****

**ANOTACE**

**Tento pracovní list (.docx) je zaměřen na dějiny novověku, tématem je anglická revoluce - od Anglie k Velké Británii 1603 – 1714 (díl I. – léta 1603 - 1660). Pracovní list patří ke stejnojmenné prezentaci a je určen pro septimu víceletého gymnázia a paralelní třetí ročník čtyřletého gymnázia. Jde o text, který musí studenti po výkladu a diskusi nad tématem správně doplnit.**

**1/ DOSTUPNÁ LITERATURA POZNÁMKY**

**Vodička, Pavel: Kavalíři, puritáni, královrazi. Anglická občanská válka 1642 – 1649. Praha 2009.**

**Coward, Barry: Oliver Cromwell. Praha 2000.**

**Hroch, Miroslav: Oliver Cromwell. Praha 1968.**

**Kovář, M.: Zrození velmoci - Anglie (Velká Británie) na cestě k postavení první světové mocnosti (1603–1746). Praha 2007.**

**2/ JAKUB I. (VI.) 1603 – 1625**

Narozen 1566 v Edinburghu. Od 1567, po odstranění své matky Marie Stuartovny ze skotského trůnu, **………………………** jako **…………………..** Manželka Anna Dánská mu po svatbě roku 1589 porodila syny Jindřicha, **…………..** a Alžbětu.

**Od 1603 anglický král Jakub I., Skotsko a Anglie spojeny …………………………..**

Vzdělaný panovník, opatrný diplomat, ctižádostivý muž, ale také bázlivý, rozmařilý a skandály vyvolávající zhýralec.

V zahraniční politice prosadil **……………………….**, proto odmítl zásadně **pomoci svému ………………...**.

Ve vnitřní politice prosazoval **……………………………..**, od 1605 tvrdé **protikatolické represe**, **likvidace odpůrců** královským soudem – **……………………………….**, **………………………..**, prodej titulů a úřadů – **……………………………..** (šlechta a měšťanstvo).

**3/ KAREL I. 1625 - 1649**

Druhorozený syn krále Jakuba. Po smrti svého bratra se stal jeho nástupcem. Nadále **utužil panovnický absolutismus**, od **………………………………**. Růst napětí ve společnosti a jednotlivých zemích království.

1/ **Společnost** – rozdělena **………………………**, král se opíral o **anglikánskou církev**, proti ní vystupovali tzv. **………….**, kteří ji chtěli **očistit** od všech **…………….. prvků**. Zároveň vystupovali proti **královu absolutismu** a proto byli **pronásledování** a odcházeli za La Manche nebo do **……………………………….**.

2/ **Skotsko a Irsko** – země měly být **………………………………….**. Ve **Skotsku** rostl odpor po stránce **náboženské**, protože země přijala **………………….**, z nějž se vyvinula **…………………………………**, i po stránce politické (anglická správa). **Irové** zůstali **……………………………….** a trvale zůstávali v **……………………………..** i její církvi.

**……….. napětí nakonec přerostlo v ozbrojený boj.**

**4/ POČÁTEK ANGLICKÉ REVOLUCE**

**1638** došlo ve **Skotsku** k **………………** a 1639 vpadli Skotové na anglické území. Král se tak dostal do **složité situace**. Potřeboval získat **……………….** na **vybudování armády**, kterou by poslal proti povstalcům – k tomu však byl potřeba **……………………………….**.

**Karel** proto v **……………………………………….**, ten si však (ovládnut zčásti **puritány**) za souhlas s vypsáním daní **kladl …………………**. Hlavní podmínkou bylo **potrestání …………………………… odpovědných za obtíže** – **Thomase Strafforda** a arcibiskupa **Williama Lauda**. Král podmínky **odmítl** a parlament **………………………** – krátké trvání zasedání získalo název **„………………………………“**.

Karlovy **problémy** však zůstaly **nevyřešeny**, proto v **…………………… svolal parlament opět**. Ten své **podmínky** ještě rozšířil – **potrestání rádců, zrušit Hvězdicovou komoru, rozpustit královské vojsko a vzdát se práva zrušit parlamentní zasedání**. Král **podmínky ………..** a jeho **absolutistické snahy** tak byly výrazně **…………**. Parlamentní zasedání pak probíhala do roku **……..** – proto název **„……………………..“**.

Král však hodlal v nejbližší době situaci **……………… ve svůj prospěch** a podmínky parlamentu odvolat. V **…………….** se pokusil o **………….** zatčením **…………………………… Johna Pyma** a **Johna Hampdena** a dalších. Pokus nevyšel a **Karel ………………………**, kde se necítil bezpečně – začalo se schylovat k **…………………………………** mezi **royalisty** a **parlamentem**.

**5/** **POMĚR STRAN**

**ROYALISTÉ**

Podpora na **severu**, **západě** a **jihozápadě** země – část šlechty, rolnictvo.

**Anglikánská církev**.

Královské vojsko doplněné **žoldnéři** třicetileté války - **profesionálové**.

Ruprecht Falcký.

**PARLAMENTARISTÉ**

Podpora na **jihovýchodě** země – nižší šlechta, **Londýn** a města na jihu.

**Puritáni** a jejich frakce.

Parlamentní vojsko na principu **domobrany** – probíhající výcvik.

**Oliver Cromwell**.

**6/** **OBČANSKÁ VÁLKA I. FÁZE**

Proběhla v letech **1642 – 1645**.

**Královská strana** měla zpočátku **………………..** a v letech 1642 a 1643 se jí podařilo získat několik opěrných bodů parlamentu (Oxford) a přiblížit se k **Londýnu**.

Roku **1644** však parlamentu pomohli Skotové a **……………………………..**, který nově organizoval a vycvičil parlamentní vojáky a **jezdce**, dosáhl velkého vítězství u **……………………………..**.

Roku **1645** se špatně placené královské armády rozložily v rozhodující porážce **v bitvě …………………..**.

**Karel I.** poté uprchl do **…………….** a hledal zde azyl, Skotové ho však **……………………………………**. Ten však **nebyl jednotný** v názoru na jeho další osud a názorově se štěpil na:

1/ **…………………………** – umírněné stojící na straně konstituce.

2/ **…………………………** – radikály prosazující republiku.

3/ **…………………………** – nejradikálnější křídlo „rovnostářů“ prosazující úplné svobody.

**7/** **OBČANSKÁ VÁLKA II. FÁZE**

Proběhla v letech **1648 – 1649**.

Roku **………** spory v parlamentu vyvrcholily a **králi se podařilo …………………..**.

Získal na svoji stranu **…………….** a spojená armáda Skotů a royalistů **…………………………..**.

Zkušená armáda parlamentu vedená **………………….** se s nimi střetla v rozhodující **bitvě ………………… roku 1648** a zvítězila.

**Král** byl opět **…………** a Cromwell se vypořádal i se skotskými povstalci a **Skotsko vojensky obsadil**.

V **parlamentu** v tomto období **získali převahu ……………….**, potlačili presbyteriánskou opozici a **Karel I. byl po krátkém procesu …………………… a roku ……. ………………….**

**Monarchie tak zanikla a Anglie byla prohlášena ………………...**

**8/** **ANGLIE REPUBLIKOU**

Vznik republiky roku **1649** byl podmíněn spoluprací radikálů – **independentů** a **levellerů**. Vyhlášení republiky tuto spolupráci ukončilo a **………………. byli odstraněni**. **Independenti** v čele s **………………..** se chopili moci, přičemž se ve vládě opírali o **…………………………….**.

**Cromwell** se snažil upevnit moc parlamentu také v **………** a **…………**. Nekatoličtí Skotové se do roku 1650 podvolili a jejich odpor nebyl tak silný jako v Irsku, kde byla hlavní opozicí **……………….....**. Irové vzdorovali a jejich povstání bylo nakonec roku **1652 utopeno v krvi**. Irsko poté získalo správní podobu anglické **…………….**.

V **zahraniční politice** sledoval Cromwell předchozí trend – na obranu ostrovů nechal **budovat nové ……… …………** a snažil se vyhovět podnikatelům **ovládnutím …………………………………..**.

Roku **……….** byla přijata tzv. **…………………… – …………………………….**. Ten umožňoval dovážet do Anglie zboží pouze na anglických lodích nebo na lodích země výrobce. Byl jednoznačně namířen proti **…………………. konkurenci**.

Důsledkem Navigačních akt byla první **………………………………………………….**, ve které se střetla loďstva obou zemí se střídavými úspěchy. **Nizozemci nakonec Navigační akta ………… a Anglie se tak opět přiblížila pozici ………………………………**.

V parlamentu se však proti Cromwellovu počínání také tvořila **……………** a prosazovat jednotlivá opatření bylo stále těžší. **Proto Cromwell sáhl k oblíbenému prostředku vynucování změn.**

**9/** **CROMWELLOVA DIKTATURA**

**Roku ……… Cromwell parlament …………….**, soustředil ve svých rukou veškerou moc a přijal doživotní titul **………………….** – Anglie se tak stala **………………….**.

Roku 1654 byl sice zvolen nový parlament, ale opozice se v něm vytvořila opět. Za rok ho Cromwell opět **rozehnal** a v zemi zavládla **………………….. diktatura**.

Poté, co Nizozemci uznali **Navigační akta**, dosáhl Cromwell v zahraniční politice dalších úspěchů – uzavřel **spojeneckou smlouvu s …………….** a vstoupil do války se **…………….,** která přinesla zisky v zámoří.

Nákladná zahraniční politika si vyžadovala **velké finanční prostředky**, proto Cromwell opět **svolal parlament**, který mu kromě povolování daní nabídl i královskou korunu (1657), což však Cromwell-republikán odmítl.

S podlomeným zdravím roku **………** Cromwell zemřel (jeho tělo později po návratu Stuartovců vykopáno a pověšeno na šibenici).

**10/** **KONEC REPUBLIKY – OBNOVA MONARCHIE**

Po Cromwellově smrti se v letech 1658 – 1659 stal jeho nástupcem syn **……………**. Neměl však schopnosti svého otce a byl **………………** armádou.

Anglie, která se nacházela ve válečném stavu se Španělskem, byla **………………** a **………………** a narůstalo v ní vnitřní napětí.

Toho roku **………** využili **……………**, kteří se shromažďovali ve **…………..**. Skotská armáda vedená anglickým generálem **…………………………** vstoupila do Anglie a obsadila **……………**.

**Anglická republika tak zanikla a otevřela se cesta k opětnému obnovení ………………… a restauraci …………………...**

**1/ DOSTUPNÁ LITERATURA POZNÁMKY**

**Vodička, Pavel: Kavalíři, puritáni, královrazi. Anglická občanská válka 1642 – 1649. Praha 2009.**

**Coward, Barry: Oliver Cromwell. Praha 2000.**

**Hroch, Miroslav: Oliver Cromwell. Praha 1968.**

**Kovář, M.: Zrození velmoci - Anglie (Velká Británie) na cestě k postavení první světové mocnosti (1603–1746). Praha 2007.**

**2/ JAKUB I. (VI.) 1603 – 1625**

Narozen 1566 v Edinburghu. Od 1567, po odstranění své matky Marie Stuartovny ze skotského trůnu, **skotským králem** jako **Jakub VI.** Manželka Anna Dánská mu po svatbě roku 1589 porodila syny Jindřicha, **Karla** a Alžbětu.

**Od 1603 anglický král Jakub I., Skotsko a Anglie spojeny personální unií.**

Vzdělaný panovník, opatrný diplomat, ctižádostivý muž, ale také bázlivý, rozmařilý a skandály vyvolávající zhýralec.

V zahraniční politice prosadil **mír** se **Španělskem**, proto odmítl zásadně **pomoci svému zeti Fridrichovi**.

Ve vnitřní politice prosazoval **tuhý absolutismus**, od 1605 tvrdé **protikatolické represe**, **likvidace odpůrců** královským soudem – **Hvězdicovou komorou**, **vybírání daní**, prodej titulů a úřadů – **odpor v parlamentu** (šlechta a měšťanstvo).

**3/ KAREL I. 1625 - 1649**

Druhorozený syn krále Jakuba. Po smrti svého bratra se stal jeho nástupcem. Nadále **utužil panovnický absolutismus**, od **1629 vládl bez parlamentu**. Růst napětí ve společnosti a jednotlivých zemích království.

1/ **Společnost** – rozdělena **náboženskou otázkou**, král se opíral o **anglikánskou církev**, proti ní vystupovali tzv. **puritáni**, kteří ji chtěli **očistit** od všech **katolických prvků**. Zároveň vystupovali proti **královu absolutismu** a proto byli **pronásledování** a odcházeli za La Manche nebo do **severoamerických kolonií**.

2/ **Skotsko a Irsko** – země měly být **podřízeny anglické nadvládě**. Ve **Skotsku** rostl odpor po stránce **náboženské**, protože země přijala **kalvinismus**, z nějž se vyvinula **presbyteriánská církev**, i po stránce politické (anglická správa). **Irové** zůstali **věrnými katolíky** a trvale zůstávali v **opozici k Anglii** i její církvi.

**1638 napětí nakonec přerostlo v ozbrojený boj.**

**4/ POČÁTEK ANGLICKÉ REVOLUCE**

**1638** došlo ve **Skotsku** k **povstání** a 1639 vpadli Skotové na anglické území. Král se tak dostal do **složité situace**. Potřeboval získat **finance** na **vybudování armády**, kterou by poslal proti povstalcům – k tomu však byl potřeba **parlamentní souhlas**.

**Karel** proto v **dubnu 1640 svolal parlament**, ten si však (ovládnut zčásti **puritány**) za souhlas s vypsáním daní **kladl podmínky**. Hlavní podmínkou bylo **potrestání králových rádců odpovědných za obtíže** – **Thomase Strafforda** a arcibiskupa **Williama Lauda**. Král podmínky **odmítl** a parlament **rozpustil** – krátké trvání zasedání získalo název **„krátký parlament“**.

Karlovy **problémy** však zůstaly **nevyřešeny**, proto v **listopadu 1640 svolal parlament opět**. Ten své **podmínky** ještě rozšířil – **potrestání rádců, zrušit Hvězdicovou komoru, rozpustit královské vojsko a vzdát se práva zrušit parlamentní zasedání**. Král **podmínky přijal** a jeho **absolutistické snahy** tak byly výrazně **omezeny**. Parlamentní zasedání pak probíhala do roku **1653** – proto název **„dlouhý parlament“**.

Král však hodlal v nejbližší době situaci **zvrátit ve svůj prospěch** a podmínky parlamentu odvolat. V **lednu 1642** se pokusil o **převrat** zatčením **předáků opozice Johna Pyma** a **Johna Hampdena** a dalších. Pokus nevyšel a **Karel opustil Londýn**, kde se necítil bezpečně – začalo se schylovat k **občanské válce** mezi **royalisty** a **parlamentem**.

**5/** **POMĚR STRAN**

**ROYALISTÉ**

Podpora na **severu**, **západě** a **jihozápadě** země – část šlechty, rolnictvo.

**Anglikánská církev**.

Královské vojsko doplněné **žoldnéři** třicetileté války - **profesionálové**.

Ruprecht Falcký.

**PARLAMENTARISTÉ**

Podpora na **jihovýchodě** země – nižší šlechta, **Londýn** a města na jihu.

**Puritáni** a jejich frakce.

Parlamentní vojsko na principu **domobrany** – probíhající výcvik.

**Oliver Cromwell**.

**6/** **OBČANSKÁ VÁLKA I. FÁZE**

Proběhla v letech **1642 – 1645**.

**Královská strana** měla zpočátku **převahu** a v letech 1642 a 1643 se jí podařilo získat několik opěrných bodů parlamentu (Oxford) a přiblížit se k **Londýnu**.

Roku **1644** však parlamentu pomohli Skotové a **Oliver Cromwell**, který nově organizoval a vycvičil parlamentní vojáky a **jezdce**, dosáhl velkého vítězství u **Marston Moor**.

Roku **1645** se špatně placené královské armády rozložily v rozhodující porážce **v bitvě u Naseby**.

**Karel I.** poté uprchl do **Skotska** a hledal zde azyl, Skotové ho však **zajali a vydali parlamentu**. Ten však **nebyl jednotný** v názoru na jeho další osud a názorově se štěpil na:

1/ **Presbyteriány** – umírněné stojící na straně konstituce.

2/ **Independenty** – radikály prosazující republiku.

3/ **Levellery** – nejradikálnější křídlo „rovnostářů“ prosazující úplné svobody.

**7/** **OBČANSKÁ VÁLKA II. FÁZE**

Proběhla v letech **1648 – 1649**.

Roku **1647** spory v parlamentu vyvrcholily a **králi se podařilo uprchnout**.

Získal na svoji stranu **Skotsko** a spojená armáda Skotů a royalistů **vpadla do Anglie**.

Zkušená armáda parlamentu vedená **Cromwellem** se s nimi střetla v rozhodující **bitvě u Prestonu roku 1648** a zvítězila.

**Král** byl opět **zajat** a Cromwell se vypořádal i se skotskými povstalci a **Skotsko vojensky obsadil**.

V **parlamentu** v tomto období **získali převahu radikálové**, potlačili presbyteriánskou opozici a **Karel I. byl po krátkém procesu odsouzen a roku 1649 popraven.**

**Monarchie tak zanikla a Anglie byla prohlášena republikou.**

**8/** **ANGLIE REPUBLIKOU**

Vznik republiky roku **1649** byl podmíněn spoluprací radikálů – **independentů** a **levellerů**. Vyhlášení republiky tuto spolupráci ukončilo a **levelleři byli odstraněni**. **Independenti** v čele s **Cromwellem** se chopili moci, přičemž se ve vládě opírali o **podnikatelské vrstvy**.

**Cromwell** se snažil upevnit moc parlamentu také v **Irsku** a **Skotsku**. Nekatoličtí Skotové se do roku 1650 podvolili a jejich odpor nebyl tak silný jako v Irsku, kde byla hlavní opozicí **katolická církev**. Irové vzdorovali a jejich povstání bylo nakonec roku **1652 utopeno v krvi**. Irsko poté získalo správní podobu anglické **kolonie**.

V **zahraniční politice** sledoval Cromwell předchozí trend – na obranu ostrovů nechal **budovat nové válečné lodě** a snažil se vyhovět podnikatelům **ovládnutím mezinárodního obchodu**.

Roku **1651** byla přijata tzv. **Navigační akta – zákon o plavbě a obchodu**. Ten umožňoval dovážet do Anglie zboží pouze na anglických lodích nebo na lodích země výrobce. Byl jednoznačně namířen proti **nizozemské konkurenci**.

Důsledkem Navigačních akt byla první **anglo-nizozemská válka 1652 – 1654**, ve které se střetla loďstva obou zemí se střídavými úspěchy. **Nizozemci nakonec Navigační akta uznali a Anglie se tak opět přiblížila pozici první námořní velmoci**.

V parlamentu se však proti Cromwellovu počínání také tvořila **opozice** a prosazovat jednotlivá opatření bylo stále těžší. **Proto Cromwell sáhl k oblíbenému prostředku vynucování změn.**

**9/** **CROMWELLOVA DIKTATURA**

**Roku 1653 Cromwell parlament rozpustil**, soustředil ve svých rukou veškerou moc a přijal doživotní titul **lord protektor** – Anglie se tak stala **diktaturou**.

Roku 1654 byl sice zvolen nový parlament, ale opozice se v něm vytvořila opět. Za rok ho Cromwell opět **rozehnal** a v zemi zavládla **vojenská diktatura**.

Poté, co Nizozemci uznali **Navigační akta**, dosáhl Cromwell v zahraniční politice dalších úspěchů – uzavřel **spojeneckou smlouvu s Francií** a vstoupil do války se **Španěly,** která přinesla zisky v zámoří.

Nákladná zahraniční politika si vyžadovala **velké finanční prostředky**, proto Cromwell opět **svolal parlament**, který mu kromě povolování daní nabídl i královskou korunu (1657), což však Cromwell-republikán odmítl.

S podlomeným zdravím roku **1658** Cromwell zemřel (jeho tělo později po návratu Stuartovců vykopáno a pověšeno na šibenici).

**10/** **KONEC REPUBLIKY – OBNOVA MONARCHIE**

Po Cromwellově smrti se v letech 1658 – 1659 stal jeho nástupcem syn **Richard**. Neměl však schopnosti svého otce a byl **sesazen** armádou.

Anglie, která se nacházela ve válečném stavu se Španělskem, byla **vyčerpána** a **zadlužena** a narůstalo v ní vnitřní napětí.

Toho roku **1660** využili **royalisté**, kteří se shromažďovali ve **Skotsku**. Skotská armáda vedená anglickým generálem **Georgem Monkem** vstoupila do Anglie a obsadila **Londýn**.

**Anglická republika tak zanikla a otevřela se cesta k opětnému obnovení monarchie a restauraci Stuartovců.**