**FRANCOSKA REVOLUCIJA – utrjevanje znanja**

**Odgovori na vprašanja.**

1. Naštej francoske stanove pred francosko revolucijo in opiši njihove značilnosti. Ali je bila taka ureditev pravična? Pojasni.

Prvi stan (duhovščina) in drugi stan (plemstvo) sta bila bogata in sta imela v lastni velike posesti. Oba sta bila oproščena plačevanja davkov (nižja duhoviščina, plemstvo!). Tretji stan so sestavljali meščani (bogato meščanstvo: trgovci, ladjarji, lastniki manufaktur 🡪 plačevali so visoke davke; večina meščanov so bili manjši obrtniki, trgovci, izobraženci, delavci v manufakturah, plačujejo davke) in kmetje (80% - poleg davkov, so plačevali še dajatve in opravljali tlako). Ni bilo pravično, da 1. in 2. stan ne plačujeta davkov, čeprav sta zelo bogata, večino davkov pa plačujejo najrevnejši prebivalci – kmetje.

2. Navedi vzroke za gospodarsko krizo, v kateri se je znašla Francija pred franc. revolucijo. Kakšna je bila vloga Ludvika XVI. pri tem?

Razlogi za gospodarsko krizo so bili: razkošno življenje na dvoru, veliki izdatki za uradništvo in vojsko, neuspešne vojne, naravne nesreče, nesposobnost Ludvika XVI.

3. Kakšna pričakovanja so imeli posamezni stanovi, ko je Ludvik XVI. maja 1789 sklical generalne stanove? Kaj je zahteval 3. stan in kdo ga je sestavljal? Za kaj so se oklicali?

Prvi in drugi stan sta pričakovala, da bosta dobila večjo moč nad kraljev in ohranila privilegije, tretji stan pa, da se bo država spremenila v parlamentarno monarhijo (ter da se ukinejo davčni privilegiji).

Tretji stan je na zasedanju zahteval glasovanje posameznikov, ko je kralj skušal razpustiti stanove, se je oklical za prestavnike francoskega ljudstva in ustanovili narodno skupčino.

4. Kateri datum štejemo za začetek fr. revolucije? Kaj se je takrat zgodilo in kaj je ta dogodek povzročil

14. julij 1789 – napad na pariški zapor Bastiljo. Pariški meščani napadejo zapor in ga zavzamejo, njihovo dejanje sproži val revolucije po celo Franciji.

5. Katera pomembna sklepa je sprejela narodna skupščina leta avgusta leta 1789?

Kakšne so bile posledice teh sklepov?

- odpravo fevdalizma (dajatev, tlake, desetine in davčnih privilegijev plemstva)

- sprejela je deklaracijo o pravicah človeka in državljana

Vsi Francozi so morali plačevati davke in razglašena je bila enakost med ljudmi (podložniki so postali svobodni državljani).

6. Kaj je bilo zapisano v Deklaraciji o pravicah človeka in državljana?

Zapisane so bile temeljne razsvtljenske misli: enakst med ljudmi, osebna svoboda, svoboda mišljenja, pravna varnost, pravica do odpora proti nasilju, varovanje zasebne lastnine,.

7. Francija je z ustavo l. 1791 postala ustavna monarhija. Kdo je dobil volilno pravico? Kako se je spremenil položaj katoliške cerkve?

- volilno pravico so dobili moški, ki so imeli premoženje (približno tretjina prebivalstva9.

- cerkvena posest je bila podržavljena, uvedeni sta bili civilna poroka in ločitev ter ločitev cerkev od države. Cerkvi so bili odvzeti privilegiji.

8. Opiši značilnosti obdobja vladavine jakobincev. Katere pozitivne sklepe so vseeno sprejeli? Kako se je končala vojna s Prusijo in Avstrijo?

Vladavina jakobincev:

- preganjanje vseh, ki so nasprotovali revoluciji ali pa so bili tega le osumljeni

- obglavili so Ludvika XVI. In njegovo ženo

- uvedli so revolucionarno sodišče, kjer so t. i. nasprotnike revolucije po hitrem postopku obsodili na smrt z giljotino.

- preganjali so tiste, ki so se hoteli okoristiti z gospodarsko krizo

POZITIVNI UKREPI:

- kmetje so dobili zemljo brez plačila

- reforme v korist najrevnejših slojev

- izboljšali so gosp. stanje

- reformirali vojsko (splošna vojaška obveznost, povečali proizvodnjo orožja, napredovanje po sposobnosti)

9. Kako se je spremenil položaj posameznih stanov v/po francoski revoluciji?

Prvi in drugih stan sta izgubila vse privilegije in sta se izenačila z ostalimi prebivalci. Cerkev je izgubila tudi svoje premoženje in vpliv na odločanje v državi. Kmetje so postali enakopravni, svobodni in so dobili zemljo, niso več plačevali dajatev ter opravljali tlake. Meščani so postali enakopravni državljani, nekateri so dobili volilno pravico.

10. Zakaj štejemo francosko revolucijo za veliko prelomnico v človeški zgodovini?

- pomeni konec moči plemstva, absolutizma in fevdalizma

- pomeni začetek vzpona meščanstva in moderne industrijske družbe

- je izjemen primer v zgodovini, ko se je ljudstvo različnega socialnega izvora povezalo v boju za skupne vrednote – enakost in svobodo.