**A nemzetállamok és a birodalmi politika virágkora (1849—1914)**

***Európa az 1850-es években. A hatalmi egyensúly fenntartása és az egységes Olaszország létrejötte***

-a viktoriánus korszak Angliája: parlamentáris monarchia, váltógazdaság a politikai életben (tory, whig)

-a választójog bővítése (férfiakra vonatkozik)

-*A forradalmak után megoldatlan kérdések:*

* német, olasz, lengyel egység
* a keleti kérdés (Tro. Európa „beteg embere”)

-a még hiányzó nemzetállamokat fölülről, dinasztikus úton valósítják meg, a szd.fordulóra csak a lengyel ügy marad rendezetlen

**-Fro.:** Louis Bonaparte köztársasági elnök államcsínye, majd a Második Császárság (1852 vége—1870)  
—társadalmi-gazdasági modernizáció, a forradalmi korszak felülről való lezárása ( vö. Bonaparte, a jogos népi kívánságok teljesítése)  
-békét ígér, de háborút hoz (nagyhatalmi politika; amíg sikeres, a helyén maradhat)

!—gyarmatosítás, de: kontinentális nagyhatalomnak és tengeri nagyhatalomnak nem lehet egyszerre lenni!

**A krími háború (1853—1856):** Oroszo. Tro., Anglia. Fro., Piemont, Ausztria

-kitörésének oka a *keleti kérdés*

-*Oroszo*. célja II. Nagy Katalin óta uaz: kijutni a melegtengerekre  
 -ehhez az ürügy uaz, mint a gr. szab.harc (1821—1829) idején: a gro.-i keresztények felügyelete

-*Anglia* célja is uaz, mint a 18. sz. óta: a kontinentális egyensúly fenntartása

fél a további orosz terjeszkedéstől, de most már odaáll a törökök oldalára, nem úgy, mint 1821-ben

*-Piemont:* az olasz egység megvalósításához keres támogatót Ausztria ellen, ezért küld csapatokat

-Ausztria: az „önállósodó” Piemont semlegesítése a célja—„hálátlansága” oka!

-Oroszo. vereségének oka az általános elmaradottság

***-a párizsi béke (1856):*** Oroszo. elveszti meghatározó szerepét

*-a Szent Szövetség felbomlása* (alapja a dinasztikus szolidaritás és a tárgyalásos rendezés volt, mely megelőzi a háborúkat Európában)

-a tengerszorosokat elzárják minden hadihajó elől (főleg angol érdek: az indiai út…)

-jobbágyfelszabadító **rendelet** Oroszo.-ban (1861): Mit tanult a cár a krími háborúból?

-cél: a gazdasági fejl. akadályainak felszámolása (feud. jogi kötöttségek, anyagi terhek szűnnek meg a rendelet a jobbágyot személyében szabadítja fel

***de:*** nincs állami kármentesítéssel kötelező örökváltság, az állam csak hitelez a jobbágynak—az ingatlan magas megváltási díját évtizedig fizeti

**Az olasz egység létrejötte (a korszak neve: Risorgimento: Újjászületés)**

-Itália pol.-ilag, gazdaságilag az ókor óta nem egységes

-az egység kezdeményezője az 1848 óta alkotmányos ***Piemont miniszterelnöke, Cavour*** (reálpolitikus, az ország a krími háború óta politikai tényező!)

1. 1858: titkos egyezmény (Piemont, Fro. Ausztria) /Nizza, Savoya Fro.-é

2***. 1859***: osztrák hadüzenet Piemontnak, vereség ***Solferinó***nál

3. fr. fegyverszünet, béke /Lombardia Piemonté, Velence marad Ausztriáé; III. Napóleon nem igazán akarja az olasz egységet

4. 1860: Közép-Itália felszabadulása (Garibaldi partraszállása: vörösingesek, magyar légió)

népszavazással csatlakozás Piemonthoz

-a tv.-es hat. II. Viktor Emmanuel szárd királyé

5. 1861: az olasz királyság kikiáltása Turinban (nem tartozik hozzá: Velence, Róma Fro.-é 1848-tól)

6. Garibaldi Róma ellen indul, de Cavour csapatai megelőzik

7. 1866: olasz-porosz osztrák háború (***1866: osztrák vereség Königgrätznél a poroszoktól***) Velence az olaszoké

8. 1870: Róma az olaszoké (a porosz-fr. háborúban fr. csapatkivonás)

9. az irredentizmus (minden azonos identitású polgár kerüljön egy államba, pl. minden olasz Olaszországhoz)