**POVIJEST – 3. RAZRED GIMNAZIJE**

**PRVA INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA. VELIKA BRITANIJA**

**Agrarna revolucija**

Izazvala velike društvene promjene. Neki seljaci postajali su imućni farmeri, a drugi su naglo osiromašili. Javlja se proces “ograđivanja”. Uzgoj ovaca isplativ.  Dovela je do intenzifikacije poljoprivrede, povećanja produktivnosti i prihoda dijela seljaka. Siromašni dio slobodnih seljaka odlazilo je u gradove i zapošljavalo se u tvornicima kao jeftina radna snaga.

**Industrijska revolucija**

Označavala je primjenu tehničkih izuma u procesu proizvodnje, ali promjene nisu mogle biti ostvarene bez da ispunjavaju tri glavna uvjeta: akumulacija kapitala, oslobađanje radne snage, te stvaranje tržišta za industrijsku robu.

**Parni stroj**

Jedan od glavnih izuma koji su obilježili industrijsku revoluciju. Omogućeno je korištenje novog izvora energije, pare stvarane spaljivanjem ugljena. Glavnu ulogu imao je James Watt (1769.)

**Urbanizacija**

Razvitak postojećih i nastanak novih gradova, uz rudnike i tvornice.

**DOBA PROSVJETITELJSTVA. FRANCUSKA**

**Prosvjetiteljstvo**

Opći duhovni pokret koji se pojavio, doživio vrhunac i nestao u Europi tijekom 17. i 18. stoljeća. Najkarakterističnije obilježje bila je vjera u ljudski razum.

**Racionalizam**

Tvorac je Rene Descartes. Glavno načelo njegove filozofije je cogito ergo sum (“mislim, dakle jesam”).

**Empirizam**

Oni su tvrdili da se izvor ljudskog znanja nalazi isključivo u iskustvu, te da se znanje mora moći provjeriti. Glavni predstavnik bio je filozof John Locke.

**Voltaire**

Jedan od najpoznatijih filozofa. Bio je vrlo popularan pisac. Osim filozofskih rasprava napisao je mnoge eseje i povijesne radove, ali i romane i kazališne komade.

Enciklopedija

Djelo koje daje kratak i sustavan pregled ljudskih znanja, kako općenitih, tako i posebnih. U njezinoj izradi sudjelovalo je oko 130 najuglednijih znanstvenika prosvjetiteljstva.

Enciklopedisti

Tako su prozvani stvaratelji i autori Enciklopedije.
Među ostalima to su Montesquieu, Voltaire i Rousseau.

Fiziokratizam

Ideolog je bio Francois Quesnay. Svoju doktrinu razvijali su na temelju prirodnih zakona.

Adam Smith

Začetnik doktrine ekonomskog liberalizma. Prema njemu bogatstvo naroda ne ovisi o količini plemenitih metala, već o cjelokupnoj poljoprivrednoj i industrijskoj proizvodnji.

 **Luj XV.**

Stupio na vlast nakon smrti Luja XIV. Provodio je apsolutističku monarhiju u državi.

Sedmogodišnji rat

Rat između Pruske i Velike Britanije s Francuskom, Austrijom i Rusijom. U početku Francuska je imala određene uspjehe, ali kasnije Velika Britanija preuzima inicijativu. Vođene su bitke u Kanadi i Louisianni. Francuzi su poraženi. Mirom u Parizu 1763. Francuska je izgubila gotovo sve svoje kolonijalne posjede.

**Ludizam**

Pokret pod vodstvom Neda Ludda koji se bazira na nasilnom uništavanju strojeva koji su postepeno zamjenjivali ljudsku radnu snagu.

 **Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije (1707.)**

Konačno ujedinjenje Engleske i Škotske kojeg su proveli vigovci za vrijeme vladavine Ane Stuart.

**Gibraltar**

Englezi su ga zauzeli tijekom Rata za Španjolsko nasljeđe.

**NJEMAČKO CARSTVO – HABSBURŠKA MONARHIJA I PRUSKA**

**Pragmatička sankcija**

Uveo ju je 173. car Karlo VI. kako nije imao muškog potomka i nasljednika. Ona je dopuštala nasljeđivanje prijestolja i u ženskoj liniji. Podržali su je austrijski, ugarski i hrvatski plemići.

**Marija Terezija (1740.-1780.)**

Suočila se s neprijateljstvom susjednih zemalja (rođaka) koji nisu priznavali Pragmnatičnu sankciju. Spasila ju je odanost ugarskih i hrvatskih staleža.U vanjskoj politici okrenula se Francuskoj. Inspirirana prosvjetiteljstvom, provela je mnoge reforme: centralizaciju vlasti, stvorila jedinstvenu lokalnu upravu (ukinula samoupravu u gradovima), uvela je obavezno šestogodišnje državno obrazovanje za dječake,reorganizirala vojsku osnovala časničku školu u Bečkom Novom Mjestu, uvela urbare (zemljišne knjige) kojima je propisala obveze kmetova. Sve ove reforme imale su za cilj stvaranje jedinstvene i moderne države.

 **Josip II. (1780.-1790.)**

Sin Marije Terezije. Proveo mnogo reformi: oslobodio kmetove vezanosti za zemlju; reformirao sustav vlasti, upravu i policiju; reformirao porezni sustav; ograničio kontakte Katoličke crkve s papom, te uveo nadzor nad sjemeništima i studijem teologije. Takav državni nadzor nad Crkvom u Habsburškoj monarhiji trajat će i nakon Josipa II. i naziva se jozefinizam.  S druge druge strane dao slobodu pravoslavnima, protestantima i židovima. Događa se procvat masonerije. Radi unitarizacije države provodio je germanziaciju. Ukinuo je povijesnu teritorijalnu podjelu Monahije (pa tako i Hrvatsku i Slavoniju) te uveo okruge. Bio je u savezu s Francuskom i Rusijom, a protiv Pruske i Turaka. Prije smrti, zbog nezadovoljstva plemstva te izbijanja Francuske revolucije, povukao je sve reforme osim vjerski

**Patent o vjerskoj toleranciji (1781.)**

Njime su ukinuta sva ograničenja u bogoslužju nekatoličkih vjeroispovijesti, a protestanti su dobili ravnopravni status.

**Hohenzolerni**

Pruski knezovi koji su bili vazali Poljske.

**Fridrik II.**

Usavršio apsolutistički mehanizam u Kraljevini Pruskoj. Sam je odlučivao o svim “sitnicama” u životu svojih podanika. Prema njemu vladar je trebao biti “prvi sluga države”. Uveo je školsku obvezu za svu mušku djecu, a crkveno školstvo podvrgnuto je kontroli države.

**Pruska**

Nastala je početkom 16. stoljeća. Fridrik III. okrunio se za kralja kao Fridrik I., bio je štedljiv do škrtosti, isticao se kao vojskovođa i administrator. Učvrstio je Prusku vojsku.

Kameralizam

Vrsta merkantilizma karakteristična za njemačke zemlje, a koja se od klasičnog merkantilizma razlikuje naglašenijim fiskalnim pritiskom.

**SREDNJA I ISTOČNA EUROPA U XVIII. STOLJEĆU**

**Podjele Poljske (1772., 1793., 1795.)**

1772. prva podjela Poljske u kojoj su sudjelovale Austrija, Pruska i Rusija. Austrija je dobila južnu Poljsku, Pruska poljsku Pomeraniju, a Rusija velika područja na istoku Poljsko-Litavske Unije. 1793. druga podjela između Pruske i Rusije. 1795. treća podjela Poljske između Rusije, Austrije i Pruske.

**Ustav 3. svibnja (1791.)**

Njime je u Poljsko-Litavskoj Uniji uvedena nasljedna monarhija i trodioba vlasti, te ukinut “Liberum veto”.

**Petar I.**

Stvorio je veliku vojsku i mornaricu, veliki interes pokazivao za brodogradnju, otišao u inozemstvo učiti o artiljeriji i brodogradnji, preustrojio je državnu vlast, osnovao Vladajući senat, uveo školsku obvezu za plemiće muškog spola, stvorio veliku kopnenu vojsku od 200.000 vojnika....

**Sjeverni rat**

Da bi se mogla povezati s Europom Rusija je trebala izlaz na more. Ujedinila se s Danskom, Pruskom i Saskom te napala Švedsku koja je imala prevlast na Baltičkom moru. Iako teško Rusija je osvojila veliki dio baltičke obale, te postala velika velesila.

**Katarina II.**

Preuzela vlast u Rusiji 1762., oslanjala se na plemstvo i izdala brojne zakone kojima je položaj plemstva poboljšan, tijekom njezine vladavine bile su česte bune seljaka.

Pugačovljeva buna

Izbila je 1773. pod vodstvom Jemelijana Pugačova. Vojska je bila brojna, ali slabo naoružana i nedisciplinirana.

**POSTANAK I RAZVOJ SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA**

**Puritanci**

1620. brodom Mayflower u Massachusetts dolazi stotinu “hodočasnika” (puritanaca), koji su napustili Englesku zbog vjerskih progona. Osnovali su gradić Plymouth.

**Philadelphia**

U njoj se u rujnu 1774. sastao Prvi kontinentalni kongres.

 **Kongres 1774.**

Činilo ga je 55 predstavnika 12 kolonija. Dogovoreno je osnivanje Kontinentalnog saveza.

**George Washington**

Na Drugom kontinentalnom kongresu 1775. dogovoreno je stvaranje američke vojske, kojoj je vrhovni zapovjednik postao G. Washington.

**Deklaracija nezavisnosti (1776.)**

Autor je Thomas Jefferson. U nju su ugrađena načela o prirodnom pravu i društvenom ugovoru, načela o narodnom suverenitetu i jednakosti među ljudima i ideja o podjeli vlasti i federalnom udruživanju država, istaknuto prirodno pravo pojedinca.

**Pariški mir (1783.)**

Nakon američke pobjede kod Saratoge 1777. Francuzi, Nizozemci i Španjolci pomogli su Amerikancima. Mir je potpisan u Parizu 1783.

**Ustav SAD (1787.)**

Predsjedao je G. Washington, a Ustavom su utvrđene međusobne ovlasti i prava sva tri ogranka vlasti: zakonodavne, izvršne i sudske.

**Zakon o pravima (amandmani)**

Ustavu je još pridodano 10 amandmana (Zakon o pravima) koji jamče temeljna prava pojedinca.+

**Monroeva doktrina**

1823. predsjednik James Monroe obratio se Kongresu. Želio je upozoriti da SAD neće pristati na restauraciju kolonija u Americi. Naglasio je da se SAD neće miješati u europske poslove, te svako širenje europskog sustava u zapadnoj hemisferi smatrao je nepoželjnim. Ti zaključci su prozvani Monroevom doktrinom.

**Indijanci**

1830. Kongres je donio Zakon o preseljenju Indijanaca zapadno od rijeke Mississippi. 1834. stvoren je poseban “Indijanski teritorij” u Oklahomi, gdje su utočište trebala naći sva istočna plemena.

**OSMANSKO CARSTVO U XVIII. STOLJEĆU. BOSNA I HERCEGOVINA POD OSMANSKOM VLAŠĆU**

 **Mir u Kücük Kaynarca (1774.)**

Mirovni sporazum između Osmanskog Carstva i Rusije. Krim je postao “nezavisna” država. Rusija je dobila dotadašnje osmanske posjede na sjevernim obalama Crnog mora.

**Čitlučenje-**

Složen i dugotrajan proces pretvaranja timara i zeameta u privatne posjede.

**Ajani**

Ugledni ljudi, najbogatiji i najugledniju muslimanski stanovnici gradova.

**Kapetanije**

Počele su se formirati u cijelom pašaluku, smatra se da ih je bilo 39 u 19. st. iako se ne zna točan broj.

**Migracije**

Muslimanski stanovnici iz bivšeg Budimskog pašaluka preselili su se u Bosanski pašaluk. To je izazvalo veliku seobu kršćana iz Bosne u Slavoniju i južnu Ugarsku.

 **Bitka kod Banja Luke (1737.)**

Bitka između Austrije i Osmanskog Carstva gdje je austrijska vojska teško poražena.

Ali-paša Hećimović

Organizirao je obranu grada i zapadnih granica Osmanskog Carstva. Djelovao je samostalno, bez pomoći središnje vlasti iz Carigrada.

 **Buna raje**

Velika pobuna muslimanske raje sredinom 18. stoljeća zbog zlouporaba u prikupljanju taksita (novi porez). Ustanak je podignut 1747., a glavna središta ustanka bili su Tuzla, Sarajevo i Mostar.

 **Fra Filip Laštrić**

Autor djela Pregled starina bosanske provincije, objavio ju je u Veneciji 1765. U njemu je opisana povijest franjevačkog reda u Bosni i opravdava se potreba formiranja zasebne provincije Bosna Srebrna.

**Franjevački ljetopisi**

Ljetopis fra Nikole Lašvanina, Ljetopis sutješkog samostana (autora Bona Benića) u kojima se detaljno opisuje stanje u pojedinim samostanima i područjima pod njihovom nadležnošću, te u Bosni i Osmanskom Carstvu u cjelini.

**HRVATSKA U PRVOJ POLOVICI XVIII. STOLJEĆA**

**Veliki (bečki) rat (1683.-1699.***)*

Započeo je napadom osmanske vojske na Beč. Opsada Beča nije uspjela. Ubrzo uslijedio protuudar Svete lige (Habsburška Monarhija, Mletačka Republika, Poljska i Rusija).

 **Karlovački mir (1699.)**

Mir u Srijemskim Karlovcima između Osmanskog Carstva i članica Svete lige.

 **Požarevački mir (1718.)**

1714. novi sukob između Venecije (Mletačke Republike) i Osmanskog Carstva. Na strani Venecije našla se Habsburška Monarhija koja je mirom u Požarevcu dobila neoslobođeni dio Ugarske i istočni Srijem. Veneciji je priključeno područje do Imotskog.

 **Beogradski mir (1739.)**

Mir nakon trećeg austrijsko-osmanskog rata gdje je Habsburška Monarhija doživjela poraz i izgubila sjevernu Srbiju i Vlašku. Granica je ustaljena na Savi i Dunavu.

**Nova stečevina (aquisto nuovissimo)**

Tako se naziva područje do Imotskog koji je Veneciji priključen nakon Požarevačkog mira.

**Magnati**

Visoko plemstvo, kojeg čini strana vlastela koja dolazi u Slavoniju nakon  što je proglašena kraljevskim posjedom i podijeljena.

**“zadruge” (složene obitelji)**

Da bi se održavalo gospodarstvo i osiguralo veći broj aktivnog muškog stanovništva bilo je nužno održati obitelji s velikim brojem članova (30 do 50). Tako je na gospodarstvu uvijek bilo  dovoljno ljudi koji su mogli obraditi posjed.

**Pragmatička sankcija (1712., Hrvatska; 1722. Ugarska)**

Hrvatski je Sabor nezavisno od ugarskog prvi prihvatio Pragmatičku sankciju, dok ju je Ugarska prihvatila tek nakon gušenja pobune.

**GOSPODARSKA OBNOVA I RAZVOJ TIJEKOM XVIII. STOLJEĆA**

**Hrvatski staleži**

Taj naziv upotrebljava se za svjetovno plemstvo i visoko svećenstvo koji su zajedno držali svu političku i gospodarsku moć.

**Tropoljni sustav**

Središnja vlast u Beču htjela je od Hrvatske stvoriti poljoprivrednu zemlju. Krčenjem šuma i isušivanjem močvara povećali su obradivu površinu na kojoj su koristili tropoljni sustav.

**Izmjenični plodored**

Koristio se u Europi.

**Slavonski urbari (1737., 1756.)**

Urbari su odredbe kojima se reguliraju međusobne veze. Prvi su nastali u Slavoniji.

**Hrvatski urbar (1780.)**

Njima su smanjene kmetske obveze, posebice radna renta, a pokušalo se težište tereta premjestiti na novčanu obvezu.

**Cesta Karolina (1726.)**

Izgrađena između Karlovca i Rijeke, a ujedno je i najvažnija prometnica tog razdoblja.

**Cesta Jozefina (1770.)**

Izgrađena prema Senju, a dobila je ime po budućem caru Josipu II.

**Slobodna plovidba po Jadranu (1717.)**

Proglasio ju je car Karlo VI., jer se smatralo da je Jadransko more mletački “zaljev”. Tada su još Rijeka i Trst dobili status slobodnih luka (ubrzan razvoj).

**DVORSKI APSOLUTIZAM U DOBA MARIJE TEREZIJE**

**Rat za austrijsku baštinu (1741.-1748.)**

Sukobi s Bavarskom i Saksonijom, te Francuskom i Španjolskom. Kao pobjednik izašla je Marija Terezija osiguravši mir s najopasnijim protivnikom.

**Trenkovi panduri**

Predvođeni Franjom Trenkom, istaknuli su se svojom neobičnom uniformom, izazvali su pozornost izuzetnom hrabrošću, te naposljetku veliki strah kod neprijatelja svojim divljim ponašanjem.

**Terezijanizam**

Način vladanja i sustav reformi u doba vladavine Marije Terezije. Nositelj reformi je bečki dvor.

**(Hrvatsko) Kraljevsko vijeće (1767.-1779.)**

Osnovala ga je Marija Terezija kako bi zaobišla ulogu Sabora. Kraljevsko vijeće je imalo sjedište u Varaždinu, a kasnije u Zagrebu. Bilo je nadležno za upravne, gospodarske i prosvjetne poslove. Zbog ugarskog pritiska kraljica je morala ukinuti Vijeće.

**Kraljevinske konferencije**

Neka vrsta vlade ili predsjedništva Sabora. Brojem članova bile su manje od Sabora, pa su lakše sazivane i brže su donosile i provodile odluke.

**Banski stol**

Najviša samostalna sudska institucija.

**Haramije, banderiji**

Vlastita vojska Hrvatske pod zapovjedništvom bana. Haramije su plaćenici koje je uzdržavao Sabor, a banderije je morao financirati ban.

**Sjedinjenje Hrvatske i Slavonije (1745.)**

To sjedinjenje nije provedeno na zadovoljavajući način. Iako je uspostavljena redovna civilna uprava i civilna Slavonija dolazi u sastav Banske Hrvatske, slavonsko plemstvo ne ulazi u Hrvatski sabor, nego u Ugarski, što je slabilo politički utjecaj Hrvatske.

**Obnova županija (1745.)**

Banska Hrvatska je bila svedena na tri županije (Zagrebačku, Varaždinsku i Križevačku), a sada su bile ustrojene još četiri županije: tri slavonske (Požeška, Virovitička i Srijemska) i kao sedma Severinska županija.

**APSOLUTISTIČKE REFORME JOSIPA II.**

**Jozefinizam**

Korjenite društvene i gospodarske reforme u duhu prosvijećenog apsolutizma koje su nazvane po Josipu II.

**Patent o vjerskoj snošljivosti (1781.)**

Njime se pripadnicima svih vjeroispovijesti jamče ista građanska prava. Tako su protestanti, pravoslavci i Židovi izjednačeni s katolicima.

**Zatvaranje samostana (1781.)**

Car je dao zatvoriti samostane smatrajući ih nekorisnima. Ostali su samo oni koji su se bavili odgojem mladih i njegovanjem bolesnika.

**Patent o ukidanju kmetstva u Austriji (1781.)**

Njime je ukinuta osobna ovisnost seljaka o vlastelinu i on je bio slobodan odseliti, vjenčati se bez pristanka vlastelina ili otići u zanat.

**Njemački kao službeni jezik u Monarhiji (1784.)**

Kako je cijelo društvo bilo izloženo intenzivnoj germanizaciji, njemački jezik se počeo koristiti u javnim službama, kao i u privatnom životu. Njime je plemstvo pokazivalo viši status.

**Podjela Hrvatske i Ugarske na okruge (1785.)**

Bile su podijeljene u 10 okruga. Pri tome poništene su povijesne granice. Hrvatska i mađarska područja našla su se u istim okruzima, Zagrebačkom i Pečujskom. Slavonske županije potpale su pod Pečuh, pa je time Slavonija opet odijeljena od Hrvatske.

**Patent o ukidanju kmetstva u Hrvatskoj i Ugarskoj (1785.)**

Hrvatsku i Ugarsku reforme su zahvatile nešto kasnije nego austrijske zemlje i iz temelja su potresle hrvatsko društvo. Iste je godine ukinuto kmetstvo i provedena upravna reforma.

**Preustroj Vojne krajine (1783.,1786.)**

Josip II. objedinio je sva zapovjedništva na njezinom teritoriju u jedinstveno vrhovno zapovjedništvo u Zagrebu. Tako su sjedinjena Vojna krajina i Banska krajina, ali za Hrvatsku je to bio gubitak jer je izgubila nadzor i nad Banskom krajinom*.*

**Rat s Osmanskim Carstvom (1788.-91.)**

Uz veliko unutarnje nezadovoljstvo car se upleo u rat s Osmanskim Carstvom, koji je doveo do iscrpljivanja države. Ostavši potpuno bez podrške i novaca Josip II. jepred smrt morao povući većinu svojih reformi.

**Mir u Svištovu (1791.)**

Njime je završio rat između Habsburške Monarhije i Osmanskog Carstva. Monarhiji je donio samo slom unutrašnje politike Josipa II.

**Hrvatski Sabor (1790.)**

Njegove odluke bile su potvrđene na Ugarskom Saboru.

**Ugarski Sabor (1790.-1791.)**

Potvrđeno je kako će Ugarsko kraljevsko vijeće biti i hrvatska vlada, a Ugarski sabor donositi odluke koje vrijede i za Hrvatsku. Hrvatski sabor zadržao je neke nadležnosti (zaseban porez, vojska, obrana zemlje).

**DALMACIJA, ISTRA I DUBROVNIK TIJEKOM XVIII. STOLJEĆA**

 **Bune težaka (1730-te i 1740-te)**

Bile su uvođene sve veće javne tlake čime su seljaci bili nezadovoljni. Digli su ustanak u kojem su tražili da postanu i pravi vlasnici zemlje, pod utjecajem nove ideje, koja se počela širiti, a to je kako zemlja pripada onome tko ju obrađuje. Bune su bile ugušene.

**Gospodarska akademija u Splitu (1767.)**

Jedna od prvih osnovanih, a u njima je trebao širi krug upoznati osnove moderne poljoprivrede.

**Venecija priznaje Dubrovnik kao slobodnu republiku (1764.)**

Priznala ga je u vrijeme svoga slabljenja kako je Dubrovnik osigurao granice i zadržao svoj samostalan položaj, nastavio je svoj samostalni politički život unatoč plaćanja danka Osmanskom Carstvu i Habsburškoj Monarhiji.

**Izborna reforma u Dubrovniku (1763.)**

Tako je riješen sukob stare i nove vlastele. Njime je i novom plemstvu omogućen ulaz u upravu Republike.

**KULTURA I ZNANOST U HRVATA TIJEKOM XVIII. STOLJEĆA**

 **Barokni dvorci otvorenog “U” tlocrta**

Gradnja dvorca u nizini, gledala se ljepota krajolika, pogled i dostupnost. “U” tlocrt je četverokut čije je jedno krilo nestalo i unutrašnje se dvorište spaja s pejzažom.

**Balovi**

Plesne zabave koje su se organizirale po uzoru na europsko plemstvo.

 **Isusovačke predstave**

Sjajne predstave, raskošne scenografije i vještina učenika u pjevanju, plesu pa i mačevanju.

**Isusovačke škole (do ukidanja reda 1773.)**

Iz njih su izašli mnogi onovremeni znanstvenici i pisci, najpoznatiji je Ruđer Bošković. U tim se školama posebno gajilo kazališno dramsko prikazivanje.

**Pavlinske crkve**

Svoje samostane gradili su izvan gradova. Njegovali su poljoprivredu na tada najmodernijim načelima, potpomagali i sami se bavili raznim obrtima (u vinogradima, umjetničkim obrtom).

**Iluzionističke freske i oltari**

Freske su se nalazile na zidovima unutar crkve. U njima su biblijski događaji smješteni u naslikanu, lažnu arhitekturu između koje se slobodno kreću isklesani ili izrezbareni likovi svetaca.

**Proštenjarske crkve (proštenje=proslava sveca zaštitnika)**

Na blagdane se u njima okupljao narod i iz udaljenih krajeva. Uz izuzetno bogate ukrase, opkoljene su trijemom ispod kojeg su se mogli skloniti hodočasnici.

 **Prosvjetiteljska književnost**

Prve knjižice su pisane u stihovima i namijenjene su i zabavi i pouci. Prvi autor je Filip Grabovac, Cvit razgovora naroda i  jezika iliričkoga aliti rvackog. U Dalmaciji franjevac Andrija Kačić Miošić, s djelom Razgovor ugodni naroda slovinskoga, te u Slavoniji Matija Antun Relković, Satir iliti divji čovik.

**Hrvatski kolegij u Beču, Rimu i Bolonji**

Većinom se školovalo za svećenike, pa su kroz njih prošli gotovo svi budući biskupi i visoki crkveni djelatnici. Na žalost, kolegij u Beču i Bologni ukinuti su reformama Josipa II. koji je smatrao da je podizanjem obrazovanja u Hrvatskoj na viši stupanj nestala potreba za skupljim školovanjem izvan zemlje.

**Gospodarske akademije u Splitu, zadru, Kaštel Lukšiću**

U Splitu Akademija ilirička u kojoj se gajilo književno stvaralaštvo na hrvatskom jeziku, ali i poticalo prevođenje na hrvatski. Kasnije su i veliku važnost stekle gospodarske akademije u Splitu, Zadru i Kaštel Lukšiću.

**Kraljevska akademija u Zagrebu, 1776.**

To je  bila najznačajnija obrazovna ustanova svog vremena. Preuzela je visokoškolsko obrazovanje, pokrivala je šire područje od isusovačke akademije, naslijedila je isusovačku knjižnicu čime je stvoren temelj za današnju Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu.

**FRANCUSKA REVOLUCIJA**

**Generalni stalež**

Tradicionalna reprezentacija francuskog društva. Luj XVI. je 1789. želio povećati financijske prihode pa je sazvao Generalne staleže.

**Rušenje Bastille**

Dolazi do sukoba kralja i Generalnih staleža (zbog povećanja poreza) kojeg su pratili i stanovnici Pariza. Organizirala se Narodna garda (na čelu La Fayette). 14. srpanj 1789. mase Parižana su krenule na Bastille (simbol kraljevskog apsolutizma), te taj događaj postaje početak Francuske revolucije.

**Deklaracija o pravima čovjeka i građanina**

U kolovozu 1789. Skupština je donijela odluku o ukidanju feudalnih tereta, te Deklaraciju o pravima čovjeka i građanina. S time je društveno i političko uređenje Francuske promijenjeno.

**Žirondinci**

Bili su predstavnici buržoazije, te su zagovarali ustavnu monarhiju. Najistaknutiji žirondinci su Jacques Brissot i Jean Marie Roland.

**Jakobinci**

Zastupali su republikanske ideje te na njihovom čelu je bio Maximillien Robespierre.

**Republika**

Narod traži svrgavanje kralja. U kolovozu 1792. naoružani puk zauzeo je palaču Tuileries – sjedište Luja XVI. Kralj je uhićen. Na inicijativu jakobinaca uspostavljen je sud, koji je trebao suditi izdajnicima. Zakonodavna skupština je raspuštena, a na njezino mjesto općim glasovanjem izabrano je novo tijelo nazvano Konvenat. 21. rujna 1792. Konvenat je proglasio ukidanje monarhije i uspostavu republike.

**Jakobinski teror**

U borbi protiv protivnika Republike primjenjivali su teror. Osuđivali su na smrt svakoga na koga je pala sumnja da je “neprijatelj naroda”

**Robespierre**

Nalazio se na čelu jakobinaca

**Direktorij**

U rujnu 1795. donijet je 3. francuski ustav. Izborna prava stanovništva ponovno su ograničena imovinskim cenzusom. Zakonodavna vlast našla se u rukama Vijeća pet stotina i Vijeća starijih, dok je izvršnu vlast dobio Direktorij sastavljen od 5 članova.

**OD REPUBLIKE DO CARSTVA – EUROPA U RAZDOBLJU NAPOLEONOVIH RATOVA**

 **Napoleon Bonaparte**

Istaknuo se brojnim pobjedama u pohodu u Italiji. Osnovao je nekoliko republikanskih državnih tvorevina (najpoznatija Cisalpinska Republika). 1797. sklopio mir s Austrijom u Campo Formiju.

**Konzulat**

8. studenog 1799. izvršio državni udar. Postao je prvi i svemoćni konzul (pomogao mu je njegov brat Lucien Bonaparte koji je bio na čelu Vijeća pet stotina).

**Građanski zakonik**

Temelj pravnih sustava mnogih država. Njime je potvrdio ukidanje svih staleških privilegija i pravo vlasništva zemlje stečene tijekom revolucije, potvrđena sloboda gospodarenja, uvedena ravnopravnost građana pred zakonom, osigurana sloboda vjeroispovijesti, na snazi je bio civilni brak........

**“Sto dana”**

Vrijeme koliko se Napoleon uspio zadržati na vlasti u novim okolnostima, odnosno od vremena kada je došao sa otoka Elbe.

**Waterloo**

Mjesto u Belgiji gdje je Napoleon vodio posljednju bitku 1815. protiv VII. antifrancuske koalicije gdje je teško poražen.

**BEČKI KONGRES. EUROPA NAKON NAPOLEONA**

**Bečki kongres**

1814. okupilo se više od stotinu kraljeva, knezova i pretendenata s cviljem da se uspostavi novi “poredak u Europi”. Zasjedanje je završeno 9. lipnja 1815. Određeno je da se budući europski poredak treba temeljiti na načelu legitimizma (nepovredivost “povijesnih prava” dinastija). Određeno načelo ravnoteže snaga, stvorena je nova politička karta Europe....

**Sveta alijansa**

Vladari okupljeni na Bečkom kongresu željeli su se osigurati pred nepoželjnim događajima pa su osnovali savez vladara nazvan Sveta alijansa. Osnivači su bili Austrija, Rusija i Pruska, a kasnije se uključilo još 16 država uključujući i Francusku.

**Dekabristi**

Aleksandar I. Burbon je umro bez nasljednika pa je nasljednikom trebao postati njegov mlađi brat Konstantin, ali se on odrekao prijestolja zbog braka s osobom nižeg društvenog statusa. Tako je krunu dobio najmlađi brat Nikola. Širila se parola o obrani Konstatinova prava na krunu i parole o slobodi tako su urotnici (dekabristi) odlučili na ustanak koji je bio u prosincu 1825.

**Restauracija u Francuskoj**

Razdoblje restauracije (obnove kraljevske vlasti dinastije Burbon) nastupilo nakon Napoleonova poraza i Bečkog kongresa. Na prijestolje zasjeo Luj XVIII. Te izdao ustavni akt na temelju kojeg je u Francuskoj uspostavljena ustavna monarhija. Formiran je dvodomni parlament

**Srpanjska revolucija**

Kada je Karlo naslijedio svoga brata na prijestolju raspustio je niži dom parlamenta i počeo vladati pomoću dekreta kojima se nastojalo ograničiti izborna prava. Građani Pariza dogovorili su se oko podizanja ustanka u srpnju 1830. U gradu se pojavile barikade. Kralj se morao odreći prijestolja.

**Belgija**

Belgija je bila pripojena Nizozemskoj. Belgijanci su se osjećali u zajedničkoj državi kao neravnopravni građani. Vlast se nalazila u rukama Nizozemaca. Na nezadovoljstvo utjecale su i vjerske razlike između protestantske Nizozemske i katoličke Belgije. Izbio je ustanak nakon kojeg je Belgija proglasila nezavisnost.

**Poljsko pitanje**

Od teritorija Varšavskog Vojvodstva stvoreno je Poljsko Kraljevstvo čiji je kralj postao Aleksandar I. Dobili su autonomiju i ustav, na snazi je ostao Napoleonov zakonik. Imali su vlastitu vladu, parlament i vojsku. Razvijalo se gospodarstvo, pa su carske vlasti nastojale ograničiti samostalnost Kraljevstva. Izbio ustanak u Varšavi krajem 1830. Stvorena je nezavisna poljska vlada. Ustanak je ugušen 1831.

**KONZERVATIZAM, LIBERALIZAM I NACIONALIZAM U EUROPI U PRVOJ POL. XIX. ST**

 **Reakcionari**

Zagovornici “starog poretka”, željeli su “vratiti sat povijesti” obnavljajući stanje prije revolucije odnosno nastojali izbrisati svaki trag promjena koje su se dogodile u razdoblju revolucije i Napoleona.

**Konzervativci**

Protivili se revolucijama, ali su bili svjesni da se neke promjene ne mogu izbrisati. Protivili se revoluciji smatrajući da je ona djelo skupine urotnika, a ne posljedica društvenih sukoba.

**Liberali**

Tražili jamstvo građanskih sloboda, smatrali su da bi svi građani trebali biti ravnopravni pred zakonom, zagovornici uvođenja ustava i parlamentarne demokracije.

**Karbonari**

Organizacija koja je prva pokrenula borbu protiv poretka uspostavljenog na Bečkom kongresu. Nastali na području Italije, a kasnije se proširili na Španjolsku, Francusku i njemačke zemlje.

**Mlada Europa**

Oslobodilačke organizacije različitih naroda (Mlada Italija, Mlada Njemačka, Mlada Poljska) ujedinile su se 1834. u Mladu Europu na čelu koje je bio talijanski revolucionar Giuseppe Mazzini.

**Nacionalni pokreti**

Među brojnim narodima došlo je do nacionalnog preporoda. Na razvitak nacionalne svijesti među Nijemcima, Španjolcima i Talijanima utjecala je Napoleonova vladavina. U Njemačkoj nacionalne ideje bile su popularne među studentima, ali i među njemačkim građanstvom. U Italiji pokret za ujedinjenje Italije je Risorgimento. Nakon Bečkog kongresa glavna prepreka za ujedinjenje je habsburška vlast u Lombardiji i Toskani. Stoga se talijanski nacionalni pokret okrenuo protiv “Nijemaca”. Česi, Hrvati, Srbi i Bugari, te Slovaci, Slovenci, Ukrajinci i Rumunji imali su dvije faze razvitka nacionalne svijesti. Prva faza je kulturni preporod i borba za jezik, a druga faza je politička borba za samostalnost. Kraj 18. i 19. st. bilo je razdoblje krize Osmanskog Carstva, a istovremeno razdoblje snažnog razvitka nacionalne svijesti balkanskih naroda i porasta njihovih težnji za nezavisnošću. Snažan nacionalni pokret razvio se među Srbima, koji su dva puta (1804. i 1815.) podizali ustanke protiv osmanske vlasti. Rezultat je bila autonomija koju je Srbija dobila 1830.

**Garašaninovo Načertanije**

Prvi velikosrpski program kojeg je sastavio 1844. srbijanski ministar unutrašnjih poslova Ilija Garašanin. Prerada spisa Františeka Zacha u kojem je Zach predlagao stvaranje južnoslavenske države.

**Čartizam**

Pokret kojeg je pokrenula Londonska udruga radnika. Izradili su “narodnu povelju u kojoj se zahtijevalo opće pravo glasa za muškarce i dnevnice koje bi siromašnim zastupnicima omogućile sudjelovanje u radu Parlamenta

**Irsko pitanje**

Problem u Irskoj koji nastaje zato što Velika Britanija prisiljava irske seljake na sudjelovanje u protestantskom bogoslužju. Katoličke škole su zatvorene zbog čega nastaje pokret Ujedinjeni Irci kojima je cilj steći ravnopravnost s protestantima.

**REVOLUCIJE U EUROPI 1848./1849. GODINE – “PROLJEĆE NARODA”**

**“proljeće naroda”**

Revolucionarni događaji koji su se zbivali u Europi tijekom 1848./1849. godine.

**Louis Bonaparte**

Društveni kompromis omogućio mu je povratak u Francusku. Bio je prihvatljiv konzervativnim snagama i zalagao se za siromašne pa je imao podršku nižeg sloja društva. 1851. Izvršio državni udar. Raspustio je skupštinu i preuzeo diktatorsku vlast.

**Revolucija u Italiji**

1848. Započeli su nemiri u Italiji ustankom na Siciliji protiv kralja Ferdinanda Burbonskog. Glavni uzrok je bio ekonomska kriza koja je pokrenula mase, te je Ferdinand morao pristati na uvođenje Ustava. Tada je došlo do antiaustrijskih nastupa u Milanu i Veneciji. Veneciju su austrijske jedinice napustile bez borbi, te je proglašena republika. Na rat protiv Austrije se odlučio Karlo Albert, sardinski kralj. U ljeto 1848. u bitki kod Custoze porazio ga je Radetzky. Nakon ponovnog ustanka Karlo Albert poražen je kod Novare. Republikanske snage su ojačale i u Rimu te su u veljači 1849. u Rimu proglasili republiku u kojoj su glavnu ulogu imali Garibaldi i Mazzini. Papi pomoć pruža Francuska, Rimska Republika je srušena i obnovljena je Papinska Država. Venecija je opet pala u ruke Austrije. Pokušaj stvaranja jedinstvene države je završen neuspjehom.

**“Velika Njemačka”**

Ujedinjena Njemačka u čijem bi sastavu bila Austrija, na čelu s Habsburgovcima.

**“Mala Njemačka”**

Ujedinjena Njemačka u čijem sastavu ne bi bila Austrija, a jezgra ujedinjenja bi bila Pruska iz dinastije Hohenzolerna.

**Frankfurtski parlament**

1848. u Frankfurtu su se okupili predstavnici država Njemačkog Saveza. 1849. je donijet Ustav kojim je osnovana federacija njemačkih država na čelu s općenjemačkim parlamentom.

**Metternichov pad**

13. ožujka 1848. u Beču su se okupili mnogi građani. Protiv njih je poslana vojska, izbili nemiri te su podignute barikade. Carski dvor nastojao je smiriti situaciju žrtvujući kancelara Metternicha. Ukinuta je cenzura, osnovana je Nacionalna garda i Akademska legija.

**Revolucija u Ugarskoj**

Vodile su se tijekom 1849.  Ugarski sabor je svrgnuo Habsburgovce i proglasio uspostavu republike. Predsjednik Mađarske postao je Lajos Kostuh. Car Franjo Josip I. obratio se za pomoć u gušenju mađarskog ustanka ruskom caru Nikoli I. Ruska vojska je u svibnju 1849. ušla na područje Ugarske, a Mađari su nakon žestokih borbi prisiljeni na kapitulaciju.

 **OSMANSKO CARSTVO I ISTOČNO PITANJE DO KRIMSKOG RATA**

**Istočno pitanje**

Pojam kojim se označavaju međunarodni odnosi u Europi i na Bliskom istoku u vezi s opstankom Osmanskog Carstva, odnosno borbe europskih velesila za prevlast nad dijelovima teritorija Osmanskog Carstva.

**Reforme u Osmanskom Carstvu**

Pokušaj reforme uveo je sultan Selim III. Reorganizirao je vojsku, uveo je “novo buđenje”, otvarao osmanske ambasade. Nakon njega na vlast je došao Mahmud II. koji je raspustio janjičarske odrede i ukinuo timarsko-spahijski feudalni sustav.

**Hatišerif od Gülhane**

“Časno carsko pismo” kojeg je u studenom 1839. proglasio novi sultan. Njime je u Osmansko Carstvo uvedena osobna sigurnost svih građana i pravo na privatno vlasništvo, te jednakost svih stanovnika bez obzira na vjeroispovijest, potom pravedan porezni sustav, opću vojnu obvezu...

**Grčki ustanak**

U 18. st među Grcima se počeo razvijati nacionalni pokret. Došlo je do izbijanja grčkog ustanka koji se smatra početkom moderne Grčke. 1821. izbio je ustanak koji je Grčkoj donio nezavisnost, a obuhvatio je Peleponez i otoke. 1822. sastala se prva grčka Nacionalna skupština koja je proglasila nezavisnost, donijela ustav i osnovala privremenu vladu.

**Husein-kapetan Gradaščević**

Stao je na čelo oružane pobune begova protiv središnje vlasti u Carigradu i vezira u Travniku.

**Omer-paša Latas**

Istaknuti osmanski general kršćanskog podrijetla koji je upućen u Bosnu. 1850. – 1852. surovo se obračunao s pobunjenicima koji nisu prihvaćali mjere kojima bi se poboljšao položaj raje.

**Krimski rat**

Najveći sukob između europskih država u vezi s istočnim pitanjem koji je izbio 1853. Francuska je diplomacija podržavala katoličku, a ruska pravoslavnu stranu. Sultan je stao na stranu katolika što je bio Nikoli I. dovoljan razlog da započne pripreme za rat protiv Osmanskog Carstva. Ruska vojska je započela vojna djelovanja ulaskom u Moldavsku i Vlapku. Rusi su imali više uspjeha, ali na stranu Turaka stale su Francuska i Velika Britanija, te Kraljevina Sardinija. Car Nikola I. umro je tijekom rata, a naslijedio ga je sin Aleksandar II. Borbe su vođene na poluotoku Krimu. Rusi su doživjeli teški poraz, a na Pariškom kongresu 1856. Morali su prihvatiti uvjete mira.

**HRVATSKA U DOBA NAPOLEONOVIH RATOVA**

**Campoformijski mir**

Mirovni sporazum između Francuske i Austrije. Područje bivše Mletačke Republike s glavnim gradom Venecijom dobila je Austrija, a Istru, kvarnerske otoke, Dalmaciju i Boku Kotorsku dobila je Francuska.

**Ukidanje Dubrovačke Republike**

1806. Dubrovačka Republika došla je u ruke Francuza. Austrijanci su bokokotorski grad Kotor predali Rusima, a ruska je mornarica zauzela i Korčulu. Francuzi su do Dubrovnika stigli prije Rusa, a dubrovačka vlada im je predala grad bez otpora. 1808. Francuzi su proglasili ukidanje Dubrovačke Republike, ali su im obećali nezavisnost čim Rusi napuste Boku kotorsku.

**Ilirske pokrajine**

Zemljopisno neobična upravno-politička jedinica u sklopu Francuskog Carstva koju je osnovao Napoleon 1809. Sjedište namjesnika nalazilo se u Ljubljani.

**Posljedice francuske vlasti u hrvatskim zemljama**

Vlast Francuza je bila prekratka da bi ostavila neke trajnije posljedice. Oni su hrvatskim krajevima vladali u doba postupnog opadanja snage i moći Napoleona. Najveći i trajniji doprinos francuske vlasti su promjene u upravi i sudovima.

**HRVATSKA U PRETPREPORODNO VRIJEME**

**Maksimilijan Vrhovac**

Zagrebački biskup, zalagao se za uvođenje “ilirskog jezika”, 1809. kao banski namjesnik organizirao je obranu Hrvatske protiv Francuza, djelovao je pod utjecajem prosvijećenog apsolutizma, podržavao je i poticao različite kulturno-prosvjetne aktivnosti, otkupio je tiskaru u Zagrebu iz koje su izašla mnogobrojne značajne knjige.

**Hrvatski sabor 1825. – 1827.**

Vladar Franjo I. sazvao je zasjedanje Ugarskog sabora očekujući pomoć u rješavanju financijskih poteškoća i drugih problema u državi. Istaknut je zahtjev za izjednačavanje u oporezivanju, založio se za ograničenje slobode preseljenja kmetova samo unutar Hrvatske i Slavonije, podržao zahtjev za ujedinjenjem Hrvatske i Slavonije s Dalmacijom i Vojnom Krajinom.

**Pretpreporodno doba**

1830. Gaj je u svojoj knjižici Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisanja dao prijedlog reforme pisanja slova u hrvatskome. 1830. Josip Kušević izdao spis O muncipalnim pravima i statutima kraljevinâ Dalmacije, Hrvatske i Slavonije. 1831. Pavao Štoos izdao spis Kip slobode vu početku leta 1831.

**Disertacija Janka Draškovića**

Prvi hrvatski politički program nastao 1832. U njoj se Drašković založio za stvaranje “Iliričkog Kraljevstva” u koje bi osim Hrvatske i Slavonije, Vojne Krajine i Dalmacije ušla Bosna i Hercegovina, kao i slovenski etnički krajevi.

**Još Horvatska ni propala**

1833. Ljudevit Gaj je dovršio tu pjesmu pod nazivom Horvatov sloga i zjedinjenje.

**HRVATSKI NARODNI PREPOROD**

**Hrvatski narodni preporod**

Naziva se još i ilirski pokret. To je pokret nacionalnog buđenja odnosno oblikovanje nacionalne ideje. Smatralo se da su Hrvati i svi južni Slaveni potomci Ilira i stoga se njihov preporod naziva Ilirski pokret.

**Novine horvatzke**

Preporodne novine koje su počele izlaziti u Zagrebu 1835. Imale su sličan književni prilog Danica horvatzka, slavonzka y dalmatinzka. Istaknutu ulogu u pokretanju, izdavanju i uređivanju tih novina imao je Ljudevit Gaj.

**Matica Ilirska**

Nastala je 1842. kao društvo za izdavanje “svakojakih korisnih knjiga u ilirskom jeziku”. Na njezinom čelu se nalazio grof Juraj Drašković. Kasnije je umjesto ilirskog uzela ime hrvatsko. Od 1874. naziva se Matica hrvatska.

**Političke stranke**

Postojale su dvije grupacije, jedna je zastupala čvrst oslon na Mađare i Ugarsku, dok su ilirci bili na braniku “ilirske”. Ilirci su svoju stranku nazivali ilirskim imenom (Narodna ilirska partaja), dok su se mađaroni koristili hrvatskim i mađarskim imenom (Horvatsko-vugerska stranka).

**Ivan Kukuljević Sakcinski**

2. svibnja 1843. Ivan Kukuljević Sakcinski prvi put je održao govor na hrvatskom jeziku. Govorio je o potrebi da se u Hrvatskoj umjesto latinskog uvede hrvatski jezik. Biskup Juraj Haulik održao je drugog dana govor na latinskom jeziku suprotstavljajući se Kukuljeviću. To je značilo da se njegov prijedlog o uvođenju hrvatskog jezika odbacuje.

**Hrvatski jezik u Saboru**

1847. posljednje zasjedanje Hrvatskog sabora kao staleške feudalne institucije. Sjedanje je otvorio biskup Juraj Haulik, budući da je Franjo Haller odstupio nakon srpanjskih događaja. Sabor je trebao izabrati hrvatske predstavnike u Ugarskom saboru i raspraviti tekuću problematiku. Veliku pozornost javnosti izazvala je rasprava i odluka o uvođenju hrvatskog jezika kao službenog u Hrvatskoj. Svi su podržali taj zakonski članak. Hrvatski je jezik postao službeni jezik u Hrvatskoj i Slavoniji.

**Srpanjske žrtve**

Na Markovom trgu u Zagrebu, prilikom izbora za Zagrebačku županijsku skupštinu 29. srpnja 1845. došlo je do krvoprolića u kojem je kao rezultat bio nekoliko mrtvih (oko 13) i veći broj ranjenih građana i vojnika. Pokopani su 1. kolovoza 1845.

**HRVATSKA TIJEKOM REVOLUCIJE 1848.-1849. GODINE**

**Zahtijevanja naroda**

Politički, gospodarski i narodni program u trideset točaka kojeg je izrazila narodna skupština u Zagrebu. Tražilo se ujedinjenje hrvatskih zemalja, opće građanske slobode tiska, vjeroispovijesti, govora, sastajanja. Zahtijevala se jednakost svih pred zakonom i pretvaranje Sabora iz staleškog u zastupničko tijelo, zatraženo je ukidanje kmetstva.

**Ban Josip Jelačić**

Bio je vrhovni zapovjednik u Banskoj Hrvatskoj i u Vojnoj Krajini, te carski namjesnik u Rijeci i Dalmaciji. Pod njegovom upravom nalazile su se sve hrvatske zemlje osim Istre. Raskinuo je državnopravne Hrvatske i Ugarske.

**Bansko vijeće**

Osnovao ga je ban Josip Jelačić 1848. s pet odsjeka: za unutrašnje poslove, vojsku, financije, pravosuđe i prosvjetu.

**Ukidanje feudalnih odnosa**

Ban Jelačić je 25.travnja 1848. objavio proglas kojim ukida feudalne odnose u Hrvatskoj.

**Zastupnički Sabor**

U svibnju 1848. ban Jelačić donio je izborni zakon prema kojem su trebali biti birani saborski zastupnici. Prema tom zakonu u Hrvatski sabor po prvi put su ušli predstavnici građanstva. U novi Sabor ušli su i Srbi iz Hrvatske, a kao banski uzvanici pojavili su se i pravoslavni patrijarh iz Srijemskih Karlovaca i episkopi.

**Hrvatsko-mađarski rat**

Odnosi Hrvata i Mađara su se pogoršavali. U rujnu 1848. Jelačić je sa hrvatskom vojskom prešao Dravu kod Varaždina i zaratio s Mađarima. Vojska nije bila dovoljno pripremljena, nedostajalo je konjanika i teškog naoružanja, a pojavio se i niz nepredviđenih događaja koji su otežali njezin položaj. Prvi sukob izbio je 29. rujna kod sela Pákozd, a bitka je završila neodlučeno. Slijedećim sukobom Jelačić zajedno s knezom Windischgrätzom nanio Mađarima nekoliko poraza i u siječnju 1849. ušao u Budim i Peštu.

**Oktroirani ustav**

4. ožujka 1849. Franjo Josip I. proglasio je taj ustav. Tim ustavom bečki vladajući krugovi nastojali su ustrojiti centralističku državu u kojoj bi prevlast imalo njemačko stanovništvo na uštrb ostalih naroda. Ustav je zajamčio samostalnost Hrvatske u odnosu prema Ugarskoj i pravo njegovanja narodnosti. Ban Jelačić je usprkos otporima nakon sloma ugarske revolucije proglasio 6. rujna 1849. da Ustav važi i u Hrvatskoj.

**DALMACIJA I ISTRA U PRVOJ POLOVICI XIX. STOLJEĆA**

 **Austrijsko Primorje**

1813. Dalmacija je ponovno došla u posjed Austrije. Na čelo pokrajine Dalmacije postavljen Je namjesnik, koji je imao civilnu i vojnu vlast. Potkraj 1814. stvorena je austrijska pokrajina Primorje, koja je obuhvaćala Tršćanski, Gorički i Riječki okrug. U tu teritorijalnu-upravnu jedinicu ušla su područja od Trsata do Novog Vinodolskog. Cijelo je to područje ušlo u sastav austrijske Kraljevine Ilirije, stvorene 1816.

**Prometna izolacija**

Bečka vlada je svim sredstvima nastojala onemogućiti gospodarsko, političko i kulturno približavanje Dalmacije i Hrvatske. Različitim mjerama Dalmacija je uključena u austrijski carinski sustav što je poticalu prodaju austrijske robe, a otežavalo razvoj domaće gospodarske djelatnosti. Vlada u Beču dugo nije pokazivala interes za gospodarski razvoj Dalmacije, niti je činila mnogo da je prometno bolje poveže. !836. je otvorena redovna parobrodska linija Trst-Kotor, prometna izolacija Dalmacije donekle je ublažena.

**Odjeci hrvatskog narodnog preporoda**

Društveni i kulturni život je bio veoma siromašan. Antun Kazančić bio je jedan od prvih koji su govorili o jedinstvu Hrvata s ostalim dijelovima hrvatskog naroda.

**Zora dalmatinska**

Pokrenuo ga je Ante Kuzmanić. U tom časopisu zalagao se za pravopis drugačiji od gajeva, ali je čvrsto stajao na pozicijama za ujedinjenjem hrvatskih zemalja.

**Glagoljaši**

Hrvatski duh osjećao se u glagoljaškim školama na Krku, one su 1819. zabranjene. Neko vrijeme zadržala se glagoljaška škola u Vrbniku unatoč kažnjavanju kojem su bili podvrgnuti njihovi voditelji.

**DOBA TEHNIČKIH OTKRIĆA**

**Parni stroj**

Našao primjenu u izgradnji parnog broda kojeg je izgradio Robert Fulton 1807.

**Željeznice**

1814. George Stephenson konstruirao je prvu parnu lokomotivu, a nakon toga 1825. izgradio je prvu javnu željezničku prugu između gradova Stockton i Darlington (Engleska).

**Čelik**

1856. Henrey Bessemer pronašao je novu metodu proizvodnje čelika, koja je omogućila dobivanje tekućeg čelika, te njegovu obradu lijevanjem, čime je proizvodnja bila brža i poboljšana. Zatim su Pierre Martin i Wihelm Siemens izgradili između 1862. i 1864. peć za proizvodnju čelika.

**Dieselov motor**

Rudolf Diesel je izumio motor s unutrašnjim sagorijevanjem. To je omogućilo korištenje novog izvora energije, naftu.

**Električna energija**

1800. Alessandro Volta, talijanski fizičar, izumio galvanski članak. Na tom polju veliki napredak učinio je Michael Faraday. Otkrio je pojavu električne indukcije i samoindukcije. 1866. Ernst Werner Siemens konstruirao je dinamo. 1879. Alva Edison konstruirao je električnu žarulju. 1887. Nikola Tesla stekao je slavu na polju izmjeničnih struja.

**Louisse Pasteur**

Utemeljitelj bakteriologije. Formulirao je metodu sprječavanja kvarenja različitih prehrambenih proizvoda nazvanu po njemu pasterizacija.

**Darwinova teorija evolucije**

Na temelju iskustava i zbirke živih i izumrlih organizama sakupljene tijekom petogodišnjeg putovanja formulirao teoriju prema kojoj životinjske i biljne vrste nastaju putem prirodne selekcije, a sva živa bića rezultat su evolucije od jednostavnijih oblika života prema kompliciranijim.

**Urbanizacija**

Na proces urbanizacije uvjetovala je industrijska revolucija. Promjene u poljoprivredi omogućile su veću proizvodnju hrane. Povećali su se gradovi.

**Demografski rast**

na njega su utjecali novi društveni odnosi, ali prvenstveno relativno poboljšanje uvjeta života i higijene. Naglo je rastao broj stanovnika Sjedinjenih Američkih Država.

**KAPITALIZAM I RADNIŠTVO. KATOLIČKA CRKVA**

**Kapitalizam**

Glavna karakteristika je podjela društva na radnike, čiji je glavni izvor prihoda naknada za najamni rad. U kapitalizmu su radnici osobno slobodni ljudi, koji mogu dobrovoljno odlučivati o tome hoće li raditi i gdje. Tu postoji i sloboda gospodarske djelatnosti. U njemu važnu ulogu imaju poduzetnici. Njegove glavne osobine su racionalnost gospodarenja, težnja za dobiti i konkurencija.

**Imperijalizam**

Razdoblje od sedamdesetih godina 19. stoljeća do Prvoga svjetskoga rata. Proces promjena u gospodarstvu razvijenih država koji se karakterizirao koncentracijom kapitala i osnivanjem različitih oblika saveza poduzeća. Još se upotrebljava za označavanje neke države za dominacijom nad drugim slabijim narodima i državama, te političku, vojnu ili ekonomsku ekspanziju prema ostatku svijeta.

**Radnički pokret**

Do takvog pokreta dovela je situacija u kojoj su radnici za malu plaću radili i do 15 sati na dan. Nisu imali pravo na bolovanje i odmor. Često su zapošljavali djecu, pa su morala raditi u rudnicima pod teškim uvjetima. Da bi preživjeli morali su prihvatiti takve uvjete.

**Sindikati**

Prvi sindikati osnovani su dvasesetih godina 19. stoljeća u Velikoj Britaniji. Sindikati su organizirali radničke proteste i obustave rada tj. štrajkove.

**Karl Marx**

Tvorac teorije marksizam zajedno s Fridrichom Engelsom. Napisali su i Komunistički manifest.

**Marksizam**

Temelj marksizma iznesen je u Komunističkom manifestu. Glavna ideja te teorije jest shvaćanje povijesti čovječanstva kao procesa koji se razvija u određenom pravcu.

**Druga internacionala**

Osnovana 1889. u Parizu. Za razliku od Prve internacionalne koja je bila udruga pojedinaca, ona je okupila socijalističke stranke.

**Revizionizam**

Nastao prema Bernsteinovoj ideji, a govori da je socijalizam prestao biti cilj do kojeg se dolazi putem revolucije, a postao je pokret koji ima za cilj reformiranje kapitalizma.

**Reformizam**

Reformisti su zagovarali ideje slične revizionističkim, jedino što nisu odustajali od krajnjeg cilja, tj. stvaranje novog poretka. Odbacivali su revoluciju, a priklanjali su se evoluciji i postupnim reformama.

**Papa Lav XIII i enciklika Rerum novarum**

1891. Tu encikliku je izdao papa Lav XIII. u kojoj se govorilo o radničkim problemima. Privatno je vlasništvo shvaćano kao prirodno pravo čovjeka, ali istovremeno se naglašavalo da bi čovjek trebao svoje privatno vlasništvo koristiti za opće dobro

**UJEDINJENJE ITALIJE I UJEDINJENJE NJEMAČKE**

**Camillo Cavour**

1852. je došao na čelo vlade u Kraljevini Sardiniji. Bio je jedan od vođa liberalne stranke. Postao je jedna od najvažnijih osoba koje su dovele do ujedinjenja talijanskih država u jedinstvenu Kraljevinu Italiju.

**Pijemont**

U njoj i u Sardiniji postojala je ravnopravnost svih građana pred zakonima, izborno pravo za sve pismene, te sloboda tiska i okupljanja, te je bila ustavna monarhija. Druge zemlje su imale apsolutističke vladare.

**Bitka kod Solferina**

Ratna djelovanja je započela Austrija koja je od Sardinije zatražila da prekine vojne pripreme. Cavour je to odbio, bečka vlada je poslala austrijsku vojsku da napadne sardinijske trupe. 1859. kod Magente, a potom i kod Solferina austrijska vojska je doživjela poraz.

**Giuseppe Garibaldi**

S oko 1200 vojnika dragovoljaca smještenih u dva broda krenuo iz Genove prema jugu Apeninskog poluotoka. Iskrcavši se na Siciliji, započeo je pobjedonosni pohod prema Kraljevstvu Obaju Sicilija Napulju. Kralj Franjo II. Burbon pobjegao je iz Italije i tako stvarni vladar u državi postao je Garibaldi.

**Ujedinjenje Italije**

U ožujku 1861. Nakon Garibaldijevog pohoda službeno je proglašeno postojanje europske države Kraljevine Italije.

**Otto von Bismarck**

Kancelar Pruske, na to mjesto postavio ga je kralj Vilim II.

**Austro-pruski rat (1866.)**

1864. došlo je do rata između Austrije i Pruske protiv Danske u kojem je potonja poražena. Holstein je dobila Austrija, a Schleswig Pruska. 1866. izbio je rat između Austrije i Pruske kod radove. Austrija je teško poražena, a mir je sklopljen u Pragu.

**Francusko-pruski rat (1870.-71.)**

Francuska se protivila ujedinjenju njemačkih zemalja i krenula u rat protiv Pruske. Bismarck je čekao da Francuska prva krene jer je on imao pripremljeniju vojsku. Kod Sedana Francuzi su poraženi, a sam car Napoleon dospio je u zatvor. Nakon opsade  Pariza, 1871. došlo je do primirja, a zatim do sklapanja mira u Versaillesu.

**Ujedinjenje Njemačke**

Nakon pobjede nad Francuzima 18. siječnja 1871. proglašeno je Njemačko Carstvo.

**Vilim I**.

Postao je njemački car

**Kulturkampf**

“Borba kultura”, naziv za sukob Bismarckove vlade s Katoličkom crkvom.

**FRANCUSKA I VELIKA BRITANIJA U DRUGOJ POLOVICI 19. STOLJEĆA**

 **Napoleon III***.*

Uvođenjem II. Carstva u Francuskoj cijela vlast se nalazila u njegovim rukama. Odlučivao je o imenovanju svih činovnika, imao je zakonodavnu inicijativu i odlučujući utjecaj na izglasavanje zakona.

**Pariška komuna**

Glavni grad Francuske nalazio se pod opsadom. Nedostajalo je hrane, zbog toga se republikanska vlada našla uskoro u sukobu s narodom. Neraspoloženje Parižana povećalo se od kada su se proširile vijesti o nepovoljnim odlukama mirovnog sporazuma i o predviđenoj paradi pruske vojske u Parizu. Do izbijanja sukoba došlo je u ožujku 1871. Bismarck je iz pruskog zarobljeništva pustio 100.000 vojnika ne želeći revoluciju. Došlo je do krvavog obračune te naposljetku gušenja Pariške komune u svibnju 1871.

**Dreyfusova afera**

Alfred Dreyfus, časnik Glavnog stožera francuske vojske optužen je i osuđen za špijunažu u korist Njemačke. Pokazalo se kako optužbe nisu bile utemeljene, ali vojne vlasti nisu željele priznati pogrešku. U toj cijeloj aferi značajnu ulogu imalo je židovsko podrijetlo Dreyfusa

**Kraljica Viktorija**

Vladala je Ujedinjenim Kraljevstvom od 1837. Cijelo razdoblje njezine vladavine naziva se “viktorijansko razdoblje”. Obilježeno je određenim kulturnim modelima i običajima. Završena je izgradnja britanskog kolonijalnog imperija i uspostavljena je britanska dominacija na morima.

**Kolonijalizam**

Novi vijek označio je velika prekomorska osvajanja Španjolaca, Portugalaca, Nizozemaca, Francuza i Engleza te stvaranje novih kolonija u Americi i Africi.

**RUSIJA U DRUGOJ POLOVICI XIX. STOLJEĆA**

**Ukidanje kmetstva (1861.)**

Car je izdao dekret o ukidanju kmetstva kojim su svi seljaci dobili osobnu slobodu.

**Narodnjaci**

Došlo do ponovnih seljačkih nemira. Konačno rješenje problema agrara i poboljšanje položaja najširih slojeva ruskog društva nazvan narodnjaštvo.

**“Narodna volja”**

Osnovana 1879. Prihvatila je urotničku djelatnost i individualni teror kao metodu svoga djelovanja.

**Imperijalna politika**

U 18. stoljeću u rukama Rusije našle su se obale Baltičkog i Crnog mora. Rusija se širila prema zapadu i sjeveru za vrijeme i nakon Napoleonovih ratova. Svoje posjede je neposredno širila na obalama Crnog mora na štetu Osmanskog Carstva.

**Rusko-japanski rat**

Nakon prodaje Aljaske Ruse je privukla Koreja isto tako kao i Japance. Početkom 1904. Japanci su iznenada napali rusko brodovlje u luci Porth Arhur i Rusima nanijeli velike gubitke. Tada je ruski car posla Baltičke flote na Daleki istok želeći ojačati snage. Dio ruske mornarice nije mogao prijeći preko Sredozemnog mora i Sueskog kanala pa je car svoje flote morao poslati oko rta Dobre Nade. Putovanje je trajalo osam mjeseci, a kada su stigli tamo bili su iscrpljeni i japanska mornarica ih je porazila. Sklopljen je mir u Portsmouthu.

**Revolucija 1905.**

Vijesti o ruskim porazima protiv Japanaca ubrzale su izbijanje sukoba. U siječnju 1905. radnici najveće tvornice u Sankt Petersburgu. Krenuli su u mirnoj povorci, noseći ikone, prema carskoj palači. Željeli su predati caru peticiju o poboljšanju njihova položaja. Dočekani su u puškama, palo je tisuće mrtvih, a taj je događaj nazvan “krvava nedjelja”.

**Duma**

Ruski parlament.

**VELIKA ISTOČNA KRIZA 1875.-1878. I** **STANJE NA BALKANSKOM POLUOTOKU DO POČETKA XX. STOLJEĆA**

**Rumunjska**

Nakon Krimskog rata započeo je proces osamostaljenja i ujedinjenja podunavskih kneževina Vlaške i Moravske. 1861. su se ujedinile pod vlašću kneza Aleksandra Cuze.

**Carsko pismo (1856.)**

Stupilo na snagu 1856. Njime su pojačane odredbe Hatišerifa od Gülhane. Kršćanskom stanovništvu priznata su građanska prava, sloboda vjeroispovjesti i pravo da rade u civilnim institucijama države.

**Ustanak u Bosni i Hercegovini (1875.-1878.)**

Stanje složeno i vrlo teško koje je na selu pojačavalo nerodne godine i jake zime. 1875. je izbio ustanak među katoličkim stanovništvom u okolici Gabele u donjem toku Neretve. Ustanak se proširio na područja zapadne i sjeverne Bosne.

**Sanstefanski mir**

Mir između Srbije, Crne Gore i Rusije na početku 1878. Osmanska vlada priznala je potpunu kapitulaciju, prihvatila državnu nezavisnost Srbije, Crne Gore i Rumunjske i dopustila stvaranje velike bugarske države.

**Berlinski kongres (1878.)**

Sanstefanski mir izazvao je veliko uznemiravanje  među europskim velesilama, Sazvan je Berlinski kongres. Rusija se pod pritiskom Velike Britanije, Austro-Ugarske, i Njemačke morala odreći većine ratnih dobitaka.

**Abdul Hamid II**.

1876. dao ustav, koji je jamčio vjerske slobode i građanska prava svim stanovnicima Carstva, stanje u osmanskoj državi bilo je i nadalje teško. U veljači 1878. ukinuo parlament i uspostavio svoju apsolutnu vlast, provodio je konzervativniju politiku panislamizma, poticao je ideologiju osmanizma.

 **Ilindetski ustanak**

Nazvan i Makedonski ustanak koji je nastao 1903., a završio je nametanjem niza reformi u tom dijelu Osmanskog Carstva.

**Milan Obrenović**

1881. prihvatio tajnu konvenciju s Austro-Ugarskom. Obvezao se da bez dogovora s bečkom vladom neće voditi nikakve političke pregovore s drugim državama.

**SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE I ZEMLJE LATINSKE AMERIKE U DRUGOJ POLOVICI XIX. STOLJEĆA**

**Širenje SAD-a**

Kupnja teritorija Lousiane 1803. od Francuza, kupovina Floride od Španjolaca 1819., Teksas poslije nestanka španjolske kolonijalne vlasti došao u sastav Meksika. Najviše stradali Indijanci (ubijani ili ograničavani na život u rezervatima).

**Missourijski kompromis**

Postojanje ropstva najviše je opterećivalo odnose unutar SAD-a. Godine 1820., u Unije je primljen Missouri kao robovlasnička i Maine kao slobodna država, ali je postignut kompromis po kojem se ropstvo ne smije više širiti sjevernije od južne granice Missourija. Kalifornija je primljena kao slobodna, a teritorijima Utah i Novi Meksiko dana je mogućnost da o svome statusu odluče sami.

 **Abolicionizam**

Pokret za oslobođenje svih robova – organizirane mreže tajnih putova za prebacivanje odbjeglih robova.

**Građanski rat**

Došlo do oružanih sukoba zagovornika ropstva i abolicionizma (članstvo u Uniji istaknuo teritorij Kansasa i Nebraske).

1860. istupila iz Unije Južna Karolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Lousiana, Teksas, Sjeverna Karolina, Arkansas, Tennessee i Virginia. Sesecionističke države - Konfederaciju Sjedinjenih Država - Jefferson Davis. Glavni grad Richmond,  Virginija. Glavni razlog izbijanja Sjevera i Juga – raspadanje države, ne moralni boj protiv robovlasništva. Robert Lee – potpisao kapitulaciju snaga Konfederacije 1865.

1865. ropstvo službeno ukinuto.

 **Abraham Lincoln**

Najveći američki predsjednik  uopće. Pripremio program obnove za ujedinjenje. Stradao u atentatu – južnjački fanatik.

 **Imperijalna politika**

Američki državni tajnik William Seward 1867. za 7.2 milijuna dolara kupio od Rusije Alasku. 1878. otočje Samoa ustupa SAD-u luku Pago Pago. Hawaii, SAD anektirale 1898. godine.

Theodore Roosevelt (1904.-1909.) dodao novo tumačenje prozvano «diplomacijom velike batine». Po njome su se SAD mogle umiješati u poslove u bilo koje vlade u tome prostoru i «urediti» prilike.

**AUSTRO-UGARSKA**

**Austro-ugarska nagodba**

Austrijski poraz u ratu s Pruskom 1866. godine - vrlo težak položaj. Nisu htjeli pristati na federalizaciju Monarhije, tj. nisu bili spremni priznati ravnopravnost svih naroda ili svih povijesnih zemalja, sklopili su sporazum s Mađarima. Carstvo Habsburgovaca pretvoreno u dualističku monarhiju – Austro-Ugarsku (Dvojna Monarhija), koja se sastoji od dva dijela: Cislajtanije i Translajtanije. Osim vladara, u Austro-Ugarskoj zajednički su bili vanjski poslovi, vojska i zajedničke financije. U ugarskoj polovici Monarhije, Mađari i Hrvati su sklopili sporazum poznat kao Hrvatsko-ugarska nagodba (1868.).

**Dvojna Monarhija**

Monarhijom upravljali liberali i u austrijskom i u ugarskom dijelu. Nakon prihvaćanja Nagodbe, njihova pozicija se pojačala. Iako liberalnih nazora, Andrassy (čelnik ugarske vlade) se oštro protivio nacionalnim težnjama ne-mađarskih naroda u Ugarskoj. Jedna nacija – mađarska nacija.

 **Zakon o narodnostima (1868.)**

Najviše što se ne-mađarskim narodima u Ugarskoj dopuštalo, osigurao upotrebu narodnih jezika u javnom životu općina, gradova i županija u kojima su pojedini narodi činili više od 20% stanovništva. Autor Jözsef Eötvös.

 **Češko pitanje**

Jedan od glavnih problema je češko-njemački sukob. Česi se zalagali za federalizaciju Monarhije, s velikim negodovanjem primili Austro-ugarsku nagodbu. Iskoristili su petstotu obljetnicu rođenja Jana Husa 1868. godine za snažne antinjemačke manifestacije. Vlada u Beču odgovorila je na to uvođenjem izvanrednog stanja u Pragu i represijama. Unatoč tome, Česi nisu priznali sustav uveden Nagodbom.  Hohenwart (od 1871. čelnik austrijske vlade)  posvetio više pozornosti socijalnim i nacionalnim problemima od svojih prethodnika. U jesen 1871. Hohenwartovi pregovori s Česima urodili su tzv. Temeljnim člancima, koji su trebali poslužiti za buduću austro-češku nagodbu. Češko kraljevstvo trebalo je biti odijeljeno od Austrije, veću ulogu trebali su dobiti Češki sabor i zemaljska češka vlada. Zajamčena su nacionalna prava Čeha i pravo na jezik, ali također i Nijemcima pravo na njemački jezik u okruzima u kojima čine većinu stanovništva. Temeljni članci su brzo povučeni (uznemirila njemačko stanovništvo) a vlada je dala ostavku. Česi su reagirali proglašavanjem tzv. Pasivne politike, tj. povlačenjem iz aktivnog političkog života.

 **Slovenski nacionalni pokret**

U programu ujedinjene Slovenije, koji je nastao 1848., nije se smjelo javno govoriti. Godine 1851. u Celovcu (danas u Austriji) osnovana Družba sv. Mohorja, izdavala knjige na slovenskom jeziku. Osnivane čitaonice, Slovenska matica. Na izborima 1861. prevagu odnijeli njemački kandidati. Izbori 1867. - u saborima Koruške i Štajerske, te Gorice pojačali su svoja  zastupstva, a u kranjskom državnom saboru dobili većinu poslanika.

**Tabori**

Veliki narodni skupovi (politički zahtjevi – ravnopravnost slovenskog jezika s njemačkim, otvaranje sveučilišta u Ljubljani, ujedinjenje zemalja u kojima Slovenci čine većinu stanovništva). Pomogli su širenju slovenske nacionalne slovenske nacionalne svijesti.

**HRVATSKA U DOBA NEOAPSOLUTIZMA (1851. – 1860. GODINE)**

Neoapsolutizam

Čitavom Monarhijom upravljao iz Beča car. Vladar nositelj sveukupne državne moći. Ban formalno ostao i dalje na čelu Hrvatske, ali se Banska vlada pretvorila u carsko-kraljevsko namjesništvo. Službeni jezik u uredima postao njemački. Austrijske vlasti željele omesti razvoj nacionalnog pokreta u Hrvatskoj. Papa Pija IX. - Zagrebačka biskupija 1852. postala nadbiskupijom. (ostvareno razdvajanje između Katoličke crkve u Hrvatskoj i Ugarskoj)

**Alexander Bach**

Austrijski ministar unutrašnjih poslova, imao veliki utjecaj («Bachov apsolutizam»). Po ozloglašenosti poznato njegovo redarstvo i uhode - netolerantnim mjerama suzbijali izražavanje mišljenja suprotnog državnom stavu.

**Germanizacija**

Politički je život za neoapsolutizma gotovo zamro: Sabor i županijske skupštine izvan zakona, cenzura, emigracija hrvatskih političara.

Ante Starčević - bivši ilirac suprotstavio se otvoreno i bez uvijanja srpskom svojatanju hrvatskog jezika i same hrvatske nacionalne individualnosti. Poduzeo korake protiv djelovanja Vuka Karadžića.

**Povijesno društvo**

Ivan Kukuljević Sakcinski - *Družtvo za jugoslavensku povesticu i starine.* Osnovano 1850., okupljalo povjesničare da rasvijetle prošlost hrvatskog naroda i polože temelji povijesnoj znanosti.

**Modernizacija**

Neoapsolutizam dopustio modernizaciju gospodarstva, sudstva, uprave i školstva. Od modernizacije se očekivao privredni uspon i učvršćenje centralizacije. Problem modernizacije u Hrvatskoj nalazila se u činjenici što je na rubu Monarhije i nije postojao domaći građanski sloj.  Carskim patentom iz 1853. godine započelo  konačno uklanjanje feudalnog sustava. Seljaštvo nije bilo spremno za priključivanje u tržišno gospodarstvo.

**Slom neoapsolutizma**

Uvjetovan ratom Austrije protiv Francuske i Kraljevstva Sardinije.

**HRVATSKA NAKON OBNOVE USTAVNOG STANJA**

**Carevinsko vijeće**

Carskim patentom (1860.) kralj sazvao i nadopunio Pojačano carevinsko vijeće koje je imalo savjetodavnu ulogu.  Predstavnici hrvatskih zemalja: Ambroz Vraniczany (Hrvatska), đakovački biskup Josip Juraj Strossmayer (Slavonija),  Francesco Borelli (Dalmacija). Strossmayer - uređenje Monarhije koje bi poštivalo povijesno-političke posebnosti Hrvatske, uključujući i pravo sjedinjenja Dalmacije s Hrvatskom. Borelli - odbio ideju sjedinjenja i tražio autonomiju za Dalmaciju.

**Banske konfederacije**

Prva sjednica Konfederacija usvojila je predstavku kralju koju je sastavio Ivan Mažuranić. (pripojenje Dalmacije, kvarnerskih otoka i triju istarskih kotara – voloskog, labinskog i novigradskog – hrvatskom kraljevstvu; zatraženo osnivanje dvorske kancelarije za Trojednu kraljevinu Dalmacije, Hrvatske i Slavonije s ovlastima sukladnima ugarskoj dvorskoj kancelariji i – shodno tome – kraljevo imenovanje hrvatskog kancelara). Mažuranić 1862. imenovan hrvatskim dvorskim kancelarom, imenovano sedam velikih župana koji su bili na čelu obnovljenih županije.

**Josip Šokčević**

Imenovan za hrvatskog bana 1860. Pozvao se u proglasu na djela bana Jelačića. Ban uz kraljevo dopuštenje potvrdio povratak hrvatskog jezika u škole i javnu upravu (otklonio prevlast njemačkog jezika).

**Sabor 1861.**

Glavna zadaća da raspravlja o uređenju državnopravnih odnosa Hrvatske u sklopu Monarhije. Prema izbornim zakonima u Sabor se dolazilo izborom (narodni zastupnici) ili po pozivu (virilisti). Hrvatski sabor nije priznao vrhovnu nadležnost Carevinskog vijeća i središnje vlade u Beču (nastojao obnoviti samostalni položaj Trojedne kraljevine – istaknuto da Hrvatska nije imala zajedničke poslove s Austrijom).

 **Zakonski članak 42**

Članak u kojemu se izražava odnos između Hrvatske i Ugarske. (jedina poveznica osoba zajedničkog kralja i kruna). Saborska većina izrazila spremnost na stupanje s Ugarskoj u usku vezu (realnu uniju) pod uvjetom da ona prizna hrvatsku autonomiju u upravi, bogoštovlju i nastavi, te sudstvu.

 **JAZU (1866.)**

Zakon o osnivanju Jugoslavenske akademije potvrđen 1866. godine. Jugoslavensko ime uzeto  iz idealističkih nastojanja da se potakne zajednički znanstveni i umjetnički rad južnoslavenskih naroda (kulturno zbližavanje južnih Slavena na području razvijanja svijesti o zajedničkom jeziku i književnosti). Glavni pokrovitelj biskup Josip Juraj Strossmayer, a upravitelj Franjo Rački.

**Željezničke pruge**

Prva pruga današnje Hrvatske prolazila je kroz Međimurje. 1862.  pruga Zidani Most-Sisak. Time nije bio riješen problem daljeg razvoja prometnih veza budući da su Mađari donosili odluke o izgradnji željeznica. Utjecajem mađarske vlade dana je prednost izravnom povezivanju Ugarske s Rijekom čime je Senj s ličkim zaleđem ostao prometno odsječen. Zahtjev hrvatskih privrednika da se što hitrije izgradi pruga od Zemuna do Rijeke nije bio prihvaćen.

 **Prva Dalmatinsko-hrvatsko-slavonska gospodarska izložba**

O gospodarskoj razini svjedočila je Prva Dalmatinsko-hrvatsko-slavonska izložba, održana 1864. u Zagrebu. Organizirana je po uzoru na prvu svjetsku izložbu u Londonu.

**HRVATSKE POLITIČKE STRANKE**

**Narodnjaci**

Predstavnici biskup Josip Juraj Strossmayer, Franjo Rački, Matija Mrazović i Ivan Perkovac. Preuzeli naslijeđe ilirizma na kojem su počeli izgrađivati ideologiju *jugoslavizma.* Ideja kulturne suradnje svih južnih Slavena.

 **Strossmayer**

Jedan od glavnih predstavnika Narodne stranke (narodnjaka) koji se uzdizao iznad ostalih po aktivnostima i ugledu.

**Pozor**

List narodnjaka kojeg se financirao Strossmayer, a uređivao Rački.

 **Unionisti**

Predstavnici Mirko Bogović, Julije Janković, Levin Rauch. Zagovarali čvršće veze sa Ugarskom uz zadržavanje određenog stupnja hrvatske autonomije. Imali većinu u Saboru. Suprotstavljali se užem povezivanju s Austrijom.

**Rauch**

Levin Rauch je lužnički veleposjednik, unionist.

**Pravaši**

Predstavnici Ante Starčević i Eugen Kvaternik. Zalagali se za samostalnost i ujedinjavanje svih hrvatskih zemalja. Nisu bili za povezivanje ni s Austrijom ni s Ugarskom. U Saboru najmanja skupina. Prvo glasilo humoristički list *Zvekan,* a prve novine tjednik *Hervatska.*

 **Starčević**

Čelnik Stranke prava, polazio od teze da kraljevina Hrvatska mora biti suverena država koja ima ugovor s habsburškom dinastijom. «Bog i Hrvati»

 **Kvaternik**

Čelnik Stranke prava, priznao zajedničke poslove za čitavu Habsburšku Monarhiju. Nije odbacio mogućnost političkog saveza Hrvatske s Ugarskom.

**Samostalci**

Predstavnici Ivan Mažuranić, Ivan Kukuljević, Ambroz Vranjican, Makso Prica i Avelin Čepulić. Podupirao ih biskup Haulik i ban Šokćević. Samostalna narodna stranka, zagovarala uže povezivanje s Austrijom. Politički cilj je bio sklopiti nagodbu s Austrijom kako bi se stekla samostalnost u odnosu prema Ugarskoj.

  **Mažuranić**

Hrvatski kancelar, bivši narodnjak, spreman na suradnju s austrijskom vladom.

**Hrvatski sabor 1865. – 1867.**

Narodna stranka i unionisti dobili većinu mandata – vodeća politička uloga. Najveće rasprave o odnosu i položaju Hrvatske prema Ugarskoj i Austriji. Sastavljena kraljevinska deputacija Hrvatskog Sabora (narodnjaci i unionisti na čelu s biskupom Strassmayerom) – zadaća pregovori u Peštom s predstavnicima Ugarskog sabora). Pregovori nisu uspjeli

**HRVATSKO-UGARSKA NAGODBA**

**Hrvatsko-ugarska nagodba**

Hrvatske zemlje još više podijeljene (Dalmacija i Istra Austriji, a Međimurje ostalo ugarsko). Nagodbu sklopili Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija te Kraljevina Ugarska (prevagnuli mađarski interesi). Ugarska priznala Kraljevini Hrvatskoj položaj političkog naroda. Službeni jezik za autonomne poslove – hrvatski. Zajednička ministarstva, zajednički sabor (sjedište u Pešti).

 **Riječko pitanje**

Mađari nastojali staviti Rijeku pod ugarsku vlast (glavna jadranska luka), u povijesti njima pripadala pa treba i sada. Kralj je potpisao hrvatski tekst Nagodbe u kojoj se Rijeka ne spominje pa su Hrvati nalijepili cedulju kojom se definira riječka pripadnost – *riječka krpica*.

*Riječki provizorij* – Rijekom upravlja mađarska vlada, prilagođavali odluke riječke uprave svojim interesima.

 **Nezadovoljstvo s Nagodbom**

Pravaši i unionisti protiv – financijska potčinjenost Hrvatske, mađarska prevlast u vođenju politike. Hrvatske vlasti smatrale Nagodbu ugovor između dvije države, a Mađari da je time utemeljena hrvatska pripadnost ugarskoj državnoj granici.

  **Rakovička buna (1871.)**

Buna uzrokovana nezadovoljstvom Nagodbom, vođena pod vodstvo pravaša Eugena Kvaternika, izbila u Vojnoj krajini , blizu bosanske granice. Nije imala veću potporu i brzo je ugušena (pravaši protjerani)

**Revizija Nagodbe  (1873.)**

Narodnjaci i unionisti ravnopravno sastavili hrvatsku kraljevinsku delegaciju koja je pregovarala sa mađarskim predstavnicima. Rezultat je skromna revizija Nagodbe.

 **Gospodarski razvoj**

Ukidanje feudalizma. Početak industrijalizacije (parni mlinovi, šećerane, pilane…). Razvoj gradova.

**DALMACIJA I ISTRA U DRUGOJ POLOVICI XIX. STOLJEĆA**

 **Narodnjaci**

Podržavali sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom. Širitelji javnih misli – franjevački svećenici. Glasilo list *Il Nazionale*, s tjednim *Prilogom k Narodnom listu*

 **Miho Klaić**

Usmjeravao političko kormilo Narodne stranke, nastojeći održavati dobre odnose s austrijskim vlastima.

 **Mihovil Pavlinović**

Imao velike zasluge za širenje preporodne ideje među seljaštvom.

 **Autonomaši**

Pristaše dalmatinske autonomije. Ometali brže provođenje ciljeva hrvatskog narodnog preporoda. U prvom desetljeću djelovanja Dalmatinskog sabora činili većinu u čemu im je pomogla i austrijska vlast.

 **Antonio Bajamonti**

Najpoznatiji autonomaški prvak, zbog svojih liberalnih stavova stupio u izborni savez s narodnjacima.

**Juraj Dobrila**

Porečko-pulski i tršćanski biskup, sudjelovao u podizanju škola, davanju stipendija za siromašne učenike te izdavanju pučkih molitvenika i kalendara. Zalagao se za prava hrvatskog jezika.

 **Pobjeda narodnjaka u Splitu (1882.)**

Na izborima za splitsku općinu narodnjaci predvođeni Gajom Bulatom pobjeđuju lokalne autonomaše i time dugoročno slamaju moć autonomaštva. Godinu dana kasnije hrvatski jezik postaje službeni Dalmatinskog sabora.

**Pravaši**

Nastoje ubrzati hrvatsku nacionalnu integraciju

**Frano Supilo**

Liberalno orijentirani novinar iz Dubrovnika, istaknuti pravaš, zahvaljujući njemu osvojena vlast u dubrovačkoj općini.

 **Ante Trumbić**

Odvjetnik iz Splita, istaknuti pravaš

**BANOVANJE IVANA MAŽURANIĆA – PODIZANJE MODERNE HRVATSKE**

 **«Ban pučanin»**

Ivan Mažuranić - prozvan tako jer je bio prvi ban koji je potjecao iz pučke hrvatske obitelji.

 **Mažuranićeve reforme**

Reforme izvedene na području uprave, školstva i na mnogim drugim područjima. Uprava je centralizirana uvođenjem podžupanija.

 **Sveučilište u Zagrebu (1874.)**

Pravni (Pravoslovni), Bogoslovski (Bogoslovni) i Filozofski (Mudroslovni) fakultet. Hrvatsko sveučilište izjednačeno s istovjetnim ustanovama u drugim zemljama Habsburške Monarhije. Prvi rektor povjesničar Matija Mesić.

 **Ladislav Pejačević**

Ban nakon odstupanja Mažuranića. Dovršeni pregovori s Mađarima o financijskoj nagodbi i provedeno sjedinjenje Vojne krajine s Hrvatskom. Nametanje mađarskog jezika.

**Protumađarske demonstracije (1883.)**

Postavljanje dvojezičnih grbova (hrvatski i mađarski) na financijske urede. Demonstracije u Zagrebu – poskidani provocirajući grbovi i porazbijani mnogi prozori. Uvođenje «nijemih» grbova – grbovi bez teksta. Nezadovoljstvo prema Mađarima.

**UKIDANJE HRVATSKO – SLAVONSKE VOJNE KRAJINE I NJEZIN POVRATAK POD HRVATSKU VLAST**

**Krajiško pitanje**

Krajiški zastupnici predlagali su «Krajiškoj predstavci» odvajanje vojne i civilne uprave (upravno sjedinjenje s civilnom Hrvatskom). Kralj priznao da je Vojna krajina sastavni dio Hrvatske, ali nije dopustio sjedinjenje jer smatra da je postojeće uređenje neophodno za sigurnost Monarhije.

 **Razvojačenje 1871.**

Razvojačenje dijela Vojne krajine uslijedilo poslije okončanja francusko-pruskog rata. Proces razvojačenja započeo ukidanjem Križevačko-đurđevačke pukovnije i pripojenjem civilnoj Hrvatskoj. S Hrvatskoj još ujedinjeni žumberačka satnija, te gradovi Vojni Sisak i Senj.

 **Krajiške šume**

Golema vrijednost šuma. Krajiška investicijska zaklada – podizane zaklade za školstvo, mirovine i šumske uprave.

 **Sjedinjenje Vojne krajine i Hrvatske (1881.)**

Kraljev manifest – sjedinjenje Hrvatsko-slavonske krajine s Hrvatskom.

**HRVATSKA U DOBA BANA KHUENA HEDERVARYA**

 **Khuen Hedervary**

Pripadnik slavonskog plemstva. *Khuenovština*-vladavina koju obilježava politička samovolja i nasilje. Zadaća provođenje politike sukladne zahtjevima cara i kralja Franje Josipa (negativno za Hrvatsku). Nametao mađarski jezik i državna obilježja u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji.

 **Politička nasilja**

Saborski poslovnik (1884.) dopuštao isključenje zastupnika na 60 sjednica; zakon o obustavi djelatnosti porotnoga suda (onemogućena sloboda javnog mijenja, cenzura), većini stanovništva onemogućeno pravo glasovanja (imovinski i porezni cenzus)

 **Kulturni razvoj**

Uspjeh Khuenovog režima na području organizacije uprave, školstva i kulture. Izidor Kršnjavi – podignuta razina školstva i prosvjete te potaknut razvoj hrvatske umjetnosti (rast studenata na zagrebačkom Sveučilištu).

**«Khuenovi Srbi»**

Unutar Narodne stranke organiziran Srpski klub (sačinjavali ga tzv. «Khuenovi Srbi»). Uspijevali unaprijediti posebne srpske interese, mnogi na visokim državnim položajima.

 **Raskol u Stranci prava (1895.)**

Uzroci u animozitetima i ambicijama te političkim neslaganjima. Čista stranka prava (frankovci) i domovinaši.

 **Josip Frank**

Predsjednik Čiste stranke prava. Vodio protusrpsku politiku.

**Socijaldemokracija**

Udruživanje radnika (oko strukovnih sadržaja): smanjenje radnog vremena, pravedno rješavanje sporova između poslodavaca i radnika, povišenje plaća te uvođenje obveznog osiguranja u slučaju bolesti. Veći dio pristao uz Socijaldemokratsku stranku Hrvatske i Slavonije koju je Khuen od osnutka slabio.

 **Protusrpske demonstracije (1902.)**

Zagrebački dnevnik Srbobran, članak «Srbi i Hrvati. Do istrage vaše ili naše»: Hrvati ne postoje kao nacija. Silno uzbuđenje hrvatske javnosti (demonstracije).

**Protumađarske demonstracije (1903.)**

Povod postavljanje natpisa na mađarskom jeziku na zgradi željezničke uprave u Zagrebu. Seljaci spalili mađarsku zastavu. Nemiri se proširili diljem Hrvatske, ban Khuen odlazi, nestalo simbola apsolutizma.

**BOSNA I HERCEGOVINA POD AUSTRO-UGARSKOM I POLOŽAJ HRVATA**

 **Okupacija**

Austro-Ugarska (general Josip Filipović) zauzeo Sarajevo. S druge strane je general Jovanović iz Dalmacije zauzeo Mostar. Smijenjen Filipović, čitavu vlast imala Austro-Ugarska monarhija.

**Kallay**

Benjamin Kallay, mađarski plemić koji je najduže upravljao BiH-om. Pokušao vladati uz pomoć srpskih predstavnika, ali se okrenuo koncepciji stvaranja bošnjačke nacije.

 **Bošnjaštvo**

Bošnjaštvo, po Kallayevoj koncepciji je trebalo obuhvatiti sve tri narodne zajednice u Bosni i Hercegovini, uključujući i Hrvate.

 **Aneksija**

Uslijedila poslije izbijanja mladoturske revolucije u ljeto 1908. Pripajanje 5. listopada 1908. Dobila 1910. ustav i Sabor.

 **Josip Stadler**

Nadbiskup, čelnik nove hrvatske stranke Hrvatska katolička udruga.

 **Gospodarski i kulturni razvoj**

Kallayev režim ostvario mnoga dostignuća u svojim naporima preobrazbe Bosne i Hercegovine. Uprava modernizirana (isticala izgradnju prometnica); proizvodnja duhana, izvoz drvne građe, u Tuzli obnovljen rudnik soli; utemeljen Zemaljski muzej u Sarajevu…

**HRVATI U UGARSKOJ**

**Gradišćanski Hrvati**

Najveći dio živio na područjima zapadne Ugarske. Književni život razvijao se na čakavskom narječju i ikavštini, kasnije usvojen hrvatski pravopis. Zakon o narodnostima i Zakon o nastavi u osnovnim školama – oba jamčila narodnim skupinama očuvanje materinskog jezika i kulture.

**Mađarizacija**

Postupno jača od 1879. kad je mađarski postao obvezan jezik u osnovnim školama u Ugarskoj. Početak 20. stoljeća najizraženiji problemi kada počinje asimilacija, ali se hrvatski održao u obiteljskim kućama i seoskim sredinama.

 **Mate Meršić-Miloradić**

Među vodećim preporoditeljima gradišćanskih Hrvata. Uređivao *Kalendar sv. Familije*. Od 1910. pod njegovim vodstvom izlaze *Naše novine*.

 **Bunjevci i Šokci**

Naseljavaju prostor Bačke i Baranje (podunavski Hrvati). Izražavali svoju pripadnost hrvatsku u doba narodnog preporoda, no osjećala se snaga mađarske nacionalne ideje. Glavna okupljališta u Subotici, Somboru i Kaloči.

 **Ivan Antunović**

Katolički biskup, imao istaknutu ulogu u narodnom preporodu bunjevačkih i šokačkih Hrvata. 1870. utemeljenje *Bunjevačke* i *Šokačke novine*. Objavljivao pobožna, povijesna i putopisna djela na hrvatskom jeziku.

 **Pajo Kujundžić**

Osnovao *Prvu bunjevačku školsku zadrugu* – poticala hrvatsko školstvo

 **Međimurje**

1861. odcijepljeno od Hrvatske i pripojeno Ugarskoj. Stanovništvo se moralo boriti protiv mađarizacije (veliku ulogu u jačanju narodne svijesti imalo katoličko svećenstvo).

**HRVATI U PREKOMORSKIM ZEMLJAMA**

 **Prvi putnici iz Hrvatske u prekomorske zemlje**

Među prvim iseljenim Hrvatima niz svećenika: isusovac Ivan Ratkaj u 17. st. odlazi u Meksiko, isusovac Ferdinand Konšćak odlazi u južnu Kalifoniju, braća Seljan istražuju Južnu Ameriku i Afriku…

**Iseljavanje na prijelazu stoljeća**

Glavni uzroci težak položaj seljaka, agrarna prenapučenost, filoksera, izbjegavanje vojne obveze, zarada… «Američka groznica». Od 1880. intenzivno počinje imigracija.

 **Hrvati u SAD**

Pittsburg – najveći hrvatski grad, poslije Zagreba. Sele se i u Michigan, Illionois, Ohio, Kansas… U luci San Pedro razvili ribarstvo. U Kaliforniji razvili vinarstvo.

**Hrvatska bratska zajednica**

Najvažnija hrvatska udruga u SAD-u, osnovana 1894. spajanjem nekoliko radničkih potpornih udruženja u Pittsburgu, predsjednik Ivan Ljubić.

 **Hrvati u Čileu**

Uglavnom iz Dubrovnika i sa srednjodalmatinskih otoka, žive u gradovima i bave se obrtom, trgovinom, ribarstvom. Čileanska hrvatska zajednica razmjerno bogata i uspješna.

Vrh obrasca