# 01 Vznik nového režimu

# První reformy a vznik opozice

**1. Restaurace Meidži 2. Reformy 3. Vznik opozice 1873-1880**

1.3.2025

## *I. Restaurace Meidži*

**1 Vlastní převrat**

3.1. 1868 (12. 9. 1867) > v cís paláci vydáno

**Prohlášení o obnovení císařovy moci**

- Keikimu nařízeno abdikovat a vzdát se lén

- zrušení bakufu, kanpaku, seššó

- pod císařem nové fce > ♠ sósai („generální ministr?“) princ Arisugawa,

♠ poradci gidžó (členové cís. rodu, kugjó + 10 knížat)

♠ sanjo (kuge, Saččó, Tosa, ad.)

Keiki > porady v Ósace; Aizu a Kuwana pokus bojovat, poražena 🡪 počátek války Bošin.

Mocná JZ knížata a v Kinaji jako celek na stranu nové vlády, tažení na Edo, cestou bez odporu, Edo otevřeno.

❖ Keiki do ústraní, donucen k věrnosti císaři ; ❖ jeho následníkovi 700tis koku ;

❖ slíbena beztrestnost všem vazalům, kt slíbili nové moci věrnost

poslední odpor: Aizu potlačeno 1868/8 + Hakodate zbytek šógunát loďstva (adm. Enomoto Takeaki) u Hakodate (do 69/5).

Svržení bkf > relat snadné pro celkovou nejednotnost a rozdrobenost knížat;

heslo nové vlády politicky šikovné > 一君万民, 1 vládce pro všechen lid; hrstka cílevědomých a mladých samur. ovládla svá knížectví, pak celou zemi ..

> knížata vyčkávala a nakonec se v nejkritičtějším období k ničemu neodhodlala;

> navíc místní povstání velmi oslabila fin zdroje hanů, neschopny boje.

Nové jádro moci vnitřně poměrně pevné, okolo autority císaře.

**2. Cíle vlády**

1) zabránit vzniku nepřát aliance

2) včlenit všechny potenc i skutečné nepřátele nějak do nové mocenské struktury:

dvors šlechtu, knížata, střední samuraje a radikální vůdce.

Na špici **Iwakura Tomomi** (1825-83), Sandžó (1837-91) a pod nimi poradní/zákonod. orgány, kde nejvíc samurajů z nejangažovanějších knížectví.

Kroky >

1868/4 Kjóto, palác *Šišinden* > vyhlášena tzv. **Císařská přísaha**.., císař přísahá božstvům. Ukázka nového stylu i polit. linie, chytrý tah.

Obsah

1. slib svolat reprezent orgán: po pečlivé úvaze a veřejné diskusi řešit problémy;
2. slib : v maxim míře bude vládnout samurj vrstva,
3. odstranění 4 tříd z Eda (každý ve společnosti za svými osobními cíli), obecná soudržnost,
4. odstranění starých špatných zvyků,
5. sbírání znalostí po celém světě pro slávu císařství

vítězství sloganu bohatá země silná armáda (富国強兵)

Vůči lidu také 5 článků : konfuc etika, zákaz srocování, křesťanství, ruce pryč od politiky. Prakticky pokračování konzervativ. bakufu morálky

… a instituce

Nová forma vlády

* 68/6 vytvořen 1. orgán, *Státní rada (Dadžókan)* 太政官
* 6 ministerstev (MV - veř. záležit, financí, války, spravedl., správa cís dvora a MZV)
* důl. spíš osoby než instituce (tzv. oligarchie Meidži).

❖ 1868/ 9月、éra「明治」zásada 一世一元 (1 panovník 1 éra)

❖ 10/12 nástup Mucuhita

***II. Reformy***

2 praktické úkoly: **státní správa a finance**

**A) zrušení lén**

mimořádně ožehavé : od 2. pol. ´68, v Saččó a Hizen, Tosa dobrovolné vracení matrik císaři; od 1869/1 ostatní se připojili, nakonec 1869/6 nařízeno zbytku.

Knížata ´= guvernéry proměna podstatná: stávali se tím císařs úředníky.

Vrchol: 1871/8 - náhlé svolání v Tokiu přítomných guvernérů (56) a oznámeno, že veškerá půda do rukou císaře, 「廃藩」a「置県」

zároveň lákadla - vyplácení samur důchodů

V 1871/11 redukce počtu lén > z 302 na 72, prefektury, statutární města…

Rychle vzniká relat. jednotný byrokr aparát.

**1** kníž ve velmi tíživé fin situaci, celkový dluh všech knížectví asi 2násobek HDP, vláda 1/2 zrušila,

**2** I v hanech celkem chápali nutnost kroků pro posílení proti Západu…

**B) Reforma držby půdy**

nutný stálý zdroj financí + sestavit rozpočet.

* 1872 zrušení zákazu prodeje půdy, nová potvrzení o soukr vlastnictví (propachtovaná půda ne pachtýřům),
* ´73/7 vyhláška o reformě :

**1** daň základem cena půdy, **2** daň 3% z ceny, **3** splatnost jen v penězích a pravidelně, pro malorolníky nešlo spekulovat, **4** poplatníkem vlastník.

Tím motiv zisku pro statkáře, definit se tím rozbila občina.

**C) Reforma ozbroj sil** - **徴兵**

Model konskripční, pověřen Jamagata Aritomo

1872/11 Výnos o branné službě; 1873/1 první povoláv. rozkazy

pro samuraje dvojsečné: sice uplatnění, ale ztráta privilegií

od 20 let 3 roky, všichni, ale spousta vyjímek: stát úřed, hlavy rodin, kdo se vyplatil (270円), stipendisté, jediní synové, přesto místy vzpoury a pověry.

Mimoch: kvůli pořádku zal. 1873 内務省, 1879, -83, -89 reformy, výjimek ubylo.

1878 zal po pruském vzoru Genštáb, podřízen přímo císaři, nezávislý na min války.

**D) Budování vzdělávacího systému**

1872/9 vyhlášen Vzdělávací systém, cílem celonár vzdělání a výchova elity a oddaných poddaných (tj. 2kolejné)

propagace šintoismu, koedukace; utilitarist hledisko, 3letá docházka, později 6 let, 8 okruhů (univerz), 32 středoškols a 210 základoškols, podle franc vzoru.

Přes 20 000 ZŠ, veliké úsilí, docházka 1875 50% chlapců, děvčata 18,7%, místy povst rolníků…, na poč. 20C téměř 100%, minimální odliv mozků; školné

využití i cizinců, misionáři

+ soukromé školy (Cuda, Fukuzawa, Niidžima)

**E)** **Zakládání průmyslu** v duchu「富国強兵」- *nemusíte znát*

silná role státu od počátku

Motto - zakládání mod průmyslu budováním struktury, dovozem technologií.

Pokusy o reformu financí, po počáteč problémech cíl : dostat pod kontrolu nekonvertib vládní bankovky (=moci směnit za Au), ale 76 už konvertibilita ne cílem, oživení za jakoukoli cenu, sice prův jevem inflace, ale nastartováno.

**F)** Telegraf: 1869 mezi Tokiem a Jok telegraf

Pošty： Maedžima Hisoka, po britském vzoru do 1873 jednotný syst poplatků a služeb, 1877 Jap přistoupilo k Pošt unii.

**Železnice**：půjčka od VB, 1872 Šinbaši-Jokohama; 1874 Ósaka-Kóbe, 1877 Ósaka-Kjóto; 1889 Tókaidó honsen (Tokio-Kóbe)

Námořní doprava：Iwasaki Jataró z Tosy

## *III. Vznik opozice 1873-1880*

Obecně > značná vnitřní soudržnost oligarch skupiny, první vážnou zkouškou jednoty kauza trestné expedice do Koreje 1873 – *zde okrajově*

Za nepřítomnosti prvořadých, nejprozíravějších politiků v Tokiu > v nejvyšších kruzích postupně názor, že nutné podniknout trestnou výpravu do Koreje…

Iwakura a spol se neprodleně vrátili (73/9). Jeho argumenty: 1 na expedici nejsou peníze, 2 energie národa potřeba jinde a 3 z války by těžily hl mocnosti.

Střet Saigóa a Iwakury, za Iwak císař, za Saigóem většina samur úředníků. Rozhodující část oligarchie za Iwakuru, Saigó opuštěn >> nakonec ustoupil, návrat do Kagošimy, cenou jednota oligarch skupiny 🡪 tzv. Incident 6. roku Meidži 明治六年の政変

nástup nové generace - Itó, Ókuma a Ókubo, „motory modernizace“, odchod Saigóa prospěl, teprve nyní prostor pro důkladné promyšlení plánu proměn a modernizace s čerstvými znalostmi ze světa. Vládě také vznikla opozice, kt ji nutila dělat minimum chyb.

Vykrystalizovala 2 centra odporu >

1. v Tose nejsiln tendence k zaklád polit opozice ;
2. Sacuma jako celek najednou v opozici k Čóšú… nakonec ozbrojená opozice pod vedením Saigóa.

**1 Ozbrojená opozice**

Saigó > vlastně stále velel posádkám a policii. Po ´73 zakládá síť „Soukromých škol“, vojenský výcvik samurajů i kvůli jejich obživě, do ´77 prý 100 škol, 20 000 vojáků; jeho vliv obrovský, vláda si nemohla dovolit přehlížet.

1877/1 povstání, Saigó neudržel kontrolu, nuceně do čela, a pochod na Tokio, ale nečekaný odpor v Kumamotu. Zde zdržení asi klíčové, protože pád hradu by vládě hodně zkomplik situaci. Teprve po 6 měs sacumští zahnáni do Kagoš, září drtivá vládní přesila, konec - samur s meči nebyli soupeři rolníkům s puškami a moder výcvikem…

hodnocení : střet regresívních / lokálních A národních / modernizačních / progres. zájmů

**2 Politická opozice**

Exsamr-vé původně základem i politické opozice, z ní časem polit strany.

V čele polit. opozice - Itagaki a Gotó z Tosy a Soedžima z Hizenu. Důl. odlišení od Saigóa > (Itagaki) „pouze“ proti Saččó monopolu, ne proti kurzu modernizace.

Itag : „Saigó bojoval zbraněmi, my budeme bojovat občanskými právy“.

Soustředili se na ot ústavy a politické reprezentace, tj. podílu lidu na moci.

První kroky …

1874/1 GIS (Gotó, Itag a Soe) zveřejnili petici : 1 kritizují autokratic vládu; 2 požadavek národního shromáždění, „voleného lidem“. Mluvili za exsamuraje, bohaté sedláky a obchodníky, kt se nyní pokládali za aktivní účastníky MI 1868.

1. mottem „žádné daně bez polit.zastoupení“.

Takto formálně vznik Hnutí za svobodu a občn. práva (自由民権運動).

Reakce vlády : většina to respektovala, protože 1) ot. nastolené opozicí mohly posílit zemi a 2) i z hlediska ciziny Ústava objektivně žádoucí.

Již nová generace vůdců > Ókuma z Hizenu, Itó z Čóšú, a Jamagata, ti 3 s Iwakurou s ústavou souhlas; ovšem rosadili gradualistický přístup, v tom rozpor s očekáváním angažované veřejnosti.

V tisku tu a tam kritiky vládního kurzu a rostl veřejný nátlak na vládu na urychlení >

1880 > zal. *Liga za založ. národn. shromáždění* . Celkově asi 12 petič. akcí s 250T podpisy, sit. vypadala dramaticky…