**Powstanie Styczniowe: problematyka.**

1. Reformy polityczne w Rosji i Królestwie Polskim po wojnie krymskiej i śmierci Mikołaja I.

1.1. Amnestia dla więźniów politycznych w Królestwie Polskim.

1.2. Złagodzenie cenzury.

1.3. Początek pracy organicznej: zgoda władz rosyjskich na utworzenie Towarzystwa Rolniczego przez hr. Andrzeja Zamojskiego.

1. Ustrój Królestwa Polskiego w następstwie reform Aleksandra II.
   1. Powołanie urzędu Naczelnika Rządu Cywilnego.2.2. Reaktywowanie Rady Stanu.
   2. Powołanie Najwyższej Izby Obrachunkowej.
   3. Powołanie Prokuratorii Generalnej.
   4. Powołanie samorządu terytorialnego (rady gubernialne, powiatowe i miejskie).
2. Sytuacja polityczna w Królestwie Polskim po wojnie krymskiej.
   1. Wizyty Aleksandra II w Warszawie (1856 i 1858 r.). Ich znaczenie dla sprawy polskiej
   2. Spotkanie trzech monarchów krajów ościennych w Warszawie w 1860 r : cesarzy: Aleksandra II, Franciszka Józefa oraz księcia regenta Prus, Wilhelma. Jej znaczenie dla konsolidacji systemu Świętego Przymierza.
   3. Polityka Naczelnika Rządu Cywilnego margrabiego Aleksandra Wielopolskiego u boku namiestnika wielkiego księcia Konstantego Mikołajewicza.
3. Sytuacja społeczna w Królestwie Polskim.
   1. Wystąpienia patriotyczne studentów Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie (1860 r.).
   2. Manifestacja na pogrzebie generałowej Sowińskiej(1860 r.).
   3. Krwawe rozruchy w Warszawie w lutym i kwietniu 1861 r.
   4. Wystąpienia na prowincji (w Radomiu, Częstochowie, Siedlcach, Łodzi).
   5. Chłopski ruch oporu przeciw pańszczyźnie 1861 r.: (w Radzyńskim, Łomżyńskim, Miechowskim, Lipnowskim, Włocławskim).
   6. Wprowadzenie przez władze rosyjskie stanu wojennego w Królestwie Polskim.
4. Demonstracje patriotyczne poza Królestwem Polskim (Białostockie, Wileńszczyzna, Kijowszczyzna, Wołyń i Podole).
5. Przygotowania do wybuchu powstania.
   1. Organizacja ruchu konspiracyjnego. Powołanie Komitetu Centralnego Narodowego (1862 r.). Jego przedstawiciele.
   2. Odłamy ruchu konspiracyjnego.

6.3.„Biali”-przedstawiciele, program.

6.4. „Czerwoni”-przedstawiciele, program.

6.5. Próba uniemożliwienia wybuchu powstania przez Naczelnika Rządu Cywilnego margrabiego Aleksandra Wielopolskiego przez ogłoszenie nadzwyczajnego poboru do wojska tzw. branki (14/15 stycznia 1863.).

7. Wybuch powstania 22/23 styczeń 1863 r.

8. Przekształcenie Komitetu Centralnego Narodowego w Rząd Tymczasowy (jego struktura.)

9. Manifest Rządu Tymczasowego. Dekret o uwłaszczeniu chłopów.

10. Powstańczy ustrój administracyjny. Zniesienie guberni, podział kraju na województwa.

11. Dyktatura Ludwika Mierosławskiego (styczeń-marzec 1863 r.).

11.1. Pierwsze walki na Podlasiu.

11.2. Lutowa kontrofensywa rosyjska.

11.3. Walki Rosjan ze zgrupowaniem Mariana Langiewicza naczelnika wojskowego województwa sandomierskiego.

11.4. Wycofanie się Ludwika Mierosławskiego z Królestwa Polskiego po przegranych bitwach pod Krzywosądzem i Nową Wsią.

12. Dymisja Aleksandra Wielopolskiego.

13. Dyktatura Mariana Langiewicza (marzec 1863 r.).

13.1. Bitwa pod Grochowiskami.

13.2. Przejście Langiewicza z oddziałem do Galicji. Dyktator internowany.

13. 3. Działania generała Michała Heydenreicha w województwie lubelskim.

13.4. Działania płk. Zygmunta Chmieleńskiego w województwie krakowskim.

14. Rząd Karola Majewskiego.

15. Romuald Traugutt na czele Rządu Narodowego.

15. 1. Kwestia chłopska w koncepcjach Traugutta.

15.2. Reforma wojskowa Traugutta.

15.3. Działania generała Józefa Hauke –Bosaka.

15.4. Ostatnie bitwy : klęska pod Opatowem (luty 1864 r.).

15.5. Aresztowanie Traugutta (11 kwiecień 1864 r.).

16. Ukaz uwłaszczeniowy chłopów w Królestwie Polskim Aleksandra II (luty 1864).

17. Działania wojskowe księdza Stanisława Brzóski (wiosna 1865 r.).

18. Działania powstańcze poza obszarem Królestwa Polskiego (Wileńszczyzna, Wołyń, Podole).

19. Cudzoziemcy w powstaniu (Anglicy, Francuzi, Niemcy, Rosjanie, Serbowie, Szwajcarzy, Szwedzi, Włosi, Węgrzy).

20. Europa wobec powstania.

20.1. Polskie wysiłki dyplomatyczne (Dyplomacja Hotelu Lambert-książę Władysław Czartoryski).

20.2. Francja wobec powstania (Napoleon III).

20.3 Wielka Brytania wobec powstania.

20.4. Prusko-rosyjska konwencja Alvenslebena (luty 1863 r.).

20.5. Papież Pius IX w sprawie powstania.

20.6. Międzynarodowe skutki klęski powstania.

21. Skutki upadku powstania w Królestwie Polskim.

22. Powstanie Styczniowe w polskiej myśli politycznej oraz w malarstwie i literaturze pięknej.