**Rozbiory na ziemiach polskich i powstania zbrojne w okresie rozbiorów**

**1. Sytuacja Rzeczypospolitej przed rozbiorami**

W XVIII wieku Rzeczpospolita Obojga Narodów znajdowała się w głębokim kryzysie politycznym, gospodarczym i militarnym. System wolnej elekcji, liberum veto oraz dominacja magnaterii doprowadziły do osłabienia władzy centralnej. Sąsiednie państwa — Rosja, Prusy i Austria — wykorzystywały tę słabość, ingerując w wewnętrzne sprawy Polski.

**2. Trzy rozbiory Polski**

**I rozbiór (1772)**

* **Państwa zaborcze:** Rosja, Prusy i Austria.
* **Przyczyna:** osłabienie Polski po konfederacji barskiej i wojnie rosyjsko-tureckiej.
* **Skutki:** utrata ok. 30% terytorium i 4,5 mln mieszkańców.
* **Reakcja Polski:** próba reform i ratowania państwa – m.in. powołanie Komisji Edukacji Narodowej (1773) i reformy gospodarcze.

**II rozbiór (1793)**

* **Państwa zaborcze:** Rosja i Prusy.
* **Przyczyna:** upadek Konstytucji 3 maja (1791) po interwencji Rosji i powstaniu konfederacji targowickiej.
* **Skutki:** utrata kolejnych ziem – m.in. Wielkopolski i ziemi kijowskiej.
* **Reakcja:** wybuch **powstania kościuszkowskiego (1794)**.

**III rozbiór (1795)**

* **Państwa zaborcze:** Rosja, Prusy, Austria.
* **Skutki:** całkowity zanik państwa polskiego z mapy Europy; abdykacja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
* **Okres niewoli:** od 1795 do 1918 roku.

**3. Powstania zbrojne w okresie rozbiorów**

**Powstanie kościuszkowskie (1794)**

* **Cel:** odzyskanie niepodległości i odrodzenie państwa.
* **Przywódca:** Tadeusz Kościuszko.
* **Najważniejsze wydarzenia:**
  + przysięga Kościuszki na Rynku w Krakowie,
  + zwycięstwo pod Racławicami,
  + powstanie warszawskie i wilenskie,
  + klęska pod Maciejowicami.
* **Skutek:** upadek powstania i III rozbiór Polski.

**Powstanie listopadowe (1830–1831)**

* **Tło:** sprzeciw wobec łamania konstytucji Królestwa Polskiego przez cara Mikołaja I.
* **Przebieg:** wybuch w Warszawie, zwycięstwa pod Stoczkiem i Grochowem, klęska pod Ostrołęką.
* **Skutek:** represje, likwidacja autonomii Królestwa Polskiego, emigracja („Wielka Emigracja”).

**Powstanie krakowskie (1846)**

* **Cel:** wyzwolenie wszystkich ziem polskich.
* **Przyczyna upadku:** brak poparcia chłopów i rabacja galicyjska.
* **Skutek:** likwidacja Rzeczypospolitej Krakowskiej i przyłączenie jej do Austrii.

**Powstanie styczniowe (1863–1864)**

* **Najdłuższe i największe z powstań narodowych.**
* **Charakter:** wojna partyzancka przeciw Rosji.
* **Przyczyny:** nasilone represje, pobór do wojska carskiego („branka”).
* **Skutek:** klęska powstańców, konfiskaty majątków, rusyfikacja, koniec marzeń o autonomii.

**4. Działalność niepodległościowa i praca organiczna**

Po upadku powstań Polacy zrozumieli, że walka zbrojna nie przynosi skutku. Rozpoczęto więc działania **pozytywistyczne** – rozwój gospodarki, oświaty i kultury w zaborach.

* **Hasła epoki:** „praca u podstaw”, „praca organiczna”.
* Działalność społeczna i oświatowa (np. w Wielkopolsce i Galicji) przygotowała grunt pod odzyskanie niepodległości w 1918 roku.

**5. Znaczenie rozbiorów i powstań**

* Mimo utraty państwa Polacy zachowali świadomość narodową.
* Powstania – choć przegrane – utrwalały ideę wolności.
* Praca organiczna i rozwój kultury pozwoliły przetrwać naród w okresie zaborów.
* Ostatecznie, dzięki wytrwałości Polaków, **niepodległość została odzyskana w 1918 roku**.