**KLUCZ ODPOWIEDZI**

**Znaczenie Prus po Wiośnie Ludów i zjednoczenie Niemiec /24**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Po-ziom III** | **W.III** – WARTOŚĆ MERYTORYCZNA (**24 pkt.)****A-D)** Olimpijczyk **w pełni** przedstawił **wszystkie najważniejsze aspekty** zagadnienia, tj.:**A)** nowa konstytucja Prus 1850 r..**B)** plany zjednoczenia Niemiec i zasady polityki Prus oraz ich popieranie przez liczne kręgi**C)** wojna z Danią i Austrią**D)** utworzenie Związku Północnoniemieckiego, wojna z Francją i zjednoczenie Niemiec  | **M.III** - POPRAWNOŚĆ MERYTORYCZNAZdający nie popełnił żadnego błędu merytorycznego (**0 błędów**)**S.III** - SELEKCJA INFORMACJIZdający przeprowadził **poprawną selekcję i hierarchizację informacji** (**nie zamieścił** w pracy **fragmentów niezwiązanych z tematem**)**J.III** - JĘZYK, STYL I KOMPOZYCJAZdający zaprezentował **wywód w pełni spójny, harmonijny i logiczny** |
| **Po-ziom II** | **W.II** – WARTOŚĆ MERYTORYCZNA (**16 pkt.)**Zdający poruszył wszystkie aspekty - alternatywnie:- scharakteryzował w pełni 3 istotne aspekty tematu (z A, B, C, D) - scharakteryzował w pełni 2 istotne aspekty tematu i zasygnalizował 2 | **M.II** - POPRAWNOŚĆ MERYTORYCZNAZdający popełnił **1-2 błędy** merytoryczne**S.II** - SELEKCJA INFORMACJIZdający przeprowadził **niekonsekwentną selekcję** i hierarchizację informacji (zamieścił w pracy **nieliczne fragmenty niezwiązane z tematem**)**J.II** - JĘZYK, STYL I KOMPOZYCJAZdający zaprezentował **wywód nie w pełni uporządkowany** |
| **Po-ziom I** | **W.I** – WARTOŚĆ MERYTORYCZNA (**8 p.)**Zdający - alternatywnie:- scharakteryzował w pełni 1 istotny aspekt tematu (z A, B, C, D) i zasygnalizował 1-3- scharakteryzował w pełni 2 istotne aspekty tematu i żadnego innego nie zasygnalizował- zasygnalizował 3-4 istotne aspekty tematu | **M.I** - POPRAWNOŚĆ MERYTORYCZNAZdający popełnił **3-4 błędy** merytoryczne**S.I** - SELEKCJA INFORMACJIZdający przeprowadził **w niewystarczającym stopniu selekcję** i hierarchizację informacji (napisał pracę, której **znaczną część stanowią fragmenty niezwiązane z tematem**)**J.I** - JĘZYK, STYL I KOMPOZYCJAZdający zaprezentował **wywód w sposób chaotyczny i nielogiczny** |
| **0** | **(0 pkt.)**Alternatywnie:- treść pracy wskazuje, że zdający nie zrozumiał tematu- zdający zasygnalizował co najwyżej 1-2 istotne aspekty tematu (z A, B, C, D) - scharakteryzował tylko 1 aspekt, nie poruszając żadnych innych | **Przy pracy o wartości merytorycznej 0 pkt., nie przyznaje się punktów za pozostałe elementy.****M, S, J – powodujące odjęcie 1 pkt. w pracach o poz. I-III:****M.0** - Zdający popełnił min. **5 błędów** merytorycznych.**S.0** – **Ponad połowę pracy** stanowią **fragmenty niezwiązane z tematem**.**J.0** – **Wywód** jest **niekomunikatywny** |

**Temat: Znaczenie Prus po Wiośnie Ludów i zjednoczenie Niemiec**

**W –** przykładowa **wartość merytoryczna:**

**A-D) przykładowe najważniejsze aspekty: aby zaliczyć dany element na scharakteryzowany – S – uczeń musi poruszyć znaczną większość z nich; na zasygnalizowany – Z – część z nich**

**A) Nowa konstytucja Prus 1850 r. (S – 8-12 elementów, Z – 3-7 elementów):**

A1/ **anulowanie konstytucji rewolucyjnej** w Prusach przez Fryderyka Wilhelma IV

A2/ wprowadzenie w jej miejsce kolejnej **nowej oktrojowanej** **konstytucji w 1850 r**. (wzorowanej *Karcie Konstytucyjnej* Ludwika XVIII, obowiązującej do 1918 r.)

A3-5/ **monarcha:**  A3/ wprawdzie **ograniczony przez konstytucję**, A4/ lecz **posiadający** zarazem **pełnię władzy rządów osobistych**, pochodzących od Boga, A5/ mając **prawo do wetowania każdej ustawy,** która musiała być zatwierdzona przez króla

A6/ **zasada kontrasygnaty** aktów królewskich przez ministrów

A7-12/ - A7/ **dwuizbowy parlament**: - A8/ **Izba Panów (wyższa)**, A9/ **z powoływanymi dożywotnio lub dziedzicznie przez króla arystokratami**; A10/ **izba poselska (niższa),** A11/ **wybierana w wyborach** nierównych, pośrednich i jawnych, A12/ z podziałem wyborców na 3 klasy (wg cenzusu majątkowego), zapewniając większość przedstawicielom dwóch klas bogatszych (arystokracji, właścicieli ziemskich i wielkiej burżuazji).

**B) Plany zjednoczenia Niemiec i zasady polityki Prus oraz ich popieranie przez liczne kręgi (S – 8-12 elementów, Z – 3-7 elementów):**

B1/ **Prusy,** posiadające hegemonię w Związku Celnym

B2-3/ Prusy B2/ **zwolennikami „odgórnego” zjednoczenia Niemiec (przez rząd),** B3/ zwłaszcza w okresie sprawowania urzędu kanclerskiego przez **Ottona von Bismarcka** (od 1862, powołanego przez króla Wilhelma I - 1861-88),

B4-5/ **dążąc do:** B4/ **wyeliminowania swej głównej przeciwniczki na arenie Niemiec - Austrii**, rzeczniczki konserwatywno - separatystycznej linii polityki, B5/ **a następnie do uzyskania aprobaty na zjednoczenie** (poprzez dyplomację bądź wojnę) ze strony **wielkich mocarstw** (Francji, Anglii i Rosji)

B6-9/ - B6/ p**opieranie** w latach 60-tych **pruskiego programu zjednoczeniowego** przez **prawie wszystkie kręgi polityczne** w Niemczech: B7/ właścicieli ziemskich, wielką i drobną burżuazję, B8/ konserwatystów i liberałów, B9/ nawet przywódców ruchu robotniczego.

B10-12/ wyznacznikami polityki pruskiej (Bismarcka i Wilhelma I) następujące zasady:

B10/ **„*siła przed prawem”*** (np. nie zawsze licząc się z parlamentem, m.in. ustalając budżet z pominięciem go dekretami, uzyskując tym potrzebne środki na unowocześnienie i zwiększenie armii),

B11/ **zjednoczenie** pod ***„batutą”*** (przywództwem) **Prus,**

B12/ wyeliminowanie Austrii i innych przeciwników nie poprzez debaty czy układy, lecz ***„krwią i żelazem”*,** dążąc do wyeliminowania wpływów Wiednia, zjednoczenia Niemiec oraz „zaokrąglenia” ich granic (kosztem głównie Danii i Francji, na terenie których zamieszkiwała mniejszość niemiecka).

**C) Wojna z Danią i Austrią (S – 9-14 elementów, Z – 3-8 elementów):**

C1/ storpedowanie przez Bismarcka proponowanej przez Austrię reformy Związku Niemieckiego

C2/ wciągnięcie Austrii przez Prusy w **1864 r.** do **wojny z Danią** po ogłoszeniu w 1863 r. przez króla duńskiego Fryderyka VII włączenia do Danii związanego z nią unią personalną Szlezwiku (podobnie jak Holsztyn i Lauenberg):

C3/ decyzja Fryderyka pogwałceniem umów międzynarodowych,

C4/ podjęcie w wyniku starań „żelaznego” kanclerza interwencji zbrojnej przeciwko Danii nie przez ZN (podkreślając później jego bezużyteczność), lecz samą Austrię i Prusy,

C5/ pokonanie bezproblemowe Danii, odebranie jej 3 księstw niemieckich i mimo żądań Wiednia obsadzenia w nich księcia niemieckiego, podjęcie innych decyzji:

C6/ Lauenberg do Prus,

C7/ Szlezwik i Holsztyn pod tymczasową okupacją austriacko - pruską (w celu doprowadzenia do konfrontacji austriacko - pruskiej).

C8/ wypowiedzenie przez **Prusy wojny Austrii w 1866** r.:

C9/ zapewnienie sobie przez Bismarcka neutralności:

- Rosji (przychylnej Prusom dzięki ich wrogiej postawie wobec powstania styczniowego 1863-64 r.),

- Francji (liczącej na wzajemne osłabienie się Austrii i Prus),

- Anglii (uznającej, iż wojna nie naruszy równowagi europejskiej),

C10/ wystąpienie przeciwko Austrii sprzymierzonych z Prusami Włoch, liczących na pozyskanie Wenecji,

C11/ opowiedzenie się po stronie Austrii państw południowoniemieckich (Bawarii, Wirtembergii, Saksonii) oraz części państw północnoniemieckich (Hanower, Elektorat Hesji, Nassau, Frankfurt n/Menem),

C12/ rozstrzygnięcie wojny (mimo liczebnie zbliżonych sił, lecz w wyniku zdecydowanej przewagi w wyszkoleniu i uzbrojeniu armii pruskiej) w ciągu 7 tygodni:

- zajęcie sprzymierzonych z Austrią państw niemieckich przez oddziały pruskie,

- nic nieznaczące zwycięstwo Austriaków we Włoszech,

- decydująca bitwa pod Sadową (3.VII.1866 r.) w Czechach i rozgromienie przez armię pruską Austriaków - przesądzeniem o losach wojny,

C13/ Austria zmuszona do poproszenia o pokój i jego zawarcie 23.VIII.1866 r. w Pradze na w miarę korzystnych warunkach (osiągając swój cel - wyeliminowanie przez Prusy Austrii z rywalizacji w Niemczech - nieupokorzenie jej zbytnimi stratami czy kontrybucją, licząc na przyszłą współpracę):

- oddanie Włochom Wenecji,

- zrzeknięcie się na rzecz Prus praw do Szlezwiku i Holsztynu,

- wystąpienie Austrii ze ZN i tym samym jego rozwiązanie (wyrażając więc zgodę na zjednoczenie Niemiec bez swego udziału),

C14/ włączenie do Prus oprócz Szlezwika i Holsztynu także Hanoweru, Hesji Elektorskiej, Nassau i Frankfurtu n/Menem (uzyskując połączenie terytorialne rozdzielonych prowincji pruskich).

**D) Utworzenie Związku Północnoniemieckiego, wojna z Francją i zjednoczenie Niemiec (S – 10-17 elementów, Z – 4-9 elementów):**

D1/ powołanie - po rozwiązaniu ZN - jeszcze w **1866 r**. przez Prusy **Związku Północnoniemieckiego:**

D2/ z udziałem Prus i wszystkich państw niemieckich na północ od Menu (bez Austrii i południowoniemieckich: Bawarii, Wirtembergii, Wlk. Ks. Hesji i Badenii),

D3/ zamiast konfederacji (jak w ZN) - **federacja**, związek państw członkowskich, już nie w pełni niezależnych, z podporządkowanymi ich ustawami i konstytucjami konstytucji federalnej,

D4/ ze wspólnymi:

- dziedzicznym monarchą (królem pruskim),

- władzą ustawodawczą należącą do parlamentu (Reichstagu),

- Radą Związkową (Bundesratem),

- kanclerzem Rzeszy,

- wojskiem związkowym (pod naczelnym dowództwem wspólnego króla),

D5/ utrzymanie jednocześnie pewnej autonomii członków Związku i swych tronów przez monarchów.

D6/ zaniepokojenie Francji planami zjednoczenia Niemiec przez Prusy i zamiar Napoleona III rozciągnięcia swych wpływów na **państwa południowoniemieckie**, wykorzystany przez Bismarcka do zawarcia z nimi **tajnego sojuszu antyfrancuskiego**.

D7/ sprowokowanie przez Bismarcka **wojny z Francją** (wierząc, iż może ona zjednoczyć wszystkich Niemców):

D8/ wykorzystanie sprawy sukcesji tronu hiszpańskiego do zmuszenia Napoleona III do wypowiedzenia wojny Prusom (w VII **1870 r.**), dzięki czemu państwa południowoniemieckie (oprócz członków Związku Północnoniemieckiego) zobowiązane były do udzielenia pomocy i - co najważniejsze - wspólnej wojny z Francją,

D9/ uzyskanie przychylności Rosji (za powstanie styczniowe) i Anglii (zaniepokojonej ujawnionymi przez Bismarcka planami Napoleona III zajęcia Luksemburga).

D10/ **zwycięstwo Prus** i **państw niemieckich** w wojnie 1870 r. z Napoleonem III:

D11/ oblężenie jednej z armii francuskich w Metz,

D12/ rozgromienie drugiej armii francuskiej pod **Sedanem 2 IX 1870** r., z wzięciem do niewoli cesarza Napoleona III (który abdykował, a we Francji ogłoszono powstanie III Republiki).

D13/ przystąpienie w grudniu 1870 r. do Związku Północnoniemieckiego państw południowoniemieckich

D14/ w końcu proklamowanie **18 I 1871 r. Cesarstwa Niemieckiego** w Sali Lustrzanej pałacu w Wersalu: przyjęcie korony cesarskiej nie z woli ludu (jak w 1849 r.), lecz w rąk władców niemieckich, w dziedziczne władanie, przez króla pruskiego Wilhelma I

D15/ uchwalenie konstytucji II Rzeszy Niemieckiej w 1871 r. na wzór konstytucji Związku Północnoniemieckiego (z tą różnicą, iż wspólnego króla Związku zastąpił wspólny cesarz Rzeszy), z przywództwem i licznymi oczywiście przywilejami Prus.

D16/ Kontynuowanie wojny (1870 - 1871) przez francuski rząd republikański: - oblężenie 4-miesięczne Paryża i jego kapitulacja, - podpisanie w styczniu 1871 r. zawieszenia broni,

D17/ zawarcie **10 V 1871 r. pokoju** we Frankfurcie n/Menem z bardzo ciężkimi, upokarzającymi warunkami dla Francji: - Alzacja i Lotaryngia do Prus, - olbrzymia kontrybucja w wys. 5 mld. franków w złocie, - prawo oddziałów niemieckich do okupacji części terytorium Francji do chwili spłacenia kontrybucji.