**A rendi országgyűlés és a megyerendszer a reformkorban**

**Magyarország irányítása:**

**A magyar korona országai** a birodalom területének 51,5%-a, a lakosságának 42,5%-a:

**Erdélyi Nagyfejedelemség**:

* Irányítja a „nagyfejedelem”, a Bécsben lévő erdélyi udvari kancellária, a Kolozsvárott lévő Nagygubernium (kormányzótanács)
* A pénzügyek a kincstartósághoz tartoztak
* Saját országgyűlése volt, a követek a magyar, a szász, a székely náció szerinti keretekben hoztak határozatokat

**Magyar Királyság** (Magyarország, Horvát-Szlavónország, Határőrvidék)

* 52 megye, 52 szabad királyi város és 4 szabad kerület
* A Határőrvidéket az Udvari Haditanács kormányozta
* Magyarországot és Horvát-Szlavónországot a bécsi magyar királyi udvari kancellárián keresztül irányították
* A pénzügyeket a Magyar Udvari Kamara intézte
* Legfelső bírói szerv: Hétszemélyes Tábla

**A rendi országgyűlés**

**Felépítése - Kétkamarás:**

**alsótába**: 52 megye 2-2 követe (egyenként szavaztak) + a szabad királyi városok és a káptalanok követei (összesen 1-1 szavazat). Elnöke: a személynök

**felsőtábla**: világi arisztokrácia, főispánok, egyházi főméltóságok. Elnöke: a nádor

**Ügyrend:**

Az országgyűlést a **királyi indítványok** felolvasása nyitotta meg.

Az országgyűlés ezután megvitatta a sérelmeket és a beterjesztett törvényeket

A megyék követei nem térhettek el a megyegyűléseken minden egyes programponthoz meghatározott **követutasítástól**

Az **alsótábla** viták után a törvényjavaslatot **üzenet** formájában eljuttatta a **felsőtáblának**, amely azt megvitatta, majd **válaszüzenetet** küldött az **alsótáblának**. Az üzenetek addig folytak, ameddig a két ház meg nem állapodott egy **kompromisszumos** megoldásban.

Ha megszületett a kompromisszum, akkor a javaslatot **felirat** formájában küldték meg az **uralkodónak**, aki azt vagy **szentesítette** **vagy leirat** formájában **visszaküldte** újratárgyalásra, ami az egész folyamat újrakezdését jelentette.

**Az ülések**

Az országgyűlést a **király hívta össze Pozsonyba**.

A **munkanyelv** 1844-ug a latin, utána a magyar volt

Az országgyűlés ülését látogatták fiatal joghallgatók (**országgyűlési ifjak**), akik a karzatról figyelték az eseményeket és lelkesen megéljeneztek a reformjavaslatokat és tüntetéseket is szerveztek a reformellenzék követei mellett. Egyikőjüket Lovassy Lászlót 1837-ben 10 év börtönre ítélték – 1840.-ben, de már őrülten szabadulhatott.

**A reformkori országgyűlés működése (Órai vázlat):**

összehívja,

Leirat javaslat a témára

Király Felirat

Felsőtábla Alsótábla

- főnemesek (születés - személyes meghívó) Átirat - vármegyék követei (megyénkként 2-2)

- főispánok - városok követei

- főpapok

Felirat 🡪 akkor lesz törvény, ha a király szentesíti (aláírja)

**Megyésgyűlések:**

A nemesi vármegye élén a király által kinevezett **főispán** állt. A **megyegyűlés választotta** meg a megyét ténylegesen irányító tisztségviselőit: **alispán, szolgabírók, esküdtek**

A megyék igen **széleskörű autonómiával rendelkeztek**: az országos törvényeket maguk értelmezhették, dönthettek végrehajtásukról. Ez tette lehetővé, hogy ha a megyében a reformszellemiségű nemesek kerültek többségbe, akkor **maga a megye válhatott a reformellenzék legfontosabb bástyájává**.

**A társadalmi élet további (új) színterei**

vadászat, lóverseny, kaszinó

vigasságok, bálok

politikai könyvek és sajtó

egyesületek