Republika řízena volenými úředníky na období jednoho roku, v jejím čele stáli ………………………. konzulové (v době ohrožení jeden ………………………), v řízení státu pomáhal poradní sbor – senát (300 členů s doživotní funkcí)

Svolávána …………………………… shromáždění, kde římští občané (pouze muži) volili úředníky, hlasovali o přijetí zákonů, rozhodovali s konečnou platností o trestech atp.

**Rozpor mezi plebeji a patriciji**

Plebejové tvořili podstatnou část římského vojska, hlasovali na sněmu a volili úředníky, nemohli být ale zvoleni do žádné funkce **→** požadavek stejných práv jako měli patricijové

Vyvrcholení krize v podobě odchodu plebejů z Říma **=>** velké oslabení římského vojska

Prvním ústupkem patricijů ustanovení dvou plebejských úředníků – tribunů lidu s právem veta (lat. veto = zakazuji)

Roku 449 př. n. l. sepsány zákony ……………… desek se stejnou platností pro všechny římské občany

Plebejové mohli nakonec zastávat všechny státní úřady, včetně konzula