**Szlachta** – warstwa społeczna o szczególnie uprzywilejowanej pozycji. W Polsce bardzo liczna (do 10% społeczeńśtwa). Prawnie jednolita (tylko na Litwie tolerowano tytuły książęce). Majątkowo wielce zróżnicowana. Dzieliła się na: **Magnaterię, szlachtę średnią, zagrodową i gołotę**.

Lecz nawet ci z gołoty, chociaż w sensie materialnym nie mieli nic, mieli prawo do herbu i do noszenia szabli.

Nadawane przez monarchów przywileje dla rycerstwa – szlachty spowodowały załamanie równowagi społecznej. Szlachta zdominowała inne stany. Dla losów państwa miało to fatalne konsekwencje.

Wytworzył sie swoisty etos ,,***nicnierobienia***”. Bo jedyne zajęcie godne szlachcica to sejmikowanie (czyli udział w życiu politycznym) i obrona ojczyzny (a z tym, niestety, różnie bywało). Z tym tzw. ***pospolitym ruszeniem*** zazwyczaj było więcej problemu niż pożytku.

***Polski parlamentaryzm***

Pierwsze obrady ***sejmu walnego*** (dwuizbowego) odbyły się w **1493** w ***Piotrkowie*** za czasów panowania króla ***Jana Olbrachta***.

W tymże wieku wytworzył się system władzy zwany ***DEMOKRACJĄ SZLACHECKĄ***.

Najważniejsze decyzje podejmowano na sejmie walnym. Był on dwuzibowy. Składał się z:

1. ***Izba poselska*** – , w jego ławach zasiadali posłowie szlacheccy. Jego obradom przewodził marszałek
2. ***Senat*** – wykształcony z dawnej rady królewskiej. Zdominowany przez magnaterię. W jego skład wchodzili najwyżsi urzędnicy dworscy, biskupi, wojewodowie i kasztelanowie. Jego obradom przewodniczył król.

Od czasu ustanowienia przez sejm w Radomiu w 1505 konstytucji[[1]](#footnote-1) ***Nihil Novi*** (nic nowego) żadne nowe prawo, żadna reforma nie mogła zostać wprowadzona bez zgody całego stanu szlacheckiego.

Podczas głosowania wymagano jednomyślności i ….do czasu radzono sobie z tym. Jednak w 1652 po raz pierwszy JEDEN GŁOS JEDNEGO POSŁA zakończył obrady sejmu[[2]](#footnote-2). Tak zakończyła się demokracja szlachecka. Odtąd zrywanie sejmów stanie się coraz częstsze, aż w końcu stanie sie normą. Jedyny organ stanowiący prawo, mogący wprowadzić reformy zostanie trwale sparaliżowany. Wiecie, z jakim skutkiem.

Sprawy lokalne rozstrzygano na ***sejmikach ziemskich***. Sejmiki delegowały także posłów na sejm walny.

1. Każdą ustawę sejmową nazywano wówczas konstytucją [↑](#footnote-ref-1)
2. Prawo dające taka możłiwość to tzw. LIBERUM VETO [↑](#footnote-ref-2)