**Constituțiile României**

**●** Constituția reprezintă

A. o lege penală

B. un act administrativ

C. o culegere de legi penale

D. un act sau o lege fundamentală

**●** În România, prima constituţie a apărut mai târziu decât în majoritatea statelor europene din cauza

A. existenței suzeranității maghiare

B. existenței suzeranității otomane

C. economiei prospere

D. Războiului de Independență

Constituția din 1866

**●** În spațiul românesc au fost redactate mai multe încercări constituţionale precum: *Cererile Norodului Românesc* din 1821, *Constituţia Cărvunarilor* -1822, *Convenția de la Akkerman* din 1826, *Regulamentele Organice* din 1831-1832, *Documentele Revoluţiei* de la 1848*, Convenţia de la Paris* din 1856, *Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris* din 1864). Totuși, primul act fundamental redactat în spațiul românesc fără intervenție și aprobare externă a fost

A. Constituția din 1859

B. Constituția din 1864

C. Constituția din 1866

D. Constituția din 1923

● Cauzele adoptării actului fundamental din 1866 au fost:

A. dorința de a manifesta independenţa, făcând abstracție de suzeranitatea otomană și garanţia colectivă a celor 7 mari puteri europene și aducerea prințului străin Carol I

B. dorința de a manifesta autonomia, făcând abstracție de suzeranitatea otomană și garanţia colectivă a celor 7 mari puteri europene și aducerea regelui străin Carol I

C. dorința de a manifesta independenţa, făcând abstracție de suzeranitatea otomană și garanţia colectivă a celor 7 mari puteri europene și aducerea regelui străin Carol I

D. dorința de a manifesta autonomia, făcând abstracție de suzeranitatea otomană și garanţia colectivă a celor 7 mari puteri europene și aducerea prințului străin Carol

● Constituția din 1866 a fost discutată şi votată de Adunarea Constituantă şi promulgată de domnitorul Carol I la 1 iulie 1866. Actul fundamental a avut ca model Constituţia belgiană din 1831

A. Constituţia franceză din 1831

B. Constituţia belgiană din 1831

C. Constituţia germană din 1831

D. Constituţia italiană din 1831

● În articolul 1 al Constituției din 1866 se preciza cǎ *Principatele Unite Române constituie un singur stat indivizinil, sub denumirea de România.* Utilizarea termenului România reprezintǎ încǎlcare a prevederilor

A. Convenţiei de la Paris

B. Regulamentelor Organice

C. Proclamației de la Islaz

D. Convenției de la Akkerman

● Conform Constituției din 1866, statutul politico-juridic:

A. e menţionat, deşi România se afla încă sub suzeranitate otomană, nu era stat independent.

B. nu e menţionat, deşi România se afla încă sub suzeranitate maghiară, nu era stat independent.

C. nu e menţionat, deşi România se afla încă sub suzeranitate otomană, nu era stat independent.

D. România era stat independent.

● Conform Constituției din 1866, forma de guvernare a țării era:

A. monarhie constituţională, ereditară din familia domnitorului, pe linie masculină cu moștenitorii obligați să adopte religia ortodoxă

B. monarhie constituţională, ereditară din familia domnitorului, cu moștenitorii obligați să adopte religia ortodoxă, indiferent de sex

C. monarhie constituţională, ereditară din familia domnitorului, pe linie masculină cu moștenitorii obligați să adopte religia creștină

D. monarhie absolutistă, ereditară din familia domnitorului, pe linie masculină cu moștenitorii obligați să adopte religia creștină

● Constituția din 1866 prevede la articolul 31 suveranitatea naţională, deși România se afla încă sub suzeranitatea Imperiului Otoman. Dintre principiile enumerate mai jos, numiți-l pe cel care nu era prevăzut în textul actului fundamental:

A. guvernarea reprezentativă

B. separarea puterilor în stat

C. pluralism politic

D. parlamentul unicameral

● Constituția din 1866 prevedea sistem de vot:

A. censitar- doar barbaţii care împliniseră 25 de ani aveau drept la vot, făcând parte din 4 colegii electorale (categorii de votanți în funcție de nivelul impozitului pe care-l datorau statului)

B. censitar- doar barbaţii care împliniseră 21 de ani aveau drept la vot, făcând parte din 4 colegii electorale (categorii de votanți în funcție de nivelul impozitului pe care-l datorau statului)

C. censitar- barbaţii și femeile care împliniseră 25 de ani aveau drept la vot, făcând parte din 4 colegii electorale (categorii de votanți în funcție de nivelul impozitului pe care-l datorau statului)

D.universal, adresat bărbaților care împliniseră 21 de ani

● Constituția din 1866 prevedea la articolul 7:

A. acordarea cetaţeniei române doar pentru locuitorii creştin- ortodocși, ceea ce a determinat excluderea evreilor de la acest drept. Se dorea prin acest articol ca evreii să nu devină proprietari de pământ, deoarece doar cetățenii aveau acest drept

B. acordarea cetaţeniei române doar pentru locuitorii știutori de carte

C. acordarea cetaţeniei române doar pentru locuitorii creştini, ceea ce a determinat excluderea evreilor de la acest drept. Se dorea prin acest articol ca evreii să nu devină proprietari de pământ, deoarece doar cetățenii aveau acest drept

D. acordarea cetățeniei tuturor locuitorilor, indiferent de religie

● Constituția din 1866 prevedea toate drepturile importante, inspirate din *Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului:* libertatea conştiinţei, învăţământului, presei, întrunirilor, de asociere. Constituția este considerată un act fundamental:

A. autoritar

B. totalitar

C. stalinist

D. liberal

● Prezentarea unui principiu din Constituția adoptată în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, sau în epoca modernă presupune:

A. Prezentarea principiului supremației regelui

B. Prezentarea principiului separării puterilor în stat: puterea legislativă, executivă, judecătorească

C. Prezentarea principiului monopartidismului

D. Prezentarea principiului concentrării puterilor în stat

Prezentarea principiului separării puterilor în stat: puterea legislativă, executivă, judecătorească

● Conform Constituției din 1866, puterea legislativă este deținută de

A. Principele (din 1881 regele, după ce România s-a proclamat regat) care are dreptul de a iniţia și promulga, de a convoaca sau dizolva Adunarea Legislativă și Parlamentul bicameral, format din Senat şi Adunarea Deputaţilor cu dreptul de a vota legile şi bugetul statului (Camera Deputaţilor).

B. Regele care are dreptul de a iniţia și promulga, de a convoaca sau dizolva Adunarea Legislativă și Parlamentul bicameral, format din Senat şi Adunarea Deputaţilor care are dreptul de a vota legile şi bugetul statului (Camera Deputaţilor).

C. Principele (din 1881 regele, după ce România s-a proclamat regat) care are dreptul de a iniţia și promulga, de a convoaca sau dizolva Adunarea Legislativă și Parlamentul unicameral, format din Senat şi Adunarea Deputaţilor care are dreptul de a vota legile şi bugetul statului (Camera Deputaţilor).

D. Principele (din 1881 regele, după ce România s-a proclamat regat) care are dreptul de a iniţia și promulga, de a convoaca sau dizolva Adunarea Legislativă și Parlamentul bicameral, format din Senat şi Camera Deputaţilor care are dreptul de a vota legile şi bugetul statului (Camera Deputaţilor).

● Conform Constituției din 1866, puterea executivă este deținută de

A. guvernul care execută legile și principe (din 1881 rege) care are atribuții atât în politica internă cât și externă, deși țara se afla încă sub suzeranitate otomană

B. guvernul care execută legile și principe (din 1881 rege) care are atribuții doar în politica internă deoarece țara se afla încă sub suzeranitate otomană

C. parlamentul care execută legile și principe (din 1881 rege) care are atribuții doar în politica internă deoarece țara se afla încă sub suzeranitate otomană

D. guvernul care execută legile și principe (din 1881 rege) care are atribuții doar în politica externă deoarece țara se afla încă sub suzeranitate otomană

● Conform Constituției din 1866, miniştrii aveau responsabilitatea legilor şi responsabilitate în faţa:

A. Înaltei Curți de Justiției și Casație

B. Regelui

C. Guvernului

D. Parlamentului

● Conform Constituției din 1866, prerogativele sau atribuțiile principelui (regelui, din 1881) erau de politică internă și externă. În politica internă: drept de veto absolut, dreptul de a numi sau demite guvernul, de a acorda decoraţii, dreptul de a acorda grade militare. Dintre următoarele atribuții enumerate, numiți elementul care nu face parte din atribuțiile interne ale lui Carol I:

A. de a bate monedă

B. dreptul de a declara război

C. dreptul de amnistie

D. dreptul de graţiere

●Conform Constituției din 1866, prerogativele sau atribuțiile principelui (regelui, din 1881) erau de politică internă și externă. În politica externă, Carol I avea dreptul de a conduce armata și declara război. Dintre următoarele atribuții enumerate, numiți elementul care nu face parte din atribuțiile externe ale lui Carol I:

A. încheie pace

B. trimite ambasadori

C. semnează tratate sau convenţii internaţionale

D. bate monedă

● Conform Constituției din 1866, judecătorii sunt inamovibili (nu pot fi revocați, transferați sau suspendați). Puterea judecătorească era reprezentată de tribunale și curți ale căror hotărâri sunt executate în numele principelui. Instanţa supremă în domeniu se numește:

A. Înalta Curte de Justiţie și Casaţie

B. Înalta Curte de Casaţie și Justiţie

C. Tribunalul Suprem

D. Curtea Supremă

● Constituției din 1866 a prevăzut modificarea în anul 1879 a articolului 7, privind cetățenia, acordându-se acest drept evreilor participanţi la *Războiul de Independenţă*. Dintre următoarele modificări enumerate, numiți elementul care nu este corect:

A. în 1884 s-a redus numărul colegiilor electorale de la 4 la 3, extinzându-se dreptul la vot, deoarece censul (suma de bani pe care cel care vota trebuia să o deţină) a fost micşorat, şi s-a eliminat censul pentru cei care absolviseră învăţământul primar;

B. în 1884 s-a introdus titulatura de regat şi în Constituţie;

C. în 1917 s-au modificat prevederi ale Constituţiei, aplicându-se ulterior reforma agrară, prin care ţăranii participanţi la Primul Război Mondial primeau pământ şi cea electorală care prevedea votul universal (votul universal a fost introdus în 1918, iar primele alegeri au avut loc în 1919)

D. în 1918, regele a pierdut dreptul la veto absolut (de a se opune adoptării unei legi)

● Urmările Constituției din 1866 au avut efecte pozitive asupra evoluției statului român modern. Au fost puse bazele unui sistem politic şi economic bine definit, care a condus la formarea a două mari partide politice (formațiuni politice) numite:

A. Partidul Naţional Liberal (format în 1875, având doctina prin noi înşine – care prevedea protecţionism economic, iar ca reprezentanţi industriaşi şi burghezi precum Ion C. Brătianu, C.A. Rosetti ) și Partidul Conservator ( format în 1880, având doctrina paşilor mărunţi – care prevedea reforme graduale, iar ca reprezentanţi marii moşieri- cei care realizau venituri din agricultură: Lascăr Catargiu, Titu Maiorescu)

B. Partidul Naţional Liberal (format în 1875, având doctina prin noi înşine – care prevedea protecţionism economic, iar ca reprezentanţi mari moșieri precum Ion C. Brătianu, C.A. Rosetti ) și Partidul Conservator ( format în 1880, având doctrina paşilor mărunţi – care prevedea reforme graduale, iar ca reprezentanţi marii industriași- cei care realizau venituri din agricultură: Lascăr Catargiu, Titu Maiorescu)

C. Partidul Naţional Liberal (format în 1875, având doctina prin noi înşine – care prevedea protecţionism economic, iar ca reprezentanţi industriaşi şi burghezi precum Ion C. Brătianu, C.A. Rosetti ) și Partidul Conservator ( format în 1881, având doctrina paşilor mărunţi – care prevedea reforme graduale, iar ca reprezentanţi marii moşieri- cei care realizau venituri din agricultură: Lascăr Catargiu, Titu Maiorescu)

D. Partidul Naţional Liberal (format în 1875, având doctina prin noi înşine – care prevedea protecţionism economic, iar ca reprezentanţi industriaşi şi burghezi precum Ion C. Brătianu, C.A. Rosetti ) și Partidul Socialist ( format în 1880, având doctrina paşilor mărunţi – care prevedea reforme graduale, iar ca reprezentanţi marii moşieri- cei care realizau venituri din agricultură: Lascăr Catargiu, Titu Maiorescu)

Constituția din 1923

● Cauzele adoptării actului fundamental din 1923 au fost:

A. Marea Unire din 1918, când teritoriul țării s-a mărit semnificativ și Legea Agrară din 1921 care prevedea că proprietățile mai mari de 100 ha, în total aproape 6 milioane de hectare erau confiscate și împărțite țăranilor

B. dorința de a manifesta independența țării, făcând abstracție de suzeranitatea otomană și garanţia colectivă a celor 7 mari puteri europene și aducerea regelui străin Ferdinand I

C. moartea regelui Carol I

D. Marea Unire din 1918, când teritoriul țării s-a mărit semnificativ și Legea Agrară din 1919 care prevedea că proprietățile mai mari de 100 ha, în total aproape 6 milioane de hectare erau confiscate și împărțite țăranilor

● Constituția democratică din 1923 a fost discutată şi votată de Adunarea Constituantă şi promulgată la 28 martie 1923. Actul fundamental avea 8 titluri și 138 de articole, dintre care 76 preluate din Constituția din 1866, fiind adoptat în timpul regelui:

A. Carol I

B. Ferdinand I

C. Carol al II-lea

D. Mihai I

● În articolul 1 al Constituției din 1923 se preciza cǎ *: România era stat naţional, unitar, indivizibil,* spre deosebire de prevederile Constituției din 1866, care nu preciza statutul politico-juridic, deși țara se afla sub:

A. suzeranitate otomană

B. suzeranitate maghiară

C. protectorat rusesc

D. protectorat habsburgic

● Conform Constituției din 1923, forma de guvernare a țării era:

A. monarhie constituţională, ereditară, pe linie masculină, existând principiul primogeniturii (dreptul primului născut la moștenirea tronului)

B. republică

C. republică socialistă

D. monarhie constituţională, ereditară, pe linie masculină, neexistând principiul primogeniturii (dreptul primului născut la moștenirea tronului)

● Constituția din 1923 prevede principii democratice în funcționarea statului, precum suveranitatea naţională , în condițiile în care statul era independent. Dintre principiile enumerate mai jos, numiți-l pe cel care nu era prevăzut în textul actului fundamental:

A. guvernarea reprezentativă

B. parlamentul unicameral

C. pluralism politic

D. separarea puterilor în stat

● Constituția din 1923 prevedea sistem de vot:

A. censitar- doar barbaţii care împliniseră 25 de ani aveau drept la vot, făcând parte din 4 colegii electorale (categorii de votanți în funcție de nivelul impozitului pe care-l datorau statului)

B. censitar- doar barbaţii care împliniseră 21 de ani aveau drept la vot, făcând parte din 4 colegii electorale (categorii de votanți în funcție de nivelul impozitului pe care-l datorau statului)

C. universal, indiferent de avere, adresat bărbaților care împliniseră 21 de ani.

D. universal, indiferent de avere, adresat bărbaților care împliniseră 21 de ani, cu condiția ca aceștia să fie știutori de carte.

● Constituția din 1923 prevedea ca cetățenia să fie acordată

A. doar pentru locuitorii creştin- ortodocși, ceea ce a determinat excluderea evreilor de la acest drept. Se dorea prin acest articol ca evreii să nu devină proprietari de pământ, deoarece doar cetățenii aveau acest drept

B. acordarea cetaţeniei române doar pentru locuitorii știutori de carte

C. doar pentru locuitorii creştini, ceea ce a determinat excluderea evreilor de la acest drept. Se dorea prin acest articol ca evreii să nu devină proprietari de pământ, deoarece doar cetățenii aveau acest drept

D. acordarea cetățeniei tuturor locuitorilor, indiferent de religie

● Constituția din 1923 prevedea toate drepturile și libertățile cetățenești importante precum*:* libertatea conştiinţei, învăţământului, presei, întrunirilor, de asociere. Constituția este considerată un act fundamental:

A. autoritar

B. totalitar

C. stalinist

D. democratic

● Prezentarea unui principiu din Constituția democratică adoptată în prima jumătate a secolului al XX-lea, presupune

A. Prezentarea principiului supremației regelui

B. Prezentarea principiului concentrării puterilor în stat

C. Prezentarea principiului monopartidismului

D. Prezentarea principiului separării puterilor în stat: puterea legislativă, executivă, judecătorească

Prezentarea principiului separării puterilor în stat: puterea legislativă, executivă, judecătorească

● Conform Constituției din 1923, puterea legislativă este deținută de

A. Rege care are dreptul de a iniţia și promulga, de a convoaca sau dizolva Adunarea Legislativă și de Parlamentul bicameral, format din Senat şi Adunarea Deputaţilor cu dreptul de a vota legile şi bugetul statului (Camera Deputaţilor).

B. Regele care are dreptul de veto, de a convoaca sau dizolva Adunarea Legislativă și Parlamentul bicameral, format din Senat şi Adunarea Deputaţilor care are dreptul de a vota legile şi bugetul statului (Camera Deputaţilor).

C. Regele care are dreptul de a iniţia și promulga, de a convoaca sau dizolva Adunarea Legislativă și Parlamentul unicameral, format din Senat şi Adunarea Deputaţilor care are dreptul de a vota legile şi bugetul statului (Camera Deputaţilor).

D. Regele care are dreptul de a iniţia și promulga, de a convoaca sau dizolva Adunarea Legislativă și Parlamentul bicameral, format din Senat şi Camera Deputaţilor care are dreptul de a vota legile şi bugetul statului (Camera Deputaţilor).

● Conform Constituției din 1923, puterea executivă este deținută de

A. guvernul care execută legile și de rege care are atribuții atât în politica internă cât și externă

B. guvernul care execută legile și principe (din 1881 rege) care are atribuții doar în politica internă deoarece țara se afla încă sub suzeranitate otomană

C. parlamentul care execută legile și principe (din 1881 rege) care are atribuții doar în politica internă deoarece țara se afla încă sub suzeranitate otomană

D. guvernul care execută legile și principe (din 1881 rege) care are atribuții doar în politica externă deoarece țara se afla încă sub suzeranitate otomană

● Conform Constituției din 1923, miniştrii aveau responsabilitatea legilor şi responsabilitate în faţa:

A. Parlamentului

B. Înaltei Curți de Casație și Justiției

C. Guvernului

D. Regelui

● Conform Constituției din 1923, prerogativele sau atribuțiile regelui erau de politică internă și externă. În politica internă: drept de veto absolut nu mai era acordat suvernului, însă acesta are dreptul de a numi sau demite guvernul, de a acorda decoraţii, dreptul de a acorda grade militare. Dintre următoarele atribuții enumerate, numiți elementul care nu face parte din atribuțiile interne ale lui Ferdinand I:

A. dreptul de a declara război

B. de a bate monedă

C. dreptul de amnistie

D. dreptul de graţiere

●Conform Constituției din 1923, prerogativele sau atribuțiile regelui, din 1881 erau de politică internă și externă. În politica externă, Ferdinand I avea dreptul de a conduce armata și declara război. Dintre următoarele atribuții enumerate, numiți elementul care nu face parte din atribuțiile externe ale regelui:

A. încheie pace

B. bate monedă

C. semnează tratate sau convenţii internaţionale

D. trimite ambasadori

● Conform Constituției din 1923, judecătorii sunt inamovibili (nu pot fi revocați, transferați sau suspendați). Puterea judecătorească era reprezentată de tribunale și curți ale căror hotărâri sunt executate în numele principelui. Instanţa supremă în domeniu se numește:

A. Înalta Curte de Justiţie și Casaţie

B. Înalta Curte de Casaţie și Justiţie

C. Tribunalul Suprem

D. Curtea Supremă

● Conform articolul 87 al Constituției din 1923, actele monarhului erau valabile doar dacă erau contrasemnate de A. un senator

B. un ministru

C. un judecător

D. un deputat

● Conform articolul 19 al Constituției din 1923, bogăţiile subsolului :

A. intră în posesia statului

B. râmân în posesia proprietarului

C. intră în posesia statului, după despăgubirea proprietarului

D. râmân în posesia proprietarului dacă acesta despăgubește statul.

●Conform articolul 76 al Constituției din 1923 se prevedea introducerea unui organ care aviza legile, dar avea caracter consultativ. Acesta se numea:

A. Comitetul Legislativ

B. Consiliul de Coroană

C. Consiliul Legislativ

D. Comisia Legislativă

●Perioada 1918-1927 este denumită și decada brătienistă, deoarece în această perioadă P.N.L. a condus guvernul prin Ion I.C. Brătianu și au fost luate cele mai importante măsuri reformatoare de după formarea României Mari.

Dintre măsurile enumerate mai jos, numiți-o pe cea care nu aparține decadei brătieniste:

A. adoptarea Reformei agrare din 1921

B. adoptarea Constituției din 1923

C. adoptarea Legii electorale din 1926 (partidul care câştiga primul loc în alegeri, dacă avea peste 40% din voturi, era declarat majoritar și primea 50% din mandate (fotolii); restul mandatelor se împărţeau proporţional tuturor partidelor inclusiv celui câştigător; astfel, acesta avea majoritate şi forma guvernul)

d. adoptarea legii administrative din 1929

● Constituției din 1923 punea bazele sistemului politic interbelic, apărut o dată cu schimbările datorate Unirii din 1918. Perioada interbelică se caracterizează prin momente de criză politică şi economică (1918-1922- din cauza urmărilor războiului şi a dificultăţilor legate de integrarea noilor provincii în cadrul statului. Ca urmare a prevederilor Constituției, care acorda dreptul la vot universal, a apărut în anul 1926:

A. Partidul Naţional Ţărănesc format prin fuziunea Partidul Național Român din Transilvania, prezidat de Iuliu Maniu cu Partidul Țărănesc din Vechiul Regat, prezidat de Ion Mihalache

B. Partidul Naţional Liberal format prin fuziunea Partidul Național Român din Transilvania, prezidat de Iuliu Maniu cu Partidul Țărănesc din Vechiul Regat, prezidat de Ion Mihalache

C. Partidul Naţional Ţărănesc format prin fuziunea Partidul Național Român din Transilvania, prezidat de Iuliu Maniu cu Partidul Țărănesc din Vechiul Regat, prezidat de Corneliu Zelea Codreanu

D. Partidul Naţional Ţărănesc format prin fuziunea Partidul Național Român din Transilvania, prezidat de Vasile Goldiș cu Partidul Țărănesc din Vechiul Regat, prezidat de Ion Mihalache

● O altă consecință a Constituției din 1923, care prevedea votul universal a fost

A. dispariția Partidului Conservator

B. apariția Partidului Național Liberal

C. dispariția Partidului Național Liberal

D. apariția Frontului Salvării Naționale

● După adoptarea Constituției din 1923 au apărut și partide antidemocratice de extrema stângă și extrema dreaptă.

Extrema stângă a fost reprezentată de *Partidul Comunist Român*, format în 1921 (condus de Gheorghe Cristescu) și scos în afara legii în 1924:

A. deoarece doreau ca România să devină membru al U.R.S.S.

B. deoarece membrii săi, în majoritate trimişi de la Moscova doreau desființarea statului român pe care-l considerau unul imperialist.

C. deoarece doreau ca România să se alieze cu Germania nazistă

D. deoarece membrii săi, în majoritate trimişi de la Moscova doreau desființarea statului român pe care-l considerau un satelit al U.R.S.S.

● După adoptarea Constituției din 1923 au apărut și partide antidemocratice de extrema stângă și extrema dreaptă.

Extrema dreaptă a fost reprezentată de *Legiunea Arhanghelul Mihail*, partid format în anul 1927 condus de Corneliu Zelea Codreanu, care avea drept scop antisemitismul, promovarea naționalismului, asasinatul politic. În anul 1930, denumirea partidul s-a schimbat în

A. Liga Apărării Naţional Creştine

B. Partidul Naţional Creştin

C. Totul Pentru Ţară

D. Garda de Fier

Constituția din 1938

● Cauzele adoptării actului fundamental din 1938 au fost:

A. dorința regele Carol al II-lea de a instaura un regim autoritar, având ca model regimurile de acelaşi tip din Europa și alegerile legislative din 1938, când când niciun partid nu obţinuse 40% din voturi iar regele l-a desemnat prim-ministru pe Octavian Goga, liderul unui partid de extrema dreaptă (Partidul Național Creștin)

B. dorința regele Carol al II-lea de a instaura un regim autoritar, având ca model regimurile de acelaşi tip din Europa și alegerile legislative din 1937, când când niciun partid nu obţinuse 40% din voturi iar regele l-a desemnat prim-ministru pe Istrate Micescu, liderul unui partid de extrema dreaptă (Partidul Național Creștin)

C. dorința regele Carol al II-lea de a instaura un regim autoritar, având ca model regimurile de acelaşi tip din Europa și alegerile legislative din 1938, când când niciun partid nu obţinuse 40% din voturi iar regele l-a desemnat prim-ministru pe Octavian Goga, liderul unui partid de extrema dreaptă (Partidul Național Fascist)

D. dorința regele Carol al II-lea de a instaura un regim autoritar, având ca model regimurile de acelaşi tip din Europa și alegerile legislative din 1937, când când niciun partid nu obţinuse 40% din voturi iar regele l-a desemnat prim-ministru pe Octavian Goga, liderul unui partid de extrema dreaptă (Partidul Național Creștin)

● Spre deosebire de constituțiile anterioare, cea din 27 februarie 1938 este una autoritară, ea nemaifiind discutată de Adunare Constituantă. Constituția a fost prezentată poporului printr-o proclamaţie, adoptată prin plebiscit, fiind redactată de un apropiat al regelui,

A. Constantin Argetoianu

B. Octavian Goga

C. Istrate Micescu

D. Mihail Manoilescu

● În articolul 1 al Constituției din 1938 se preciza statutul politico-juridical țării:  *Regatul României este un Stat Național, unitar și indivizibil.* Acest articol este asemănător cu prevederile Constituției din

A. 1866

B. 1923

C. 1948

D. 1952

● Conform Constituției din 1938, forma de guvernare a țării era:

A. monarhie, ereditară din familia regelui, pe linie masculină

B. monarhie constituţională, ereditară din familia regelui, cu moștenitorii obligați să adopte religia ortodoxă, indiferent de sex

C. monarhie constituţională, ereditară din familia domnitorului, pe linie masculină cu moștenitorii obligați să adopte religia creștină

D. monarhie absolutistă, ereditară din familia domnitorului, indiferent de sex, cu moștenitorii obligați să adopte religia creștină

● Constituția din 1938 prevede la articolul 30 că

A. Regele este Capul Statului

B. separarea puterilor în stat

C. pluralism politic

D. Regele reprezintă națiunea

● Constituția din 1938 prevedea sistem de vot:

A. universal, adresat doar bărbaților care împliniseră 30 de ani și doar știutorii de carte puteau vota.

B. universal, adresat doar bărbaților care împliniseră 21 de ani și doar știutorii de carte puteau vota

C. universal, adresat bărbaților și femeilor care împliniseră 21 de ani

D. universal, adresat bărbaților și femeilor care împliniseră 30 de ani

● Constituția din 1938 prevedea toate drepturile importante, precum libertatea conştiinţei, libertatea muncii, învăţământului, presei, întrunirilor, de asociere. Deoarecee a restrâns unele drepturi și libertăți cetățenești , constituția este considerată un act fundamental:

A. autoritar

B. totalitar

C. stalinist

D. liberal

● Principiile din constituția autoritară adoptată în prima jumătate a secolului al XX-lea, sau în perioada interbelică presupuneau respectarea guvernării reprezentative, chiar a pluralismului politic în momentul adoptării documentului. Totuși, legea fundamentală pune în practică:

A. principiul monopartidismului

B. principiul separării puterilor în stat: puterea legislativă, executivă, judecătorească

C. principiul supremației regelui care concentrează puterile în stat

D. principiul supremației parlamentare

● Prezentarea unui principiu din constituția autoritară adoptată în prima jumătate a secolului al XX-lea, sau în perioada interbelică presupune:

A. Prezentarea principiului supremației regelui care concentrează puterile în stat

B. Prezentarea principiului separării puterilor în stat: puterea legislativă, executivă, judecătorească

C. Prezentarea principiului monopartidismului

D. Prezentarea principiului supremației parlamentare

Prezentarea principiului supremației regelui care concentrează puterile în stat

● Conform Constituției din 1938, puterea legislativă este deținută de

A**.** Rege prin Parlament

B. Parlament

C. Senat

D. Adunarea Deputaţilor

● Conform Constituției din 1938, inițiativa legilor este oferită Regelui, care are dreptul de a sancționa și promulga legile, în timp ce Parlamentul bicameral, format din Senat şi Adunarea Deputaţilor doar un rol decorativ, regele are dreptul să impună

A. deputați

B. miniștri

C. senatori

D. judecători

Conform Constituției din 1938, puterea executivă este deținută de rege prin guvernul său. Miniştrii aveau responsabilitatea legilor şi responsabilitate în faţa:

A. Înaltei Curți de Casație și Justiției

B. Regelui

C. Guvernului

D. Parlamentului

● Conform Constituției din 1938 prerogativele sau atribuțiile principelui erau de politică internă și externă. În politica internă: dreptul de a numi sau demite guvernul, de a acorda decoraţii, dreptul de a acorda grade militare. Dintre următoarele atribuții enumerate, numiți elementul care nu face parte din atribuțiile interne ale lui Carol al II lea:

A. de a bate monedă

B. dreptul de a declara război

C. dreptul de amnistie

D. dreptul de graţiere

●Conform Constituției din 1938 prerogativele sau atribuțiile principelui erau de politică internă și externă. În politica externă, Carol al II lea avea dreptul de a conduce armata și declara război. Dintre următoarele atribuții enumerate, numiți elementul care nu face parte din atribuțiile externe ale lui Carol al II lea:

A. încheie pace

B. trimite ambasadori

C. semnează tratate sau convenţii internaţionale

D. bate monedă

● Conform Constituției din 1938, puterea judecătorească era reprezentată de *Organe judecătoreşti locale şi centrale* ale căror hotărâri sunt executate în numele regelui. Instanţa supremă în domeniu se numește:

A. Înalta Curte de Justiţie și Casaţie

B. Înalta Curte de Casaţie și Justiţie

C. Tribunalul Suprem

D. Curtea Supremă

● Urmările Constituției din 1938 au avut negative asupra evoluției statului român deoarece:

A. după adoptarea constituției, Carol al II-lea a renunțat în decembrie 1938 la pluripartidism, impunând partidul unic numit Frontul Renașterii Naționale, iar prin legea electorală din 1939, primeau drept de vot numai românii, ceea ce a dus la o limitare drastică a numărului de alegători.

B. după adoptarea constituției, Carol al II-lea a renunțat în decembrie 1938 la pluripartidism, impunând partidul unic numit Frotul Renașterii Naționale, iar prin legea electorală din 1939, primeau drept de vot numai ştiutorii de carte, ceea ce a dus la o limitare drastică a numărului de alegători.

C. după adoptarea constituției, Carol al II-lea a renunțat în decembrie 1938 la pluripartidism, impunând partidul unic numit Frontul Salvării Naționale, iar prin legea electorală din 1939, primeau drept de vot numai ştiutorii de carte, ceea ce a dus la o limitare drastică a numărului de alegători.

D. după adoptarea constituției, Carol al II-lea a renunțat în decembrie 1938 la pluripartidism, impunând partidul unic numit Frontul Salvării Naționale, iar prin legea electorală din 1939, primeau drept de vot numai bărbații, ceea ce a dus la o limitare drastică a numărului de alegători.

●Regimul autoritar al lui Carol al II- lea a eşuat în 1940 când România a fost nevoită să cedeze aproape jumătate din teritoriul său, regele abdicând, iar Constituția este scoasă din uz. România a devenit stat naţional-legionar în 1940, iar între anii 1940-1944, România a fost guvernată prin decrete - legi de către regimul militar autoritar condus de Ion Antonescu. După 23 august 1944 a fost restabilită:

A. Constituția din 1866

B. Constituția din 1923

C. Constituția din 1938

D. Constituția Cărvunarilor

Constituția din 1948

● Actul fundamental din 1948 au fost adoptat din cauza:

A. schimbării regimului politic în România, prin preluarea puterii de către comunişti după 1945, după al Doilea Război Mondial cu sprijinul Armatei Roşii (sovietice) și după momentul 30 decembrie 1948, când regele Mihai a fost silit să abdice şi să părăsească ţara

B. schimbării regimului politic în România, prin preluarea puterii de către fascişti după 1945, după al Doilea Război Mondial și după momentul 30 decembrie 1947, când regele Mihai a fost silit să abdice şi să părăsească ţara

C. schimbării regimului politic în România, prin preluarea puterii de către comunişti după 1945, după al Doilea Război Mondial cu sprijinul Armatei Roşii (sovietice) și după momentul 30 decembrie 1947, când regele Mihai a fost silit să abdice şi să părăsească ţara.

D. schimbării regimului politic în România, prin preluarea puterii de către comunişti după 1945, după al Doilea Război Mondial cu sprijinul Armatei Roşii (sovietice) și după momentul 31 decembrie 1947, când regele Mihai a fost silit să abdice şi să părăsească ţara

● La 13 aprilie 1948, a fost adoptat un act fundamental totalitar, în timpul regimului stalinist condus de Gheorghe Gheorghiu Dej, având ca model

A. Constituția sovietică din 1936

B. Constituția nazistă din 1936

C. Constituția sovietică din 1937

D. Constituția sovietică din 1938

● În articolul 1 al Constituției din 1948 se preciza statutul politico-juridical țării: *Stat popular, unitar, independent și suveran*, deși România se afla sub ocupația

A. U.R.S.S. și a Armatei Roșii

B. Germaniei Naziste

C. Ungariei Hortyste

D. U.R.S.S. și a S.U.A.

● Conform Constituției din 1948, forma de guvernare a țării era:

A. monarhie, ereditară din familia regelui, pe linie masculină

B. monarhie constituţională, ereditară din familia regelui, cu moștenitorii obligați să adopte religia ortodoxă, indiferent de sex

C. Republica Socialistă România

D. Republica Populară Română

● Existau restricții în acordarea dreptului de vot: persoanele interzise, lipsite de drepturi civile și politice, nedemne, declarate ca atare de organele de drept, conform legii. Constituția din 1948 prevedea sistem de vot:

A. universal, adresat doar bărbaților care împliniseră 30 de ani

B. universal, adresat doar bărbaților care împliniseră 21 de ani

C. universal, adresat bărbaților și femeilor care împliniseră 21 de ani

D. universal, adresat bărbaților și femeilor care împliniseră 18 de ani

● Constituția din 1948 prevedea toate drepturile importante, precum libertatea conştiinţei, libertatea muncii, învăţământului, presei, întrunirilor, de asociere. Totuși se specifică faptul că atunci când interesul general o cere proprietatea privată poate deveni proprietatea

A. statului

B. regelui

C. U.R.S.S.

D. SOVROM-urilor.

● Printre principiile prevăzute în constituția totalitară adoptată în prima jumătate a secolului al XX-lea se numără*: puterea poporului* (în teorie întreaga putere emană de la popor și aparține poporului- articolul 3); *monopartidism* - Partidul Muncitoresc Român; *separarea puterilor în stat* - nu este prevăzută, deși există instituții executive, legislative şi judecătoreşti, se produce de fapt o *concentrare a puterilor în stat*, iar suprem al puterii de stat al Republicii Populare Române se numea:

A. Marea Adunare Națională

B. Consiliul de Stat

C. Consiliul de Miniștri

D. Parlamentul

● Prezentarea unui principiu din constituția totalitară adoptată în prima jumătate a secolului al XX-lea presupune:

A. Prezentarea principiului pluralismului politic

B. Prezentarea principiului separării puterilor în stat: puterea legislativă, executivă, judecătorească

C. Prezentarea concentrării puterilor în stat

D. Prezentarea principiului supremației parlamentare

Prezentarea concentrării puterilor în stat

● Conform Constituției din 1948, Marea Adunare Națională avea rolul de a numi guvernul, de a alege Prezidiului Marii Adunări Naționale, modifica actul fundamental, vota bugetul , fixa impozitele; organiza referendum; acorda amnistia. Organul de Conducere a adunării legislative unicamerale se numea:

A. Consiliu de Miniștri

B. Guvernul

C. Prezidiul Marii Adunări Naționale

D.Consiliul Marii Adunări Naționale

● Prezidiul convoca Marea Adunare Națională având dreptul de a emite, interpreta legile; avea drept de grațiere: acorda decorațiile: acredita ambasadori, stabilea grade militare; ratifica tratatele internaționale. Primul președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale a fost

A**.** C.I. Parhon.

B. Nicolae Ceaușescu

C. Ion Gheorghe Mauer

D. Emil Bodnăraș

●Conform Constituției din 1948, puterea executivă este Consiliul de Miniștri. Acesta răspundea în fața

A. Înaltei Curți de Casație și Justiției

B. Regelui

C. Prezidiului Marii Adunări Naționale

D. Parlamentului

● Conform Constituției din 1948, puterea judecătorească era acordă tribunalelor, curților de apel, iar instanța cea mai înaltă în domeniu era numită Curtea Supremă. Constituția marchează practic sfârșitul independenței justiției și încălcarea flagrantă a principiului separării puterilor în stat, deoarece

A. judecătorii nu mai sunt inamovibili

B. judecătorii răspundeau în fața Senatului

C. judecătorii răspundeau în fața Regelui

D. judecătorii răspundeau în fața Marii Adunări Naționale

●Organanele locale ale statului așa cum sunt prevăzute în Constituția din 1948 se numesc:

A. primării

B. consiliile de partid

C. consiliile de stat

D. consiliile populare locale

● Urmările Constituției din 1948 au avut negative asupra evoluției statului român deoarece:

A. după adoptarea constituției, au fost inițiate măsurile de naționalizare a tuturor mijloacelor de producție, începând cu 1948 și procesul de colectivizare a agriculturii începând cu 1949.

B. după adoptarea constituției, au fost inițiate măsurile de naționalizare a tuturor mijloacelor de producție, începând cu 1948 și procesul de retragere a Armatei Roșii din România începând cu anul 1950.

C. după adoptarea constituției, au fost inițiate măsurile de naționalizare a tuturor mijloacelor de producție, începând cu 1948 și procesul de colectivizare a agriculturii începând cu 1962.

D. după adoptarea constituției, au fost inițiate măsurile de naționalizare a tuturor mijloacelor de producție, începând cu 1949 și procesul de colectivizare a agriculturii începând cu 1949.

Constituția din 1952

● Actul fundamental din 1952 au fost adoptat din cauza:

A. consolidării regimului totalitar stalinist și a declanșării proceselor de naționalizare a tuturor mijloacelor de producție și a colectivizării agriculturii.

B. schimbării regimului politic în România, prin preluarea puterii de către fascişti după 1945, după al Doilea Război Mondial și după momentul 30 decembrie 1947, când regele Mihai a fost silit să abdice şi să părăsească ţara

C. schimbării regimului politic în România, prin preluarea puterii de către comunişti după 1945, după al Doilea Război Mondial cu sprijinul Armatei Roşii (sovietice) și după momentul 30 decembrie 1947, când regele Mihai a fost silit să abdice şi să părăsească ţara.

D. consolidării regimului totalitar național comunist și a declanșării proceselor de naționalizare a tuturor mijloacelor de producție și a colectivizării agriculturii.

● La 24 septembrie 1952, a fost adoptat un act fundamental totalitar, în timpul regimului stalinist condus de Gheorghe Gheorghiu Dej, având scopul de a

A. facilita introducerea Armatei Roșii din România

B. facilita retragerea Armatei Roșii din România

C. introducere prevederi care să faciliteze sovietizarea cât mai rapidă a ţării

D. facilita desființarea SOVROM-urilor.

● În articolul 1 al Constituției din 1948 se preciza statutul politico-juridical țării: *Republica Populară Română este un stat al oamenilor muncii de la orașe și sate*, deși România se afla sub ocupația

A. U.R.S.S. și a Armatei Roșii

B. Germaniei Naziste

C. Ungariei Hortyste

D. U.R.S.S. și a S.U.A.

● Conform Constituției din 1948, forma de guvernare a țării era:

A. monarhie, ereditară din familia regelui, pe linie masculină

B. monarhie constituţională, ereditară din familia regelui, cu moștenitorii obligați să adopte religia ortodoxă, indiferent de sex

C. Republica Socialistă România

D. Republica Populară Română

● Constituția din 1952 prevedea sistem de vot:

A. universal, adresat doar bărbaților care împliniseră 30 de ani

B. universal, adresat doar bărbaților care împliniseră 21 de ani

C. universal, adresat bărbaților și femeilor care împliniseră 21 de ani

D. universal, adresat bărbaților și femeilor care împliniseră 18 de ani

● Constituția din 1952 prevedea toate drepturile importante, precum libertatea conştiinţei, libertatea muncii, învăţământului, presei, întrunirilor, de asociere. Totuși multe dintre aceste drepturi și libertăți erau încălcate în practică. De aceea, actul fundamental este considerat unul

A. autoritar

B. democratic

C. stalinist

D. liberal

● Printre principiile prevăzute în constituția totalitară stalinistă adoptată în a doua jumătate a secolului al XX-lea se numără*: puterea poporului* ; *monopartidism* - Partidul Muncitoresc Român; *separarea puterilor în stat* - nu este prevăzută, deși există instituții executive, legislative şi judecătoreşti, se produce de fapt o *concentrare a puterilor în stat*, iar suprem al puterii de stat al Republicii Populare Române se numea:

A. Marea Adunare Națională

B. Consiliul de Stat

C. Consiliul de Miniștri

D. Parlamentul

● Prezentarea unui principiu din constituția totalitară stalinistă adoptată în a doua jumătate a secolului al XX-lea presupune:

A. Prezentarea principiului pluralismului politic

B. Prezentarea principiului separării puterilor în stat: puterea legislativă, executivă, judecătorească

C. Prezentarea concentrării puterilor în stat

D. Prezentarea principiului supremației parlamentare

Prezentarea concentrării puterilor în stat

● Conform Constituției din 1952, Marea Adunare Națională avea rolul de a numi guvernul, de a alege Prezidiului Marii Adunări Naționale, modifica actul fundamental, vota bugetul , fixa impozitele; organiza referendum; acorda amnistia. Organul de Conducere a adunării legislative unicamerale se numea:

A. Consiliu de Miniștri

B. Guvernul

C. Prezidiul Marii Adunări Naționale

D.Consiliul Marii Adunări Naționale

●Conform Constituției din 1952, puterea executivă este Consiliul de Miniștri. Acesta răspundea în fața

A. Înaltei Curți de Casație și Justiției

B. Regelui

C. Prezidiului Marii Adunări Naționale

D. Parlamentului

● Conform Constituției din 1952, puterea judecătorească era acordă tribunalelor, curților de apel, iar instanța cea mai înaltă în domeniu, aleasă pe 5 ani de Prezidiul Marii Adunări Naționale era numită

A. Tribunalul Suprem

B. Curtea Supremă

C. Înalta Curte de Casație și Justiție

D. Înalta Curte de Justiție și Casație

● Structura administrativă a țării, așa cum rezultă din Constituția din 1952, prevedea unități administrativ-teritoriale copiate după model sovietic, numite:

A. regiuni

B. județe

C. ținuturi

D. districte

● Urmările Constituției din 1948 au avut negative asupra evoluției statului român deoarece:

A. au facilitat sovietizarea rapidă a țării, pe fondul prezenței Armatei Roșii în România.

B. au facilitat sovietizarea rapidă a țării, pe fondul retragerii Armatei Roșii în România.

C..au facilitat sovietizarea rapidă a țării, pe fondul prezenței trupelor S.U.A. în România.

D. au facilitat sovietizarea rapidă a țării, pe fondul prezenței trupelor N.A.T.O.. în România

Constituția din 1965

● Actul fundamental din 1965 au fost adoptat din cauza:

A. schimbării regimului politic în România, prin preluarea puterii de către fascişti după 1945, după al Doilea Război Mondial și după momentul 30 decembrie 1947, când regele Mihai a fost silit să abdice şi să părăsească ţara.

B. consolidării regimului totalitar stalinist și a declanșării proceselor de naționalizare a tuturor mijloacelor de producție și a colectivizării agriculturii

C. morții lui Gheorghe Gheorghiu Dej și a dorinței lui Nicolae Ceaușescu de a legitima regimul politic totalitar național-comunist.

D. consolidării regimului totalitar național-comunist și a declanșării proceselor de naționalizare a tuturor mijloacelor de producție și a colectivizării agriculturii.

● La 21 august 1965, a fost adoptat un act fundamental totalitar, în timpul regimul politic național-comunist condus de Nicolae Ceaușescu. Constituția este un act fundamental de tip:

A. democratic

B. autoritar

C. totalitar

D. liberal

● În articolul 1 al Constituției din 1965 se preciza statutul politico-juridical țării: *este stat al oamenilor muncii de la orașe și sate, suveran, independent și unitar. Teritoriul său este inalienabil si indivizibil,* în condițiile în care

A. Armatei Roșie se afla încă pe teritoriul României.

B. Armata Roșie se retrăsese din România în 1958

C. Armata Roșie se retrăsese din România în 1962

D. Armata Roșie se retrăsese din România în 1965

● Conform Constituției din 1965, forma de guvernare a țării era:

A. monarhie, ereditară din familia regelui, pe linie masculină

B. monarhie constituţională, ereditară din familia regelui, cu moștenitorii obligați să adopte religia ortodoxă, indiferent de sex

C. Republica Socialistă România

D. Republica Populară Română

● Constituția din 1965 prevedea sistem de vot:

A. universal, adresat doar bărbaților care împliniseră 30 de ani

B. universal, adresat doar bărbaților care împliniseră 21 de ani

C. universal, adresat bărbaților și femeilor care împliniseră 18 de ani

D. universal, adresat bărbaților și femeilor care împliniseră 21 de ani

● Constituția din 1965 prevedea toate drepturile importante, precum libertatea conştiinţei, libertatea muncii, învăţământului, presei, întrunirilor, de asociere. Totuși, libertatea cuvântului, presei, întrunirilor, şi demonstraţiilor nu puteau fi folosite în scopuri *potrivnice orânduirii socialiste şi intereselor celor ce muncesc*. De aceea, actul fundamental din 1965 este considerat unul

A. autoritar

B. liberal

C. democratic

D. totalitar

● Printre principiile prevăzute în constituția național-comunistă adoptată în a doua jumătate a secolului al XX-lea se numără*: puterea poporului* ; *monopartidism* - Partidul Comunist Român; *separarea puterilor în stat* - nu este prevăzută, deși există instituții executive, legislative şi judecătoreşti, se produce de fapt o *concentrare a puterilor în stat*, iar suprem al puterii de stat al Republicii Populare Române se numea:

A. Marea Adunare Națională

B. Consiliul de Stat

C. Consiliul de Miniștri

D. Parlamentul

● În anul 1961, Prezidiul Marii Adunări Naționale este înlocuit cu un nou organ politic numit:

A. Consiliul de Miniștri

B. Consiliul de Coroană

C. Consiliul Legislativ

D. Consiliul de Stat

● Prezentarea unui principiu din constituția totalitară adoptată în prima jumătate a secolului al XX-lea presupune:

A. Prezentarea principiului pluralismului politic

B. Prezentarea principiului separării puterilor în stat: puterea legislativă, executivă, judecătorească

C. Prezentarea concentrării puterilor în stat

D. Prezentarea principiului supremației parlamentare

Prezentarea concentrării puterilor în stat

● Conform Constituției din 1965, Marea Adunare Națională avea rolul de legislativ, organizează Consiliul de Miniștri, acordă amnistia, adoptă bugetul, coordonează politica externă și are dreptul de a declara război. Marea Adunare Națională era aleasă pe o perioadă de

A. 4 ani

B. 5 ani

C. 6 ani

D. 7 ani

●Conform Constituției din 1965, Consiliul de Stat, este organ suprem al puterii de stat cu activitate permanentă. Acest organ acordă grade și decorații, dar este

A. subordonat Marii Adunări Naționale

B. superior Marii Adunări Naționale.

C. egal cu Marea Adunăre Națională.

D. subordonat Consiliului de Miniștri

●Conform Constituției din 1965, puterea executivă este Consiliul de Miniștri. Acest organ politic este ales de către

A. Tribunalul Suprem

B. Președinte

C. Marea Adunare Națională

D. Consiliul de Stat

● Conform Constituției din 1965, puterea judecătorească era acordă tribunalelor județene, judecătoriilor, precum și tribunalelor militare, iar instanța cea mai înaltă în domeniu, era numită

A. Tribunalul Suprem

B. Curtea Supremă

C. Înalta Curte de Casație și Justiție

D. Înalta Curte de Justiție și Casație

● Structura administrativă a țării, așa cum rezultă din Constituția din 1965, prevedea:

A. regiuni

B. județe

C. ținuturi

D. districte

● În anul 1974 s-a introdus nouă funcție politică de președinte. Acesta avea mai multe atribuții: *prezidează Consiliul de Stat;* acordă gradele de militare, conferă decorații, acordă grațierea; acreditează ambasadori; încheie tratate internaționale. Președintele era ales de:

A. popor

B. Marea Adunare Națională

C. Partidul Comunist Român

D. organele locale

● Urmările Constituției din 1965 au presupus:

A. facilitarea sovietizării rapide a țării, pe fondul prezenței Armatei Roșii în România.

B. renunțarea la unități administrativ-teritoriale copiate după model sovietic, prin revenirea la județe, dar și afirmă restabilirea statutul internaţional de stat independent şi suveran, spre deosebire de Constituţia din 1952

C. renunțarea la unități administrativ-teritoriale copiate după model sovietic, prin revenirea la raioane, dar și afirmă restabilirea statutul internaţional de stat independent şi suveran, spre deosebire de Constituţia din 1952

D. facilitarea sovietizării rapide a țării, pe fondul prezenței Armatei N.A.T.O. în România.

Constituția din 1991

● Cauzele adoptării actului fundamental din 1923 au fost:

A. căderea regimului comunist din România, în decembrie 1989, acest act fundamental reprezentând Constituția întoarcerii la democrație.

B. căderea regimului comunist din România, în decembrie 1991, acest act fundamental reprezentând Constituția întoarcerii la democrație.

C. moartea regelui Mihai I

D. Marea Unire din 1918, când teritoriul țării s-a mărit semnificativ

● Constituția postdecembristă democratică din 1991 a fost dezbătută de o Adunare Constituantă și supusă unui referendum popular la 8 decembrie, fiind adoptată în timpul președintelui:

A. Emil Constantinescu

B. Radu Câmpeanu

C. Ion Rațiu

D. Ion Iliescu

● În articolul 1 al Constituției din 1991 se preciza cǎ *: România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.* Constituția este un act fundamental de tip

A. autoritar

B. totalitar

C. democratic

D. social

● Conform Constituției din 1991, forma de guvernare a țării era:

A. monarhie constituţională

B. republică

C. republică socialistă

D. monarhie constituţională, ereditară, pe linie masculină, neexistând principiul primogeniturii (dreptul primului născut la moștenirea tronului)

● Constituția din 1991 prevede principii democratice în funcționarea statului, precum suveranitatea naţională , în condițiile în care statul era independent. Dintre principiile enumerate mai jos, numiți-l pe cel care nu era prevăzut în textul actului fundamental:

A. guvernarea reprezentativă

B. parlamentul unicameral

C. pluralism politic

D. separarea puterilor în stat

● Constituția din 1991 prevedea sistem de vot:

A. censitar- doar barbaţii care împliniseră 25 de ani aveau drept la vot, făcând parte din 4 colegii electorale (categorii de votanți în funcție de nivelul impozitului pe care-l datorau statului)

B. censitar- doar barbaţii care împliniseră 21 de ani aveau drept la vot

C. universal, adresat cetățenilor care împliniseră 18 ani.

D. universal, adresat bărbaților care împliniseră 21 de ani.

● Constituția din 1991 prevedea toate drepturile și libertățile cetățenești importante precum*:* libertatea conştiinţei, învăţământului, presei, întrunirilor, de asociere. Totuși, proprietatea era doar:

A. garantată

B. ocrotită

C. de stat

D. sovietică

● Prezentarea unui principiu din Constituția democratică adoptată în prima jumătate a secolului al XX-lea, presupune

A. Prezentarea principiului supremației regelui

B. Prezentarea principiului concentrării puterilor în stat

C. Prezentarea principiului monopartidismului

D. Prezentarea principiului separării puterilor în stat: puterea legislativă, executivă, judecătorească

Prezentarea principiului separării puterilor în stat: puterea legislativă, executivă, judecătorească

● Conform Constituției din 1991, puterea legislativă este deținută de

A. Președintele care are dreptul de a promulga legile, și de Parlamentul bicameral, format din Senat şi Camera Deputaţilor cu dreptul de a vota legile şi bugetul statului, organizează guvenul și C.S.A.T. Consiliul Suprem de Apărare a Țării

B. Președintele care are dreptul de veto, de a convoaca sau dizolva Adunarea Legislativă și Parlamentul bicameral, format din Senat şi Adunarea Deputaţilor care are dreptul de a vota legile şi bugetul statului (Camera Deputaţilor).

C. Președintele care are dreptul de a iniţia și promulga, de a convoaca sau dizolva Adunarea Legislativă și Parlamentul unicameral, format din Senat şi Adunarea Deputaţilor care are dreptul de a vota legile şi bugetul statului (Camera Deputaţilor).

D. Regele care are dreptul de a iniţia și promulga, de a convoaca sau dizolva Adunarea Legislativă și Parlamentul bicameral, format din Senat şi Camera Deputaţilor care are dreptul de a vota legile şi bugetul statului (Camera Deputaţilor).

● Conform Constituției din 1991, puterea executivă este deținută de

A. guvernul care execută legile și de președinte care are atribuții atât în politica internă cât și externă

B. guvernul care execută legile și președinte care are atribuții doar în politica internă deoarece țara se afla încă sub suzeranitate otomană

C. parlamentul care execută legile și principe (din 1881 rege) care are atribuții doar în politica internă deoarece țara se afla încă sub suzeranitate otomană

D. guvernul care execută legile și principe (din 1881 rege) care are atribuții doar în politica externă deoarece țara se afla încă sub suzeranitate otomană

● Conform Constituției din 1991, prerogativele sau atribuțiile președintelui erau de politică internă și externă. În politica internă:, însă acesta are dreptul de a numi sau demite guvernul, dreptul de a acorda grade militare. Dintre următoarele atribuții enumerate, numiți elementul care nu face parte din atribuțiile interne ale președintelui :

A. dreptul de a declara război

B. de a bate monedă

C. de a acorda decoraţii

D. dreptul de graţiere

● Conform Constituției din 1991, prerogativele sau atribuțiile președintelui erau de politică internă și externă. În politica externă, președintele avea dreptul de a conduce armata și declara război. Dintre următoarele atribuții enumerate, numiți elementul care nu face parte din atribuțiile externe ale președintelui:

A. încheie pace

B. bate monedă

C. semnează tratate sau convenţii internaţionale

D. trimite ambasadori

● Conform Constituției din 1991, judecătorii sunt inamovibili (nu pot fi revocați, transferați sau suspendați). Puterea judecătorească era reprezentată de tribunale și curți ale căror hotărâri sunt executate în numele principelui. Instanţa supremă în domeniu se numește:

A. Înalta Curte de Justiţie și Casaţie

B. Tribunalul Suprem

C. Curtea Supremă de Justiție

D. Curtea Supremă

● Durata mandatului președintelui era de 4 ani. Din 2004 s-a modificat la 5 ani, fiind ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Președintele României are dreptul la

A. un mandat

B. două mandate

C. trei mandate

D. patru mandate

● În 2003 Constituția din 1991 s-a modificat prin referendum, pentru grăbirea procesului de integrare euro-atlantică. Printre modificări se numără și

A. garantarea proprietății și schimbarea denumirii Curții Supreme de Justiție în Înalta Curte de Casaţie și Justiţie

B. ocrotirea proprietății și schimbarea denumirii Curții Supreme de Justiție în Înalta Curte de Casaţie și Justiţie

C. garantarea proprietății și schimbarea denumirii Curții Supreme de Justiție în Tribunalul Suprem

D. ocrotirea proprietății și schimbarea denumirii Curții Supreme de Justiție în Înalta Curte de Justiţie și Casaţie

● Urmările Constituției din 1991 au presupus:

A. apariția de noi formațiuni politice și a declanșarea procesul de restituire a proprietăților confiscate de regimul comunist

B. apariția Partidului Național Liberal și a Partidului Național Țărănesc

C. apariția Partidului Național Liberal și a Partidului Comunist Român

D. apariția de noi formațiuni politice inclusiv a Partidului Comunist Român și a declanșarea procesul de restituire a proprietăților confiscate de regimul comunist