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

**Vázlat**

**1). A dicsőséges tavaszi hadjárat jelképesen 1849. április 2-ától május 21-ig   
 tartott, melynek során a magyar honvéd seregek óriási, ám nem teljes   
 katonai sikereket értek el.**

**2). A honvéd seregek tavaszi hadjáratának fontos előzménye volt: a császári   
 csapatok kiűzése Erdélyből és a magyarországi csapatok összevonása.**

**3). A hadjárat főbb állomásai:  
 Április 2-án a csata Hatvannál, majd április 4-én Tápióbicskénél és   
 április 6-án Isaszegnél győztek a magyar csapatok.**

**4). A hadjárat második szakasza:  
 A magyar hadvezetés ismét válaszút előtt állt: vagy szemből támad a   
 fővárosba és környékére összevont császári hadakra, vagy ismét   
 megpróbálja bekeríteni azt.  
 A fősereg a tavaszi hadjárat legszebb győzelmét aratja Nagysallónál   
 április 19-én.  
 A komáromi csata döntötte el Magyarország sorsát, következményeképp   
 hívták be a cári Oroszország hadseregét.**

**5). A honvédsereg megkezdte Buda ostromát, annak ellenére, hogy nem   
 voltak megfelelő ágyúik. Az ostrom közel egy hónapig tartott.  
 Az időveszteség végzetesnek bizonyult.  
 Ez alatt az idő alatt az osztrákok rendezték soraikat.  
 A fiatal Ferenc József kért és kapott katonai segítséget az orosz cártól  
 A magyar csapatok 1849. május 21-én bevették Budát.**

**Fogalmak – Évszámok**

**1849. április 2-ától május 21-ig – a Tavaszi hadjárat időszaka**

**Hatvani csata – 1849. április 2.**

**Tápióbicskei csata – 1849. április 4.**

**Isaszegi csata – 1849. április 6.**

**Nagysallói csata – 1849. április 19.**

**Buda bevétele – 1849. május 21.**

**Klapka György – honvéd tábornok**

**Heinrich Hentzi – osztrák tábornok, Buda osztrák parancsnoka, aki   
 parancsot adott Pest lövetésére**