**Magyar alkotmánytörténet tételsor**

*Jogász szak, Igazságügyi igazgatási alapszak*

*2025/2026-os tanév őszi félév*

**Tananyag:**

* **Az előadó oktató által kiküldött írott tansegédlet**
* **Az előadások anyaga**
1. Az alkotmány fogalma
2. A jogfolytonosság
3. A Szent Korona-tan
4. Az Erdélyi Fejedelemség (1526/1541 - 1691)
5. A forradalom és szabadságharc államszervezete (1848/1849)
6. A neoabszolutizmus „alkotmányai” (1849/1867)
7. A kiegyezés (1867)
8. A horvát autonómia (1868) és előzményei
9. A rendiség és a nemesi alapjogok
10. Az alapjogok generációi, a jogkiterjesztés elve
11. Alapjogok I. (A vallásszabadság)
12. Alapjogok II. (A sajtószabadság)
13. Alapjogok III. (A nemzetiségi egyenjogúság)
14. A diktatórikus államberendezkedések I. (A jogállamiság hiánya, az állam és a jog kapcsolata)
15. A diktatórikus államberendezkedések II. (Az államszervezet jellegzetességei)
16. A diktatórikus államberendezkedések III. (Az állampolgári jogbiztonság felszámolásának eszközei)
17. Állam- és kormányformák
18. A hatalommegosztás a magyar alkotmányfejlődésben
19. A vezérek kora
20. A király jogállása I. (Trónbetöltés, koronázás)
21. A király jogállása II. (Helyettesítése és személyes felségjogai)
22. A király jogállása III. (Az uralmi felségjogok)
23. A kormányzó jogállása (1920-1944)
24. Republikánus államfők (1919, 1946-1949, 1989/2011)
25. A királyi tanács
26. Az országos méltóságok
27. A Habsburg kormányszékek
28. A felelős minisztérium (1848. évi III. törvénycikk)
29. A közigazgatás centralizációja
30. Az országgyűlés kialakulása (előzményei), az országgyűlés szervezete
31. Felsőtábla, főrendiház, felsőház. A nemzetgyűlés (1920-1926)
32. Az országgyűlés tanácskozásai
33. Az országgyűlés hatáskörei 1848/1867 után
34. Az országgyűlés tagjainak jogállása 1848/1867 után
35. A választójog alapelvei, a választási rendszerek
36. A népképviseleti választójog fejlődése 1918-ig
37. A választójog 1918 és 1949 között
38. A királyi vármegye (fogalma, eredete, hatásköre, szervezete)
39. A nemesi vármegye (kialakulása, hatásköre, szervezete)
40. A szabad királyi városok
41. A helyi szervek rendszere a polgári korban és a főispán
42. A polgári kori vármegye (1867-1949)
43. Budapest székesfőváros és Fiume 1867 után
44. A községi közigazgatás a polgári korban
45. A bírói hatalom.
46. A központi ítélkezés szervei az államalapítástól 1848-ig
47. A vidéki törvénykezés az államalapítástól 1848-ig
48. Az igazságszolgáltatás szervezeti tagozódása a polgári korban
49. Az általános hatáskörű (a rendes) bíróságok a polgári korban
50. A közigazgatási bíráskodás
51. Az ügyészség a polgári korban
52. Az ügyvédség fejlődése
53. A közhitelességi tevékenység (hiteles helyek, közjegyzők)

Jó felkészülést kíván:

Dr. Szabó István

egyetemi tanár