*Wielka rewolucja francuska*

***Przyczyny:***

- ultra-niesprawiedliwy system podatkowy. Podatki płacił stan trzeci (chłopi i mieszczanie). Arystokracja, szlachta i duchowieństwo były z niego zwolnione

- finanse państwa zostały nadwyrężone w wyniku zaangażowania się w wojnę o niepodległość USA (przeciwko arcy-wrogowi – Anglii). Jak wiadomo – kryzys sprzyja niepokojom społecznym

- lata nieurodzaju i głód bezpośrednio przed rewolucją

- słaby, nieudolny, niezdecydowany król (Ludwik XVI). Widział konieczność reform, ale nie był w stanie wprowadzić ich w życie

- olbrzymie koszty utrzymania dworu królewskiego (Wersal) i armii

- zrobiła się dziura budżetowa. Francji groziło bankructwo

- We Francji od dawna narastał konflikt społeczny. Dotąd tłumiony względną koniunkturą, ale w sytuacji kryzysowej, przy królu –miernocie musiało dojść do wybuchu

Na wiosnę 1789 miał się zebrać francuski parlament, by zaradzić sytuacji. Współpraca między przedstawicielami różnych stanów społecznych okazała się niemożliwa. Dlatego też przedstawiciele stanu trzeciego (chłopów i mieszczan, bez szlachty i kleru) ogłosili się zgromadzeniem konstytucyjnym i rozpoczęli pracę na konstytucją. Król Ludwik, widząc, że sprawy przybierają nieprzewidziany obrót uczynił, co następuje:

Udał się na obiad

Nic nie zrobił

Rozpędził zgromadzenie przy pomocy wojska

Oddał salę, w której obradowało zgromadzenie do remontu

Wiecie, co zrobił?

Odpowiedź: d. Bo to był taki dobry, słaby człowiek. Niezdolny do energicznego działania. Zgromadzenie w tej sytuacji udało się do Sali gry w piłkę i kontynuowało pracę nad konstytucją.

Napięcie narastało.

14 lipca 1789 zgromadzony motłoch wdarł się do bastylii – osławionego więzienia, gdzie rzekomo przetrzymywano tysiące więźniów[[1]](#footnote-1). Komendantowi i żołnierzom poucinano nożami łby[[2]](#footnote-2), nasadzono na piki i radośnie obnoszono po Paryżu. To wydarzenie uważa się za początek rewolucji.[[3]](#footnote-3)

Król bezsilnie się temu przyglądał. W sierpniu Zgromadzenie uchwaliło ***Deklarację Praw Człowieka i Obywatela***. ZRÓWNANO WSZYSTKICH WOBENC PRAWA, SKASOWANO POWINNOŚCI FEUDALNE, WPROWADZONO TRÓJPODZIAŁ WŁADZY. Brzmi nieźle

W grudniu odebrano kościołowi majątki i zmuszono duchownych do złożenia przysięgi na wierność państwu (czyli uczyniono z nich urzędasów państwowych)

We wrześniu 1791 Przyjęto konstytucję. Francja stała się ***monarchią konstytucyjną.*** Poważnie ograniczono rolę monarchy. Ta sytuacja nie trwała długo. Rok później, też we wrześniu obalono monarchię. Francja stała się republiką. Nie muszę zaznaczać, że Europa patrzyła z niepokojem na francuski eksperyment

C.D.N.

Po tym, jak wprowadzono we Francji konstytucję i ograniczono władzę Ludwika, ten incognito podjął próbę ucieczki do Austrii. Liczył na jej pomoc w przywróceniu dorewolucyjnego porządku Został jednak zatrzymany na granicy i zawrócony.[[4]](#footnote-4) Nie musze mówić, że w ten sposób pogorszył swoją sytuację.

W 1792 Francja wypowiedziała Austrii wojnę (wyprzedzając przewidywane uderzenie). Wojna przynosiła Francuzom porażki. Obwiniano o to Króla (!) i jego austriacką żonę – powszechnie nienawidzoną Marię Antoninę, jaka rzekomo miała przekazywać Austriakom poufne informacje.

Po wprowadzeniu we Francji republiki (wrzesień 1792), Ludwik XVI utracił tytuł królewski. We francuskim parlamencie (Konwencie Narodowym) przewagę zyskują ugrupowania lewicowe. Z ich woli Ludwiko osądzono i ścięto na gilotynie (wkrótce potem także jego żonę)[[5]](#footnote-5).

Europa była wstrząśnięta. Zawiązuje się I koalicja antyfrancuska, a w prowincji Wandea wybucha powstanie przeciwko nowym władzom. W sytuacji zagrożenia powstaje nowy organ władzy - KOMITET OCALENIA PUBLICZNEGO na czele którego staje Maximiliane Robesperre[[6]](#footnote-6). Robespierre uznał, że w celu ratowania zdobyczy rewolucji, należy wykorzystać cały potencjał narodu. Jeżeli trzeba – z wykorzystaniem siły. Wrogów rewolucji – należy BEZWGLĘDNIE ZNISZCZYĆ. I tak zaczął się terror rewolucyjny. Ilu zginęło Francuzów? Niewiadomo. W samej Wandei zginęło około 200 000 jej mieszkańców (działań armii rewolucyjnej w Wandei inaczej niż mianem LUDOBÓJSTWA nie da się nazwać). Tysiące ścięto na gilotynie. Tysiące utopiono w Loarze[[7]](#footnote-7). Robesperre pozbył się wszystkich dawnych sojuszników i przyjaciół. Więzienia zapełniły się. Pojawiła się konieczność przyspieszenia i uproszczenia procedury sądowej. Trybunał rewolucyjny wydawał jedynie dwa rodzaje wyroków/postanowień: winny/niewinny. Bez obrońcy. Bez możliwości odwołania. Bywało czasem śmiesznie. Zawsze strasznie. Ścięto aktora, który podczas przedstawienia teatralnego wykrzyknął (zgodnie ze scenariuszem): niech żyje król. W pośpiechu oskarżano syna, a ścinano brata/ ojca (lub odwrotnie). Nie było czasu na wyjaśnianie pomyłek. Ścinano najwybitniejszych uczonych (jak np. A. Lavoisier)[[8]](#footnote-8). Zgładzono wszystkich księży. [[9]](#footnote-9) Na gilotynę trafiali nawet ci, którzy zwracali się do innych inaczej, niż: obywatelu. [[10]](#footnote-10)Przed trybunał rewolucyjny trafiano na podstawie ANONIMOWEGO DONOSU. To wystarczyło, by w sensie dosłownym stracić głowę. Po roku krwawej jakobińskiej dyktatury, gdy nikt nie był pewny, czy dożyje jutra, społeczeństwo Francji było już tym zmęczone. Robespierre został aresztowany.[[11]](#footnote-11) Kilka dni później stracony. Wraz z nim odeszli[[12]](#footnote-12) jego współpracownicy. W 1795 Francja przyjęła nową konstytucję. Władzę wykonawczą powierzono pięcioosobowemu Dyrektoriatowi.

Zdobycze rewolucji:

- utworzenie nowoczesnego społeczeństwa

- zrównanie wszystkich wobec prawa

- upowszechnienie hasła: wolność równość, braterstwo

- oddzielenie kościoła od państwa

- wprowadzenie ustroju republikańskiego

- wprowadzenie dziesiętnego systemu miar i wag (kilogram, kilometr itp.) i ruchu prawostronnego

Tak jeszcze dodam, że na fali rewolucyjnego amoku Francuzi zaczęli liczyć czas nie od narodzenia Chrystusa, lecz od obalenia monarchii (rok 1792 był początkiem rachuby). Stworzono nowy kalendarz, w którym miesiące uzyskały nowe nazwy, tj. miesiąc mgieł, miesiąc kwiatów itp. Odrzucono tradycyjny kościelny podział miesięcy na siedmiodniowe tygodnie. Odtąd miesiąc dzielił się na trzy 10 - dniowe dekady. Każdy dzień roku otrzymał nazwę od zwierzęcia/rośliny, jakiej był poświęcony. Stąd zamiast określać datę dzienną tak: 28 lipca, określano ją tak: dzień kota (to tylko przykład).

Widzicie, tacy zawsze niechętni Francuzom Anglicy, zrobili wszystko inaczej. Też zbudowali nowoczesne społeczeństwo, ale nie widzą niczego złego w używaniu tytułów arystokratycznych (sir). Nikt za to nikomu głowy ścinać nie chciał. Struktury kościoła są sprzężone ze strukturami państwa. Biskupi anglikańscy zasiadają w izbie lordów. Jeżdżą lewą stroną. Zamiast kilometra i metra używają ciągle cala, jarda, mili. Zamiast litra używają pinty (małej i dużej), a zamiast kilograma – funty. I brzydzą się do dzisiaj francuskimi królobójcami[[13]](#footnote-13)

1. Było ich raptem siedmiu. Jakiś kazirodca, fałszerz, psychicznie chory, sodomita (tak, tak, kiedyś można było trafić za to do więzienia) itp. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ten, który odciął głowę komendantowi Bastylii – de Lonay’owi to zwykły czeladnik, człowiek z dołów społecznych, nikt. Zawsze mnie to uderzało, że motłoch ZAWSZE nienawidzi elit (bo jest motłochem i nie ma wstępu na salony). Zawsze motłoch lubi pastwić się nad upadłą wielkością. Wielokrotnie, przy różnych okazjach, Wam to akcentowałem. Tacy jesteśmy [↑](#footnote-ref-2)
3. Francuzi do dzisiaj obchodzą ten dzień (14 lipca) jako święto narodowe. Bardzo hucznie [↑](#footnote-ref-3)
4. Ponoć zgubiło go jego obżarstwo. Chciał jeszcze na francuskiej ziemi, ostatni raz najeść się i zapłacił złotymi monetami (luidorami), co wzbudziło podejrzenie [↑](#footnote-ref-4)
5. I dodam, że zrobiono to obrzydliwie. Zarzuty, jakie postawiono nieszczęsnej Marii Antoninie i jak ją traktowano wołają o pomstę do nieba [↑](#footnote-ref-5)
6. Lider stronnictwa Jakobinów. Człowiek szalony, na pewno wierzący w idee rewolucji i nowego sprawiedliwego świata. Nie szukający prywatnych korzyści (zwany: Nieprzekupnym). Ale w imię swoich ideałów gotowy poświęcić życie setek tysięcy [↑](#footnote-ref-6)
7. Skuwano ich łańcuchami, barkę/galar wyprowadzano na środek rzeki i topiono. Razu pewnego utopiono same dzieci. Kilkaset głów. Innym razem samych księży. Było ciekawie [↑](#footnote-ref-7)
8. Nie wiem, czy dobrze napisałem, nie chciało mi się już sprawdzać [↑](#footnote-ref-8)
9. Planowano ponoć nawet zburzenie katedry Notre - Dame [↑](#footnote-ref-9)
10. Zwrot: pan/monsieur zbyt kojarzył się ze starym porządkiem [↑](#footnote-ref-10)
11. To tak zwany przewrót Thermidoriański (od miesiąca thermidore II roku rewolucji, czyli mówiąc normalnie: lipca 1794)) [↑](#footnote-ref-11)
12. Do domu Ojca [↑](#footnote-ref-12)
13. Chociaż, pamiętacie, oni też mieli podobną wpadkę. Z Karolem I. A ludobójstwo dokonane przez Cromwella w Irlandii i Szkocji też odbiera im prawo wypominania Francuzom Wandei. Straszne! [↑](#footnote-ref-13)