A kiegyezés okai és körülményei

Előzmények:

’48-49: szabadságharc

Modern magyar nemzet

Forradalom leverése

Neoabszolutizmus, megtorlás, Haynau rémuralma, Bach-korszak

A Habsburgok vereségeket szenvednek nyugaton III. Napóleontól

1860-61

A tartományi önkormányzatok helyreállításának próbálkozása

Csak belügy, oktatásügy, igazságügy felett rendelkeztek volna a tartományok

A magyar országgyűlés ezt elutasította

Provizórium (ideiglenesség) 1861-65.

A magyar nemesség belefárad a passzív ellenállásba

F.J. belátta, a Habsburgok csak Magyarországgal kiegyezve maradhatnak nagyhatalom

Deák Ferenc „húsvéti cikk”

Az alkotmányosságért, önálló belpolitikáért cserébe lemondani az önálló hadügyről, külügyről

A Habsburgok vereséget szenvednek a poroszoktól

Kimaradnak a német egységből

Kiegyezés: Ferencz József megkoronázása, Andrássy Gyula lett a miniszterelnök

A kiegyezés tartalma:

Dualista állam: Osztrák-Magyar Monarchia (OMM)

Két alkotmányos monarchiából áll: Osztrák Császárság, Magyar Királyság

Alkotmányosság helyreállítása (áprilisi törvények mintájára):

Népképviseleti országgyűlés, cenzusos választójog, felelős kormány

Egységes Magyarország: Erdély, Szerb Vajdaság visszacsatolása, Horvátország társország

Közös ügyek rendezése:

Közös hadsereg, diplomáciai testület

Az ezekhez szükséges pénzügy

Közös ügyekre közös miniszterek

Közös ügyek megvitatására egy-egy delegációt jelölt ki a két állam

de a delegációknak nem volt nagy ereje az uralkodóval szemben

Uralkodó hatalma: (nagy)

A közös hadsereg vezetése

Nagy befolyás a közös ügyekre (pl. miniszterek kinevezése)

Előszentesítési jog: a kormány csak az általa jóváhagyott javaslatokról szavazhatott

A politikai kiegyezés határozatlan időre szólt, a gazdasági kiegyezést 10 évente újítani kellett

Közös költségek 70%-át Ausztria, 30%-át Mo. fizette

Közös vámterület

Közös jegybank, közös fizetőeszköz (korona)

Összehangolt adórendszer, mértékrendszer, közlekedési és hírközlési rendszer

Értékelése:

Deák, kormánypárt támogatta

Az ellenzék (Függetlenségi Párt) ellenezte, a közös ügyek felszámolásával perszonáluniót akartak – Ferenc József ezt nem akarta – F. P. visszaszorítása: cenzusos, nyílt választások

F. P. egy része egyesült a kormánnyal, Tisza Kálmán vezetésével Szabadelvű Párt lett

Kossuth ellenezte: önálló hadügy feladása fisszalépés ’48-hoz képest (Cassandra-levél)