Politikai elit, politikusi rekrutáció és politikusi pályák (Politikai struktúrák, államrendszerek, intézmények) (BTTR430OMA-01)

*Kedd 16–18.00; 406*

A politika tere és kerete

1. A Habsburg Birodalom a kései rendiség korában

Gergely András: *Államjogi kapcsolat, államjogi szemléletek az osztrák–magyar együttélés idején*. in: Gergely Jenő főszerk. *A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század. Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére*. Bp., 2000. 159–166.

Gergely András: *Felvilágosodás és polgárosodás Magyarországon és Erdélyben*. Világtörténet, 1993. ősz–tél, 25–30.

Dobszay Tamás: *A rendi országgyűlés utolsó évtizedei (1790–1848)* Bp., 2019. 17–35.

Portré: II. József, II. Lipót

2. 1848 és hatása a birodalom szervezésére

Gergely András: *A forradalmak kihívása Közép-Európában 1848-ban* in: Uő.: *1848-ban hogy is volt? Tanulmányok Magyarország és Közép-Európa 1848–49-es történetéből*. Bp., 2001. 39–71.

Deák Ágnes: *A Habsburg Birodalom a nacionalizmus kihívásai között. Tervek és koncepciók a birodalom újjáalakítására (1848–1849)* Aetas, 1997. 4. sz. 5–44.

Robert J. W. Evans: *Magyarország a Habsburg-monarchiában 1840 és 1867 között. A politika és a másokról alkotott kép*. Aetas, 1995. 4. sz. 5–25.

Portré: István nádor, Anton Schmerling

3. A konszolidált forma, a dualista Monarchia

Gerő András: *1867 kiegyezése két látószögből*. in: Manhercz Orsolya szerk. *Historia critica. Tanulmányok az ELTE BTK Történeti Intézetéből*. Bp., 2014. 241–255.

Cieger András: *Magyarország politikai kultúrája a dualizmus időszakában (Módszertani áttekintés)* Múltunk, 2000. 3. sz. 3–51.

Gerald Stourzh: *A kettős monarchia „jogi természete” és politikai struktúrája: egy történeti fenomenológiai kísérlet*. in: Cieger András szerk. *A kiegyezés*. Bp., 2004. 584–591.

Portré: Ferenc József, Alexander Bach

4. A nyilvánosság kibővülése és a politika médiuma

Pajkossy Gábor: *Polgári átalakulás és nyilvánosság a magyar reformkorban*. Bp., 1991.

Veliky János: *Liberális közvélemény-értelmezések Magyarországon a 19. században*. in: Németh G. Béla szerk. *Forradalom után – kiegyezés előtt. A magyar polgárosodás az abszolutizmus korában*. Bp., 1988., 313–335.

Buzinkay Géza: *Kis magyar sajtótörténet*. Bp., 1993. 32–98.

Portré: Jókai Mór, Csernátony Lajos; Beksics Gusztáv

Politikai elit és politikusi rekrutáció

5. A megyei politika világa

Szijártó M. István: *A diéta. A magyar rendek és az országgyűlés 1708–1792*. Keszthely, 2010. 368–380.

Varga János: *Megye és haladás a reformkor derekán (1840–1843)* I. in: Kanyar József szerk. *Somogy megye múltjából.* Levéltári Évkönyv 11. Kaposvár, 1980. 177–243.

Pajkossy Gábor: *Vármegyei tisztújítások, követválasztások és katonai segédlet a reformkori Magyarországon*. in: Manhercz Orsolya szerk. *Historia critica. Tanulmányok az ELTE BTK Történeti Intézetéből*. Bp., 2014. 213–220.

Portré: Klauzál Gábor, Beöthy Ödön, Tisza Lajos

6. A reformkori politikai elit

Veliky János: *Reformkor – a változások kora*. Magyar Tudomány, 2008. 10. sz. 1238–1254.

Kecskeméti Károly: *Magyar liberalizmus 1790–1848.* Bp., 2008. 288–321.

Pálmány Béla: *Országgyűlési követek, a reformkori politikai elit*. in: Dobszay Tamás et al. szerk. *Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon a kezdetektől 1918-ig.* Bp., 2013. 355–371.

Portré: gr. Batthyány Lajos, Pulszky Ferenc, Szalay László, gr. Dessewffy Aurél

7. Bürokraták és miniszteriális tisztviselők

Szijártó M. István: *A „professzionális” hivatalnokok tereziánus nemzedéke és a „bürokraták” hatalomátvétele*. Századok, 2019. 6. sz. 1189–1206.

F. Kiss Erzsébet: *Az 1848–1849-es magyar minisztériumok*. Bp., 1987. 143–160.

Benedek Gábor: *A minisztériumi tisztviselők mobilitása a dualizmus idején*. in: Á. Varga László szerk. *Rendi társadalom – polgári társadalom*. 1. Salgótarján, 1987. 391–396.

Portré: gr. Széchenyi Ferenc, Duschek Ferenc, br. Karl Geringer, Wekerle Sándor

8. A törvényhatósági apparátusok átalakulása

Pap József: *Kontinuitás és diszkontinuitás kérdése Magyarország vármegyei tisztikaraiban*. in: Béres Katalin szerk. *A szabadságharc leverésétől a kiegyezésig. Deák Ferenc emlékezete*. Zalaegerszeg, 2004. 47–67.

Pál Judit: *Erdélyi főispánok a kiegyezés után*. Aetas, 2009. 4. sz. 80–99.

Irinyi Károly: *A politikai közgondolkodás és mentalitás változatai Debrecenben 1867–1918*. Debrecen, 2002. 176–210.

Fülöp Tamás: *Egy elfeledett alispán. Küry Albert pályaképe*. Századok, 2016. 5. sz. 1323–1340.

Portré: br. Bánffy Dezső, Kristóffy József, Bárczy István

9. Politikusi kiválasztódás és politikus típusok a dualizmus időszakában

Pap József: *Az első népképviselők és a népképviselet kezdetei Magyarországon*. Aetas, 2016. 1. sz. 21–44.

Ilonszki Gabriella: *Képviselők és képviselet Magyarországon a 19. és 20. században*. Bp., 2009. 49–72., 80–85., 103–147. [a korszakra vonatkozó részek]

Cieger András: *A kormányférfi. A dualizmuskori kormányzati politika egyes kérdéseiről*. Századvég, 1998. tél (11. sz.) 3–24.

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

Portré: Tisza Kálmán, Széll Kálmán, gr. Apponyi Albert, Baross Gábor, Darányi Ignác

Régi és új szerepek

10. A közös minisztériumok tisztségviselői

Somogyi Éva: *A közös minisztertanács tagjai, 1867–1907*. Történelmi Szemle, 1992. 1–2. sz. 35–60.

Somogyi Éva: *Hagyomány és átalakulás a Ballhausplatzon: A külügyminisztérium vezető magyar tisztviselői*. in: Uő.: *Hagyomány és átalakulás. Állam és bürokrácia a dualista Habsburg Monarchiában*. Bp., 2006. 87–119.

Ress Imre: *Andrássy Gyula a „birodalmi miniszterelnök”?* Történelmi Szemle, 2007. 4. sz. 531–547.

Portré: gr. Andrássy Gyula, Kállay Béni

11. A tisztikar

Bona Gábor: *Forradalmi hadsereg – hivatásos tisztek. Aktív császári tisztek az 1848/49-es magyar honvédseregben*. in: Hajdu Tibor szerk. *A magyar katonatiszt (1848–1945)* Bp., 1989. 5–20.

Hermann Róbert: Kossuth és tábornokai. in: *Kossuth Lajos halálának századik évfordulójára. Emlékülés a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén*. 1995. 17–36.

Hajdu Tibor: *Hivatásos és tartalékos tisztek a Monarchia hadseregében*. in: Uő. szerk. *A magyar katonatiszt (1848–1945)* Bp., 1989. 41–67.

Portré: Görgey Artúr, Klapka György, Benedek Lajos, Alfred Redl, gr. Franz Conrad von Hötzendorf

12. Politikusok a Magyar Tudományos Akadémia élén vagy tudósok a politikában

Szentgyörgyi Mária: *Célkitűzések és reformtörekvések a Magyar Tudományos Akadémián 1831–1945*. Bp., 1973. 5–98.

Pach Zsigmond Pál – Vörös Antal szerk. *A Magyar Tudományos Akadémia másfél évszázada 1825–1975*. Bp., 1975. 9–136.

Szilágyi Adrienn szerk. *A Magyar Tudományos Akadémia elnökei és főtitkárai*. Bp., 2023. 24–98.

Portré: br. Eötvös József, Trefort Ágoston, Lónyay Menyhért, Hermann Ottó, Berzeviczy Albert

Debrecen, 2025. február 18.

Miru György

egyetemi docens