A felvilágosult abszolutizmus politikája Magyarországon

Mária Terézia (1740-1780)

Trónra kerülését a Pragmatica Sanctio biztosította

Nőági öröklődés

Habsburgok országai együtt öröklődnek

Trónját az osztrák örökösödési háborúban megvédte (1740-48)

Sziléziát elveszítette, sikertelenül próbálta visszaszerezni a Poroszoktól(hétéves háború 1756-63)

Uralkodásának első felében együttműködött a rendekkel, utána rendeletekkel kormányzott

Rendeletei: a birodalom modernizációja, növekedett jövedelmekből állandó hadsereg

1754-es vámrendelet:

Merkantilista mintára:

Külső vámhatár:

Befelé iparcikkekre magas vám

Kifelé nyersanyagra magas vám

Ezzel belső ipar támogatása

Belső vámhatár:

Magyar nemesség jövedelmeinek megcsapolása

Magyar mezőgazdaság, osztrák ipar támogatása

1767-es úrbéri rendelet:

Dunántúli nemesség növelte a majorság méretét   
 – veszélyeztette az adók befizetését, jobbágymegmozdulások

Ezt akarta szabályozni, de országgyűlés elutasította – rendeletekkel kormányzás

Előírta az urbáriumot: jobbágytarhek rögzítése írásban

Terhek maximumának bevezetése

Jobbágytelkek határainak rögzítése – nemesség nem növelhette a majorságot

1777. Ratio Educationis

Oktatásügy szabályozása

Iskolaszerkezet, egymásra épülő iskolatípusok (népiskola, gimnázium, akadémia, egyetem), tantárgyak, tanulás ösztönzése

II. József (1780-1790)

Felvilágosult abszolutista: reformjait a modernizációt szolgálták, a felvilágosodás szellemében, de kizárólag rendeleti úton

Célja: egységes birodalom – helyi autonómiákat ellenezte, nem volt tekintettel a helyi sajátságokra (pl nem koronáztatta magát magyar királynak)

Rendeletek özönét árasztotta – végrehajthatatlan volt

Rendi ellenállás, külpolitikai kudarcok miatt rendeletei zömét visszavonta

Megmaradt rendeletei:

1781-es türelmi rendelet

Vallási türelem: protestánsok, ortodoxok majdnem szabdon gyakorolhatták a vallást, templomot, iskolát építhettek

Szabadon viselhettek állami hivatalt

Vidéki papok, lelkészek jövedelmének kiegészítése

-forrása a „felesleges” (nem oktató, gyógyító) rendek vagyona

1785-ös jobbágyrendelet

Megszüntette a röghözkötést – szabad költözés a jobbágyoknak

Megszüntette az örökös jobbágyságot: jobbágyok tanulhattak,   
 választhattak mesterséget, örökíthették vagyonukat

Visszavont rendeletek:

Nyelvrendelet:

Közigazgatás nyelve latin helyett német

Magyar nemesség ellenezte, ellehatásként terjedt a magyar kultúra

Beépült a rendi sérelmek köz – nemzettudat elősegítése

Vármegyei autonómiát megszüntető rendelet

Népszámlálás, birtokösszeírás: nemesekre kiterjedő adó előkészítése

Modernizációt pártoló, rendi kiváltságokat leépítő értelmiség: jozefinisták

Uralkodásának vége: külpolitikai válság, korai halála