**Ne felejtsd el, hogy a vázlatot és a fogalmakat, évszámokat
bele kell írni a füzetbe!**

**Vázlat**

**Deák-párt**

**1). A kiegyezés után az új magyar kormány első miniszterelnöke Deák
 ajánlására Andrássy Gyula lett, aki 1871-ig vezette Magyarországot.**

**Balközép Párt**

**2). A Balközép Párt a korábbi Határozati Párt tagjaiból alakult
 Tisza Kálmán vezérletével.
 Magyarország teljes függetlenségének elérését tűzte ki célul, politikai
 úton.**

**Szabadelvű Párt**

**3). 1875. március 1-jén alakult a korábbi, Deák Ferenc vezette Felirati
 Párt és a Tisza Kálmán vezette Balközép fúziójából.
 Első elnöke is Tisza Kálmán lett.
 Politikáját értelemszerűen a kiegyezés szelleme és értékrendszere
 hatotta át.
 Tisza Kálmán-kormány mely mind a mai napig a leghosszabb ideig
 volt hatalmon 1875 és 1890 között.**

**4). Tisza elsődleges feladatának az ország zavaros pénzügyi helyzetének
 rendezését a feudális maradványok felszámolását, és a modern polgári
 államszervezet kialakítását tűzte ki célul.**

**5). Báró Eötvös József 1868-ban megalkotta a népiskolai közoktatásról
 szóló törvényt, amely a Mária Terézia által kiadott Ratio Educationis
 közoktatásról szóló részének továbbfejlesztése volt.**

**A nemzetiségek eloszlása Magyarországon**

**6). A XIX. században a magyarság aránya nem éri el az 50%-ot a lakosság
 összességéhez számítva.
 Az országgyűlés 1868-ban megalkotta a nemzetiségi törvényt.
 A törvény nemcsak engedélyezte az anyanyelvi oktatást, de azt az
 állam feladatává is tette.**

**Horvát - Magyar kiegyezés**

**7). A horvátokkal 1868-ban megkötött kiegyezés a horvátokat elismerte
 politikai nemzetnek.

 A horvát lett a hivatalos nyelv.
 Magyarországgal közös ügy maradt az udvartartás költsége, az
 újoncmegajánlás, a véderő, és az ezekkel kapcsolatos pénzügyek.**

**Szegényparaszti mozgalmak**

**8). A parasztság rétegződött gazdag-, közép-, szegényparasztságra, illetve
 földtelen agrárproletárokra.
 A parasztság jelentős részét alkották a földnélküli agrárproletárok.
 Mezőgazdasági bérmunkából, kubikolásból éltek.
 Az 1890-es években a Viharsarok dél-alföldi vármegyéiben kezdődött
 falusi munkásmozgalom.**

**Kossuth Lajos temetése 1894-ben**

**9). 1894. március 20-án meghalt Kossuth Lajos.
 Március 30-án érkezett végleg haza a turini remete.
 Temetése a Kiegyezés korának legnagyobb tömegmegmozdulása volt.**

**Fogalmak – Évszámok**

**gróf Andrássy Gyula - 1867–71-ig a Magyar Királyság miniszterelnöke;
 1871–79-ig Osztrák–Magyar Monarchia
 külügyminisztere**

**Tisza Kálmán – 1875-1890 között hazánk eddig leghosszabb ideig
 hivatalban lévő miniszterelnöke volt**

**báró Eötvös József - író, vallás és közoktatási miniszter, az MTA elnöke,
 Eötvös Loránd fizikus apja**

**1868 – az új népiskolai közoktatásról szóló törvény kiadásának időpontja;
 ebben az évben kötötték meg a Horvát – Magyar kiegyezést**

**kubikos – nagy építkezéseken földmunkát vállaló bérmunkások**