REWOLUCJA ANGIELSKA

Więc narrację zaczynamy od śmierci ostatniej z Tudorów – ***Elżbiety*** i objęcia tronu angielskiego przez jej krewniaka - władcę Szkocji – ***Jakuba I Stuarta***.

Jakub nie czuł angielskiej specyfiki (w Szkocji pozycja monarchy była o wiele silniejsza). Parlament traktował instrumentalnie. Syn Jakuba – ***Karol I*** – podobnie. Konflikt z poddanymi był więc tylko kwestią czasu.

W 1640 Karol zwołał parlament, by uzyskać zgodę na nowe podatki. Nie uzyskał i rozwiązał parlament. Chwilę później zwołał go ponownie. I tym razem nie wypracowano porozumienia. Dostał natomiast tzw. ***Wielkie napomnienie***. Na czele opozycji parlamentarnej stoi ***Oliver Cromwell*** (fanatyczny purytanin/kalwin).

W 1642 wybucha ***wojna domowa*** między królem (rojalistami/kawalerami) a parlamentem (okrągłogłowymi).[[1]](#footnote-1) Karol przegrywa i dostaje się do niewoli. Zostaje osądzony i ścięty.

Monarchia zostaje obalona, a Anglia na krótką chwilę staje się republiką (1649 – 1653). Funkcje rządu pełni Rada Stanu, Na jej czele stoi…no właśnie. Oliver Cromwell.

W 1653 przejmuje PEŁNIĘ władzy. Przybiera tytuł ***Lorda Protektora***. Dyktatura Cromwella trwa do jego śmierci (1658).

Wkrótce potem ludowi Anglii znudziła się dyktatura Cromwella juniora. Wypędzono go, a na tron zaproszono syna ściętego monarchy – Karola II.

Tak więc w 1660 restytuowano monarchię. Przeszło to to do historii jako tzw. ***Restauracja Stuartów***.

Próba wzmocnienia władzy przez tychże i budowy ***monarchii absolutnej*** znowu niezdrowo rozgrzała nastroje. W 1688 Jakuba II Stuarta (brata Karola II) wypędzono, a na tron zaproszono Holendra – Wilhelma III Orańskiego. Zostało to zapamiętane jako tzw. ***Chwalebna rewolucja***.

Król nie znaczył wiele. Główną rolę odgrywał parlament. W ten sposób Anglia stała się pierwszą w świecie ***monarchią parlamentarną***.

Tak więc przemiany ustrojowe Anglii (o charakterze, jak już ustaliliśmy, rewolucyjnym) prezentują się następująco:

- monarchia (dryfująca w stronę absolutyzmu)

- republika

- dyktatura Cromwella

- restauracja Stuartów i ponowny dryf w stronę absolutyzmu

- chwalebna rewolucja i monarchia parlamentarna

Angielski parlament nie tylko utracił więc swoje uprawnienia na rzecz monarchy ale WYDATNIE je zwiększył

 Amen.

1. Dodam, iż po stronie monarchy stanęła arystokracja rodowa, kościół anglikański. I nawet Katolicy. Słowem – wszyscy ci, jacy pragną ZAWSZE utrzymać swój stan posiadania. Po drugiej stronie stanęła tzw. Nowa szlachta (gentry), zamożne (kalwińskie) mieszczaństwo, chłopi (a więc ci, co mogli więcej zyskać niż stracić) JAK ZAWSZE! [↑](#footnote-ref-1)