Köztársaságból egyeduralom a római köztársaság működése, Caesar és Augustus

Róma megalapítása (Kr. e. 753) után királyok uralkodtak a városban. A királyság korának végén (Kr. e. 510 körül) a patriciusok (Róma jogokkal rendelkező nemzetiségi arisztokráciája) elűzte az utolsó királyt és megkezdődött a köztársaság kora

A köztársaság korának első részében a plebejusok (Róma jogokkal nem rendelkező néprétege) lépésről lépésre megszerezték azokat a jogokat, amelyekkel teljes jogú tagja lettek az államnak

A római köztársaságot választott tisztségviselők irányították.

A tisztségek betöltésének elvei:

A megbizatás általában 1 évre szól

Egy időben több azonos jogkörű személy tölti be ugyanazt a tisztséget

Nem járt a tisztségviseléssel fizetés (csak vagyonosok vállalhattak hivatalt)

Legfontosabb állandó tisztségek:

consul: 2 consult választottak évente, akik békében a legfőbb politikai hatalmat gyakorolták, összehívták a senatust, háborúban a hadsereget vezették

preator: A consulok társai és helyettesei, feladatuk a rend fenntartása, bíráskodás

questor: A consulok pénzügyi segítői, kincstárnokok

aedilis A városi rendőrség irányitói, a piacok rendjének felügyelői, a nyilvános játékok szervezői

censor: Ötévente választják őket, feladatuk a vagyonösszeírás, a szenátus névjegyzékének az összeállítása

Néptribunus: A plebejusok polgárjogi küzdelmének eredményeként Kr. 494-től 2 (később 4, majd 10) néptribunus képviselői a plebejusok érdekeit úgy, hogy beleszólhat a tisztségviselők intézkedéseibe, megvétozhatja a senatus határozatait, személyük szent és sérthetetlen

Rendkivüli tisztségviselő a dictator: Válsághelyzetben fél évre a senatus javaslatára a consulok nevezik ki és teljhatalommal ruházzák fel. Nem vonható felelőségre.

Papi tisztségviselő a pontifex maximus, aki egy testület élén felügyelte a kultuszokat és a hagyományok betartását

Senatus:

Vének tanácsaként már létezett a királyság korában is. Eredetileg a patriciusok voltak a tagjai, később a megfelelő vagyonnal rendelkezők is bekerülhettek

100, majd 300 Sulla korától 600, Caesar korától 900 tagú volt, üléseit a Curia épületében tartotta

Döntési jogköre volt bel-és külpolitikai kérdésekben, jóváhagyta a népgyűlés döntéseit, rendelkezett az állam bevételeivel

Népgyűlés(ek)

A legősibb, már a királyság korában is létező, rokon-nemzetségenként (curia) szerveződő népgyűlés a köztársaság korában fokozatosan elvesztette jelentőségét, már csak családjogi kérdésekben döntött

A római polgárok vagyoni osztályokba sorolását követően, a Kr. e. IV. századtól létezett, a vagyoni alapon szerveződő és a katonáskodás alapjául (katonai század – centuria) is szolgáló népgyűlés, amelyben megválasztották a főbb tisztségviselőket, illetve a háborúval kapcsolatos kérdésekben döntött

A harmadik népgyűlés eredetileg a plebejusok gyűlése volt és fokozatosan vált a meghatározó népgyűléssé. Ebben a szavazás a törvényekről már vagyoni helyzettől függetlenül, lakóhely (tribus) beosztás szerint történt

Róma rövid idő alatt nagy birodalommá vált, a sikerrel megvívott pun- és keleti háborúk révén meghódította a Földközi-tenger medencéjét, annak vezető hatalma lett. A hódítások megváltoztatták az egyes társadalmi réteg jellemzőit is.