**Anglia alkotmánytörténete 1603-tól 1688-ig**

A Stuart-abszolutizmus

- 1603-ban a Stuart-ház került trónra, a Tudor ház békés felváltása biztosíthatta a nyugodt kormányzást.  
- gazdasági fejlődés­: - keleti kereskedelem fellendülése (Kelet-Indiai Társaság)  
 - észak-amerikai gyarmatok létrejötte  
- I. Jakab és I. Károly a parlament nélkül, a királyi prerogatívák (előjogok) útján uralkodott (mint a Tudorok).  
- Kormányzás központi szerve: Királyi Tanács (Nagy Tanács)  
- Legfontosabb államügyekkel más szerv is foglalkozott: pl.: Titkos Tanács (Privy Council) - ülésein rendszerint a király elnökölt, és létszáma egyre nőtt. (I Erzsébet idején 12-14 fő, ekkorra 30-34 fő)  
- A Felső Tanács (High Commission) és a Csillagkamara (Star Chamber) királyi különbíróságok voltak.  
- A helyi bíráskodás és közigazgatás legfontosabb szervei a seriffek voltak, a helyi földesúri bíráskodás szintén jellemző volt.  
- A Stuart-uralkodás több területen is konfliktusokat okozott, pl.: parlamenti jóváhagyás nélküli jövedelmek kirovása és beszedése, önkényes valláspolitika.  
- I. Jakab és I. Károly rendszertelenül hívták össze a parlamentet: 1603 és 1640 között összesen kilenc alkalommal, a forradalmat megelőző években 1629 és 1640 között egyáltalán nem működött a törvényhozás – a királynak olyan saját bevételeket kellett szereznie, amelyekhez nem kellett parlamenti jóváhagyás.  
- I. Károly 1634-ben hajópénzt vetett ki, s ezt 1639-ig minden évben megismételte – ez ellen sokan tiltakoztak⭢ leghíresebb közülük a Hampden ügy.   
- Kiváltságlevéllel új monopóliumokat alapított, kényszerkölcsönöket szedett be, erdőbírságot vetett ki, elkobozta a királyi bíróság által elítéltek vagyonát és más tiltakozást kiváltó bevételeket szerzett.  
- Vallási ellentétek: széles körű elégedetlenséghez vezetett a királyi kormányzat valláspolitikája ⭢ anglikán egyházban erős puritán hagyomány alakult ki, amely ellentétbe került az 1630-as Laud Canterburyi érsek (az anglikán egyház vallási vezetője) által szorgalmazott hivatalos episzkopális egyházkormányzatával.  
- I. Károly abszolutizmusával szemben két intézmény lépett fel: Parlament és a common law bíróságok.  
- A parlamenti ellenállás színtere az alsóház, a House of Commons volt.  
- Alsó ház felfogása: csak a parlamentnek van joga új vagy különleges állami bevételek elfogadására. A törvényhozás a parlament joga, szerepe a királyt is köti.  
- 1600-as évek Stuart uralkodóinak felfogása: törvényhozás és pénzügyi terhek uralkodói prerogatívák , akárcsak a király azon azon jogosítványai, hogy korlátozhatja a parlamenti privilégiumokat és ellenőrizheti a parlament napirendjét, ill. egész működését.  
- 1642-ig a királyi hatalom látszott győzedelmeskedni: a király megtehette, hogy a parlament összehívása nélkül kormányozzon.  
- I. Jakab 1614-ben és 1621-ben, I. Károly 1626-ban és 1629-ben elrendelte az ellenzék vezetőinek letartóztatását.  
- Jellemző volt, hogy Királyi Törvényszék a parlamenti bíráskodás és a személyi szabadság garanciájára, a habeas corpusra való hivatkozás elutasításával bizonyította a bíróságok függőségét az uralkodói hatalomtól.  
- Bizonyos sikereket az alsó ház is elért: 1604-es határozatában saját kizárólagos jogosítványát mondta ki a választási vitákban (korábban ez hagyományosan a királyt illette), hazaárulás és béketörés kivételével az alsóháznak kizárólagos bíráskodási jogköre van House of Commons tagjainak büntetőügyeiben.  
- A legjelentősebb eredmény a Petition of Right (Jogok Kérvénye) elfogadtatása volt az uralkodóval 1628-ban.  
- A Petition of Right előírta, hogy az uralkodó alattvalóinak csak a parlament által jóváhagyott terheket kell viselniük, szabad embereket csak tisztességes eljárás útján lehet büntetéssel súlytani.  
- A common law bíróságok: e bíróságok felfogása szerint az uralkodó is köteles tiszteletben tartani az ország rendes törvényeit⭢e tekintetben Edward Coke(több felsőbíróság főbírája) által képviselt elvi álláspont volt jelentős hatású⭢állítása: uralkodónak a királyi prerogatívákból származó mérlegelési joga nem korlátlan, az általa felállított különbíróságok pedig nem állnak a common law bíróságok fölött.

Alkotmányos válság és polgárháború

„Rövid parlament”: (1640)  
- 1638, november⭢ skót felkelés a király skóciai valláspolitikája miatt  
- 1640 márciusában a király kénytelen volt összehívni a parlamentet, hogy megszavaztassa a háborúhoz szükséges összeget.  
- Az alsóház John Pym vezetésével nyilvánvalóvá tette, hogy a skót inváziót kevésbé tartja veszélyesnek, mint a szabadságjogok megsértését a királyi prerogatívák nevében⭢ az uralkodó feloszlatta a házat.  
„Hosszú parlament”: (1640-1660)  
- Az új parlament azzal kezdte működését, hogy szabadon engedte a Csillagkamara által önkényesen elítélt politikai foglyokat egyben vád alá helyezte a király legfőbb tanácsadóit: a király első miniszterét, Wenthworthöt, Laud canterburyi érseket és Finchet.  
- A király 1641-ben hozzájárult a háromévenként összehívandó parlamenthez.  
- A parlamentet csak saját jóváhagyásával lehet feloszlatni.  
- Adót csak parlamenti jóváhagyással lehet kivetni.  
- Parlament megszüntette a királyi különbíróságokat, a hajópénzt, átvette az egyház fölötti ellenőrzést.  
- Ezt a lendületet a vallási kérdések miatti ellenállás, a Grand Remonstrance (nagy tiltakozás) kapcsán kialakult parlamenti ellentétek törték meg⭢ a király sikertelen kísérletet tett a House of Commons vezetőinek bebörtönzésére⭢ kénytelen volt elhagyni Londont  
- 1642- fegyveres konfliktus a királyhoz ill. parlamenthez hűséges katonai erők közt.

A monarchia bukása és Cromwell diktatúrája

A „Csonka parlament”: (1647-1653)  
- Eredménytelen tárgyalások a király és a parlament között⭢ 1647-ben I. Károlyt letartóztatták, 1649 januárjában kivégezték.  
- A kormányzati hatalmat egyre inkább a hadsereg vette át a parlamenttől⭢ a hadsereg megszállta Londont, elűzte a presbiteriánus képviselőket, következő évben mintegy 140 képviselőt tartóztatott le.  
- az eredetileg 507 tagú alsóházból mintegy 60 megbízható independens maradt.  
- Megszüntették a Lordok házát⭢ egykamarássá vált a törvényhozás  
Cromwell katonai diktatúrája:  
- 1653-ban a hadsereg Oliver Cromwell vezetésével szétkergette a csonkaparlamentet.  
- Cromwell egyszemélyi katonai diktatúrát alakított ki.  
- Hatalmának intézményesítése érdekében új parlamentet hívott össze, majd írott alkotmány hirdetett ki (Anglia történelmében először és utoljára)  
- A „Barebone’s parlament”: 1643-ban összehívott 140 fős, egykamarás parlament rövid életű volt, még decemberben tagjainak többsége lemondott.  
- A Cromwell által elképzelt új kormányzati rendszert a hadsereg vezetői által megszövegezett ún, Instruments of Governmentnek nevezett alkotmánnyal akarták bevezetni.  
- A Cromwelli alkotmány elvetve a népszuveneritás elvét erős végrehajtó hatalmat kívánt kiépíteni amit a protektor(maga Cromwell) és a Tanács gyakorolt volna.  
- Konfliktus alakult ki Cromwell és a Barebone’s parlament között⭢ a parlament maga is akart alkotmányozni⭢ Cromwell feloszlatta, majd később kénytelen volt újra összehívni.  
- Ez a parlament is saját alkotmány elfogadására törekedett⭢ elfogadta a Humble Petition and Advice-ot(alázatos kérvény és javaslat) ⭢ második kamara felállítását javasolta(Other House)  
- A parlament 1656-ban felkérte Cromwellt a korona elfogadására⭢ a királyi címet az alkotmánytervezettel együtt elutasította.  
- A katonai diktatúrával összefonódott köztársaságnak Cromwell halálával lett vége, ill. az, hogy utódjául kijelölt fiát rövid idő után, 1659-ben a hadsereg eltávolította a protektori tisztségből.

A restauráció korszaka

- Monk tábornok skót hadseregének nyomására a hosszú parlament feloszlatta saját magát.  
A Stuart restauráció:  
- 1660 májusában II. Károly visszatért Angliába⭢ Stuart ház visszaszerezte a trónt  
- A hadsereg döntése volt, hogy a kormányzásba vissza kell térni az 1641 előtti alkotmányhoz, ám a hatalmat ezután már csak törvényes keretek közt lehet gyakorolni.  
- Elismerést nyert a parlament fensőbbsége a törvényhozás és adóztatás terén.  
- Visszanyerte jogait a Lordok Háza.  
- A király visszaszerezte ellenőrzését a kormányzati kiadások, a hadsereg, a tengerészet és a nemzetközi kapcsolatok terén.  
- Clarendon(a király első minisztere) nevéhez fűződnek a korai alkotmányos eszmék, melyek az alkotmányos monarchiák prototípusának tekinthetők.   
- Visszaállították az egyházi és royalista birtokok tulajdonjogait.  
- 1661-ben összeült a „lovagi parlament”(Cavalier Parliament) ⭢ több olyan törvényt (Clarendon Code) fogadott el melyek politikai és egyházi hátrányokkal sújtották az anglikán egyházon kívüli nonkonformistákat.  
- 1667-ben az országgyűlés száműzte Clarendont.  
- Toryk és Whigek: néhány nagyhatalommal bíró család köré gyűlt két elkülönülő csoportosulás politikai küzdelmei uralták a brit parlamenti politizálást.  
- A királyt a katolikus II. Jakab követte a trónon⭢ a trón és a parlament közti viszony vallási ügyekben éleződött k i⭢ hét peer(a Lordok házának örökletes tagjai) Orániai Vilmoshoz fordult, aki 1688-ban seregével partra szállt Angliában ⭢ Stuart Jakab Franciaországba menekült⭢ másodszor is megbukott a Suart abszolutizmus, ezt nevezik dicsőséges forradalomnak (Glorious Revolution).  
 - A Bill of Rights kinyilvánította a trón megüresedését és uralkodóvá nyilvánította Orániai Vilmost és feleségét, Máriát.  
- Az alkotmányos monarchia kiépítését az 1701. évi trónöröklés törvény(Act of Settlement) tette teljessé⭢ a parlament újrarendezte a trónöröklés rendjét a Hannover házra ruházva az uralkodói tisztséget.  
- Megerősítette a parlamenti szuverenitás elvét, s végérvényesen elutasította az isteni jogon alapuló királyi hatalom középkori eredetű elvét.

forrás: Mezey Barna – Szente Zoltán – Európai Alkotmánytörténet és Parlamentarizmus, Osiris kiadó