**T7**

* **La Constitució de 1876**

Tenia un clar caràcter conservador, amb l'objectiu que els dos partis poguessin governar establement sense haver-la de canviar cada cop que un nou partit arribava al poder.

Els principals elements de la Constitució eren:

- Una àmplia declaració de drets i llibertats. Els governs conservadors ho van aplicar de manera més reduida, i els liberals en un sentit més ampli.

- Un enfocament conservador de la divisió de poders basat en la sobirania compartida entre les Corts i el rei.

- El rei tenia un paper moderat per damunt dels partits polítics. Era el cap de l'exèrcit, elegia el cap de govern i no era responsable de les Corts. La funció legislativa corresponia a unes Corts bicamerals, format per membres elegits pel rei o de forma indirecta, i un Congrés de Diputats elegits pel sufragi directe.

- El tipus de sufragi que s'utilitzaria era decisió del govern. La Llei electoral tramitada pels conservadors establia el vot censatari, limitat als participants principals, que eren el 3% de la població.

El sufragi universal masculí es va aprovar el 1890, tot i que va tenir poca eficàcia.

- El reconeixement del catolicisme com a religió oficial de l'Estat, que assignava a l'Església un paper destacat en l'educació. A més, garantia un pressupost pel sosteniment del culte i del clero.

- El caràcter centralista posava ajuntaments i diputacions sota el control del govern i garantia la validesa de les lleis de tot el país.

* **El bipartidisme i el torn pacífic**

Cánovas va concebre un sistema bipartidista en el qual dos partits s'alternessin en el govern sense havver de recórrer al suport de l'exèrcit en forma de pronunciament o cop d'estat.

Els dos partits dominants, coneguts també com a partits dinàstics van ser:

- El Partido Conservador, creat i liderat per Cánovas del Castillo.

- El Partido Liberal, fundat per Sagasta.

|  |  |
| --- | --- |
| Conservador  - Sufragi censatari  - Immobilisme social  - Desconfiança de l'ampliació de llibertats  - Estat confessional i suport a l'Església | Liberal  - Sufragi universal  - Reformisme social  - Ampliació de drets i ññibertats  - Societat laica i restricció de privilegis de l'Església |

La Restauració va marginar de l'activitat política als republicans, carlins, socialistes, nacionalistes i catalanistes.

* **Era democràtic el sistema de la Restauració? Qui eren els cacics?**

El procés de preparació de les eleccions començava amb l'encasellat: el Ministeri de la Governació emplenava les caselles a les zones electorals amb els noms dels candidats que el govern tenia previst que sortissin elegits.

Per aconseguir els resultats previstos en les eleccions s'utilitzava el frau electoral, un conjunt de trampes que falsificaven els resultats electorals i que es coneix com a tupinada. El registre es manipulava incloent-hi persones mortes, impedint a les vives votar, comprant vots, incloent falsos vots a les urnes, amenaçant a l'electorat...

En totes les eleccions al Congrés dels Diputats, la suma de diputats conservadors i liberals sempre va ser com a mínim el 80% del total, i el partit al qual li corresponia governar va obtenir entre el 60% i el 65% del total dels diputats votants.

El cacic era l'home més influent d'una localitat, que exercia el control sobre els electors de la zona. La base del seu poder residia en el control dels actes de l'Administració i en la seva influència directa amb els alcaldes i el governador provincial i, a través d'ell, amb el govern.

D'aquesta manera, el cacic podia fer i demanar favors i agilitzar tràmits i gestions i, en canvi, rebia la lleialtat dels electors de la seva zona.

* Crisi cubana

L'incompliment dels compromisos del Conveni de Zanjón, el nou aranzel i el suport estatunidenc van fer que el 1895 es reiniciés el conflicte cubà.

La revolta va iniciar a Baire. José Martí, fundador del Partido Revolucionario Cubano, n'era el líder i Antonio Maceo i Máximo Gómez, els principals dirigents militars.

Els intents d'Espanya per posar fi al conflicte van combinar el diàleg, en el cas del general Martínez Campos, i una forta repressió, en el cas del general Weyler. Amb l'objectiu d'aïllar els rebels, Weyler va obligar els camperols a concentrar-se en uns pobles determinats i va castigar els rebels presoners. La població civil també en va patir les conseqüències, com la fam i les epidèmies.

Espanya va enviar gairebé 200 000 soldats a l'illa, molts dels quals van emmalaltis o morir a causa de les malalties tropicals i la manca de serveis sanitaris. Les tropes espanyoles no van poder derrotar militarment als cubans, molt més adaptats a la lluita en zones tropicals.

A Espanya, l'assassinat de Cánovas del Castillo, va donar lloc a un imprevist canvi de govern. Sagasta, el nou president, va iniciar una estratègia de conciliació: va destituir el general Weyler i va decretar l'autonomia de Cuba, el sufragi universal masculí, la igualtat de drets entre insulars i peninsulars i l'autonomia aranzelària. Amb tot, les mesures van arribar massa tard per convèncer els partidaris de la independència.

* Tractat de París

El Tractat de París es va signar el 10 de deesmbre i Espanya va cedir Cuba, Puerto Rico i les Filipines als Estats Units. Les últimes colònies al Pacífic es van vendre a Alemanya, el 1899, a causa de la impossibilitat de mantenir-les i fer efectiva la seva ocupació. Amb això es perdien les últimes restes de l'antic Imperi colonial espanyol a Amèrica i Àsia.

* Conseqüències crisi 1898

- Conseqüències econòmiques: Tot i que la guerra va comportar pèrdues materials, no fou així a la metròpoli, on va tenir fins i tot algun defecte beneficiós. Tanmateix, els efectes econòmics van ser greus a llarg termini perquè van significar la pèrdua dels ingressos procedents de les colònies. D'altra banda, la tornada a Espanya dels capitals cubans va ser l'origen de nous bancs i va permetre la recuperació econòmica d'Espanya.

- Conseqüències polítiques: El desastre del 98 va posar al sistema de la Restauració i als dos partits polítics en una situació delicada. La crisi va estimular el creixement dels moviments nacionalistes, sobretot a Catalunya i al País Basc, on es va denunciar la incapacitat dels partits dinàstics.

**T8**

* El catalanisme tradicionalista: Torras i Bages

L'acostament del clero català al catalanisme conservador va estar liderat per clergues com Jaume Collel i el bisbe Josep Morgades.

La tradició vigatana va entroncar amb Josep Torras i Bages, bisbe de Vic, que va defensar un catalanisme d'arrels cristianes. L'any 1892 va publicar *La tradició catalana*, en què defensava que l'esperit de Catalunya reposa en la família, la propietat i la religió.

Aquest moviment defensava el protagonisme que havia de tenir un clero en la regeneració de la societat catalana, i demanava mantenir-la dins els principis d'un catalanisme tradicionalista i d'arrel profundament cristiana.

* Unió Catalanista

La campanya contra el projecte de Codi Civil va mostrar la necessitat d'organitzar més i millor el moviment catalanista. Nacís Verdaguer, dirigent de la Lliga de Catalunya, va proposar la fundació d'una nova entitat que coordinés tots els grups catalanistes comarcals d'arreu de Catalunya.

Es va construir la Unió Catalanista amb l'objectiu que fos una federació de tots els grups, centres, associacions, ateneus i poblacions.

La finalitat de la Unió Catalanista era propagar les idees regionalistes i elaborar un programa comú. Va tenir un suport important a la Catalunya rural, la qual cosa portava a donar més participació a les organitzacions comarcals.

La militància directa de la Unió era escassa, però la seva estructura proporcionava una gran amplitud geogràfica que afavoria la difusió de les iniciatives.

El seu punt feble van ser les discrepàncies entre els membres més apolítics, que s'oposaven a participar en la vida política, i els defensors de convertir-se en una organització que participés en les eleccions.

Un dels primers actes de la Unió Catalanista va ser la celebració de Manresa, pel document *Bases de Manresa*, un programa polític que reconeixia la plena sobirania de Cat., proclamava l'oficialitat de la llengua catalana i defensava restablir les antigues institucions del país.

* Bases de Manresa

Les Bases estaven estructurades en disset articles i defenien un poder regional que es basava en la plena sobirania de Catalunya. Les competències de l'Estat central quedaven força limitades, i se n'atorgaven d'absolutes al poder català en matèria legislativa, educació, justícia, ordre públic, encunyació de moneda, etc. S'hi proclamava l'oficialitat de la llengua catalana, es demanava que els càrrecs públics a Catalunya només fossin exercits per catalans i s'hi declarava voluntari el servei militar.

El seu caràcter es basa en la defensa del restabliment d'antigues institucions, com l'audiència reial i les Corts, que haurien de ser elegides per sufragi corporatiu, i la vinculació de Catalunya amb Espanya per mitjà d'un pacte d'aquestes institucions amb la Corona.

* La candidatura dels quatre presidents

L'any 1899, amb el fracàs del projecte regeneracioniesta del govern Silvela-Polavieja i després de la protesta ciutadana coneguda com a Tancament de Caixes, es va crear un grup polític: la Unió Regionalista. El seu programa incloïa referències regionalistes explícites i demanava una autonomia política i administrativa per a Catalunya.

L'any 1900 es va fundar el Centre Nacional Català, format per joves professionals (Enric Prat de la Riba, Lluís Duran...) que eren clarament favorables a la intervenció del catalanisme en la política per la via electoral.

L'abril del 1901, a la ciutat de Barcelona, la Unió Regionalista i el Centre Nacional van arribar a l'acord de presentar una candidatura unitària a les eleccions, ja que el primer grup tenia una base social ben nodrida d'industrials i comerciants, però no disposava d'un projecte polític definit ni de dirigents amb experiència, mentre que el segon tenia un programa polític possibilista i dirigents experts, però necessitava suports socials.

Aquesta iniciativa es va conèixer com la “candidatura dels quatre presidents”, liderada per Albert Rusiñol, Bartomeu Robert, Lluís Domènech i Sebastià Torres.

Malgrat el triomf electoral dels partits dinàstics en el conjunt de Catalunya, la candidatura catalanista va imposar-se a Barcelona i va aconseguir l'elecció dels quatre regionalistes.

* Lliga Regionalista

L'èxit de la candidatura unitària va afavorir la fusió dels dos grups en una nova entitat política: la Lliga Regionalista, un partit que va fer del diari *La Veu de Catalunya* el seu òrgan de difusió principal i que va consolidar la força electoral del catalanisme.

A les eleccions municipals del mateix any la Lliga va obtenir onze regidors a l'ajuntament de Barcelona; els republicans, també onze, i els dinàstics, quatre. Les victòries del 1901 van marcar una fita dins el corrupte sistema electoral de la Restauració, perquè fou el primer cop que candidatures “no dinàstiques” van guanyar a Barcelona.

* El reformisme dinàstic

|  |  |
| --- | --- |
| EL REFORMISME CONSERVADOR (Maura) | EL REFORMISME LIBERAL  (Canalejas) |
| * Limitar el poder de l’església * Ley candado: prohibit nous ordres religiosos * Llei de reclutament * Llei de mancomunitats | * Llei d’administració local i llei electoral per acabar amb la corrupció electoral * Proteccionisme per impulsar la industria espanyola * Va integrar un catalanisme moderat donant més autonomia als ajuntaments * 4 mesures per millorar les condicions dels treballadors |

* Lerrouxisme

El republicà Alejandro Lerroux feia servir un **discurs radical, demagògic i anticlerical**, suposadament revolucionari, i utilitzava una retòrica populista que va atraure amplis sectors de les classes populars barcelonines fent-se ressò d’algunes de les seves demandes, com la jornada de vuit hores. A més, era fortament anticatalanista.

Arran de les eleccions de 1907, la Unió Republicana es va acostar al catalanisme i una part es va integrar a la candidatura catalanista Solidaritat Catalana, opció que va rebutjar el sector lerrouxista, i el seu líder se’n va separar i va fundar, l’any 1908, el Partido Republicano Radical.