**Jméno a UČO:**

**Kontrolní otázky ke studiu Ústavy Republiky československé**

*Správnou odpověď podtrhněte nebo barevně zvýrazněte.*

**1. Kdy byla přijata ústava Republiky československé?**

a) 28. října 1918

b) 28. února 1920

c) 29. února 1920

d) 13. listopadu 1918

**2. Jak se člověk podle ústavního pořádku stával československým prezidentem?**

a) volbou členů obou sněmoven Národního shromáždění

b) volbou členů poslanecké sněmovny Národního shromáždění

c) volbou všech československých obyvatel s plnými občanskými právy

d) společnou volbou členů senátu Národního shromáždění, členů Ústavního soudu a rektorů pražské, brněnské a bratislavské univerzity

**3. Kdo mohl být zvolen prezidentem republiky?**

a) každý dospělý státní občan bez ohledu na pohlaví

b) každý občan státu starší 35 let

c) každý státní občan starší 30 let

d) každý státní občan starší 45 let

**4. Na jak dlouhou dobu byl prezident volen?**

a) devět

b) sedm

b) pět

c) tři

**5. Československý stát se podle Ústavy RČS stal**

a) československou koloniální říší (nad Slovenskem a Podkarpatskou Rusí)

b) konstituční monarchií

c) lidově demokratickou republikou

d) demokratickou republikou

e) spolkovou republikou

**6. Kdo ústavu podle ústavní preambule přijal?**

a) revoluční Národní shromáždění

b) občané československého státu

c) národ československý

**7. Mohl mít občan vícero občanství jako je tomu dnes?**

a) ano

b) ano, ale jen pokud patřil k některé z uznaných národnostních menšin

c) ne

**6. Které z uvedených pravomocí nebylo prezidentovi příslušné?**

a) rozpouštět Národní shromáždění

b) podávat návrhy zákonů

c) vracet zákony usnesené Národním shromážděním

d) vyhlašovat válečný stav a vypovídat se souhlasem Národního shromáždění válku

e) podávat každoroční zprávu o stavu republiky

f) jmenovat univerzitní profesory a soudce

g) být přítomen na schůzích vlády a předsedat jim

h) udělovat milost a promíjet např. také ztrátu volebního práva do Národního shromáždění

**8. Byl politický systém Československa vystavěn na principu dělby moci?**

a) ano

b) ne

c) většinou, ale za určitých výjimečných, v ústavě vyjmenovaných okolností měl prezident republiky právo vykonávat exekutivní i legislativní moc

**9. Kdo vykonával legislativní moc na území republiky?**

a) poslanecká sněmovna Národního shromáždění

b) prezident

c) Národní shromáždění (a v určitých otázkách na území Podkarpatské Rusi i její sněm)

d) senát Národního shromáždění

e) vláda

f) Národní shromáždění pro celou republiku a v určitých kulturních a školských otázkách Zemský sněm v Praze pro Čechy, Zemský sněm v Brně pro Moravu a Slezsko a Sněm Podkarpatské Rusi

**10. Byly podle ústavy některé části republiky autonomní?**

a) ano, byla uznána autonomie tzv. historických zemí, Slovenska a Podkarpatské Rusi

b) ne, republika byla unitářská

c) ano, ale platilo to podle ústavy jen pro území Podkarpatské Rusi

**11. Byla vláda závislá na Národním shromáždění?**

a) ne, vláda se Národnímu shromáždění nezodpovídala

b) ne, vláda byla odpovědná pouze prezidentovi republiky

a) ano, vláda byla odpovědná poslanecké sněmovně, která jí mohla vyslovit nedůvěru

**12. Platí věta, že právo volit do Národního shromáždění měl každý občan čs. republiky starší 21 let bez ohledu na rod, pohlaví, národnost, sociální poměry, vyznání nebo povolání?**

a) ano, 21 let byl věk dospělosti

b) ne, věk plnoprávné dospělosti byl od 18 let

c) ne, každá sněmovna byla volena podle jiných kritérií a do senátu mohl volit pouze občan starší 26 let

a) ne, volit do Národního shromáždění mohli pouze občané starší 26 let

**13.** **Kolik mělo Národní shromáždění RČS v letech 1920-1938 poslanců a kolik senátorů?**

a) 200, 81

b) 200, 150

c) 300, 150

d) 150, 75

**14.** **Jak dlouho trvalo volební období poslanecké sněmovny a senátu?**

a) šest a osm let

b) čtyři a šest let

c) čtyři a čtyři

d) šest a čtyři

**15. K čemu kromě změny ústavy bylo potřeba třípětinové většiny všech členů v každé sněmovně?**

a) odvolání prezidenta pro nedůvěru Národního shromáždění

b) usnesení o vypovězení války

c) vyjádření nedůvěry vládě

**16. Mezi ústavní ustanovení o svobodě učení a svědomí a svobodě projevu mínění patřila také**

a) absolutní svoboda vědeckého bádání

b) svoboda projevovat své mínění slovem, písmem, obrazem bez dalšího omezení

c) omezení obsahu veřejného vyučování na poznatky odpovídající výsledkům vědeckého poznání

d) ustanovení vymezující zakázaná vyznání nebo náboženství