**REVOLUCE V NIZOZEMÍ (1566 – 1609):**

**Španělsko**

* v 16. století nastupují Habsburkové na španělský trůn
* vnuk Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského Karel I. (1516 – 1556) => císař **Karel V.** (1519)

**-** ovládl Nizozemí, část Itálie, državy v Americe

**=** „Říše, nad níž slunce nezapadá.“

* r. 1555 habsburská říše rozdělena na 2 části:

- rakouskou: **Ferdinand I.** – ZKČ, Uhry, rakouské země

- španělskou: **Filip II.** – Španělsko, Nizozemí

**Nizozemí**

= dnešní území Belgie, Nizozemska, Lucemburska a části severní Francie

* v 16. století je nejbohatší španělskou provincií i nejbohatší částí Evropy
* 17 samostatných provincií:
* spojeny pouze generálním sněmem
* každá z nich spravována stavovským shromážděním (z řad šlechty a měst)
* v čele místodržící s vlastní radou a zákony
* v letech 1559 – 1567 se španělskou regentkou v Nizozemí stala nevlastní sestra Filipa II. – **Markéta Parmská**

- manufakturní výroba: sukna, flanderských krajek, střelných zbraní

* velké rozdíly mezi severními a jižními provinciemi:

JIH + střed: Flandry, Brabantsko, Antverpy - cechovní i manufakturní výroba (sukno, krajka) - zprostředkovatelský obchod - obyvatelstvo valonské (francouzské) - silná katolická šlechta

SEVER: Holland, Zéeland, Utrecht

- venkov – svobodní rolníci

- ve městech vznik manufaktur (vlna, len)

- bohaté loďstvo a přístavy => obchod s Pobaltím, Anglií, Ruskem=> převaha podnikání

- obyvatelstvo holandské

- kalvinistické vyznání

=> odpor Nizozemců ke Španělům již za Karla V. (vztahy vyhroceny během vlády Filipa II.) a to hned z několika důvodů:

* snaha o oslabení samosprávy
* omezování práv šlechty a měst
* zvyšování daní (tzv. alcabala)
* pronásledování nekatolíků + zavedení inkvizice
* usilování o centralismus

**Počátky odboje od 60. let 16. století**

* stavovská opozice (1565)

- nenásilný odboj, snaha o vyjednávání s králem

- brání stavovské a náboženské svobody

- v čele hnutí stojí aristokraté Vilém Oranžský, generál Egmont a admirál Horn

* obrazoborecké hnutí (1566 – 1567)

= živelné lidové protikatolické bouře

- plenění kostelů a klášterů, ničení svatých obrazů

=> jako reakci vysílá španělský král do Nizozemí své vojsko, v jeho čele místodržící vévoda z Alby

Albova hrůzovláda

- trvá 6 let

- zvyšování daní

- konfiskace majetku

- masové popravy nekatolíků

=> vlny odporu, partyzánské oddíly – tzv. gézové (= žebráci) – mořští a lesní (Flandry)

- v čele odboje Vilém Oranžský

**Celonárodní revoluce:**

* r. 1572 vylodění v přístavu Brielle

= signál k povstání

- Nizozemí podporováno Anglií a francouzskými hugenoty

- přístav dobyt, bránění dalších měst => rozklad španělských vojsk při záplavách

- Alba nahrazen Juanem d´Austria

* r. 1576 gentská pacifikace

= usmíření mezi severními a jižními provinciemi (i přes stále přetrvávající rozdíly)

- společná domluva na postupu proti Španělům

* r. 1579 vzniká – ARRASKÁ UNIE – jih

- pod nadvládou Habsburků

- Španělské Nizozemí (dnešní Belgie)

- katolictví

– UTRECHTSKÁ UNIE – sever

- nezávislost

- pokračující boje se Španělskem

- r. 1581 vyhlášen nový stát: Spojené nizozemské provincie- v čele **Vilém Oranžský**

- republika v čele s buržoazií => uznána až r. 1648 - kalvinismus (ale nábožensky velmi tolerantní – častý azyl pro emigranty!)

**Výsledky a charakter revoluce:**

* protifeudální, národně-osvobozenecké a protikatolické hnutí příznivé podmínky pro vývoj kapitalismu
* od 2. poloviny 17. století je nejvyspělejší zemí Evropy
* kolonizace Afriky (nizozemští sedláci – Búrové)  
  - vznik: Východoindické společnosti a Západoindické společnosti
* obchodní střediska: Amsterodam, Rotterdam
* amsterodamská burza je finančním centrem Evropy
* rozkvět textilního průmyslu, loďařství, zemědělství i kultury

**ANGLICKÁ REVOLUCE (1640 – 1658):**

Anglie před revolucí – konstituční krize (1603 – 1640):

* za vlády **Alžběty I.** dochází v Anglii k obrovskému rozvoji – jak hospodářskému, tak kulturnímu
* rozvoj podnikání, zárodky kapitalismu

=> po její smrti r. 1603 nastupuje na anglický trůn **dynastie Stuartovců:**

* **Jakub I.** (1603 – 1625)

- anglický a skotský král

- již za jeho vlády dochází k rozporům mezi panovnickou mocí a podnikateli

* úsilí o absolutistický stát
* zadlužování země
* snaha vládnout bez parlamentu
* náboženské rozpory

=> situace se zhoršuje, když na trůn nastupuje jeho syn **Karel I.** (1625 – 1649)

* úsilí o absolutistický stát => zostření vztahů mezi králem a parlamentem
* vybírání neschválených daní, cel, mýt => zdražování zboží
* vynucené půjčky
* udělování monopolů (výsadních obchodních práv)
* prodej titulů a úřadů

=> nespokojenost obyvatel + nesouhlas parlamentu => r. 1629 králem rozpuštěn (období tzv. osobní vlády)

* anglikánská církev = státní církev – finančně podporována státem

– v čele panovník

**OPOZICE:**

* Puritáni (purus = čistý)

- snaha o očistu anglikánské církve od zbytků katolicismu

- podnikatelská šlechta, řemeslnící, obchodníci

- chtějí podíl na moci => pronásledováni => Nová Anglie („Otci poutníci“)

* Independenti (tzv. „nezávislí“)

- snaha o nezávislost na anglikánské církvi

- střední vrstvy

* Presbyteriáni

- umírnění puritáni

- bohatí měšťané a statkáři

* Levelleři (tzv. rovnostáři)

- měšťané, inteligence, venkovští obyvatelé (radikální)

- požadavek demokratické republiky

* Diggeři (kopáči)

- nejradikálnější

- stoupenci z nejchudších řad

- snaha o majetkovou a politickou rovnost

**Skotsko** – kalvinisté

=> král násilím zavádí anglikánskou církev

**Irsko** – katolíci

=> r. 1639 povstání Skotů proti králi => král ve finanční tísni => obrací se na parlament - duben r. 1640 – 1. zasedání parlamentu („krátký parlament“ – po čtrnácti dnech rozpuštěn) - podzim r. 1640 – 2. zasedání parlamentu („dlouhý parlament“ – do r. 1653)

**4 etapy anglické revoluce:**

**1. parlamentní boj s králem (1640 – 1642)**

* mocenské ústupky krále: rozpuštění královské armády, vzdaní se práva na zrušení zasedání parlamentu, vydání královských rádců

**2. občanská válka (1642 – 1648)**

KRÁL:

* oblasti S a Z (zaostalejší)
* opora v anglikánské církvi a katolické menšině
* armáda „kavalírů“ – žoldnéři z dob třicetileté války
* ve vedení **Ruprecht Falcký**

**X**

* PARLAMENT:
* JV oblasti (vyspělejší)
* obchodníci, řemeslníci, podnikatelé
* „kulaté hlavy“ - armáda nového typu – placeni parlamentem, dobře organizované vojsko (jezdectvo)
* v čele **Oliver Cromwell**
* r. 1645 bitva u Naseby

- porážka královského vojska

* r. 1649 král **Karel I.** obviněn ze zrady a popraven => zrušena monarchie

**3. období republiky (1649 – 1653)**

* definitivní odstranění absolutismu
* na jaře r. 1649 násilím přemoženo radikální křídlo armády
* Oliver Cromwell stanul v čele republiky => vláda „silné ruky“ (zajistil podnikatelům moc ve státě)
* r. 1651 Zákon o plavbě = navigační akta

- do Anglie smí být dováženo zboží jen na anglických lodích nebo na lodích státu, odkud výrobek pochází

**X**

konkurenci Nizozemí => 3 anglo-nizozemské války (= boj o suverenitu v evropském a zámořském obchodu)

* r. 1672 Anglie námořní velmocí
* definitivní připojení Irska - vzpoury

**4. Cromwellův protektorát (1653 – 1658)**

* Cromwell = lord protektor => v podstatě neomezená vláda
* uskutečněna náboženská svoboda
* r. 1658 lord protektor umírá => nespokojenost => obnova monarchie => na trůn nastupuje syn popraveného Karla I.

**Restaurace Stuartovců (1660 – 1688):**

**Karel II.** (1660 – 1685)

- snaha zrovnoprávnit katolíky s anglikány

**Jakub II.** (1685 – 1688)

- rekatolizační a absolutistické snahy => svržen a vyhnán

**Tzv. Slavná revoluce (1688 -1689):**

* bez krveprolití

**Marie Stuartovna**

- dcera Jakuba II.  
- protestantka  
- manželka místodržícího v Nizozemí Viléma Oranžského

=> r. 1689 anglický král **Vilém III. Oranžský**   
= konec soupeření Anglie s Nizozemím

* r. 1689 Listina práv - - Anglie se stává konstituční (parlamentní) monarchií

**VZNIK FRANCOUZSKÉHO ABSOLUTISMU:**

– po smrti [Jindřicha IV.](http://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_IV._Francouzsk%C3%BD) vládl za nezletilého [**Ludvíka XIII.**](http://cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADk_XIII.) (dynastie Bourbonů) jeho matka **Marie Medicejská a**[**kardinál Richelieu**](http://cs.wikipedia.org/wiki/Kardin%C3%A1l_Richelieu) (doba slavných tří mušketýrů). Francie těží z výsledků [třicetileté války](http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99icetilet%C3%A1_v%C3%A1lka) – první mocnost Evropy.

- po smrti krále je mladý [Ludvík XIV.](http://cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADk_XIV.) teprve pětiletý – vládne matka Anna Rakouská a kardinál Mazarin – upevňují absolutismus i proti odporu šlechty

**Ludvík XIV. (1661 – 1715)**

– král Slunce, dovršil [absolutismus](http://cs.wikipedia.org/wiki/Absolutismus).

* Opory: katolická církev, vojsko, úředníci (z prostých měšťanů), tajná policie
* Pronásledoval hugenoty a zrušil edikt nantský – hugenoti emigrují do Nizozemí, Anglie, Švýcarska = odliv pracovních sil.
* Šlechta nemá žádnou moc.

- Významným ministrem [Jean Colbert](http://cs.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Colbert) – finance a obchod = přišel s teorií **merkantilismu:**

* stát musí podporovat vývoz zboží a omezit dovoz (vysokými cly), tím zůstane zlato v zemi a stát bude tak bohatší
* podpora státních [manufaktur](http://cs.wikipedia.org/wiki/Manufaktura) (na gobelíny, punčochy, paruky, porcelán, látky, pro potřeby armády)
* podpora obchodu, námořní plavby, kolonizace (Louisiana, Haiti, Indie, Afrika)
* odstraněna vnitřní cla

- Venkov – stále feudální, platí vysoké daně – bouře (potlačeny)

- Četné války:

* proti Anglii, Nizozemí, říši o Alsasko
* 1701 – 1714 válka o dědictví španělské proti [Habsburkům](http://cs.wikipedia.org/wiki/Habsburkov%C3%A9) (Ludvík chtěl po vymření španělských Habsburků spojit obě země.
* kompromis – španělským králem se stal sice vnuk Ludvíka XIV., ale obě země se nesměly spojit .
* války zemi vyčerpaly
* Rozmařilý život krále  – obrovské výdaje

**Ludvík XV.** (1715 – 1774)

* další vyčerpání země, válka o dědictví rakouské (proti Marii Terezii)1740 – 1748 a dále sedmiletá válka
* Výsledek = konec francouzské převahy v Evropě, ztráta Kanady, Indie

**PRUSKO:**

* původně braniborsko-pruský stát na území Svaté říše římské

(r. 1701: Braniborsko + Východní Prusko = PRUSKO)

* německý vládnoucí rod **Hohenzollernové**

**Fridrich Vilém**

**-** „velký kurfiřt“

**-** upevnění panovnické moci, začíná vytvářet pruský absolutismus

**-** merkantilní politika (zrušení dovozu ze zahraničí, zavedení vysokých daní, podpora manufakturní výroby + budování silnic, kanálů, přístavů a poštovních systémů)

**=>** oporou panovníka junkeři = vojensko-velkostatkářská vrstva

**Fridrich III.** (1688 – 1713)

- r. 1701 obdržel královský titul od Leopolda => **Fridrich I.**, pruský král

- základní přestavba Berlína => sídelní město, centrum vědy a kultury

**Fridrich Vilém I.** (1713 – 1740)

- „král vojáků“

- položil základy silné pruské armády, tradice militarismu

- dovršitel pruského absolutismu, cílem mocný pruský stát

- náboženská tolerance

**Fridrich II. Veliký** (1740 – 1786)

- principy osvícenského absolutismu

=> reformátor – prosazování merkantilismu

- podpora vzdělanosti a kultury (Voltaire)

- zdvojnásobení území pruského království (Slezsko, západní Polsko)

=> Prusko:

* má významné postavení v Evropě
* je nejmocnějším státem v severním Německu
* může soupeřit s Habsburky o výsadní postavení v německé říši

**VZESTUP RUSKA:**

* utužování nevolnictví => řada povstání
* posilování absolutismu
* **dynastie Romanovců** (1613 – 1917)
* 1. cíl: získat zpět ruské území, ztracené během válek se Švédskem a Polskem
* 2. cíl: získat přístup k Černému a Baltskému moři

**Petr I. Veliký** (1682 – 1725)

- nutnost změn

- inkognito procestoval Evropu – zisk zkušeností, zisk spojenců => snaha o překonání zaostalosti Ruska

**Reformy:**

* VOJENSKÁ: gardové pluky, válečné námořnictvo

+ evropská výzbroj, odborný výcvik

* 1700 – 1721 tzv. severní válka

- X Švédsku => to poraženo => zisk přístupu k Baltu

* r. 1703 – nové sídelní město Sankt Petěrburg (Petrohrad)
* HOSPODÁŘSKÁ: merkantilismus, zakládání manufaktur (nevolnických)
* SPRÁVNÍ: samoděržaví, 12 gubernií (provincií)
* ŠKOLSTVÍ A KULTURY

- podpora vzdělávání, zakládání odborných škol (úředníci, důstojníci, inženýři, velitelé, …)

- první noviny a tiskárny

- zjednodušení azbuky

- zaveden Juliánský kalendář

Cílem reforem: program modernizace => „okno do Evropy“

**Kateřina II. Veliká** (1762 – 1796)

- územní expanze => rozšíření území carského Ruska

- přístup k Černému moři (na úkor Turků)

- střední Asie

- Dálný východ

=> vzrostl počet obyvatel o 1/3

=> Rusko největší, ale nejzaostalejší evropskou velmocí

**DĚLENÍ POLSKA:**

* krize polského státu
* 18. století – šlechta staví své zájmy nad zájmy státu!

=> hospodářské a politické krize využívají sousedé:

**habsburská monarchie + Rusko + Prusko**

* trojí dělení Polska:

1. r. 1772
2. r. 1793
3. r. 1795

=> snaha Poláků o obnovu nezávislosti země (uskutečněno až r. 1918)

**Osvícenský absolutismus v habsburské monarchii**

**osvícenství** =  filosofické a kulturní hnutí 17. a 18. stol., které šířilo vzdělanost, vědu, věřilo v sílu lidského rozumu a schopnost člověka, kritizovalo společenské poměry**= odvrat od víry k rozumu a přesnému logickému myšlení**.

Počátky osvícenských teorií v Anglii -> šíření do ostatní Evropy, hl. Francie - tzv. encyklopedisté (Diderot, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, d’Alembert).

- úzce spojen pojem **osvícenského absolutismu** -> vychází z představy, podle které zrušením nevyhovujících zákonů a vyhlášením nových mohl osvícenský panovník zlepšit situaci státu a jeho občanů.

**MARIE TEREZIE** (1740 – 1780)

1. česká a habsburská panovnice (ve 23 letech).

Na trůn usedá po smrti císaře **Karla VI.** podle **pragmatické sankce** z r. **1713**: **vláda může přecházet i na ženské potomky** (+nedělitelnost držav). Katolička, manžel František I. Štěpán Lotrinský, v letech 1745-1765 císař Svaté říše římské, v habsburských zemích jen spoluvládce.

Země finančně vyčerpaná, slabá armáda, národní nesourodost => konflikty + zpochybnění pragmatické sankce ostatními panovníky + její domnělá slabost-> vznik **protirakouské koalice**: Španělsko, Bavorsko, Francie, Sasko, Prusko, Švédsko aj.

**Války o rakouské dědictví** (1740 – 1748)

– snaha rozdělit habsburskou říši -> boj Rakousko x Prusko o českou korunu, pak zúžení jen o Slezsko => **války slezské**

**1. slezská válka**  (1740 – 1742)

Vpád pruského Fridricha II. do Slezska, anexe, Rakousko poraženo, dobyta Praha **+ Karel Albrecht**za souhlasu českých stavů 1741 prohlášen  za českého krále =**Karel III.** (vládu ztratil 1742, ale zvolen císařem).

1742 bitva u Chotusic -> **vratislavský mír** – Rakousko podstoupilo Prusku  Slezsko a Bavorsko, Praha osvobozena, 1743 obnovena panovnická moc Marie Terezie v Čechách.

**2. slezská válka**(1744 – 1745)

Tažení Prusů-> **drážďanský mír** – Slezsko stále pruské, pouze dva úspěchy Rakouska: znovuznání pragmatické sankce a potvrzení Františka I. (manžel MT) císařem

Pokračování bojů prusko-rakouských až do r. 1748 -> konec války o dědictví rakouské

**3. slezská válka**

(snaha MT znovu získat Slezsko) = součást tzv. sedmileté války (1756 – 1763)

zapojena téměř celá Evropa – konflikt hl. Anglie x Francie a Prusko x Rakousko.

1756 vpád Pruska do Saska, úspěch v bitvě u Lovosic ,1757 ústup Prusů, 1758 obležena Olomouc, porážka Prusů u Domašova nad Bystřicí -> mírovými smlouvami 1763 potvrzen předchozí stav, definitivní ztráta Slezska

**Osvícenské reformy MT**

Cílem je posílit hospodářství státu, sjednotit oblasti -> centralizovaný stát řízený z Vídně absolutní mocí panovníka + germanizace (jednotný jazyk – němčina). Vnitřní konsolidace.

* **berní reforma**

- nové a spolehlivé vyměřování půdy = **1. tereziánský katastr** -> daně podle rozlohy půdy a úrodnosti

**- 2. tereziánský katastr** (dominikál) – poprvé částečně zdaněna i panská půda

- **1. úřední sčítání lidu a domů** – zavedena popisná čísla domů, ustálení příjmení

* **reforma správní a soudní**
* vytvořeny společné úřady habsburských zemí = státní byrokratický aparát, zřízena Česko – rakouská dvorská kancelář
* Nejvyšší soudní dvůr ve Vídni
* 1778 jednotný **Tereziánský trestní zákoník** – humánnější, zákaz nelidských  trestů, omezení moci církve
* **reforma hospodářská, finanční a sociální**
* podpora průmyslu (zvl. textilní manufaktury), budování silnic a cest, zrušeny celní hranice a odstraněna mýta
* zavedena jednotná soustava měr a vah
* jednotná měna – tolarová a zlatková (1762 první papírové peníze = bankocetle)
* **reforma vojenská**
* Vojenská povinnost pro muže od 17 - 40 let
* **reforma školská**

-      **zavedena povinná školní docházka**  6 – 12 let -> na venkově tzv. **trivium**– **nutnost umět číst, psát a počítat + náboženství**, ve městech hlavní školy (širší vědomosti, německy), odborné školy, gymnázia a univerzity

-      snaha zavedení jednotného školského systém: na základní školu navazuje střední studium a na to vysokoškolské studium

Po velkém nevolnickém povstání 1775 v S a SV Čechách centrum Náchod a Chlumec nad Cidlinou (7 rebelů oběšeno, další ve vězení) -> **vydán 1775 robotní patent = omezení roboty na 3 dny v týdnu**

**JOSEF  II.** (1780 – 1790)  
Pokračuje v reformách své matky, 1764 římskoněmecký král, 1765 po smrti otce císařem + oficiálním spoluvladařem Marie Terezie v rakouské monarchii. Vzdělaný, sympatizující s volnomyšlenkáři.

Dokončil **reorganizaci armády**, velký reformátor x **ničení kultury** – ničení zbytků rudolfínských sbírek, knihovny, zrušení 750 klášterů (využití jako nemocnice, kasárny, muniční či obchodní sklady), **1773 zrušení jezuitského řádu**

Snaha přebudovat stát na společnost uznávající lidská práva a občanské svobody – zdokonalena státní správa, občanský zákoník, **zrušen trest smrti** (obnoven 1803)

2 velké patenty z r. 1781:

* **Toleranční patent** – náboženská svoboda, zrušeno výsadní postavení katolické církve, povolena nekatolická vyznání
* **Patent o zrušení nevolnictví** – odstraněna poddanost a podřízenost feudálnímu pánovi = osobně svobodní lidé -> práva: uzavírat sňatek bez souhlasu vrchnosti, opouštět panství, posílat děti na studia, možnost stěhovat se….

**Omezena cenzura**

Kulturní oživení – školy, zdravotnická zařízení (chorobince, chudobince, nalezince), síť císařských silnic, Bouda, pražské noviny, 1. České nakladatelství a knihkupectví Česká expedice, dostavba Pražského hradu

Význam reforem

* Likvidace stavovských privilegií
* Rovnost před zákonem
* Vzniká občanská společnost
* Budování centralizovaného státu
* Rozvoj zemědělství a průmyslu
* Rozvoj manufaktur

**LEOPOLD II**. (1790 – 1792)

Mladší bratr Josefa II, do dvou let zrušil na nátlak šlechty josefovské patenty. Návrat k robotnímu patentu Marie Terezie (robota trvala až do 1848)

**FRANTIŠEK II.** (1792 – 1835)

Syn Leopolda II., **odpůrce osvícenství a reforem**, **poslední římskoněmecký císař**

(v letech 1792 – 1806 konec Svaté říše římské), od 1804 císař rakouský. Ve vnitřní politice **obava z liberalismu – opora o byrokracii** **– státní tajná policie** -> všeobecná nedůvěra, strach, přísná cenzura, snaha o neměnnost, potlačování národního a konstitučního hnutí. Osvícenský absolutismus nahrazen **absolutismem policejním** = tzv. františkovo-metternichovský absolutismus.

**FERDINAND I.** zvaný Dobrotivý (1835 – 1848)

Poslední panovník, který se dal korunovat na českého krále 1836.

**Nerozhodný, ne zcela fyzicky a duševně zdravý** (slabomyslný epileptik), říše spravována poručnickou radou v čele s císařovým strýcem arcivévodou **Ludvíkem Metternichem.**

**ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ**

snaha pozdvihnout český jazyk na úroveň ostatních jazyků

úsilí o obnovu českého jazyka a vytvoření plnohodnotné české národní vědy a kultury + obnova české státnosti

Předpoklady:

1. reaguje na období jakoby úpadku
2. **osvícenské reformy** Marie Terezie a Josefa II. :

o       zavedená povinná školní docházka

o       zrušení nevolnictví

* toleranční patent 1781

1. Příliv českých obyvatel do měst
2. **Průmyslová revoluce** a rozvoj českého kapitalismu
3. Vliv osvícenských myšlenek a **myšlenek VFR, Americké revoluce**
4. vědomí slavné minulosti, příslušnost k Slovanům
5. vznik **české inteligence**

úkoly a obsah činnosti:

nutnost obrany a obrození českého jazyka -> jeho rozvoj a udržení

myšlenka slovanské vzájemnosti důkladné poznání národní minulosti -> vyzdvihována doba Karla IV. a husitství

**3 etapy**:

**1. etapa národního obrození** = **obranná** (70. léta 18. stol. – poč. 19. stol.)

- období zvýšeného zájmu o český jazyk, dějiny a kulturu:

- generace vědců -> teoreticky formulována Dobrovským

o       **Josef Dobrovský** = položil základy novočeskému jazyku:

2dílný Německo-český slovník

Podrobná mluvnice česká

Dějiny české řeči a literatury atd.

* **František Martin Pelcl**: Stručné dějiny Čech od nejstarších dob do nynějších časů
* centrum vědecké činnosti = **Česká společnost nauk**
* centrum literární  činnosti = nakladatelství a knihkupectví **Česká expedice** – zásluha **Václava Matěje Krameria**:

o       vydávání českých knih, kalendářů a prvních českých novin => rozvoj žurnalistiky

o       šíření vlasteneckých a osvícenských názorů

* rozvoj divadla:

**v Kotcích** - německy

**Nosticovo divadlo** (později Stavovské) – česky se hraje jen výjimečně

**Vlastenecké divadlo** – tzv. **Bouda**– pravidelná česká představení (překladové hry, hry českých spisovatelů)

**vědci a jazykovědci:**  
GELASIUS DOBNER - zakladatel novodobé české historiografie  
JOSEF DOBROVSKÝ - „modrý abbé“, nej.osobnost 1. fáze, jazykovědec, slavista, položil základy novočeskému spisovnému jazyku ač nevěřil v jeho vzkříšení. „Zevrubná mluvnice jazyka českého“, „Německo-český slovník“, „Dějiny českého jazyka a literatury“  
**česká poezie:**  
VÁCLAV THÁM - almanach „Básně v řeči vázané“  
KAREL IGNÁC THÁM – filozof, básník a překladatel, „Obrana jazyka českého“

ANTONÍN JAROSLAV PUCHMAJER - almanach „Sebrání básní a zpěvů“  
ŠEBASTIÁN HNĚVKOVSKÝ

**2. etapa národního obrození** = **ofenzivní** (poč. 19. stol. –  20. léta 19. stol.)

-   propagace myšlenky slovanské vzájemnosti, snaha o nejširší rozvoj a uplatnění českého jazyka ->

o jeho **vyrovnání s vyspělými evropskými jazyky** (zejména němčině). Vznik česky psaných děl uměleckých i literárních, překlady. Vliv romantismu, optimistické přesvědčení o budoucnosti národa

- > vytvořen **1. novodobý český národně kulturní program** – uveřejněn 1806 **Jungmannem**= obroda českého jazyka dovršena

-   základy novodobé české terminologie -> vydán **5dílný Česko – německý slovník**

-   vznik literárních padělků – **rukopisných podvrhů** :

o       **rukopis královédvorský**

o       **rukopis zelenohorský**

-> měly dokázat, že čeština měla uměleckou hodnotu už v 10. století, pocit méněcennosti české kultury ve srovnání s evropskou kulturou

-   vznik 1. obrozeneckého programu = **austroslavismus**

**František Palacký** = zakladatel moderní české historie: **Dějiny národu českého v Čechách i na Moravě**

**a) jazykověda**  
JOSEF JUNGMANN – nej.2. fáze, jazykovědec, překladatel, věřil v budoucnost češtiny, „Slovník česko-německý“, „Slovesnost“, „Dvě stati o jazyku českém“  
**b) terminologie**  
- Základy nové české terminologie položeny roku 1820 vydáním vědeckého pojednání: Josef Jungmann (literární věda a estetika),

J.V. Sedláček (matematika+fyzika),

bratři Preslové (botanika, zoologie, chemie),

J.E. Purkyně.  
**c) počátky divadla**  
- V té době jen německé divadlo, roku 1771 první soudobá česká hra „Kníže Honzík“ v divadle v Kotcích, 1786 první česká divadelní scéna Bouda, česky se hrálo také v divadle u Hybnerů a v Nosticově divadle (Stavovském). Divadlo se stává prostředkem pro šíření vlasteneckých myšlenek.  
- Hrály se adaptace cizích her, frašek, komedií, výjimečně hry Schillera, Shakespeara v nepříliš kvalitním překladu.  
**Autoři:** VÁCLAV THÁM, PROKOP ŠEDIVÝ, JAN NEPOMUK ŠTĚPÁNEK, MATĚJ KOPECKÝ, VÁCLAV KLIMENT KLICPERA – „Divotvorný klobouk“, „Rohovín čtverrohý“  
**d) poezie**  
- Zájem o lidovou píseň a hrdinskou epiku.  
- „Královehradecký a Zelenohorský rukopis“ → podvrhy, autoři asi VÁCLAV HANKA, JOSEF LINDA  
JÁN KOLLÁR → slovenský básník, „Slávy dcera“  
FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ → „Ohlas písní ruských a českých“  
**e) dějepisectví**  
FRANTIŠEK PALACKÝ → z Hodslavic, austroslavismus,“Dějiny národa českého v Čechách i v Moravě“  
PAVEL JOSEF ŠAFAŘÍK → Slovák, Slovanské starožitnosti“

**3. etapa národního obrození** = **vrcholná fáze** (30. – 50. léta 19. stol.)

-      Celonárodní hnutí, přechod od jazykových cílů k politickým cílům = **boj za politická práva českého národa:**

politický program – 2 formy:

·     liberální proud: **Palacký, Rieger, Brauner** – austroslavismus, nutnost zachovat rakouskou monarchii, hospodářská prospěšnost , požadavek rovných pol. práv pro všechny občany

·      radikálně demokratický proud: Sabina, Kampelík, Frič – svržení monarchie, zrušení roboty radikálními činy, snaha rozbít Rakousko

-     rozmach českého národního života:

o    **1831** vznik **Matice české –** vydávání českých vědeckých a kulturních děl, překlady z cizích literatur

o    **1846 Měšťanská beseda** založena F. L. Riegrem

o     vlastenecké působení českého divadla -> kočovné společnosti, ochotnická představení, loutková divadla atd.

-      literatura a kultura:

o     **Karel Havlíček Borovský**: spisovatel a redaktor Pražských novin a pak Národních novin

o     Nástup a vyvrcholení romantismu: Karel Hynek Mácha

o     počátky realismu: **Božena Němcová**

* hudební tvorba a výtvarné umění: **František Škroup, Jakub Jan Ryba, Josef Mánes, Karel Purkyně** atd.

**Mimoevropský svět v 17. - 19. století**

**Asie:**

* Nizozemci vytlačovali z kolonií Portugalce, v roce 1602 vzniká Východoindická společnost. Ta může vlastnit své vojsko, má soudní pravomoc a jiné výhody. Východoindická společnost zakládá faktorie
* Od konce 16. století pronikají do Indie Angličané. I oni založili Východoindickou společnost. Dobyvačná politika se řídila heslem „Rozděl a panuj
* Rozpad feudální Mughalská říše - využívají Angličané a Francouzi
* 1761 konflikt mezi Angličany a Francouzi – porážka Francie, Angličané postupně ovládají celý poloostrov.

**Severní Amerika:**

* **Nizozemí:** založení kolonie Nové Nizozemí - 1625 Nový Amsterdam
* **Anglie:** V 17. století založena osada Virginia, později Jamestown a další osady u pobřeží
* **Francie:** postup ze zálivu sv. Vavřince až k Velkým jezerům - základ Nové Francie,

postup po Mississippi do Mexického zálivu založeno New Orleans – kolonie Louisiana

**Americká válka za nezávislost**

* Od 60. let 18. století se začaly zhoršovat vztahy kolonií a Velké Británie kvůli daním. Velká Británie totiž chtěla po kolonistech, aby platili více (průměrný Brit platil 26 šilinků, průměrný kolonista jen 1 šilink), protože jim poskytovala námořní ochranu.
* Stamp Act - Všechny psané dokumenty (vůle, šeky, noviny, ...) se musely psát na speciálním oznámkovaném papíře, který byl daněn.
* Bostonské pití čaje (Boston Tea Party) - V roce 1773 proběhla v Bostonu, Massachusetts, další potyčka, když se kolonisté převlékli za indiány a vyhodili do vody čaj. Boston byl poté potrestán a svěřen pod vojenskou správu Velké Británie (1774).

**Průběh války**

* Zasedání Kontinentálního kongresu vyústilo k Prohlášení nezávislosti (The Declaration of Independence), text sestavil především Thomas Jefferson. Představitelé třinácti původních kolonií přijali 4. července 1776 toto prohlášení a ustanovili tak Spojené státy americké.
* 1777 Britové zabrali Philadelphii a pokusili se o izolování „Nové Anglie“ útokem z Kanady. Jenže neúspěšně, a generál Burgoyne se musel vzdát s celou armádou u Saratogy - nepřátelé Velké Británie vzali rebely jako spojence a podporovali je jak finančně, tak i vojensky (Francie, Španělsko, Holandsko).

**Konec války**

* Britská armáda se časem „roztrhala na cucky“. Generál Cornwallis stáhl do Yorktownu v Chesapeake Bay, moře ale ovládl francouzský admirál de Grasse, Washington se tam ihned poté vydal se svými vojáky a Francouzi.
* Bitva u Yorktownu – porážka Britů a 1781 kapitulace

**Poválečný vývoj**

* Federace x konfederace
* 1781 – Články konfederace – 1. ústava
* Slabá a neefektivní vláda – hospodářská krize, nespokojenost farmářů, povstání – 1787 Ústavní kongres ve Philadelphii, 1789 vyhlášena federální ústava s centrální mocí a to:
* Zákonodárná moc – dvoukomorový Kongres
* Soudní moc - Nejvyšší soudní dvůr
* Výkonná moc – prezident
* 1791 – 10 dodatků konstituce – tzv. Listina práv
* Následuje rychlý průmyslový rozvoj, cesta na západ – kolonizace
* Význam války za nezávislost pro evropský vývoj