Anglická revolúcia

**Absolutizmus** je forma vlády, ktorý sa presadzoval v monarchiách. Absolutistický monarcha o všetkom rozhodoval sám, všetko riadil, organizoval reguloval. Postaviť sa proti nemu znamenal rozsudok smrti. Prejav absolutizmu bol v Anglicku za vlády anglického kráľa Karola I. Stuarta, syna Jakuba I. Stuarta. Kráľ zvyšoval dane, mýta, clá, proti čomu sa vzbúril parlament. Prvýkrát narazil **Karol I.(1625-1649)** na odpor voči kráľovi v roku 1628. Parlament vydal petíciu práv, ktorá označila vyberanie daní bez súhlasu parlamentu a väzenie osôb bez súdneho rozhodnutia za nezákonné. Kráľ parlament rozpustil. Nastáva odpor voči kráľovi a jeho radcom. Nespokojnými krajinami boli Anglicko, Škótsko a Írsko. Karol I. si danú skutočnosť uvedomoval a dôsledku udalostí aby posilnil svoju moc, sa rozhodol, že v apríli 1640 zvolal tzv. **krátky parlament**. Parlament bol zvolaný za účelom odsúhlasenia vypísania mimoriadnych daní, ktoré kráľ žiadal, aby posilnil kráľovské vojsko. Vyslanci parlamentu nesúhlasili, preto Karol I. parlament rozpustil.

Na jeseň 1640 však Karol I. zvolal tzv. **dlhý parlament**, ktorý zasadal 13 rokov. Príčinou bol vojenský neúspech kráľovského vojska v Škótsku. Spomínané udalosti vyústili v roku 1642 do občianskej vojny v Anglicku, ktorá trvala 7 rokov, do roku 1649. Občianska vojna sa odohrávala medzi vojskami parlamentu a kráľovským vojskom Karola I. Stuarta. Anglicko sa rozdelilo na dva tábory. Na strane kráľa stála anglikánska cirkev a zvyšok katolíckej šľachty, na strane parlamentu stáli puritáni a iné mimoparlamentné skupiny: **Puritáni** chceli očistiť anglikánsku cirkev od katolíckych prežitkov. **Independenti** boli nezávislí, odmietali monarchiu. **Presbyteriáni** boli budúci levelleri, chceli reformovať cirkev. **Hnutie levellerov** inak rovnostárov, bola snaha rozšíriť politické práva jednotlivca. **Hnutie diggerov** inak kopáčov bojovalo za majetkovú rovnosť. Do roku 1645 sa darilo dobre vycvičenému kráľovskému vojsku, keď v bitke pri Naseby došlo k obratu, bitku úspešne vyhral parlamentu vďaka novému vodcovi **Oliverovi Cromwellovi**. Cromwell vo svojich oddieloch zaviedol prísnu disciplínu a staral sa ,aby vojaci dostávali dobrú stravu a plat. Až do ukončenia občianskej vojny vyhrávalo vojsko parlamentu, ktoré sa stalo víťazom a kráľa zajali. **Karol I. Stuarta odsúdený na smrť bol verejne popravený 30.1. 1649 v Londýne.** **Parlament zrušil kráľovstvo a dňa 19.5.1649 bola vyhlásená republika, ktorá trvala do roku 1660.**

Vláda Olivera Cromwella začala v Anglicku po vyhlásení republiky. Počas svojej vlády skonfiškoval kráľovský majetok, vybudoval najsilnejšiu námornú flotilu. V roku 1651 vydal navigačné akty- boli to zákony o moreplavbe, dovoz tovaru do Anglicka bol dovolený len na anglických lodiach. Tieto zákony boli namierené proti Holandsku. Holandsko bolo veľkým konkurentom Anglicka najmä v lodnej doprave. V roku 1653 sa stal O. Cromwell lord protektorom- rozpustil parlament, vydal cenzúru tlače, zakázala návštevu divadla, nastúpil vojenská diktatúra. **Po jeho smrti 1658 mal nastúpiť jeho syn Richard, ktorý bol však neschopný a tak sa vrátil z exilu Karol II. Stuart.**

Karol II. Stuart vládol od roku 1660 do roku 1685, Anglicko sa stalo konštitučnou monarchiu. Jeho kráľovská moc však bola parlamentom kontrolovaná. V roku 1685 nastúpil na trón Jakub II., ktorý mal absolutistické snahy. Stal sa katolíkom, čím popudil v Anglicku protestantov.

**V novembri 1688 sa vylodil v Anglicku holandský miestodržiteľ Viliam III. Oranžský, švagor Jakuba II., ktorého povolali na trón anglický protestanti**. Jakub II. z krajiny utiekol do Francúzska. Viliam III. Oranžský bol korunovaný za anglického kráľa v roku 1689. Ako nový anglický kráľ podpísal: **Vyhlásenie práv (Bill off rights)**- zákony stoja nad kráľovskou mocou a **Tolerančný patent** – zákon o obmedzení náboženskej slobody v krajine.

Výsledky revolúcie: Prevratom v roku 1688 sa Anglicko definitívne stalo konštitučnou monarchiou. Kráľ má formálnu moc, skutočnú moc má Parlament. Platí to do dnes.

**Parlament je zložený zo:**

1. **Snemovne lordov- horná snemovňa, dedičné členstvo**
2. **Snemovne poslancov- dolná snemovňa, volení poslanci- má väčšiu politickú moc**

**Predsedu vlády menoval kráľ.**

Politické strany v parlamente boli najvýznamnejšie dve:

1. **Toryovci- Konzervatívna strana, stará šľachta**
2. **Whigovci- Liberálna strana, nová šľachta**

Od roku 1707 sa používa nový názov krajina Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.