Politikai rendszer és polgárosodás a dualizmus korában (BTTR2639BA)

*Csütörtök 8–10; 407/5*

1. Reformkor: a társadalmi reform útjai

Balázs György: *Érdekegyesítés – nemzetté válás* Világosság 1983. 10. sz. 617–622.

Orosz István: *Az örökváltság eszméje és gyakorlata* in: Orosz István: *Széchenyi és kortársai* Debrecen, 2000. 151–162.

Velkey Ferenc: *Társadalomátalakulási elvek Széchenyi és Kossuth vitájában* Debreceni Szemle 1994. 2. sz. 233–241.

2. Az 1848-as fordulat

*1848. évi törvénycikkek* in: *Magyar Törvénytár. 1836–1868. évi törvényczikkek* szerk. Márkus Dezső Bp. 1896. 216–255.

Gergely András: *Az 1848-as magyar polgári államszervezet* in: *A magyarországi polgári államrendszerek* szerk. Pölöskei Ferenc – Ránki György Bp. 1981. 50–80.

Orosz István: *A jobbágyfelszabadítás és végrehajtása* in: *A magyar agrártársadalom a jobbágyság felszabadításától napjainkig* szerk. Gunst Péter Bp. 1998. 57–59., 74–111.

3. A kiegyezés és a közös intézmények

*1867. évi törvénycikkek* in: *Magyar Törvénytár. 1836–1868. évi törvényczikkek* szerk. Márkus Dezső Bp. 1896. 325–355.

Péter László: *Ország és királya a hatvanhetes kiegyezésben* in: Péter László: *Az Elbától keletre Tanulmányok a magyar és kelet-európai történelemből* Bp. 1998. 219–263.

Somogyi Éva: *A delegáció* Századok 1994. 3–4. sz. 465–517.

4. Politikai erőviszonyok a dualizmus idején

Gerő András: *Az elsöprő kisebbség. Népképviselet a Monarchia Magyarországán* Bp. 1988. 9–132.

Boros Zsuzsanna – Szabó Dániel: *Parlamentarizmus Magyarországon (1867–1944)* Bp. 1999. 87–100., 124–150.

Cieger András: *Kormány a mérlegen – a múlt században. A kormány helye és szerepe a dualizmus politikai rendszerében (1867–1875)* Századvég Új folyam 14. 1999/ősz 79–107.

5. Társadalmi politika, társadalmi változások és polgárosodás

Hanák Péter: *Liberális reformtendenciák a kiegyezés után* in: *Politika és társadalom* (A Magyar Politikatudományi Társaság Évkönyve) Bp. 1983. 89–95.

Péter László: *Volt-e magyar társadalom a XIX. században? A jogrend és a civil társadalom képződése* in: Uő: *Az Elbától keletre. Tanulmányok a magyar és kelet-európai történelemből* Bp. 1998. 148–186.

Benda Gyula: *A polgárosodás fogalmának történeti értelmezhetősége* Századvég 1991. 2–3. sz. 169–176.

6. A paraszti társadalom

Gyáni Gábor – Kövér György: *Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig* Bp. 1998. 73–92. (Bp. 2003. 77–99.)

Gunst Péter: *A magyar agrártársadalom 1850–1914 között* in: *A magyar* *agrártársadalom a jobbágyság felszabadításától napjainkig* szerk. Gunst Péter Bp. 1998. 163–207.

Vörös Antal: *A paraszti termelő munka és életforma jellegének változásai a Dunántúlon, 1850–1914*. Történelmi Szemle 1966. 2. sz. 162–183.

7. A munkásság

Gyáni Gábor – Kövér György: *Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig* Bp. 1998. 73–92. (Bp. 2003. 77–99.)

Lackó Miklós: *Ipari munkásságunk összetételének alakulása 1867–1949.* Bp. 1961. 68–107.

Gyáni Gábor: *A szociálpolitika múltja Magyarországon* Előadások a történettudomány műhelyéből Bp. 1994. 5–23.

8. A polgárság és középosztály

Lengyel György: *Vállalkozók, bankárok, kereskedők* Bp. 1989. 39–61.

Kövér György: *Nagy vagyonok legendáriuma* in: Kövér György: *A felhalmozás íve. Társadalom- és gazdaságtörténeti tanulmányok* Bp. 2002. 151–173. vagy Café Bábel 1997. 1. sz. 13–32.

Gyáni Gábor: *Polgárság és középosztály a diskurzusok tükrében* Századvég Új folyam 7. sz. 1997/tél 30–45.

Gyáni Gábor – Kövér György: *Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig* Bp. 1998. 148–153. (Bp. 2003. 163–168.)

9. A politikai elit

Péter László: *Az arisztokrácia, a dzsentri és a parlamentáris tradíció a XIX. századi Magyarországon* in: Uő: *Az Elbától keletre. Tanulmányok a magyar és kelet-európai történelemből* Bp. 1998. 187–218.

Jankovics Soma: *Az önálló kormányzás kezdetei Magyarországon. Miniszteri utak, 1848–1918.* in:. *Szakértők és pártemberek. Kormányzati elit Magyarországon 1848–2010.* szerk. Ilonszki Gabriella Bp. 2011. 54–83.

10. Liberalizmus és konzervativizmus

Takáts József: *Modern magyar politikai eszmetörténet* Bp. 2007. 75–85.

Németh G. Béla: *Létharc és nemzetiség* in: Németh G. Béla: *Létharc és nemzetiség* Bp. 1976. vagy Uő. *Hosszmetszetek és keresztmetszetek* Bp. 1987. 452–473.

Szabó Miklós: *Új vonások a századforduló magyar konzervatív politikai gondolkodásában* in: Szabó Miklós: *Politikai kultúra Magyarországon 1896–1986.* Bp. 1989. 109–176.

11. Nemzetstratégiák és nacionalizmus

Gergely András: *A nemzetté válás programjai* in: Gergely András: *Egy nemzetet az emberiségnek* Bp. 1987. 99–120.

Péter László: *Az 1868. XLIV. t.c. „a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában” és a törvényhatóságok hivatalos nyelve* in: Uő: *Az Elbától keletre.* 264–274.

Takáts József: *Modern magyar politikai eszmetörténet* Bp. 2007. 62–73.

12. Nemzetiségek, felekezetek, asszimiláció

Hanák Péter: *Polgárosodás és asszimiláció Magyarországon a XIX. században* Történelmi Szemle 1974. 4. sz. 513–536.

Gyáni Gábor – Kövér György: *Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig* Bp. 1998. 127–145. (Bp. 2003. 138–159.)

Nagy Péter Tibor: *Nemzetiség és oktatás a dualizmuskori Magyarországon* Educatio 1993. 2. sz. 253–269.

Debrecen, 2017. szeptember 14.

 Miru György

 egyetemi docens