používanie umelých minerálnych hnojív. Zavádza sa pásová výroba ( Fordova automobilová továreň 1912 – 1913).

***Šport***

Od sklonku 19. storočia sa šport stáva nerozlučnou súčasťou života vtedajšieho moderného človeka. Individuálne športy ( golf, tenis, kriket, baseball ) boli spravidla bez väčšej účasti obecenstva. Oveľa populárnejšie boli kolektívne športy, predovšetkým futbal. Až do začiatku 20.storočia si prvenstvo bezkonkurenčne držala Británia. V roku 1904 vznikla medzinárodná organizácia FIFA. Koncom 19. Storočia s z Kanady do Európy šíril hokej. V roku 1891 vzniká basketbal ako nový druh športu. V roku 1894 bol založený Medzinárodný olympijský výbor, ktorý obnovil antickú tradíciu olympijských hier ako vrcholného športového zápasenia raz za štyri roky. Prvá olympiáda sa konala v roku 1896 v Aténach, ďalšie dve pri príležitosti svetových výstav v roku 1900 v Paríži a v roku 19004 v St. Louis v USA.

**38.KONZERVATIVIZMUS a LIBERALIZMUS**

- conservare - ustrnutie, lipnutie na starých zásadách, poriadkoch a zvykoch

- slovo konzervativizmus sa k označeniu špecifického politického stanoviska, či špecifickej politickej ideológie začalo používať začiatkom 19.st.

- v roku 1820 sa ním označovala opozícia voči princípom a duchu revolúcie (1789)

- vo Veľkej Británii - slovo „konzervatívny“ nahradilo slovo „toryovský“

- vychádzal z myšlienok Angličana **Edmunda Burka**

- autor pojmu - francúzsky básnik Francois Chateubriand

- tento smer vychádzal z mravných zásad kresťanstva a rešpektoval tradičné ľudské a spoločenské hodnoty

- E. Burke - ostro vystupoval proti revolúciám - každá revolúcia búra tradície, hodnoty a systémy

- odsudzoval aj Francúzsku revolúciu, zdôrazňoval, že človek musí vchádzať z múdrosti predchádzajúcich pokolení a rešpektovať ich

- vo Veľkej Británii - Benjamin Disraeli

- konzervatívna strana, ktorá bola pri moci v rokoch 1805 - 1830 hájila záujmy predovšetkým pozemkových vlastníkov

- snažili sa ochraňovať domácu poľnohospodársku výrobu pred konkurenciou

- na začiatku 19.st. sa uplatňovali aj konzervatívne kruhy v Prusku, Francúzsku, Španielsku

- konzervativizmus a liberalizmus spájal rešpekt k rímskemu právu a k ľudskému životu

- v americkom systéme vlády a politickej kultúre boli hlboko vžité liberálne a pokrokové hodnoty

- hlavné názory konzervativizmu:

* tradícia - obhajoba tradícii, hodnôt, praktických postupov a inštitúcií, ktoré sa prenášali z generácie na generáciu
* nedokonalosť človeka - podľa konzervatívcov sa ľudia obávajú izolácie a nestability, presvedčenie, že jednotlivci túžia po bezpečí viedla konzervatívcov k zdôrazňovaniu významu spoločenského poriadku
* organická spoločnosť - k. zastávali názor, že ľudia sú závislí a vyhľadávajúci bezpečie, zúfalo chcú patriť do spoločnosti a byť v nej zakorenení
* hierarchia a autorita - spoločnosť je od prirodzenosti hierarchická a vyznačuje sa akousi navždy danou sociálnou stupňovitosťou
* majetok - viedli ľudí k sporivosti a podnecovali ich, aby investovali do majetku

**LIBERALIZMUS:**

- z lat. voľnomyšlienkársky

- vyžaduje prirodzené práva človeka

- podstatu liberalizmu načrtli už v 18.st. francúzski ekonómovia - Vincent de Gornay = „nechať veciam voľný priebeh“

- vo Veľkej Británii - Adam Smith, David Ricardo

- názov je odvodený aj od špan*. liberales,* ktorí skoncipovali svoju ústavu r. 1812 v opozícii k tyranskej moci španielskeho panovníka

- od roku 1840 už bol pojem liberalizmu známy po celej Európe

- prvá výrazne liberálna vláda vo Veľkej Británii sa sformovala až v roku 1868, kedy sa funkcie ujal Gladstone

- liberalizmus sa vyvíjal v 2 smeroch: politický a ekonomický

- korene liberalizmu siahajú k politickým teóriám osvietenstva

- princípy osvietenstva sa prvýkrát presadili v priebehu americkej revolúcie a najdôslednejšie sa menil na republikanizmus

- liberáli zdôrazňujú predovšetkým vládu zákonov, individuálnu slobodu, ústavné procedúry, náboženskú toleranciu a všeobecné práva človeka

- v 19.st. kládli veľký dôraz na majetok, kt. považovali za základný zdroj zodpovednej vlády a spoločného občianstva

- hospodársky liberalizmus sa zameriava na voľný obchod a na učenie „laissez faire“, ktoré odmieta úlohu regulovať ekonomický život zásahmi štátu

- zdôrazňuje práv vlastníkov realizovať obchodnú a ekonomickú činnosť bez nepatričných obmedzení

- liberalizmus je považovaný za ideológiu stredných vrstiev v spoločnosti - vrstva medzi majetnými a nemajetnými priemyselnými robotníkmi

- najpresvedčivejší predstavitelia liberalizmu boli Angličania

- v hospodárstve zavŕšili „zásady politickej ekonómie“ Ricarda a Smitha

- v oblasti politickej filozofie zase dominoval John Stuart Mill - obhajuje liberalistickú ekonómiu, ale iba vtedy ak je moc kapitalistických zamestnávateľov vyvážená právami zamestnaneckých odborov

- v eseji „O slobode“ (1859) podáva manifest ľudských práv, ktoré môžu byť obmedzené len vtedy, ak narušujú práva iných

- v práci „Poddanstvo ľudu“ (1864) zasa obhajuje práva žien

- vo Francúzsku v 19.st. sa striedajú obdobia liberalizmu a antiliberalizmu

- Ľudovít XVIII., Ľudovít Filip a následne 3. republika - nestabilita vlád

- r. 1848 znamená sériu katastrof pre liberalizmus - iba jedna monarchia bola zrušená - Francúzsko

- napriek tomu v nasledujúcom období liberálne zásady vlády získavali vo verejnosti čoraz väčšiu podporu

- aj víťazi v roku 1848 pomaly pripúšťali reformy - ľahšie ako stále odolávať tlakom opozície

- národné a konštitučné túžby sa dostávajú do popredia - rozhýbali sa aj autokracie východné ríše

- v Rusku nástupom Alexandra II. - romanovský liberalizmus

- hosp. liberalizmus nie vždy sprevádzal politický protipól

- politický liberalizmus napr. vo Veľkej Británii - v hospodárstve prevládali sympatie ku konzervativizmu

- zo všetkých krajín sa liberalizmu najviac vzpieralo Rusko - snahy o reformy boli vždy následne pochované represiami

**40. Národnooslobodzovacie hnutie v Osmanskej ríši**

Územie Balkánskeho polostrova patrilo pod nadvládu rozľahlej Osmanskej ríše, ktorá sa rozprestierala v Ázii, Afrike a Európe.

Za vlády sultána Abdulhamida II. (1876-1909) ňou otriasala vnútorná kríza, Osmanská ríša bola prezývaná aj „Chorý muž na Bospore“. V rokoch **1908-1909** vypukla **„Mladoturecká revolúcia“**, ktorá bola zameraná proti despotizmu, Mladoturci zvrhli vládu sultána v prospech jeho brata Muhammada V. Rašída. Ich **cieľom** bolo **upevniť Osmanskú ríšu**, chceli **vytvoriť liberálny ústavný štá**t a **odmietali zahraničnú nadvládu**.

Balkánske národy už niekoľko storočí trpeli krutým vymáhaním daní, terorom tureckej vrchnosti a úplnou nerovnosťou medzi vládnucimi moslimami a poddanými kresťanmi. Početné povstania boli krvavo potlačené. Politické a hospodárske oslabenie Osmanskej ríše a najmä záujem európskych mocností ovládnuť toto územie povzbudilo balkánske národy k novej vlne národnooslobodzovacieho hnutia. Pod vplyvom náboženských a kultúrnych konfliktov však bolo hnutie veľmi roztrieštené. V snahe získať pre svoj národ čo najväčšie územie bojovali balkánske národy aj proti sebe navzájom.

Vytýčiť hranice medzi novovznikajúcimi štátmi bolo veľmi ťažké, lebo obyvateľstvo sa počas tureckej nadvlády rôznym spôsobom sťahovalo, premiešavalo a tak nebolo možné vytvoriť štáty na čisto etnickom princípe.

Balkánska otázka bola od druhej polovice 19. storočia. krízovým ohniskom medzinárodnej politiky. Expanzívny tlak európskych veľmocí a snaha balkánskych národov o samostatnosť vyvolávali stále nové napätie. Najsilnejšie európske štáty lákali najmä územné zisky a možnosť preniknúť k strategicky dôležitým miestam najmä k úžinám spájajúcim Európu s Áziou.

Najaktívnejšie bolo Rusko. Svoju politiku ospravedlňovalo pomocou slovanským národom na ceste za slobodou a oslobodením pravoslávnych kresťanov spod moslimskej nadvlády. Jeho hlavným cieľom však bolo posilnenie svojho vplyvu na Balkáne a ukončenie osmanskej nadvlády. Rusko sa najviac angažovalo v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku a v Čiernej Hore. Odporcom ruskej expanzie bola Veľká Británia, ktorá cítila ohrozenie svojich záujmov v Egypte a v Afganistane.

**Srbsko** bolo od roku **1804 autonómne**, od roku **1830** bolo nezávislým aj **Grécke kráľovstvo** a v roku **1861** vytvorili Moldavsko a Valašsko **Rumunské kráľovstvo**.

**Najvýznamnejšie konflikty:**

**Rusko- Turecká vojna 1877-1878**

***Príčina:***

Rusko chcelo obsadiť úžiny Bospor a Dardanely a tým by získalo prístup od Čierneho až po Stredozemné more.

Ruské vojská prenikli až k Carihradu, v roku **1878** bol uzavretý **mier v San Stefane**.

***Výsledok:***

Rusko zvíťazilo - získalo časť Arménska, úžiny Bospor a Dardanely a Južnú Besarábiu, pevnosti Kars, Ardahan, Batumi

Vzniklo Bulharsko

Bosna a Hercegovina mala získať autonómiu

Rakúsko- Uhorsko a Veľká Británia sa postavili proti výsledkom Rusko- Tureckej vojny, preto zvolaný **Berlínsky kongres** **(1878),** iniciátorom jeho zvolania bolo Rakúsko- Uhorsko, hoci formálne ho zvolal nemecký kancelár Otto von Bismarck

**Zastúpenie** - Veľká Británia, Francúzsko, Rakúsko- Uhorsko, Nemecko, Taliansko, osmanská ríša

Kongres prehodnotil San Stefanský mier, ale neriešil národnostnú otázku, znamenal diplomatickú porážku Rusov

**Výsledok:**

Rumunsko, Srbsko, Čierna Hora – samostatné štáty

Veľká Británia – zisk Cypru (vybudovali tam vojenskú základňu)

Bulharsko – poplatné kniežatstvo; muselo platiť poplatky Turecku, tzv. „Malé Bulharsko“

Bosna a Hercegovina – pod okupáciou Rakúsko- Uhorska

Východná Rumélia – stala sa Tureckou provinciou

Rusko – získalo časť Arménska a Južnú Besarábiu, stratilo prístup k Stredozemnému moru

Nemecko sa zblížilo s Rakúsko- Uhorskom, uzavreli Dvojspolok; Nemecko a Rusko sa odcudzili

**Anexia Bosny a Hercegoviny Rakúsko- Uhorskom (1908)**

**Príčina**:

Viedenská vláda sa obávala rozšírenia Mladotureckej revolúcie, čo mohlo viesť k revolučným pohybom

**1909** – Turecko, Rusko a Srbsko uznali túto anexiu

**Balkánske vojny:**

**1. Balkánska vojna 1912-1913**

Srbsko, Grécko, Čierna Hora a Bulharsko vytvorili Balkánsky spolok, namierený proti Turecku

Na stranu Turecka sa pridali Nemecko a Rakúsko- Uhorsko

spor vznikol so súhlasom Veľkej Británie a Francúzska

**Mier v Londýne (1913)**

**Výsledok:**

Bulharsko obsadilo časť európskeho Turecka

Turecko odstúpilo územie od Enos Midiyu – vznikol samostatný Albánsky štát, nezávislý od Turecka

**2. Balkánska vojna 1913**

Namierená proti Bulharsku

Spor o rozdelenie Macedónie – Srbsko a Grécko chcú väčší podiel, s tým nesúhlasilo Bulharsko

Srbsko a Grécko podporuje v ich záujmoch Rumunsko (chce získať Dobrudžu) a Čierna Hora

Osmanská ríša sa tiež postavila proti Bulharsku, pretože chcela získať Drinopol

**Mier v Bukurešti 1913**

**Výsledok:**

Bulharsko porazené, stratilo územia, ktoré získalo v 1. Balkánskej vojne

Rumunsko získalo Dobrudžu

Srbsko a Grécko si rozdelili Macedóniu

**42. Obdobie cisárstva vo Francúzsku**

**SITUÁCIA PRED NAPOLEONOM 3.**

            1799 sa známy Napoleon Bonaparte stal jedným z troch dominujúcich osobností Francúzska. Päť rokov nato, sa stal Bonaparte najvyšším vládcom Francúzska, po revolúcií to nebol kráľ, ale cisár. Francúzsky ľud potreboval konečne silného vodcu, ktorého v Napoleonovi našli, no situácia a životná úroveň nestúpla tak rapídne za Bonapartovej vlády ako za Napoleona III. Bol totiž viac posadnutý vojnami ako Francúzskom. Nakoniec skončil ako mnoho panovníkov: zavraždený. Doteraz sa špekuluje o jeho vrahoch, či to boli Angličania alebo jeho vlastní. Po silnej diktatúrskej vláde nastúpil Ľudovít XVIII. Od jeho vlády sa nedeje celých desať rokov nič prevratného. Roku 1824 Ľudovít zomiera a nastupuje jeho brat Karol X. Karola donúti parlament sa vzdať trónu vďaka jeho neschopnosti. Takže v roku 1830 prichádza ďalší nestabilný panovník Ľudovít Filip, ktorého sa snažili zabiť, no napriek tomu sa udržal na tróne 18 rokov. Ľud má panovníkov dosť a usudzuje, že nepotrebuje jeho podporu. Chcú ďalšiu republiku. Tieto roky neboli pre Francúzov veľmi dobrými a stále očakávajú lepšie časy.

**NAPOLEON 3.**

Stredná a veľká buržoázia sa dala ovplyvniť  a podplatiť budúcim panovníkom Napoleonom III. Po  voľbách, keď Napoleon vďaka podplateniu vyhral s jednoznačným náskokom, nastúpil na čelo krajiny. Napoleon sa stal prezidentom v roku 1848. Náhla zmena nastala, keď sa premotivovaný Napoleon III. ( Ľudovít  Napoleon), v roku 1852, dal vyhlásiť za cisára . Nastalo tvrdé obdobie vlády, no nedržal krajinu na uzde len tak. Obmedzil právomoc parlamentu, ktoré nebolo na škodu. Po konzultácií s parlamentom mal právo rozhodnúť iba sám Napoleon. Plody ovocia tejto dobre premyslenej vlády nenechali na seba dlho čakať. Priemyselná revolúcia sa dostavila v pravú chvíľu, keď celková kvalita života bola na úpadku. Hospodárstvo bolo tiež prechádzalo fázou rozmachu. No netreba zabúdať na Anglicko, najväčšieho protivníka Francúzska. Anglicko bolo neustále o trošku vpred pred Napoleonovou krajinou, či už v hospodárstve alebo životnej úrovni.  I keď Napoleon naplnil svoj najväčší cieľ, stať sa druhou najlepšou krajinou v hospodárstve a životnej úrovni, ktorá za jeho vlády výrazne stúpla.

Mohlo by sa zdať, že ľudia žijúci hlavne v mestách,  kde život bol ľahší, mali by byť  spokojní  a nevyvolávať konflikty, no zdanie klame. Nie všetko je také pekné a ružové, ako krajina prezentuje a chváli samú seba. Anglicko chcelo hospodársky expandovať. Tak sa rozhodli exportovať svoje lacné výrobky do zahraničia, aby dosiahli vysoký dopyt po ich výrobkoch. Tieto výrobky sa  vo Francúzsku  uchytil priam ihneď a kvalitné francúzske a pravdaže aj drahšie výrobky sa prestali predávať. Ako si človek môže domyslieť,  podniky a priemyselné továrne skrachovali a museli, napriek svojej túžbe podnikať ďalej, prepúšťať . V celej krajine sa znížili aj mzdy a zvýšila nezamestnanosť. Ľudia nemali čo jesť, čo obliecť a nenachádzali riešenia iného druhu ako protesty a vzbury. Nedokázali viac jesť túlavé zvieratá , svojich domácich miláčikov, ktorých museli začať zabíjať potom, čo zjedli v Paríži zvieratá z mestskej zoo. Najchudobnejšia vrstva Paríža sa musela dokonca donútiť chytať potkanov z ulice, pri ktorých si nemohli byť istí akú chorobu dostanú. Ľudia, ktorí nestratili prácu nemali napriek tomu lepšie podmienky, pracovali niekedy až neľudských 96 hodín týždenne, čo je 13 hodín každý jeden deň. Táto zúfalá situácia postihla skoro celé Francúzsko, no najvýraznejšie Paríž, o ktorom sa  v tej dobe aj  najviac písalo.

**Ľudovít Napoleon (Bonaparte)** (vlastným menom *(Charles)-Louis-Napoléon Bonaparte*) resp. ako cisár **Napoleon III.** (\* [20. apríl](http://sk.wikipedia.org/wiki/20._apr%C3%ADl) [1808](http://sk.wikipedia.org/wiki/1808) – † [9. január](http://sk.wikipedia.org/wiki/9._janu%C3%A1r)[1873](http://sk.wikipedia.org/wiki/1873)) bol [1848](http://sk.wikipedia.org/wiki/1848)-[1852](http://sk.wikipedia.org/wiki/1852) francúzsky prezident a po štátnom prevrate [1852](http://sk.wikipedia.org/wiki/1852)-[1870](http://sk.wikipedia.org/wiki/1870) francúzsky cisár ([druhé francúzske cisárstvo](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Druh%C3%A9_franc%C3%BAzske_cis%C3%A1rstvo&action=edit&redlink=1)). Zosadený bol v roku 1870 republikánskou revolúciou.

Bol synovcom [Napoleona I. Bonaparte](http://sk.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte), synom holandského kráľa [Ľudovíta Bonaparte](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%BDudov%C3%ADt_Bonaparte&action=edit&redlink=1) a kráľovnej [Hortensie de Beauharnais](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hortensie_de_Beauharnais&action=edit&redlink=1). Po páde vlády francúzskeho kráľa Ľudovíta Filipa Orlean - Bourbon v roku 1848 bol zvolený za prezidenta druhej Francúzskej republiky. V roku 1852 vykonal štátny prevrat a reštauroval francúzske cisárstvo. Po smrti Napoleona II. syna Napoleona I. bol v roku 1852 korunovaný ako francúzsky cisár Napoleon III. Bojoval v [bitke pri Sedane](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Bitka_pri_Sedane_(1870)&action=edit&redlink=1) proti Severonemeckému spolku. Prehral a bol zosadený z trónu. Po porážke Napoleona III. pri Sedane Severonemecký spolok vyhlásil jednotný štát v sídle francúzskych kráľov [Versailles](http://sk.wikipedia.org/wiki/Versailles).

Jeho manželkou bola Eugenia, grófka de Teby, dcéra španielskeho vojvodu z Montija. Mali spolu jedného syna, korunného princa Napoleona Eugena.

## Vláda a politika

Podporoval zjednotenie Talianska pod vedením [Sardínsko-piemontského](http://sk.wikipedia.org/wiki/Sard%C3%ADnske_kr%C3%A1%C4%BEovstvo) kráľa [Viktora Emanuela Savojského](http://sk.wikipedia.org/wiki/Viktor_Emanuel_II.). V roku 1859 porazili jeho vojská rakúsku armádu a dopomohli ku konečnému zjednoteniu Talianskeho kráľovstva. Zasahoval aj do Mexickej politiky. Jeho výprava sa skončila fiaskom a popravou cisára Mexika [Maximiliána Habsburského](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Maximili%C3%A1n_I._(Mexiko)&action=edit&redlink=1). Francúzsky vplyv ohrozovalo [Pruské kráľovstvo](http://sk.wikipedia.org/wiki/Prusko) pod vedením kancelára [von Bismarcka](http://sk.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck) a kráľa[Viliama I.](http://sk.wikipedia.org/wiki/Viliam_I._(Nemecko))

Napoleon III. zmodernizoval Francúzsko. Nechal budovať nové železnice, [hospice](http://sk.wikipedia.org/wiki/Hospic), uskutočnil prestavbu [Paríža](http://sk.wikipedia.org/wiki/Par%C3%AD%C5%BE). Dúfal, že sa mu podarí obnoviť vojnovú slávu Napoleona I. Bol proti zjednoteniu Nemecka pod vedením Pruska. V roku 1870 bola rozpútaná francúzsko-pruská vojna. Táto vojna bola pre Francúzsko veľkou prehrou v rozhodujúcej [bitke pri Sedane](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Bitka_pri_Sedane_(1870)&action=edit&redlink=1). Prusi tu Napoleona III. zajali a o dva dni neskôr ho v Paríži vyhlásili za zosadeného. Nasledoval pád cisárstva a vyhlásenie Tretej republiky.

V roku [1871](http://sk.wikipedia.org/wiki/1871) sa vo francúzskom zámku [Versailles](http://sk.wikipedia.org/wiki/Versailles) konalo slávnostné vyhlásenie zjednoteného Nemecka. Cisárom zjednoteného Nemecka bol korunovaný pruský kráľ [Viliam I.](http://sk.wikipedia.org/wiki/Viliam_I._(Nemecko)).

Napoleon III. s rodinou odišiel do Anglicka, kde mu bol ponúknutý exil. Je pochovaný v cisárskej krypte sv. Michala vo [Farnborough](http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Farnborough&action=edit&redlink=1), v grófstve Hampshire v Anglicku.

**44. Zahraničná politika USA na začiatku 20. storočia do r. 1918**

Po občianskej vojne bola významnou udalosťou pre USA **kúpa Aljašky od Ruska v marci 1867** za 7,2 miliónov dolárov. Ďalšia expanzia smerovala do stredného Pacifiku- mimoriadny záujem mali o súostrovia Samoa a Havaj. Význam mali najmä **Havajské ostrovy**( boli konštitučnou monarchiou) a to z hľadiska pestovania a obchodu s cukrovou trstinou. USA sa snažili o pripojenie Havaja- 4. júla 1894 bola vyhlásená Havajská republika, ktorá mala v ústave zakotvenú klauzulu, ktorá umožňovala pripojenie k USA.

Vývoj dopravy a komunikácií urýchľoval rozvoj obchodu a diplomacie. Mnohí Američania si začínali uvedomovať význam svetových trhov. Spočiatku USA vyvážali poľnohospodárske produkty, teraz stúpla úroveň priemyselných výrobkov natoľko, aby boli na svetovom trhu konkurencie schopné cudzím výrobkom. Američania si však neboli istý v otázkach, či malo rozšírenie trhu viezť aj k rozšíreniu územia, resp. k zasahovaniu do vnútorných záležitostí iných štátov.

**Myšlienky na zámorské dŕžavy** sa chytili poniektorí verejní činitelia- senátori ***Albert Beveridge*** z Indiany, ***Henry Cabot Lodge*** z Massachusetts, ***Theodore Roossevelt***, či kapitán ***Alfred Mahan***, ktorý presadzoval námornú nadvládu a západný imperializmus.

**Španielsko-americká vojna**

USA v rokoch 1898-1899 posilňovali svoj imperializmus. Predmetom záujmu sa stala **Kuba**. Hlavnou zámienkou bolo rozhorčenie nad imperializmom inej krajiny. V priebehu druhej polovice 19. storočia sa Kubánci búrili proti Španielskej nadvláde- ich vzbury boli zakaždým potlačené. Súčasne Američania sústavne investovali do pestovania cukrovej trstiny a ťažby na Kube. Americký obchod s Kubou ďaleko prevyšoval španielsky obchod. Čoraz viac Američanov sa prikláňalo k myšlienke kubánskej nezávislosti.

V ďalších vzburách Kubáncov začali v ich odboj podporovať Američania. Vzbúrenci postupovali spôsobom partizánskej vojny, ktorá poškodzovala hospodárske záujmy Španielska. V novembri 1897 Španielsko navrhlo Kube autonómiu výmenou za mier- Kubánci uvedomujúci si rast svojej moci odmietli. Španielsko nebolo schopné vojnu ukončiť, ale nechcelo sa Kuby vzdať.

**15. februára 1898** vybuchla v havanskom prístave **americká vojnová loď** *Maine* a potopila sa spolu s 260 mužmi. Vojnová nálada Američanov proti Španielsku si žiadala nejaký čin, hoci nie je jasné čo sa tam v skutočnosti stalo. Najviac sa **provojensky aktivizoval** ***Roosevelt***, zato ***prezident McKinley*** **nemal záujem o vojnu so Španielskom**. Odpor Američanov voči Španielom podnecovali aj americké noviny *New York Journal*.

Španielska vláda vycítila narastajúcu vojenskú náladu USA a začiatkom apríla 1898 vyhlásila jednostranné prímerie v ktorom by Kuba získala autonómnu vládu a otázku Maine by podstúpili rozhodcovskému súdu. Správa prišla pozde. ***McKinley*** už zaslal Kongresu svoje vojenské posolstvo. **22. apríla** ***prezident McKinley*** **vyhlásil blokádu Kuby**, čo bol podľa medzinárodného práva vojenský akt. Miesto ultimáta **vyhlásila španielska vláda 24. apríla vojnu.** Kongres, ktorý chcel byť prvý následne vyhlásil **vojnu s platnosťou od 21. apríla 1898.**

**Vojna trvala 4 mesiace**. Víťazstvo USA znamenalo koniec kedysi mocnej španielskej ríše Nového sveta. USA sa podieľali na ukončení kubánskeho povstania, čím zachránili mnoho životov, ale zároveň sa tým zaplietli do ďalšieho povstania proti Španielsku- na Filipínach.

***Roosevelt*** sa zameral na **Filipíny**. V apríly 1898 ***Dewey*** **vyslobodil Manilu** na Filipínach spod španielskej nadvlády.

Hoci USA nemali dobre vycvičené, ani početné vojsko, Španielsko na tom bolo ešte horšie. Cvičením amerického vojska sa priamo zaoberal aj ***Roosevelt***, ktorému mimoriadne záležalo na úspešnej vojne proti Španielsku.

Po niekoľkých pozemných aj námorných ťaženiach a dvoch týždňoch vyjednávania podpísali vyjednávači za USA a Španielsko **12. augusta 1898 prímerie**. Mierová zmluva výslovne uvádzala, že **Španielsko sa vzdá Kuby, Spojené štáty si pripoja Portoriko a obsadia mesto, zátoku a prístav v Manile s možnosťou zabratia celých Filipín.** Záujem o Filipíny plynul aj z možnosti obchodovania s Áziou aj z možnosti šírenia kresťanstva. **10. decembra 1898 podpísali USA a Španielsko parížsku mierovú zmluvu.**

Uprostred vojny sa vláda USA rozhodla **pripojiť Havaj**, podobne ako Texas, na základe **spoločnej rezolúcie Kongresu**- schválili ju **7. júla 1898.**

Proti Američanom **povstali Filipínčania** (1899)- ovládli skoro všetky ostrovy okrem Manily. Malú vojnu trvajúcu do roku 1902 sprevádzali na oboch stranách masakry a mučenie.

Nie všetci Američania súhlasili s americkým imperializmom a zaberaním nových území- v októbri 1899 vznikla *Americká protiimperialistická liga*. Jej členmi bola najmä staršia generácia. Kritika pre zástancov expanzie nič neznamenala.

**Správa území:**

* Zákon o vláde na Filipínach schválený Kongresom 1. júla 1902 označil Filipíny za nepridružené územie a ich obyvateľov za občanov Filipín. Výnosom Kongresu sa stal **guvernérom Filipín** sudca ***Wiliam Howard Taft***. Nezávislosť získali 4. júla 1946.
* Portoriko: civilná vláda a obyvatelia sa stali občanmi Portorika- americké občianstvo získali až v roku 1917. 1952 získalo Portoriko jedinečný štatút pridruženej republiky s vlastnou ústavou a volenými predstaviteľmi. Môže meniť svoju ústavu, ale nesmie byť v rozpore s ústavou USA.
* Kuba získala nezávislosť, hoci v mnohých veciach ju **USA obmedzovali**. USA vyzvali Kubu aby im predala, alebo prenajala pôdu pre stavbu námorných, alebo zásobovacích staníc- vďaka tomu bola vybudovaná americká námorná základňa v zátoke Guantanamo, ktorá existuje dodnes.

**Súperenie o nadvládu na Ďalekom východe**

Slabosť Číny sa ukázala v čínsko-japonskej vojne (1894-1895), čo viedlo Rusko, Anglicko, Francúzsko a Nemecko, aby obnovili **zápas o ,,sféry vplyvu**“. Rozdelenie Číny medzi európske mocnosti a s tým súvisiace zavedenie ciel narúšalo záujmy americko-čínskeho obchodu.

Ciel a obchodných prekážok sa obávali aj Briti, preto v roku 1899 navrhli USA pripojenie k ich úsiliu o zachovanie čínskej obchodnej a územnej celistvosti. USA zastali jednostrannú politiku- zachovanie celistvosti Číny a jej otvoreného trhu, bez miešania sa tam, kde už skôr Briti navrhli spoločný postup= nazýva sa to **politika otvorených dverí** (autor ***Hay***)

**Nástup Roosevelta**

6. septembra 1901 amerického prezidenta ***McKinleyho*** zastrelil fanatický anarchista ***Leon Czolgosz***. Do Bieleho domu postúpil ***Theodore Roosevelt***.

Po španielsko-americkej vojne sa USA angažovali v karibskej oblasti viac než kedy pred tým. **Snaha o výstavbu Panamského prieplavu**- americký projekt schválila Británia v novembri 1901. (O prieplav sa už neúspešne pokúšala francúzska spoločnosť v rokoch 1881-1887- navrhli USA odpredaj svojich práv.) USA začali vyjednávať s **Kolumbiou**, nakoľko Panama bola nedobrovoľnou provinciou Kolumbie. Po neúspešných rokovaniach pomohli Americké loďstvo napomohlo **povstaniu Panamcov**. USA uznali **nezávislosť Panamy v novembri 1903.** Za 10miliónov na ruku (Kolumbia požadovala 25miliónov, na čom stroskotali jednania) a ročný nájom 250 000 dolárov získali USA ,,trvalé užívanie, obsadenie a riadenie“ pásma.

**USA si znepriatelili Kolumbiu** a vzájomné napäté vzťahy sa upokojili až keď Kolumbia dostala svojich 25 miliónov po tom čo USA prejavili záujem o jej naftu. **Prieplav bol otvorený 15. augusta 1914.**

**Rooseveltov dodatok**

Zámienkou USA na intervenciu do karibskej oblasti bola snaha donútiť dlžníkov zaplatiť zahraničné dlhy. Pri riešení dlhov Dominikánskej republiky podal vo výročnej správe Kongresu (1904) návrh neskôr označovaný ako **Rooseveltov dodatok k Monreovej doktríne**=> aj keď Monreova doktrína vítala zásahy Európy v tejto oblasti, USA boli oprávnené zasahovať ako prvé, aby predišli eventuálnym cudzím akciám. Navrhol aby USA mohli vo svojich záujmových oblastiach vykonávať akýsi **medzinárodný policajný dozor**- vzájomnou dohodou s Dominikánskou republikou v roku 1905 to bolo uvedené do praxe (USA mali právo stanoviť vyberača colných poplatkov, ktorý mal časť príjmu použiť na platenie dlhu).

**USA a Japonsko**

Prezident ***Roosevelt*** súhlasil s návrhom Japoncov na sprostredkovanie prímeria- **mierová konferencia v Portsmouth v New Hampshire** (Portsmouthská zmluva podpísaná 5. septembra 1905).

**Obavy z Japonska** a vzájomná nedôvera viedli k **uzavretiu vzájomných dohôd** (1905- USA súhlasili s japonskou nadvládou v Kórei, Japonsko sa vzdalo všetkých zámerov na Filipínach; 1908- uznali status quo, zaviazali sa rešpektovať majetok druhej strany, podčiarkli význam politiky otvorených dverí tým že budú podporovať nezávislosť a nedotknuteľnosť Číny a zásadu rovnosti prístupu k čínskemu obchodu a priemyslu). Rasová nenávisť na západnom pobreží USA, viedla k uzavretiu ďalšej dohody na základe ktorej sa znížil príliv japonských prisťahovalcov do USA a zmiernila protirasové nálady.

**USA a Európa**

V Maroku bojovali o vplyv Nemci a Francúzi. ***Roosevelt*** sa snažil zabrániť vypuknutiu konfliktu- sprostredkoval **medzinárodnú konferenciu v Algecirase**. Protokol z Algericasu (7. apríl 1906) potvrdzoval nezávislosť Maroka a tam zaručoval slobodný obchod. V roku 1906 dostal ***Roosevelt*** **za svoje dielo v Portsmouthte a Algecirase Nobelovu cenu mieru**.

**Vstup USA medzi veľmoci**

V decembri 1907 poslal ***Roosevelt*** americké loďstvo, ktoré bolo druhé najmocnejšie po britskej flotile, na oslavnú cestu okolo sveta. Bola to prvá **prehliadka americkej námornej sily v Pacifiku** a mnohí sa obávali reakcie Japonska, kvôli ktorému ***Roosevelt*** celé divadlo usporiadal- napriek obavám ich v Japonsku vrúcne privítali. Loďstvo sa vrátilo do USA vo februári 1909 na konci Rooseveltovho prezidentského obdobia.

**4. marca 1909 sa prezidentom USA stal *William Howard Taft*- do 4. marca 1913, kedy nastúpil *Woodrow Wilson*.**

**Intervencia v Mexiku**

***Wilson*** sa začiatkom roku 1914 **zamiešal do prevratu v Mexiku**- moc v Mexiku uchvátil ***generál Huerta*** už vo februári 1913. 21. apríla 1914 sa americkí vojaci vylodili a **obsadili mesto Veracruz**. Americká okupácia sa stretla s nevôľou Mexičanov na čele s ***generálom Huertom***. Uzmierenie sa snažila sprostredkovať skupina ABC=> Argentína, Brazília a Chile- ***Wilson*** ich návrh prijal. ***Huerta*** musel pustiť úrad, Američania odišli z Verazruzu a USA spolu s niekoľkými latinskoamerickými vládami uznali za mexického ***prezidenta Carranzu***.

V Mexiku začal o moc s ***prezidentom Carranazom*** súperiť jeho prvý ***generál Villou***. ***Wilson*** sa rozhodol podporiť ***Villoua***, čo sa ukázalo ako kolosálny omyl. Wilsonova administratíva po tom prešla k prísnej neutralite, a ***Wilson*** zastával nezasahovanie vonkajších síl do mexických záležitostí- za toto si ***Wilson*** vyslúžil mnoho kritiky (najskôr intervencia, teraz neutralita). Aj vďaka kritike sa rozhodol de facto uznať za vodcu mexického národa ***Carranazu. Villou*** im to oplatil viacerými atentátmi, pri ktorých prišli o život americkí občania.

Za súhlasu ***Carranazu*** vyslal ***Wilson*** 11 000 vojakov do Mexika na dolapenie ***Villoua***- nepodarilo sa im to. ***Carranaza*** presadil v roku 1917 novú liberálnu ústavu. K usporiadaniu pomerov v Mexiku došlo skôr napriek Wilsonovým aktivitám, než vďaka nim.

**Problémy v karibskej oblasti**

Intervencia ***prezidenta Tafta*** sa začala nazývať aj **politikou ,,dolárovej diplomacie**“ – uplatnil ju v Číne a hlavne Latinskej Amerike, de to šlo jednoduchšie. Išlo o povzbudenie amerických bankárov, aby pomohli podporiť finančnú situáciu vratkých karibských vlád. Keď nikaragujský prezident požiadal v roku 1912 o pomoc pri potlačení nepokojov, vstúpila do zeme americká námorná pechota. Napomohla dosadiť amerického vyberača ciel, ktorý vláde určil mesačný príjem financií vymeraný komisiou zloženou z 2 Američanov a 1 Nikaragujca.

Jedným z krokov Wilsonovho idealizmu v zahraničnej politike bolo ustúpenie od dolárovej diplomacie. Napriek tomu ponechal v Nikarague námornú pechotu, ďalšiu vyslal kvôli nepokojom na Haiti a do Dominikánskej republiky. Podporilo to nevraživosť voči yankeeskemu imperializmu v tejto oblasti.

**USA a prvá svetová vojna**

Amerika bola tak zabratá riešením problémov v Mexiku a Strednej Amerike že pre nich vypuknutie vojny v Európe bolo ako ,,blesk z jasného neba“. Počiatočnou reakciou preto bolo prekvapenie a radosť že medzi búrlivou Európou a Spojenými štátmi leží oceán. V auguste ***Wilson*** vyzval americký ľud aby **zachovali neutralitu** v myšlienkach aj činoch- čo sa dalo len ťažko uplatniť, hlavne pre veľkí počet európskych prisťahovalcov v USA, ktorí pochopiteľne prejavovali sympatie európskej krajine pôvodu- 13 miliónov ľudí z vojnových krajín (najpočetnejší boli Nemci a Íri). Americkí starousadlíci sympatizovali z Dohodou. Vysokí americkí vládni činitelia boli od samého začiatku orientovaní probritsky. V Nemeckom militarizme videli potenciálne nebezpečenstvo aj pre USA. Na začiatku vojny prerušili Briti priamy telegrafný kábel z Nemecka, preto takmer všetky správy z boja museli prichádzať cez Londýn.

Vojna najskôr vyvolala pokles vývozu, následne na jar 1915začali masovo od USA nakupovať krajiny Dohody. **Hoci USA vyhlásili neutralitu, začali poskytovať štátom Dohody pôžičky na podporu obchodu**- pred vstupom USA do vojny vyplatili krajinám Dohody americkí investori 2 miliardy dolárov, kým Nemecku len 27 miliónov dolárov. Obchodovanie s ,,nepriateľom“ prinieslo negatívnu reakciu zo strany **Britov**, ktorý sa začali všemožne snažiť **obmedziť námorný obchod iných štátov** (prehľadávanie lodí, zabavovanie nákladu...).

4.februára 1915 reagovala **nemecká vláda** na ,,nezákonnú“ britskú blokádu **vyhlásením vojenskej zóny okolo Britských ostrovov-** nepriateľské lode v týchto vodách sa vystavujú nebezpečenstvu, že budú potopené ponorkami. Nebezpečenstvo hrozilo aj neutrálnym lodiam (keďže Briti sa ľstivo plavili aj pod neutrálnymi vlajkami). Vyvolalo to veľkú vlnu protestu v USA.

28. marca 1915 sa utopil jeden Američan, keď Nemci potopili v Írskom mori britský parník. V máji šla ku dnu americká cisternová loď- zomreli dvaja ľudia. **7. mája 1915 nemecká ponorka potopila majestátny britský parník** *Lusitania*. Než loď vyplávala z New Yorku do Liverpoolu, varovalo nemecké zastupiteľstvo prostredníctvom americkej tlače pred plavbou do vojenskej zóny. Napriek tomu bolo medzi 1198 nezvestnými 128 Američanov.

**Americká verejnosť bola pobúrená**. ***Wilson*** sa **postavil proti vojne**. Nemecká vláda sa usilovala upokojiť situáciu- nemecký veľvyslanec si vyžiadal z Berlína **uistenie na ochranu civilistov a civilných lodí.**

Uvedené incidenty vyvolali **potrebu silnejšej americkej armády a námorníctva** v radoch zástancov pripravenosti- do ich čela sa postavil ***Theodore Roosevelt***. Proti tomu sa stavala silná **skupina odporcov vojny**, do ktorej patrili aj viacerí poprední činitelia (***Bryan, La Follete)***. Prezident Wilson napokon schválil rozšírenie armády. Zástancovia mieru museli ustúpiť a preto presadili aspoň aby bremeno rozširovania armády finančne niesli tí majetnejší, ktorí boli za toto úsilie podľa nich zodpovední=> dvojnásobná základná daň z príjmu z 1 na 2%, nové dane z bohatstva.

V roku **1916 prebehli v USA voľby**. **Zvíťazili** opäť **demokrati na čele s *Wilsonom*** aj za pomoci jeho sloganu: ,,Ušetril nás vojny“. Hneď po voľbách plánoval a konal ***Wilson*** ďalšie kroky pre dosiahnutie mieru a to rokovaním s bojujúcimi štátmi. V prejave k Senátu 22. januára 1917 presadzoval ***Wilson*** právo Spojených štátov podieľať sa na budovaní základov trvalého mieru- mal to byť mier medzi rovnými, bez víťazstva. Presne dva týždne pred jeho prejavom sa **nemeckí vodcovia rozhodli pre neobmedzenú ponorkovú vojnu.**

31. januára 1917 oznámilo Nemecko svoju taktiku platnú od nasledujúceho dňa: všetky plavidlá vo vojenskej zóne, či už neutrálne, alebo patriace niektorej z vojnových strán, budú bez varovania potopené.“ 3. februára 1917 USA prerušili diplomatické styky s nemeckou vládou. ***Wilson*** neveril že Nemci skutočne uskutočnia čo vyhlásili- až keď tak urobia uskutoční opatrenia na ochranu. Otvorené akcie nastali v marci 1917 kedy nemecké ponorky potopili 5 amerických obchodných lodí.

**20. marca 1917 Wilsonov kabinet jednomyseľne schválil vyhlásenie vojny.** **Uznesenie o vojnovom stave** schválil Senát 4. apríla 1917 pomerom hlasov 82 ku 6, Snemovňa reprezentantov súhlasila pomerom 373 ku 50 a ***Wilson*** toto zákonné opatrenie **podpísal 6. apríla, na Veľký piatok.**

V priebehu prvého mesiaca prišla do USA francúzska a britská misia. Kongres už zákonom 24. apríla zdvihol štátny dlh o 5 miliárd dolárov v tzv. **dlhopisoch slobody,** z ktorých 3 miliardy mohli byť zapožičané spojeneckým mocnostiam. USA boli ochotné poskytnúť námornú podporu, úvery, zásoby a muníciu. Účastníci misie trvali na tom aby USA vyslali aspoň nejakú armádu- požadovaný počet vojakov sa ukázalo nevyhnutné zvýšiť na 1 milión do jari 1918- Wilson to prisľúbil. Keď USA do vojny vstupovali mali okolo 379 000 mužov pravidelnej armády aj národnej gardy dokopy, na konci vojny to bolo 3,7 miliónov.

V priebehu vojny prešli Atlantikom asi 2 milióny mužov z ktorých sa v boji ocitlo asi 1,4 milióna.

**Vytváranie nových vojenských úradov**- Rada národnej obrany, Rada Spojených štátov pre námornú dopravu, Potravinová správa, Palivová správa, najväčší význam mala **Rada vojenského priemyslu** (ustanovená v júli 917)- doslova diktátorskú vládu nad ekonomikou zveril ***Wilson*** v jej čele postavenému ***Bernardovi Baruchovi***.

Do konca roku 1917, kedy sa Spojenci dostali do zúfalého postavenia, zohrávali americké jednotky v bojoch len symbolickú úlohu. K **obratu na západnom fronte došlo 15. júla 1918 počas druhej bitky na Marne.** Vojenskú silu Dohody v tomto čase tvorili prevažne americkí vojaci a zaslúžili sa o viaceré ofenzívy.

Najväčšia americká bojová akcia prebehla v **septembri 1918 počas másko-argónskej ofenzívy,** kedy boli americké divízie využité na energický výpad smerom na žel**ezničný uzol v Sedane,** ktorý zásoboval celý nemecký front. Americké straty pri nej dosiahli počtu 117 000 vrátane 26 000 mŕtvych. Bitka pokračovala celý október a začiatkom novembra. Prvý novembrový týždeň prenikli Američania do okrajových častí Sedanu a prerušili železnicu. Po celej dĺžke frontu od Sedanu po Flámsko boli Nemci na ústupe. **Amerika sa stala vo vojne rozhodujúcou silou.**

Na konci vojny Dohoda ani ústredné mocnosti otvorene **neuviedli čoho chcú vojnou dosiahnuť,** hoci ich k tomu ***Wilson*** **nabádal**. Za pomoci odborníkov koncipoval ***Wilson*** prehlásenie, ktoré obsahovalo **14 bodov**. 8. januára 1918 ich predložil Kongresu.

**Intervencia v Rusku**- pri vypuknutí revolúcie červených pod vedením Lenina, poslalo na pomoc bielym kontrarevolucionárom 14 spojeneckých štátov svoje armády- medzi nimi bolo okolo 8 000 Američanov, ktorý v Rusku zotrvali do apríla 1920.Napriek tomu vyhrali boľševici a preto sa Rusi nezúčastnili mierového vyrovnania (pred tým s Nemeckom uzavreli separátny mier). ***Lenin*** a Sovieti Západu nikdy neodpustili pokusy o zmarenie revolúcie.

**11. novembra 1918 bolo o 5 hodine ráno v železničnom vagóne v Compiègnskom lese podpísané prímerie, ktoré ukončilo nepriateľstvo**. Nemci sa zaviazali vypratať okupované územia, stiahnuť svoje vojská za Rýn a vydať námorníctvo, vybavenie železníc a ďalší materiál. Dostalo sa im uistenia, že mierová konferencia sa bude opierať o 14 bodov. **Parížska mierová konferencia sa zišla 18. januára 1919** a trvala takmer 6 mesiacov- nikdy sa žiaden prezident tak dlho nezdržiaval mimo zem USA (vrátil sa 8. júla 1919).