**A vázlatot és a fogalmakat, évszámokat a füzetedbe le kell írni!**

**Vázlat**

1. **óra:**

**A honvédelem megszervezése  
Pákozdi csata**

**1). 1848. július 5-én Pesten összeült az Országgyűlés.  
 Kossuth Lajos lelkesítő beszéde után a képviselők egyhangúan   
 megszavaznak 200 ezer újoncót és a felszerelésükre szükséges pénzt.**

**2). Az Áprilisi törvények nagy hibája, hogy nem rendezte az országban a   
 nemzetiségi kérdést.   
 Magyarországon nagy létszámú nemzetiségek (horvátok, románok,   
 szerbek) éltek, akiknek a követelései megoldatlanok maradtak.  
 A habsburgok a magyarok és a nemzetiségek közötti ellentéteket.**

**3). 1848 nyarán a habsburg udvar a horvátokat felhasználva fegyveresen   
 száll szembe a magyar forradalommal.  
 Jellasics horvát bán támadásra készül az ország ellen.  
 Megkezdődik a magyar honvédség toborzása.**

**4). 1848. szeptember 11-én a horvátok átlépték a magyar határt.  
 A Batthyány kormány lemondott és átadta helyét a Kossuth Lajos   
 vezette Országos Honvédelmi Bizottmánynak (OHB).  
 Az OHB feladata a fegyveres harc az ország védelmének megszervezése   
 volt.**

**5). A Móga János vezette honvéd sereg 1848. szeptember 29-én Pákozdnál   
 megállította a horvátokat.  
 Jellasics a fegyverszünetet kihasználva nyugat felé menekülve elhagyta   
 az országot.**

**2. óra:**

**A habsburgok második támadása  
A forradalom története 1849. februárjáig**

**1). Bécsben 1848. október 6-án másodszor is kitört a forradalom.  
 Az uralkodó Bécsből Olmützbe menekült.  
 Alfred Windisch-Grätz herceget neveztek ki az osztrák hadsereg   
 főparancsnokává.**

**2). A Pákozdnál győztes honvéd sereg az ország határáig üldözte a   
 horvátokat, de a határt nem lépte át.  
 A magyar főparancsnokság úgy gondolta, hogy teljesítették feladatukat  
 azzal. hogy a horvát hadsereget kiverték az országból.  
   
 Nem hitték el, hogy a horvátok az osztrákok biztatására, segítségével   
 támadtak meg bennünket.  
 Ez a tévedés óriási hibának bizonyult.  
 A bécsi forradalmárokkal összefogva nagy lehetőséget mulasztottak el.  
 Az egy hónapos várakozás alatt az osztrákok katonailag megerősödtek.**

**3). Október 30-án a Bécs melletti Schwechat falu közelében a Móga János   
 vezette magyar sereg vereséget szenvedett a Windisch-Grätz és Jellasics   
 által vezetett egyesült császári haderőtől.  
 Kossuth Görgey Artúrra bízta a sereg parancsnokságát, és tábornokká   
 nevezte ki.**

**4). Novemberre Erdély, és egyben Székelyföld nagy részét megszállták a   
 császári hadak.  
 A székelyek ellenállását Háromszéken Gábor Áron vezette.**

**5). Kossuth és Görgei 1848 novemberében haditervet dolgozott ki az ország   
ellenséges támadás idején hatásos védelmét illetően.  
1848 decemberében Ferdinánd császár helyét Ferenc József foglalta el.  
A császári, királyi seregek támadása december elején indult.**

**6). A honvéd sereg Pest közelében súlyos vereséget szenvedett.  
A vereség után az Országos Honvédelmi Bizottmány a főváros kiürítéséről döntött, a kormányzat Debrecenbe költözött.  
Görgei hadtestével zseniális hadmozdulatokat végzett és ezzel segítette  
az Országgyűlés és minden olyan hivatal, üzem, pénzverde Debrecenbe  
költözését, amely a szabadságharc további folytatásához kellett.**

**7). Windischgrätz Pest-Buda bevétele után berendezkedett a városban.  
Februárban Kossuth Henryk Dembiński tábornokot nevezte ki fővezérnek, a február 26–27-i kápolnai csatában a magyar sereg vereséget szenvedett.**

**Fogalmak – évszámok**

**1848. július 5. – Az Országgyűlés megnyitása Pesten   
Avram Iancu – a magyar ellenes román felkelés vezetője  
1848. szeptember 11. – a horvátok átlépik a magyar határt  
Jellasics horvát bán – a hazánkra támadó horvát sereg főparancsnoka  
Móga János – A magyar honvéd hadsereg parancsnoka  
1849. szeptember 29. – Pákozdi csata, magyar győzelem  
Országos Honvédelmi Bizottmány – A Kossuth Lajos vezette, a Batthyány   
 kormányt váltotta fel  
1849. október 6.- a második bécsi forradalom kitörése  
Alfred Windisch-Grätz herceg – az osztrák sereg fővezére 1848 őszétől  
Schwechati csata – a magyar honvéd sereg vereséget szenved  
Gábor Áron – a székely felkelés vezetője, aki ágyúk gyártásával segítette  
 a fegyveres harcot**

**Görgei Arthúr - 1848–49-es honvédtábornok, hadügyminiszter, a   
 szabadságharc idején több alkalommal a honvédsereg   
 fővezére  
Ferenc József vagy I. Ferenc József - 1848 -1916 habsburg császár,   
 1867-től Magyarország megkoronázott   
 apostoli királya  
Henryk Dembiński – lengyel származású tábornok, aki 1849 februárjában a  
 magyar honvédség főparancsnoka lett  
 Kápolnai csata – 1849. február 26-27-én a magyar hadsereg vereséget   
 szenved az osztrákoktól**