Suport de curs istorie clasa a X-a

Civilizația și cultura modernă

Iluminismul se caracterizează prin:

* transformarea societății cu ajutorul rațiunii (iluminarea oamenilor prin dezvoltarea învățământului, științei și culturii)
* criticarea regimului absolutist („Vechiul Regim„ din Franța) și a bisericii
* susține teoria dreptului natural (egalitatea în drepturi a oamenilor la naștere)
* libertatea cuvântului și a conștiinței (politică, religioasă, filosofică, etc.)
* egalitatea în fața legii
* susține spiritul de inițiativă și progres (reprezentat de burghezie),

este reprezentat de:

* Voltaire („Scrisori filosofice”) – critică abuzurile monarhilor absoluți (a promovat absolutismul luminat) și ale bisericii;
* Montesquieu („Despre spiritul legilor”) – critică monarhia absolută și susține principiul separării puterilor în stat;
* Jean Jacques Rousseau („Contractul social”) – susține ideea că orice formă de organizare politică se bazează pe contractul dintre guvernați și guvernanți (între popor și conducător); a promovat egalitatea dintre oameni;
* Denis Diderot a coordonat apariției Enciclopediei („Dicționarul rațional al științelor, artelor și meseriilor”) având colaboratori precum D’Alembert și d‘Holbach

fiind răspândit

* în saloane de lectură, cafenele literare, cluburi politice se citeau opere filosofice și se dezbăteau problemele societății;
* tiparul, presa, broșurile, au contribuit la difuzarea ideilor iluministe și formarea opiniei publice;
* folosirea limbii franceze de către elitele europene a favorizat răspândirea ideilor iluministe în toată Europa și America

Absolutismul luminat (formă de guvernare prin care monarhul își păstrează puterea absolută, dar este preocupat de modernizarea și reformarea societății) este reprezentat de:

Frederic al II-lea cel Mare (1740-1786)

 - a luat masuri pentru centralizarea statului prusac;

 - a facut din Prusia o mare putere europeana;

 - a protejat Academia din Berlin;

 - 1763 - a organizat sistemul de invatamant de 7 ani;

 -a limitat taxele la 40% din venituri;

 - 1748 - a introdus Codul de Justitie care garanta egalitatea cetatenilor in fata legii, drepturile civile etc.

Iosif al II-lea (1780-1790) - imparat al Austrei

 - 1781 - a dat Edictul de Toleranta prin care acorda liberate si egalitate religioasa;

 - a secularizat averile manastirilor si a transformat preotii in functionari ai statului;

 - a desfiintat autonomiile locale si a infaptuit o reforma administrativa care viza impartirea teritoriului in circumscriptii, conduse de functionari fideli imparatului, si crearea unei administratii centralizate;

 - 1784 - limba germana a devenit limba oficiala a statului, iar invatamantul obligatoriu.

 În Transilvania, Iluminismul s-a manifestat în cadrul curentului numit *Şcoala Ardeleană* (reprezentanţi: Gheorghe Șincai, Petru Maior, Samuil Micu etc.).

În Moldova şi în Ţara Românească, reforme iluministe au introdus unii domni fanarioți, precum Constantin Mavrocordat, care a eliberat ţăranii dependenţi, a modernizat administraţia, etc.

Iluminismul a stat la baza organizării societăţii moderne, iar ideile sale au fost afirmate în documentele revoluțiilor americană şi franceză, din secolul al XVIII-lea.

Revoluția industrială

Revoluția industrială - este un proces (istoric) de înlocuire a muncii manuale cu cea a mașinilor și a manufacturilor cu fabricile. Apare în secolul XVIII, în Anglia numită „Atelierul lumii”(din cauza numărului mare de manufacturi textile). În 1765,inginerul mecanic scoțian James Watt a inventat motorul cu aburi,care a fost perfecționat până în 1784. Utilizarea forței mașinilor a dus la:

* + înlocuirea manufacturilor cu fabricile
	+ dezvoltarea industriei
	+ progrese în știință și tehnică

Din Anglia,revoluția industrială s-a extins în Europa și America.

Revoluția în agricultură

* au apărut mașinile agricole (secerătoarea, semănătoarea mecanică)
* au fost extinse noi culturi agricole (cartof, porumb)

Revoluția în transporturi

* 1807 Robert Fulton a construit primul vapor cu motor cu aburi
* locomotiva cu aburi
* primele Căi Ferate pentru trenuri de pasageri și mărfuri

Pe plan social

* s-au dezvoltat orașele
* creștere demografică
* mulți țărani au luat drumul orașelor pentru un trai mai bun
* condițiile de muncă foarte grele.

Statul și relațiile externe în secolul XVIII

Revoluția glorioasă

 Cauzele razboiului civil din Anglitensiunile dintre rege Carol I Stuart si Parlament;

 - politica religioasa a regelui.

- Participanti

 - Parlamentul sustinut de burghezie, noua nobilime si orase;

 - Regele sprijinit de Biserica Anglicana si nobilime.

- Desfasurare;

 - Armata Noului Model, condusa de Oliver Cromwell a obtinut victorii la Marston-Moore(1644), Naseby(1645) si Preston (1648)

Republica

Restaurația

1649 - regele Carol I Stuart este decapitat

- este instaurata Republica sub conducerea lui Cromwell:

 - sunt ocupate Scotia si Irlanda

 - 1651- Actul de Navigatie

 - 1653-1658 – Protectoaratul

Carol al II-lea Stuart (1660-1685)

 - 1679- "Habeas Corpus Act"

 - apar conflicte legate de desemnarea lui Iacob, fratele regelui, ca mostenitor al tronului.

Iacob al II-lea (1685-1688) - detronat de o coalitie

Revoluția glorioasă

- este incoronat Wilhem de Orania(1689-1702

- se introduce regimul parlamentar:

 -Declaratia Drepturilor (1689)

 - Triennal Act (1694)

 - Act of Settlement (1700)

- apar partidele politice

- 1707- Marea Britanie

- 1801 - Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei

Contituirea SUA

Situaţia coloniilor engleze din America de Nord-situația:

* 1. socială (structura):
* coloniști:
* irlandezi
* englezi
* amerindieni→împinși spre vest
* sclavi negri
	1. politică:
* existau 13 colonii:
* proprietăți regale engleze
* locuitorii:
* migranți:
* politici
* persecutați religios în țara de origine
* cetățeni englezi
* plăteau impozite Angliei
* întruniți în organizații secrete („Fii*”, „*Fiicele libertății*”*)→boicotarea mărfurilor englezești
* adunarea generală avea două camere:
* superioară-numită de guvernator
* inferioară-aleasă de coloniști
* guvernatorul:
* numit direct de rege
* administatorul central al coloniilor
* formau adunările compuse din coloniști
* în Parlamentul de la Londra:
* coloniștii nu erau reprezentați
* se decideau relațiile economice metropolă-colonii
* adopta măsuri restrictive-legi care frânau dezvoltarea economică a coloniilor:
* stabilirea de mari taxe pentru produsele englezești:
* 1764-legea:
* *zahărului* (*Sugar Act*)
* *circulației monetare*-obligativitatea operațiilor financiare doar în lire englezești
* 1765-legea:
* *timbrului* (*Stamp Act*)
* 24 martie-legea încartiruirii (*Quartering Act*)
* declarația Parlamentului prin care legile adoptate de el, sunt valabile în coloniile sale
* actele de navigație-menținerea monopolului comercial englez asupra mărfurilor coloniștilor→transportate doar de nave englezești
* limitarea unor ramuri industriale←mărfuri provenite din metropolă
* coloniile de țărm, apropiate de Anglia, toate controlate de ea
	1. economică:
* în:
* nord-mica proprietate
* sud-marea proprietate
* coloniile se autoadministrau
* politica economico-fiscală, împiedica dezvoltarea economiei, prin:
* taxe
* interdicţii

Începutul rezistenței antibritanice (englezești). Războiul de independenţă

Cauze

* Pierderea Canadei de către Franța prin tratatul de la Paris (dispariția iniamicului comun)→contradicții dintre colonii și metropolă:
* financiară
* economică
* măsurile metropolei Anglia, blocau independența economică a coloniilor
* exploatarea economică de Anglia a coloniilor
* dorința coloniștilor de emancipare colonială
* fiscalitate excesivă:
* creșterea taxelor vamale pentru produsele englezești:
* zahăr
* hârtie
* plumb
* ceai
* sticlă
* legea timbrului (1765)→redactarea actelor pe hârtie timbrată←nou impozit
* monopolul comercial al companiilor engleze
* interzisă colonizarea ținuturilor din Vestul Munților Alleghany
* promovarea politicilor coloniale în contrast cu liberalismul din Anglia→nemulțumirea burgheziei americane implicată în comerțul cu melasă în Antilele franceze↔contradicții politice
* necesitatea protejării coloniilor-staționarea permanentă a armatelor regale engleze
* schimbările pe termen lung
* dezvoltarea autoadministrării locale datorită marii distanțe de centrul de comandă
* răspândirea ideilor iluministe
* creșterea nivelului de cultură a populației

Între 1757-1763, războiul de 7 ani dintre Franța și Anglia, prima pierde Louisiana, Canada.

|  |
| --- |
| RĂZBOIUL DE INDEPENDENȚĂCauze:* lipsa autoguvernării
* nereprezentarea
* monopolurile coroanei britanice
* concurență coemrcială neloială
* abuzuri ale:
* administrației
* armatei

Lideri ai rebelilor:* Samuel Adams
* John Hanock
 |
| 1. aprilie 1775
 | Prima ciocnire dintre coloniști (armată neprofesionistă)[[1]](#footnote-1) și englezi (armată profesionistă), la Lexington (fortul Concord):* tensionarea relațiilor colonii-metropolă
* declanșarea războiului de independență
 |
| Divizarea coloniștilor (pe parcursul conflictului) în două tabere:* patrioții:
* fermieri
* plantatorii din Sud
* burghezia națională
* populația de rând
* loialiștii:
* aristocrația funciară
* funcționari administrativi coloniali
* negustori:
* interesați de comerțul cu metropola
* care dețineau monopoluri
 |
| Mai 1775 | * al doilea Congres continental
* organizarea armatei coloniștilor, conduși de George Washington (moșier din Virginia)
 |
| Iunie 1775 | Prima confruntare dintre coloniști și englezi, la Bunker Hill, lângă Boston←primii câștigă. |
| Ianuarie 1776 | Publicația *Bunul simț*, a lui Thomas Payne-principalul instrument de propagandă-demersuri:* îi ataca pe:
* miniștrii englezi
* regele George al III-lea (25 octombrie 1760 – 29 ianuarie 1820)
* argumenta necesitatea independenței coloniilor
 |
| 17 martie 1776 | Cucerit orașul Boston.  |
| 6 mai 1776 | Virginia-independentă:* exemplu pentru colonii
* Richard Henry Lee (reprezentantul ei), propune Congresului General Continental separarea de matropola Anglia.
 |
| 10 mai 1776 | Al doilea Congres General Continental, la Philadelphia.  |
| 4 iulie 1776 | Adoptarea de către al treilea Congres a *Declarației de independență* de colonii americane:* elaborată de o comisie specială
* autor Thomas Jefferson
* caracter (inspirație) iluminist
* semnificație universală
* consacră separația coloniilor de metropolă
* apariția statului SUA
 |
| August 1776 | George Washington înfrânt la New York. |
| Septembrie 1776 | * trupe britanice cuceresc orașul New York, încercând separarea coloniilor în nord și sud
* Benjamin Franklin, încheie un tratat cu Franța
 |
| 28 iunie 1777 | Victoria americanilor conduși de George Washington la Monmouth.  |
| 17 octombrie 1777 | Declanșarea unui război civil între *patrioți* și *loialiști*. Victorie americană la Saratoga contra englezilor, cu sprijin francez, spaniol. |
| 15 noiembrie 1777 | Adoptarea articolelor Confederației. |
| 6 februarie 1778 | Tratat de alianță SUA-Franța. |
| 19 octombrie 1781 | Capitularea armatei engleze la Yorktown, în urma bătăliei. Aliații coloniștilor:* Franța (Lafayette, Contele de Rochambeau)
* Spania
* Olanda
 |
| 3 septembrie 1783 | Pacea de la Versailles:* Anglia recunoștea independența SUA, între:
* Marile lacuri-nord
* Posesiunile spaniole-sud
* Munții Alleghany-est
* Fluviul Missisipi-vest→ cedarea teritoriilor americanilor
* granița cu:
* Canada
* Florida
* noul stat:
* accentuată dezvoltare
* una dintre marile puteri mondiale
 |
| 1783-1787 | „Perioada critică”. |
| 1786-1787 | Răscoala fermierilor condusă de Daniel Shay. Tendințe politice:* adepții:
* conducerii federalizate (federaliști), conduși de :
* John Adams
* George Washington
* autonomiilor provinciale (republicani) conduși de Thomas Jefferson
 |
| 1789 | George Washington-primul președinte SUA. |
| 1812 | Louisiana (cumpărată de la francezi), devine americană. |

Constituţia S.U.A

* adoptată pe 17 septembrie 1787
* prevede:
* S.U.A–stat federal
* forma de guvernământ-Republică federală
* fiecare stat:
* condus de un guvernator
* organizare proprie, privind:
* justiția
* poliția
* finanțele
* la nivel central:
* largi prerogative în politica:
* economică
* militară
* externă
* separarea puterilor în stat:
* legislativă-Congres bicameral:
* întrunit prima dată la New York (4 martie 1789)
* Camera Reprezentanților-deputați din fiecare stat, aleși proporțional cu numărul locuitorilor din fiecare stat
* Senat-câte doi din fiecare stat
* atribuții:
* aprobarea bugetului
* votarea legilor
* demiterea președintelui în situații speciale
* ratificarea tratatelor internaționale
* executivă-federal:
* legi comune
* președinte:
* șeful statului și guvernului (administrației)
* ales pe 4 ani (maxim de două ori) de un colegiu de electori, desemnați de fiecare stat, proporțional cu numărul reprezentanților din Congres
* comandant suprem al armatei
* local:
* legi proprii
* guvernator ales
* judecătorească:
* federal:
* Curtea Supremă de Justiție, atribuție principală-supravegherea:
* respectării Constituției
* legilor de instituțiile statului
* local-instituții proprii
* vot cenzitar
* *conform Legii drepturilor omului* (1791)-10 amendamente aduse Constituției-garantate drepturi și libertăți:
* religioasă
* cuvântului
* presei
* întrunirilor
* la judecată
* separarea Bisericii de stat

Revoluția franceză

1. Criza Vechiului Regim

Societatea Vechiului Regim se caracteriza prin împărţirea ei în trei stări sociale: clerul (starea I), nobilimea (starea a II-a) şi starea a III-a (burghezia, lucrătorii de la oraşe şi ţăranii).

Cauzele declanşării revoluţiei:

- clerul şi nobilimea erau stări privilegiate, membrii lor erau scutiţi de taxe, ocupau cele mai importante funcţii în stat şi armată etc.;

- burghezia dorea să joace un rol mai mare în conducerea statului;

- ţăranimea şi muncitorii de la oraşe erau nemulţumiţi de condiţiile de viaţă;

- izbucnirea crizei financiare.

Pentru a scoate ţara din impas, regele Ludovic al XVI-lea a hotărât convocarea Adunărilor Stărilor Generale\* (1789).

2. Revoluţia moderată

Debutul revoluţiei

- reprezentanţii stării a III-a s-au constituit într-o Adunare Naţională (17 iulie 1789) şi apoi în Adunare Naţională Constituantă.

- sub ameninţările regelui populaţia Parisului a cucerit şi a demolat fortăreaţa Bastilia, simbol al absolutismului regal (14 iulie 1789).

Desfăşurarea revoluţiei

- în provincie au loc acţiuni, uneori violente împotriva clerului şi nobilimii;

- Adunarea Naţională a decretat abolirea privilegiilor feudale şi a adoptat ,,Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului’’\* (26 august 1789);

- în septembrie 1791 este adoptată o nouă constituţie\* (se introducea principiul suveranităţii poporului şi principiul separării puterilor în stat);

- se vor dezvolta dezbaterile publice, acestea aveau loc în cluburi (exemple: cel al iacobinilor codus de personalităţi ca Robespierre, Danton, Marat sau Saint-Just- vederi radicale; cel al girondinilor, cu vederi mai moderate);

- se declară război Austriei (primăvara 1792), Franţa va fi salvată de invazia străină prin victoria de la Valmy (20 septembrie 1792);

- datorită trădării, regele a fost suspendat din funcţiile sale, judecat şi condamnat la moarte (executat în 1793);

- noua Adunare, Convenţia Naţională proclamă republica (septembrie 1792).

3. Revoluţia radicală

Desfăşurarea revoluţiei

- Europa, în frunte cu Austria, Prusia, Anglia şi Spania, s-a coalizat împotriva Franţei;

- în acest context în Vandeea, provincie din sud-vestul Franţei, s-a declanşat o puternică revoltă ţărănească împotriva noului regim politic;

- izbucneşte o acută criză economică;

- iacobinii îi înlătură pe girondini de la conducere (septembrie 1792-iunie 1793, faza I) şi au preluat puterea;

- iacobinii, în frunte cu Robespierre, au instaurat teroarea revoluţionară;

- se iau mai multe măsuri: zeci de mii de victime (moartea prin ghilotinare\*), au ordonat mobilizarea generală, au decretat preţuri fixe, au desfiinţat sclavia din colonii, se introduce sistemul metric şi calendarul republican;

- în 1793 se adoptă o nouă constituţie;

- armata va fi reorganizată, în fruntea ei se vor impune generali tineri;

- un complot al noilor îmbogăţiţi înlătură dictatura iacobină (iunie 1793-iulie 1794, faza a II-a) şi îi execută pe conducătorii iacobinilor;

- Convenţia intră în faza ei thermidoriană (27 iulie 1794-1795, faza a III-a).

4. Directoratul

- regim politic între 1795-1799;

- în 1795 este adoptată o nouă constituţie;

- se obţin succese pe plan extern, de către generalul Napoleon Bonaparte, datorită victoriilor militare din Italia şi Egipt;

- pe seama crizei din interiorul ţării, Bonaparte va răsturna Directoratul prin lovitura de stat\* din noiembrie 1799.

Franța Napoleoniană

- lovitura de stat de la 18 Brumar 1799 - dictatura militara- Napoleon devine prim-consul;

- Atributiile Primului Consul:

 - numeste si destituie guvernul;

 - incheie pace si declara razboi;

 - initiaza proiecte de legi;

 - este ajutat de doi consuli.

Politica interna:

 - este adoptat Codul Civil;

 - este eficientizata administratia;

 - este incurajata industria franceza si se initiaza programe de lucrari publice;

 - este sustinut invatamantul

Politica externa:

 - 1801 - Concordatul cu Papa;

 - razboiul cu Austria (1800- victoria de la Marengo; 1801- pacea de la Luneville- Franta preia posesiunile austriece din Italia);

 - 1802 - pacea cu Anglia de la Amiens

- 2 decembrie 1804 - Napoleon Bonaparte este incoronat imparat;

- razboaiele napoleoniene:

 - Austerlitz - 1805 - Pacea de la Pressburg;

 - Jena - 1806 cu Prusia

 - Friedland - 1807 cu Rusia - Pacea de Tilist

- raporturile cu Anglia

 - 1805 - infrangere la Trafalgar;

 - blocada continentala.

Caderea lui Napoleon

 - campania din Rusia (1812)

 - 1813 - infrangerea de la Leipzig;

 - 1814 - prima abdicare - ins. Elba

 - 1815 - Waterloo - Sf. Elena

Statul și relațiile externe în secolul XIX

Relaţiile internaţionale în secolul al XIX-lea

Congresul de la Viena

- principii

 - legitimitatii

 - echilibrului

Actul Final

 - Franta este redusa la granitele din 1792 si este reinstaurata dinastia Bourbon;

 - Anglia devenea o putere navala si coloniala;

 - Rusia primeste ducatul Varsoviei, organizat intr-un regat condus de tar;

 - Austria anexa o parte din nordul Italiei;

 - Prusia primeste posesiuni pe Rin;

 - se infiinteaza Confederatia Germana;

 - se formeaza Regatul Tarilor de Jos (Olanda si Belgia)

- Sfanta Alianta (1815)

Concertul European

-reprezinta ideea realizarii unui echilibru european, subminata de:

 - revoltele popoarelor afectate de deciziile Congresului de la Viena: spaniolii (1820), italienii (1821); romanii (1821), rusii (1825); grecii (1829), polonezii (1830), belgienii (1830), francezii (1830);

 - conflictele dintre marile puteri;

 - austro-rus;

 - franco-german;

 - anglo-german

**Ţările Române şi problema orientală**

Secolul fanariot

Cauzele instaurării regimului fanariot

- tendința domnitorilor români de a se alia cu puterile creștine;

- instaurarea regimului habsurgic în Transilvania

Caracteristicile regimului fanariot

Regimul fanariot este instalat în 1711 în Moldova, și 1716 în Țara Românească;

- Se caracterizează prin:

 - numirea domnitorilor de către sultan dintre grecii care deținuseră funcții la Poartă;

 - teritoriul Țărilor Române era considerat teritoriu otoman;

 - Țările Române nu aveau voie să dețină o armată;

 - economia era subordonată nevoilor otomane;

 - Țările Române nu puteau avea o politică externă proprie;

 - Țările Române își păstrau autonomia internă;

 - schimbările dese de domnie;

 - accentuarea fiscalității și a sărăciei;

 - acțiunile reformatoare.

 Reformele lui Constantin Mavrocordat (1730-1769)

 - reforma fiscală - impozit anual fix platit în patru rate;

 - reforma socială - desființarea șerbiei ( Țara Românească - 1746/ Moldova - 1749) în urma căreia tăranii devin clacași avînd obligația de a presta pe moșia boierului, 12 zile de clacă în Țara Românească și 24 în Moldova);

 Reformele lui Alexandru Ipsilanti (1774-1788) în învățământ, justiție și finanțe;

 Scarlat Calimachi - Codul lui Calimachi în Moldova - 1817 - inspirat de Codul lui Napoleon;

 Ion Gheorghe Caragea - Legiuirea Caragea în Țara Românească - 1818 - inspirată de Codul Civil Austriac

Războaiele ruso-austro-turce

 Războiul austro-turc (1716-1718)

 - se încheie cu victoria Austriei;

 - 1718 - Pacea de la Passarowitz

 - Imperiul Otoman cedează Austriei, Banatul și Oltenia

 Războiul austro-ruso-turc (1736-1739)

 - Rusia ocupă Moldova;

 - se încheie cu victoria Austriei;

 - 1739 - Pacea de la Belgrad

 - Austria cedează Oltenia, Imperiului Otoman (Tării Românești).

 Războiul ruso-turc (1768-1774)

 - Rusia ocupă Principatele Române și înlătură domnii fanarioți;

 - La Congresul de Pace de la Focșani ( 1772-1773), delegații boierilor români au înaintat memorii prin care solicitau :

 - independența Principatelor Române;

 - garanția colectivă a Rusiei, Austriei și Prusiei;

 - Turcia este învinsă și se încheie Pacea de la Kuciuk-Kainargi (1774)

 - Rusia primește dreptul de a interveni în Principate;

 - Austria, prin presiuni asupra Imperiului Otoman, anexează Bucovina (1775);

 - Rusia lansează două proiecte de organizare a sud-estului european:

 - proiectul grecesc - împărțirea peninsulei balcanice între Rusia și Austria și refacerea Imperiului Bizantin;

 - proiectul dacic - crearea unui stat tampon prin unirea Principatelor;

 Războiul ruso-austro-turc (1787-1792)

 - a început ca aplicare a planului grecesc;

 - Austria, presată de evenimentele din Franța, încheie pacea de la Șiștov (1791);

 - Turcia este învinsă de Rusia și se încheie pacea de la Iași (1792)

 - Rusia obține Crimeea și teritoriul dintre Bug și Nistru.

 Războiul ruso-turc (1806-1812)

 - declanșat de Rusia sub pretextul unor abuzuri asupra Principatelor;

 - Rusia ocupă Principatele Române;

 - 1812- Pacea de la București

 - Rusia anexează Moldova dintre Prut și Nistru, (Basarabia)

Anul 1821

 Cauzele revoluției conduse de Tudor Vladimirescu

 - dominația străină și regimul fanariot;

 - războaiele ruso-austro-turce și efectele acestora;

 - corupția și fiscalitatea excesivă;

 - creșterea obșigațiilor țărănimii;

 Participanti:

 - țărani liberi și dependenți;

 - orășeni;

 - boieri pământeni;

 - panduri.

 Programe revoluționare:

 - 23 ianuarie 1821 - Proclamația de La Padeș;

 - februarie 1821 - Cererile norodului românesc;

 - 20 martie 1821 - Proclamația de la Cotroceni.

 Revendicările

 - desființare privilegiilor boierești;

 - numirea în funcții după merit;

 - reformarea justiției;

 - armată națională;

 - revenirea la impozitul fix plătit în patru rate;

 - desființarea vămilor interne;

 - libertatea comerțului;

 - învățământ obligatoriu.

Desfășurarea revoluției

Acțiunile lui Tudor Vladimirescu

 - ianuarie 1821 - după moartea domnitorului Alexandru Șuțu se constituie la București, Comitetul de Oblăduire pentru conducerea țării;

 - 23 ianuarie 1821 - Tudor Vladimirescu, cu acordul Comitetului de Oblăduire, lansează Proclamația de la Padeș și constituie Adunarea Norodului;

 - februarie 1821 - armata de panduri condusă de Tudor Vladimirescu se îndreaptă spre București;

 - martie 1821 - Tudor intră în București, unde lansează Proclamația de la Cotroceni, preluând cu acordul Comitetului de Oblăduire, conducerea țării ca reprezentant al Adunării Norodului

Relațiile cu Eteria

 - februarie 1821 - eteriștii conduși de Alexandru Ipsilanti intră în Iași;

 - apar primele disensiuni între Alexandru Ipsilanti și Tudor Vladimirescu (explicație);

 - martie 1821 - au loc negocieri eșuate cu eteriștii;

 - 26/27 mai - Tudor Vladimirescu este ucis la Golești de către eteriști.

Înfrângerea revoluției

 - mai 1821 - trupele otomane pătrund în Țara Românească, obligîndu-l pe Tudor Vladimirescu sa se retragă spre Râmnicu Vâlcea;

 - iunie 1821 - eteriștii sunt învinși;

 - octombrie 1821 - incetează utimele rezistenșe ale pandurilor lui Tudor.

**Anul 1848 in Europa**

Revoluţia de la 1848 din Franţa

Cauzele revoluţiei:

 - abuzuri în domeniul economic şi politic;

 - lupta pentru drepturi politice şi civile;

 - criza economică

A doua Republică Franceză

- Februarie 1848 (prima fază)

 - regele Ludovic Philippe d Orleans este detronat;

 - este format un guvern revoluţionar care acordă drepturi politice ;

 - sunt înfiinţate Atelierele Naţionale;

 - este proclamată Republica;

 - este aleasă Adunarea Naţională

- iunie 1848 (a doua fază)

 - are loc insurecţia de la Paris provocată de desfiinţarea Atelierelor Naţionale, înfrântă de armată;

 - decembrie 1848 - Ludovic Napoleon Bonaparte este ales preşedinte;

 - 1852 - Napoleon al III-lea devine împărat

Statele germane

* Martie 1848- izbucneşte revoluţia în Confederaţia statelor germane
* Gruparea naţională- unificarea Germaniei
* Gruparea revoluţionar- radicală- reforme liberale radicale imediate
* Regele Frederic Wilhelm IV- numeşte un guvern liberal
* 18 mai 1848- Parlamentul de la Frankfurt- dezbătea unificarea patriei
* Noiembrie 1848- înăbuşite mişcările revoluţionare
* Parlamentul de la Frankfurt - desfiinţat

Imperiul Habsburgic

* Martie 1848- izbunesc revoluţii la Praga, Pesta, Viena, Milano
* Cancelarul Metternich- demis; sunt promise reforme democratice, constituţie liberală
* Obiectivele revolutţiei maghiare în contradicţie cu cele ale revoluţionarilor români
* Dieta de la Pozsony- Lajos Kossuth- program liberal, refacerea Ungariei istorice
* Tactica ,, divide et impera’’- înăbuşite mişcările revoluţionare din Milano
* 2 dec. 1848- împărat Franz Josef- constituţie liberala
* Sprijinit de ţarul Nicolae I- revoluţiile sunt înfrânte
* 1851- instaurat regimul neoabsolutist

Statele italiene

* Ian. 1848- izbucneşte revoluţia la Milano, Palermo, Neapole
* Piemont, statele papale- constituţii liberale
* Milano, Veneţia- habsburgii alungaţi
* Război cu Austria
* Intervin armatele franceze- revoluţiile înfrânte

Anul 1848 în Țările Române

Cauze

naţionale :

* asuprirea străină în cele trei ţări româneşti;
* existenţa regimului politic bazat pe Regulamentele Organice în Ţara Românească şi Moldova:
* Apariţia pericolului anexării Transilvaniei la Ungaria, în urma izbucnirii revoluţiei maghiare şi al refuzului maghiarilor de a recunoaşte drepturile naţionale ale românilor;

economice şi sociale :

* existenţa privilegiilor feudale;
* necesitatea unei reforme agrare pentru rezolvarea problemei ţărăneşti şi împroprietărirea ţăranilor;
* absenţa drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Revoluția în Moldova

* Caracter moderat
* 28 martie 1848- ,,Petiţiunea Proclamaţiune
* Domnitorul Mihail Sturdza- respinge documentul- arestează pe revoluţionari
* Revoluţia înfrântă înainte să se declanşeze
* Revoluţionarii moldoveni refugiaţi la Braşov- 24 mai 1848- ,,Prinţiipiile noastre pentru reformarea patriei’’- unirea Ţării Româneşti cu Moldova într-un singur stat neatârnat
* Cernăuţi- ,,Dorinţele partidei naţionale din Moldova’’- unirea-,,cheia bolţii fără de care întreg edificiul naţional s-ar prăbuşi’’
* Reprezentanți : Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Grigore Cuza, Alexandru Ioan Cuza, Alecu Russo, etc.

Revoluția în Țara Românească

* 9 iunie 1848- Proclamaţia de Islaz- domnitorul Gh. Bibescu- abdică
* Guvern provizoriu
* Comisia proprietăţii
* Drepturi şi libertăţi democratice
* Intervenţia armatelor otomane şi ţariste- revoluţia înfrântă

Reprezentanți : Nicolae Bălcescu, Ion Heliade Rădulescu, C.A.Rosetti, Ion Ghica, fraţii Golescu, fraţii Brătianu, etc.

Revoluția în Transilvania

* Caracter naţional- radical
* 3- 15 mai 1848- Marea Adunare Naţională de la Blaj
* Petiţia Naţională- libertatea şi independenţa naţiunii române
* Programul respins
* Sept. 1848- A treia Adunare Naţională de la Blaj-participanţii organizaţi militar de către Avram Iancu
* Confruntări militare- rezistenţa din Munţii Apuseni
* 2 dec. 1848- Proiectul de Pacificare de la Seghedin
* Aug.- sept. 1849- intervenţia armatelor austriece- înăbuşirea revoluţiei

Reprezentanți :Avram Iancu, Simion Bărnuţiu, Andrei Şaguna, Al. Papiu Ilarian, Ioan Buteanu.

State nationale si identitate europeana

- Unirea Principatelor Romane

 - 1853-1856 - razboiul Crimeei;

 - 1856 - Tratatul de la Paris - consultarea populatiei prin intermediul Adunarilor Ad-hoc;

 - 1857- Adunarile Ad-hoc se pronunta pentru Unire;

 - 1858- Conventia de la Paris aproba unirea partiala;

 5 ianuarie - A.I.Cuza -domn al Moldovei;

 24 ianuarie 1859 - A.I.Cuza - domn al Valahiei

- Unificarea Italiei

 - se realizeaza in jurul Regatului Piemont-Sardinia condus de regele Victor Emanuel II si primul ministru Camillo Cavour;

 - etapele unificarii:

 -1859 - razboi cu Austria in alianta cu Franta - Lombardia

 - 1860 - ducatele Parma, Modena, Toscana se unesc cu Piemontul;

 - armata revolutionara condusa de Giuseppe Garobaldi elibereaza Sicilia si sudul Italiei;

 - 1866- razboi cu Austria in alianta cu Prusia - Venetia

 - 1871- Roma

- Unificarea Germaniei

 - se realizeaza in jurul Prusiei condusa de regele Wilhelm I si cancelarul Otto von Bismark;

 - este pregatita de uniunea vamala "Zollverein"

 - etape:

 - 1864 - razboi cu Danemarca - Schleswig si Holstein;

 - 1866 - razboi cu Austria care este eliminata din Confederatia Germana; Prusia creaza Confederatia Germana de Nord;

 - 1870-1871 - razboiul franco-prusac - statele germane dun sud, Alsacia, Lorena.

**Relațiile internaționale în prima jumătate a secolului XX**

Primul război Mondial

Cauzele primului razboi Mondial

 - dezvoltarea capitalista accelerata -> lupta dintre marile puteri pentru resurse si piete de desfacere;

 - conflictele coloniale;

 - nationalismul militant

 - nationalismul popoarelor ce apartineau imperiilor multinationale;

 - panslavismul si pangermanismul;

 - conflictele politice dintre marile puteri (anglo-german; franco-german; austro-ungaro-rus; ruso-german)

 - formarea aliantelor politico-militare

Participanti si declansare

Participanti:

 - Puterile Centrale - Germania, Austro-Ungaria si Italia - Tratat 20 mai 1882

 - Antanta - formata in urma semnarii:

 - Acordului franco-rus (1893)

 - Acordului anglo-francez (1904)

 - Acordului anglo-rus (1907)

Declansarea razboiului:

 - 28 iunie 1914 - atentatul de la Sarajevo -> ultimatul Austro-Ungaria

 - 28 iulie 1914 - Austro-Ungaria declara razboi Serbiei

Desfasurarea razboiului

-1914

 - august 1914 - Franta pierde batalia frontierelor cu Germania (zona Liege, Lorena si Luxemburg)

 - trupele rusesti invadeaza Prusia Orientala si Galitia, fiind oprite la Tannenberg si Lacurile Mazuriene (august 1914);

 - septembrie 1914 - trupele germane invadeaza Franta;

 - 12 sept. 1914 - - inaintarea germana este oprita la Marna -> incepe razboiul de uzura

 - la sfarsitul anului 1914, Galitia este ocupata de armata rusa;

 - frontal de est se stabilizeaza pe raul Vistula

 - 1915-1916 - frontul de vest ramane stabil

 -are loc ofensiva austro-ungaro-germana care elibereaza Galitia si Polonia provocand retragerea armatelor ruse;

- 1916 au loc incercari de "spargere a frontului" de vest

 - Batalia de la Verdun

 - Batalia de pe raul Somme

- 1916 - are loc ofensiva Brusilov respinsa de germani;

- 1917 - SUA intra in razboi

- 1917 - are loc revolutia bolsevica - Rusia semaneaza Pacea de la Brest-Litovsk

-1918

 - martie 1918 are loc ofensiva germana oprita in a doua batalie de la Marna;

 - 18 iulie 1918 - trupele aliate incep contraofensiva -> septembrie trupele germane de retrag pe tot frontul de vest

Cauzele incheierii razboiului

- forta economica superioara a Antantei;

- iesirea Rusiei din razboi;

- intrarea SUA in razboi;

- destramarea Austro-Ungariei

Conferinta de pace de la Paris

- Organizarea Conferintei de Pace

 - este dominata de "Cei patru mari"

 -Thomas Wodrow Wilson (SUA)

 - George Clemanceau (Franta)

 - David Lloyd George (Marea Britanie)

 - Victor Emanuel Orlando (Italia)

- Tratatele de pace

 -Tratatul de la Versailles cu Germania, Tratatul de la Saint-Germain cu Austria si Tratatul de la Neully cu Bulgaria in 1919;

 - Tratatul de la Sevres cu Turcia si Tratatul de la Trianon cu Ungaria in 1920

- Tratatul de la Versailles

 - Germania pierdea coloniile, Alsacia si Lorena care reveneau Frantei si vestul Prusiei Orientale cedat Poloniei;

 - este interzisa unirea cu Austria;

 - se instituie zona demilitzrizata renana;

 - este desfiintat serviciul militar obligatoriu si redusa armata;

 - Gemania era obligata sa plateasca despagubiri de 132 miliarde marci aur

Regimuri politice în perioada interbelică

Regimul totalitar comunist

* Ideologia comunista
* termenul de comunism vine de la cuvântul latinesc "communis" (comun, împreună);
* ideologia comunista a fost formulată de Karl Marx, Friedrich Engels și Vladimir Ilici Lenin, purtând și denumirea de marxism-leninism;
* documentele programatice cele mai importante sunt: *Manifestul Partidului Comunist (1848)* semnat de Karl Marx și broșură *Ce-i de făcut? (1902)* semnată de Lenin.
* simbolurile comunismului sunt: steagul roșu, secera și ciocanul, Internationala.

Principiile ideologiei comuniste:

* lupta de clasă;
* împărțirea societății în clase antagonice;
* progresul societății se realizează atunci când clasa exploatată, înlătură de la putere clasa exploatatoare prin revoluție;
* scopul comunismului este dispariția statului și a claselor sociale;
* egalitatea între oameni;
* dictatura proletariatului.

 URSS

* 25 octombrie/7 noiembrie 1917 - Partidul Comunist (bolșevic) Rus preia conducerea în urma revoluției și se formează Consiliul Comisarilor Poporului condus de Vladimir Ilici Ulianov (Lenin);
* 1917 - 1922 are loc războiul civil între armata roșie (comunistă) și armata alba (țaristă);
* Lenin introduce partidul unic, dictatura proletariatului și desființează proprietatea privată;
* este înființată poliția secretă CEKA;
* 1921 - este introdus NEP
* 1922 se formează URSS - RSFS Rusă, RSS Ucraineană, RSS Bielorusia și RSS Caucaziana.
* 1924 - prima Constitutie a URSS, care stabilește rolul conducător al PCUS

Regimul fascist în Italia

* Ideologia fascistă

* are la baza teorii filosofice apărute în secolul XIX, ca reacție la democrație, ce susțineau faptul că:

^ omul este parte integrantă a unei colectivități;

^poporul este o mulțime dezorganizată care are nevoie de o elită și un conducător care sa o organizeze;

 ^în societate se aplica legea selecției naturale și a supraviețuirii; ^civilizația modernă este în criză și necesită soluții radicale.

* caracteristicile fascismului ca ideologie politică:
* naționalismul;
* dorința recuperării gloriei Imperiului Roman;
* totalitarismul și partidul unic;
* dorința de formare a unui "om nou";
* națiunea este considerată un organism viu, nu o sumă de indivizi;
* folosirea violenței;
* corporatismul;
* anti liberal, antidemocratic, anticomunist, anticapitalist, antiparlamentar, antiburghez și anticonservator.
* cultul personalității

 -Regimul fascist din Italia

* apare că rezultat al nemulțumirii fata de pacea încheiată la sfârșitul primului război mondial și a repetatelor crize politice, sociale și economice din Italia;
* 1921 - se formează Partidul National Fascist condus de Benito Mussolini;
* 1922 - are loc "marșul asupra Romei"
* 1924 - fasciștii devin majoritari în Parlament;
* 1925-1926 - sunt adoptate legile fasciste :

        ^ opoziția exclusă din Parlament,

 ^partidele și sindicatele desființate

^ înființată poliția politică;

Italia va fi condusă de Benito Mussolini și de Marele Consiliu Fascist.

Ideologia nazista

* este pusă în aplicare, în Germania de către Partidul National Socialist al Muncitorilor Germani (Nazionalsocialistische Deutsche Arbeitpartei - NSDAP) -> denumirea de nazism vine de la primele patru litere din primul cuvânt al denumirii germane, NAZI -> nazism; \*
* nazismul ca *ideologie totalitară* a fost formulat de către Adolf Hitler, în lucrarea "Mein Kampf" (Lupta mea);\*
* principalele caracteristici sunt:

            nevoia Germaniei de extindere teritorială și de obținere a unui "spațiu vital" pentru dezvoltare, prin anularea Tratatului de la Versailles și ocuparea de teritorii de la statele vecine; -

          antisemitismul; \*

         rasismul care se baza pe ideea superiorității rasei germane, ce avea dreptul să stăpânească rasele inferioare și să extermine rasele impure.\*

* Ascensiunea nazismului în Germania

* se realizează în condițiile create de Tratatul de la Versailles și ale crizei economice din 1929-1933
* 30 ianuarie 1933 - Adolf Hitler devine cancelar al Germaniei;\*
* 1934 - preia funcția de președinte al Germaniei, luandu-si titlul de Fuhrer (conducător) cu puteri politice depline în statul german.\*

* Regimul nazist.

Adolf Hitler a urmărit o dată ajuns la putere, sa instaureze un regim totalitar și să pună în aplicare ideile naziste legate de superioritatea rasei germane și de spațiul vital;

* pentru a instaura regimul totalitar bazat pe puterea personală, conform sloganului nazist "Ein Wolk, ein Staat, ein Fuhrer" (Un popor, un stat, un conducător), Hitler desființează partidele politice, înființează poliția politică (GESTAPO: GEheime STAat POlizei) și elimină adversarii direcți din cadrul partidului, precum Ernest Rohm, șeful trupelor SA, în "Noaptea cuțitelor lungi" (1934)+
* pentru obținerea spațiului vital Hitler va începe prin anexarea de teritorii folosindu-se de încălcarea Tratatului de la Versailles și de conciliatorismul marilor puteri democratice, aducând sub stăpânire germana: zona renană, Austria, regiunea Sudeți, iar apoi teritoriul german s-a extins în urma declanșării războiului;
* ideea superiorității rasiale s-a manifestat prin politicile antisemite: în 1935 au fost votate Legile de la Nurnberg prin care se retragea cetățenia germana etnicilor evrei, erau interzise căsătoriile între evrei și germani, se stabilea că este evreu oricine are cel puțin un bunic evreu, evreii erau obligați să poarte un semn distinctiv (steaua lui David), erau obligați să locuiască în cartiere izolate numite ghetouri și li se interzicea practicarea unor meserii; 1938 - are loc "Kristal Nacht", iar cea mai dura măsură antisemită a fost organizarea lagărelor de concentrare unde a fost aplicată "soluția finală".

Regimuri politice democratice

**Caracteristici ale regimurilor politice democratice**

* **sunt bazate pe Constitutii;**
* **funcționează pe baza unor principii precum:**
* **separarea puterilor în stat;**
* **responsabilitatea ministerială;**
* **conducere reprezentativă;**
* **suveranitate națională;**
* **pluralism politic.**
* **respectarea drepturilor și libertăților cetățenești.**

Modele de democrații europene

* Marea Britanie

* reprezinta  o monarhie constituțională, cu un regim parlamentar stabil;
* suveranul numește primul ministru în persoana liderului partidului majoritar din Parlament;
* guvernul britanic este controlat de Camera Comunelor, aleasa prin vot universal, direct, aceasta votând legile și bugetul;
* Camera Lorzilor cuprinde membri ereditari din randul nobilimii.si ai inaltului cler, însă are un rol redus în legiferare, având dreptul de a exercita un vot suspensiv asupra legilor;
* se bazează pe sistemul bipartid (Partidul Conservator și Partidul Laburist)
* Franța

* este în perioada interbelica o republica parlamentara;
* președintele Republicii avea funcții onorifice, puterea reala în stat revenind primului ministru;
* Adunarea Nationala, parlamentul unicameral al Franței, era aleasa prin vot universal și avea 600 de membri;
* guvernul era controlat de Adunarea Nationala;
* regimul politic era pluripartid, ceea ce ducea frecvent la guverne de coaliție și instabilitate guvernamentala
1. [↑](#footnote-ref-1)