|  |  |
| --- | --- |
| **42. Księstwo Warszawskie** | **ZAKRES ROZSZERZONY** |

Imię i nazwisko ……………………………………… klasa ……… Grupa A

**1. Ustal, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe. Wpisz do tabeli litery P lub F.**

|  |  |
| --- | --- |
| Na mocy pokoju w Schönbrunn Księstwo Warszawskie powiększyło się m.in. o ziemie III zaboru austriackiego. |  |
| Chłopi w Księstwie Warszawskim uzyskali wolność osobistą. |  |
| Podczas wyprawy na Moskwę śmierć poniósł książę Józef Poniatowski. |  |

**2. Scharakteryzuj władzę wykonawczą określoną w konstytucji Księstwa Warszawskiego.**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

**3.** **Rozstrzygnij, czy sprawa polska była tylko kartą przetargową w prowadzonej przez Napoleona grze dyplomatycznej. Uzasadnij swoją odpowiedź.**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| **42. Księstwo Warszawskie** | **ZAKRES ROZSZERZONY** |

Imię i nazwisko ……………………………………… klasa ……… Grupa B

**3. Ustal, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe. Wpisz do tabeli litery P lub F.**

|  |  |
| --- | --- |
| Mimo zwycięstwa w bitwie pod Raszynem Austriakom nie udało się zająć Warszawy. |  |
| Sytuację gospodarczą Księstwa Warszawskiego komplikował brak bezpośredniego połączenia z Gdańskiem. |  |
| Konstytucja Księstwa Warszawskiego „zdjęła chłopom z nóg kajdany wraz z butami”. |  |

**2. Scharakteryzuj władzę ustawodawczą określoną w konstytucji Księstwa Warszawskiego.**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

**3. Rozstrzygnij, czy słusznie Księstwo Warszawskie jest nazywane małym państwem wielkich nadziei. Uzasadnij swoją odpowiedź.**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

**42. Księstwo Warszawskie**

**Zakres rozszerzony. Model odpowiedzi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Grupa A** | **Grupa B** | **Punktacja** |
| **1.** | P, P, F | F, P, P | 3 pkt |
| **2.** | np. Władzę wykonawczą sprawował monarcha. Samodzielnie prowadził politykę zagraniczną, powoływał i odwoływał urzędników państwowych, mianował zależnych od siebie ministrów, zwoływał posiedzenia sejmu i sejmików, miał prawo inicjatywy ustawodawczej oraz wydawania dekretów. Podczas nieobecności króla w kraju władzę w państwie w jego zastępstwie sprawowała Rada Ministrów oraz sekretarz stanu. Inny organ władzy wykonawczej to Rada Stanu, która sporządzała projekty ustaw i dekretów, rozstrzygała spory dotyczące kompetencji urzędników i ich odpowiedzialności karnej.  (*Lub podobna merytorycznie poprawna odpowiedź*). | np. Władzę ustawodawczą miał dwuizbowy sejm o ograniczonych kompetencjach. Senat tworzyło 18 senatorów (po 6 wojewodów, kasztelanów oraz biskupów), izba poselska składała się ze 100 posłów: 60 posłów i 40 deputowanych. Posłów wybierano na sejmikach, a deputowanych na zgromadzeniach gminnych, do których należeli obywatele spoza stanu szlacheckiego. Obrady sejmu zwoływano na dwa tygodnie co dwa lata. Miał on jedynie kompetencje ustanawiania zmian w prawie cywilnym i karnym, nie uchwalał budżetu, inicjatywa ustawodawcza należała do władcy, a Rada Stanu tworzyła projekty ustaw. Sejm nie miał żadnego wpływu na działania rządu i administracji.  (*Lub podobna merytorycznie poprawna odpowiedź*). | 3 pkt za pełną poprawną odpowiedź  1–2 pkt za niepełną poprawną odpowiedź |
| **3.** | np. Tak, sprawa polska była dla Napoleona tylko kartą przetargową w jego grze dyplomatycznej. Zawierając rozejmy i pokoje, Napoleon kierował się tylko francuską racją stanu. Zwracał się z odezwami do Polaków tylko wtedy, kiedy było to korzystne dla jego kampanii. Poświęcał w negocjacjach z zaborcami sprawę polską, rezygnując ze stawania po stronie Polaków, gdy nie było to korzystne dla Francji. Nie odebrał Prusom i Austrii całości polskich ziem. Uległ carowi, by nazwa nowego tworu państwowego Polaków nie uwzględniała słowa „Polska”. Ponadto utworzenie Księstwa Warszawskiego mogło być korzystne dla Napoleona ze względu na możliwość powołania armii polskiej mającej wspierać interesy cesarza w tej części Europy.  (*Lub inna merytorycznie poprawna odpowiedź, również taka, która uwzględnia rozstrzygnięcie wraz z merytorycznie poprawnym uzasadnieniem, że sprawa polska nie była dla Napoleona tylko kartą przetargową*). | np. Księstwo Warszawskie słusznie jest nazywane małym państwem wielkich nadziei. Rzeczywiście zajmowało ono niewielki w stosunku do dawnej Rzeczpospolitej obszar, ale dzięki Napoleonowi Polacy zyskali jakiekolwiek państwo. Dawało to nadzieję na odzyskanie także pozostałych ziem Rzeczpospolitej sprzed rozbiorów. Poza tym wprowadzone w Księstwie zmiany ustrojowe, społeczne i gospodarcze, po części będące następstwem sukcesów Napoleona w Europie i włączenia Księstwa w system napoleoński, gwarantowały niezależność od państw zaborczych i zapowiadały głębokie reformy (np. przejęcie władzy wykonawczej przez króla saskiego, ustanowienie dwuizbowego sejmu, własnej armii, unowocześnienie stosunków społecznych – zrównanie mieszkańców Księstwa wobec prawa, modernizacja rolnictwa), co dawało nadzieję na wyprowadzenie państwa z kryzysu politycznego i gospodarczego.  (*Lub inna merytorycznie poprawna odpowiedź, również taka, która uwzględnia rozstrzygnięcie wraz z merytorycznie poprawnym uzasadnieniem, że Księstwo Warszawskie jest niesłusznie określane małym państwem wielkich nadziei*). | 3 pkt za pełną odpowiedź  1–2 za niepełną odpowiedź |
| **RAZEM** | | | **9 punktów** |