**Konstytucja 3 maja (1791) – geneza, reformy, znaczenie**

**1. Geneza Konstytucji 3 maja**

**Sytuacja polityczna Rzeczypospolitej**

W drugiej połowie XVIII wieku Rzeczpospolita Obojga Narodów znajdowała się w głębokim kryzysie. Państwo było osłabione przez:

* **liberum veto** – pozwalające jednemu posłowi zerwać obrady sejmu,
* **wolną elekcję** – która prowadziła do obcych ingerencji w wybór króla,
* **dominację magnaterii** i korupcję,
* **brak silnej armii i administracji**,
* **ingerencję sąsiednich mocarstw**, zwłaszcza Rosji.

Po **I rozbiorze Polski (1772)** część elit uświadomiła sobie, że dalsze trwanie w anarchii oznacza zagładę państwa. Rozpoczęto więc **ruch reform**, który miał wzmocnić Rzeczpospolitą i zapobiec kolejnym rozbiorom.

**Sejm Czteroletni (1788–1792)**

Sejm ten, zwany też **Wielkim**, obradował w atmosferze ożywienia patriotycznego. Wykorzystano sytuację, gdy Rosja była zaangażowana w wojnę z Turcją, co ograniczało jej wpływ na sprawy Polski.  
W sejmie dominowało **stronnictwo patriotyczne**, z liderami takimi jak:

* **Hugo Kołłątaj**,
* **Ignacy Potocki**,
* **Stanisław Małachowski**,
* oraz sam król **Stanisław August Poniatowski**.

Ich wspólnym celem było wzmocnienie władzy państwowej, poprawa sytuacji chłopów i mieszczan oraz unowocześnienie ustroju.

**2. Treść i reformy Konstytucji 3 maja**

Konstytucja została uchwalona **3 maja 1791 roku** w atmosferze patriotycznego uniesienia, przy częściowym zaskoczeniu opozycji prorosyjskiej.  
Była to **pierwsza konstytucja w Europie** i **druga na świecie** (po amerykańskiej z 1787 roku).

**Najważniejsze reformy:**

**a) Ustrój państwa**

* Zniesiono **liberum veto** i **konfederacje** – co zakończyło sejmową anarchię.
* Wprowadzono **zasadę trójpodziału władzy**:
  + **władza ustawodawcza** – dwuizbowy sejm (Izba Poselska i Senat),
  + **władza wykonawcza** – król wraz z rządem zwanym **Strażą Praw**,
  + **władza sądownicza** – niezależne sądy.

**b) Monarchia konstytucyjna**

* Zlikwidowano **wolną elekcję**, wprowadzono **tron dziedziczny** (dynastia saska – Wettynowie).
* Król nie mógł rządzić samowolnie – odpowiadał przed sejmem, a jego decyzje musiały być kontrasygnowane przez ministrów.

**c) Prawa obywatelskie**

* **Mieszczanie** uzyskali prawo nabywania ziemi, piastowania urzędów i zyskiwali ochronę prawną swoich majątków (na mocy tzw. **Prawa o miastach**).
* **Chłopi** zostali objęci opieką państwa („pod opiekę prawa i rządu”), co było pierwszym krokiem do poprawy ich losu.
* **Szlachta** zachowała swoje przywileje, ale miała obowiązek dbać o dobro wspólne.

**d) Religia**

* Ustanowiono **katolicyzm jako religię panującą**, jednak **zagwarantowano tolerancję religijną**.

**e) Wojsko**

* Planowano **rozbudowę armii do 100 tysięcy żołnierzy**, by wzmocnić obronność państwa.

**3. Znaczenie Konstytucji 3 maja**

**a) W wymiarze krajowym**

* Była **próbą ratowania Rzeczypospolitej** poprzez modernizację ustroju i ograniczenie wpływów obcych państw.
* Wprowadzała zasady **nowoczesnego państwa opartego na prawie**, wolności i odpowiedzialności obywatelskiej.
* Stała się **symbolem odrodzenia narodowego i patriotyzmu**.
* Niestety, jej realizację przerwała **interwencja rosyjska** i **wojna w obronie Konstytucji (1792)**, po której nastąpił **II rozbiór Polski (1793)**.

**b) W wymiarze międzynarodowym**

* Była **drugą konstytucją na świecie** i **pierwszą w Europie**, co czyniło z Polski kraj oświeconych reform.
* Zyskała uznanie wielu myślicieli europejskich jako dowód, że reformy można przeprowadzać bez krwawej rewolucji.

**c) W wymiarze symbolicznym i historycznym**

* Konstytucja 3 maja stała się **symbolem dążeń Polaków do wolności i niezależności**, a dzień jej uchwalenia jest do dziś **Świętem Narodowym (3 maja)**.
* Odegrała ogromną rolę w **kształtowaniu nowoczesnej świadomości obywatelskiej** i patriotyzmu.

**4. Podsumowanie**

Konstytucja 3 maja była **śmiałym i nowoczesnym aktem prawnym**, który próbował zreformować upadające państwo i nadać mu nowy, silny fundament. Choć jej obowiązywanie trwało krótko, pozostała **trwałym symbolem polskiego dążenia do wolności, reform i suwerenności narodowej**.