Eseu despre totalitarism și democrație în Europa și în România secolului XX avînd în vedere :

1. Menționarea a două idei specifice democrației din Europa în prima jumătate a secolului al XX-lea
2. Precizarea unei construcții adoptate în România Mare
3. Menționarea a două asemănări între ideologiile totalitare în Europa occidentală din secolul al XX-lea
4. Prezentarea unei practice politice totalitare utilizate în România în perioada 1948-1960
5. Formularea unui punct de vedere referitor la Constituția din 1965 și susținerea acestuia printr-un argument istoric

Introducere

În secolul XX au existat în Europa și România o serie de ideologii politice democratice și totalitare care și-au pus amprenta asupra evoluției politice sociale și culturale având un rol deosebit în crearea mentalităților contemporane. Cele mai reprezentative ideologii totalitare dictatoriale și extremiste au fost mereu caracterizate prin existența unui dictator cu puteri nelimitate cum ar fi Adolf Hitler (1932-1945) în Germania sau Stalin în Rusia (1924-1953) ; prin existența unui singur partid politic sau monopartidismului, respectiv desființarea libertății de exprimare sau cenzurarea presei libere . În schimb regimurile democratice s-au bazat mereu pe principiul separației puterilor în stat și libertatea persoanelor, cuvântului și a presei și pe pluripartidism.

1. Termenul democrație provine din termenii „demos” (=popor) și „crates” (=putere), iar cele mai importante regimuri democratice din Europa în prima jumătate a secolului XX au fost regimul democratic britanic reprezentat de Wiston Churchill (1940-1945), cel francez și cel românesc reprezentat în perioada interbelică de oamenii politici români printre care îi amintim pe regele Ferdinand (1914-1927), pe liberarul Ionel Brătianu (1918-1927) și de țărănistul Iuliu Maniu. Două elemente sau idei specifice regimurilor democratice au fost principiul separației puterilor în stat, reprezentat în Marea Britanie de puterea executivă (rege și guvern); puterea legislativă (parlamentul britanic format din Camera Comunelor și Camera Lorzilor) și puterea juridică (organele de justiție). Un alt element specific democrației era existența mai multor formațiuni politice. Astfel, în România interbelică cele mai importante partide politice au fost PNL (1918-1927) condus de Ionel Brătianu. Partidul National Țărănesc condus de Iuliu Maniu și Ion Mihalache, Partidul Poporului format în 1919 și condus de mareșalul Alexandru Cristescu sau Legiunea Arhanghelului Mihail formată în 1927 și conduse de Corneliu Zelea Codreanu supranumit „Capitanul”.
2. O constituție adoptată în România Mare este cea creată în 1923 de regele Ferdinand și de prim-ministrul liberal Ionel Brătianu. Această lege fundamentală a condus România până în 1938 și a fost adoptată la 29 martie; din punct de vedere structural constituția avea 138 de articole din care 78 erau identice cu cea din 1866 având și 8 titluri. Printre cele mai importante principii ale acesteia se numărau votul universal, pentru toate persoanele majore de minim 21 de ani cu excepția femeilor magistraților și ofițerilor în retragere, libertatea cuvântului persoanei și întrunirilor, libertatea presei sau principiul separației puterilor în stat.
3. Două ideologii totalitare din Europa Occidentală au fost fascismul italian condus de Benito Mussolini poreclit „Bufonul” (1922-1943) și nazismul german condus de Adolf Hitler (1932-1945). O asemănare între cele două era cenzurarea presei libere, astfel singurele ziare acceptate au fost cotidianul „La Stampa” din Torino, respectiv ziarul „Trăiască dictatorul din Berlin”. O altă asemănare între cele două era antisemitismul sau lupta împotriva evreilor și eliminarea acestora prin intermediul securității; securitatea italiană se numea Organizația Voluntară de Represiune Antifascistă sau OVRA condusă de Arthuro Boehini supranumit „Ciocanul”, iar în cazul Germaniei securitatea a purtat numele de Gestapo, fiind condusă de Himler.
4. O măsură totalitară adoptată de guvernul stalinist comunist al României condus de Petru Groza, Ana Parker și Gheorghe Gheorghiu Dej a fost Legea Cultelor din 14 august 1948 prin care autoritățiile comuniste au desființat Biserica greco-catolică, confiscându-i proprietățiile, bisericile și cimitirele. Peste 800 de preoți greoco-catolici; în frunte cu cardinalul Iuliu Hosu au fost întemnitați în închisorile comuniste de la Sighetu Marmației, Gherla sau Aiud.
5. Din punctul meu de vedere Constituția din 1965 a fost adoptată de noul conducător Nicolae Ceaușescu, deoarece prin acest act fundamental noul dictator și-a inaugurat și legitimat noul sistem național comunist de guvernare . Constituția făcea trecerea de la perioada stalinistă la cea național-comunistă și era împărțită din punct de vedere structural în 9 titluri și 121 de articole; totodată sunt de părere că legea fundamentală din 1965 a avut drept rezultat întărirea puterii lui Ceaușescu, deoarece acesta devenea în 1974, primul președinte al Republicii Socialiste Române.