Olasz egység

Itália nem több, mint földrajzi fogalom. Ez szállóigévé vált, amit később több tudós is használt. Észak-Közép és Dél-Itália sokban különbözött. Az olaszok évszázadok óta szétszakadva éltek. Egy részük Osztrák uralom alatt. Aztán a 19 században kialakult az itáliai forradalom. A forradalmárok 2 célt tűztek ki maguk elé. Felszabadítani Itáliát és létrehozni egy egységes olasz államot. Egyre több helyen alakult ki forradalom, de ezeket sorra verték le.

 Az 1848-49-es forralom bukása után az olaszok feladatát a Szárd-Piemonti királyság vállalta magára. Cavour a Piemonti miniszterelnök más úton járt, mint a forradalmárok. Belátta, hogy csupán az ő segítségükkel nem tudja legyőzni Ausztriát. Tudta, hogy az olasz mozgalom akkor lehet sikeres, ha valamelyik európai nagyhatalom is támogatja. Ezért szövetséget kötött III. Napóleon francia császárral, aki támogatásán kívül 200.000 katonát küldött. Cserébe 2 kisebb területet szertett volna. Savoyát és Nizzát.

 1859-ben kitört a háború. A Piemonti-Francia csapatok hamar vereséget mértek az osztrákokra. A döntő csata után Henry Dunant létrehozta a vöröskeresztet. Ekkor a franciák hirtelen békét kötöttek az osztrákokkal. ennek két oka is volt. Egyrészt megrettentek az egyre híresebb Garibaldi mozgalmától, másrészt pedig a franciák egy osztrákoktól mentes, de nem egységes Itáliát szerettek volna. A béke következtében Észak-Itália Velence kivételével a Szárd-Piemonti királysághoz tartozott, Franciaország pedig megkapta a neki igért területeket.

 Az eseményeket azonban már nem lehetett leállítani. Közép-Itáliában fellázadt a nép. Megbukott az osztrákbarát politika. Délen Garibaldi vörösingesei élén partra szállt Szicíliában. Nemsokára uralmuk alá került Dél-Itália. 1860-ben Torinóban a Piemonti uralkodót olasz királlyá választották. Létrejött az olasz nemzetállam.

Az egyesítés még nem fejeződött be. Cavour már korábban megfogalmazta, hogy Róma nélkül mindez nem jöhet létre, az viszont a Pápai Államhoz tartozott, így függetlenségét francia katonák biztosították. És a másik fontos város, Velence, osztrák készen maradt.

    Európában viszont sok változás történt. A Porosz Állam először a Habsburg birodalmat, majd Franciaországot győzte le. Ezt kihasználva az olaszok megszerezték Velencét, majd 1870-ben a pápai államot is elfoglalták. Olaszország fővárosa Róma lett, és ezzel véglegesen befejeződött Itália egyesítése.

**Német egység**

A Német-Római birodalom a 17. században több száz különálló fejedelemségből tevődött össze. Ennek végül a Napóleoni háborúknál lett vége. Németország tehát, akárcsak Itália évszázadokon keresztül csak földrajzi fogalom volt. A 19. században végül megszületett Németország vágya.

 A Napóleoni háborúk alatt Poroszország összeomlott, viszont Napóleon bukása után évtizedek múlva ismét összeszedte magát és Európa egyik vezetőhatalmává vállt. Mindenekelőtt a hadsereget kezdték el fejleszteni. Közben Berlinben elérkezettnek találták az időt arra, hogy Németországot és Poroszországot egyesítsék. Ezt a nagy feladatot vállalta el az ország híres kancellárja, Bismarck.

 A poroszok tervét két nagyhatalom nézte igen rossz szemmel. Ferenc József Ausztriában, és III. Napóleon Franciaországban. Mindketten féltek a nagyhatalomnak a létrejöttétől. Bismarck tudta, hogy a Német területeket csak háborúval lehet megszerezni. A történelem jelen pillanatban neki kedvezett ugyanis tudta, hogy még egy kis ideig nme lesz ellenfelük Európában. Így hát a vér és a vs mellett döntött.

 1866-ban kitört a porosz-osztrák háború. Bismarck elérte Oroszország és Franciaország elszigeteltségét, ezzel elszigetelve magától Ausztriát. Az Olaszok támogatták a Poroszokat így olasz katonák is harcoltak az oldalukon. A háború során az osztrákok döntő vereséget szenvedtek.

 Erre a nagy felerősödésre a franciák nem nézhettek tétlenül. 1870-ben kitört a francia-porosz háború. A felerősödött Poroszok néhány hét alatt megsemmisítették III. Napóleon seregét. A császár is fogságba esett. Békét kötöttek, de cserébe Elzászt és Lotharingiát magukhoz csatoltatták, és hatalmas mennyiségű békedíjat kaptak.

 A franciák legyőzése után már szabad volt az út az felé, hogy egyesítsék Németországot Poroszországgal. 1871-ben létrejött az egységes Német birodalom. I. Vimos fölvette a császári címet, ezzel létrejött a második birodalom, közismert nevén a Német Császárság.