1. Кои два основни елемента включва в себе си гражданската правосубектност? правос­по­соб­ност и де­ес­по­соб­ност.
2. Гражданска правоспособност е: прин­цип­на­та спо­соб­ ност на су­бек­ти­те да имат су­бек­тив­ни пра­ва и да но­сят прав­ ни за­дъл­же­ния. Тя е об­ща пред­пос­тав­ка за въз­ник­ва­не на су­бек­ тив­ни­те пра­ва, ко­и­то се про­я­вя­ват са­мо при нас­тъп­ва­не на оп­ре­де­ле­ни юри­ди­чес­ки фак­ти.
3. Гражданска дееспособност е: спо­соб­ност на су­бек­та чрез дей­стви­я­та си да съз­да­ва (из­ме­ня, прек­ра­тя­ва) граж­дан­ ски пра­ва и граж­дан­ски за­дъл­же­ния и да ги из­пъл­ня­ва;
4. Гражданската дееспособност на физически лица настъпва в пълен обем при: с на­вър­шва­не на пъл­но­ле­тие (18 го­ди­ни); • в мо­мен­та на сключ­ва­не­то на граж­дан­ски брак, ко­га­то то­ва е до­ пус­ти­мо, пре­ди на­вър­шва­не на пъл­но­ле­ти­е­то (при на­вър­ше­ни 16 го­ди­ни – т.нар. еман­си­па­ция);
5. Малолетни са лицата: (от 6 до 14 го­ди­ни) мо­гат да сключ­ват са­мос­ то­я­тел­но дреб­ни би­то­ви сдел­ки, сдел­ки от­нос­но без­въз­мездно по­лу­ча­ва­не на из­го­да (напр. да­ре­ние), ако не се изис­кват но­та­ ри­ал­но удос­то­ве­ре­ние или дру­га фор­ма, сдел­ки по раз­по­реж­да­ не със сред­ства­та, ко­и­то им се пре­дос­та­вят от за­кон­ни­те пред­ ста­ви­те­ли или тре­ти ли­ца за це­ле­во или сво­бод­но из­пол­зва­не, при ко­и­то не се при­ла­гат спе­ци­ал­ни изис­ква­ния към фор­ма­та. Всич­ки дру­ги сдел­ки и прав­ни дей­ствия вмес­то тях из­вър­шват за­кон­ни­те пред­ста­ви­те­ли (ро­ди­те­ли, оси­но­ви­те­ли и нас­тойни­ ци);
6. Непълнолетни са лицата: (от 14 до 18 го­ди­ни) сключ­ват сдел­ки, ко­и­ то са раз­ре­ше­ни за ма­ло­лет­ни, ос­вен то­ва мо­гат да се раз­по­реж­ дат със сво­я­та ра­бот­на зап­ла­та, сти­пен­дия, да осъ­щес­твя­ват сво­и­те ав­тор­ски пра­ва (напр. да склю­чат из­да­тел­ски до­го­вор за ав­тор­ска твор­ба), да сключ­ват сдел­ки за ус­лу­ги в ин­тер­нет мре­ жа и др. Съ­щес­тве­ни прав­ни сдел­ки (напр. по­куп­ко-про­даж­ба на жи­ли­ще) оба­че се сключ­ват с пис­ме­но­то съг­ла­сие на за­кон­ ни­те им пред­ста­ви­те­ли (ро­ди­те­ли, оси­но­ви­те­ли и по­пе­чи­те­ли), пос­лед­ни­те но­сят суб­си­ди­ар­на от­го­вор­ност, ако не­пълно­лет­ни­ те не при­те­жа­ват дос­та­тъч­ни сред­ства за въз­ста­но­вя­ва­не на на­ не­се­ни­те ще­ти;
7. Пълнолетни са лицата, навършили: пос­та­ве­ни под зап­ре­ще­ние, т.е. пъл­но­лет­ни­те ли­ца, ко­и­то не мо­гат пра­вил­но да пре­це­ня­ват сво­и­те дей­ствия вслед­ствие на пси­хи­чес­ко раз­строй­ство (в т.ч. вслед­ствие на хро­ни­чен ал­ко­хо­ ли­зъм и нар­ко­ма­ния) мо­гат да бъ­дат приз­на­ти от съ­да за не­де­ ес­по­соб­ни. Пос­та­вя­не­то под зап­ре­ще­ние мо­же да бъ­де пъл­но или час­тич­но. При пъл­но­то зап­ре-ще­ние су­бек­тът се на­ми­ра в ре­жи­ма на ма­ло­лет­ни­те, а при час­тич­но – на не­пъл­но­лет­ни­те. При от­па­да­не на об­сто­я­тел­ства­та, ко­и­то са пос­лужи­ли ка­то ос­но­ва­ние за ог­ра­ни­ча­ва­не де­ес­по­соб­нос­тта на фи­зи­чес­ко­то ли­ це, съ­дът от­ме­ня ре­ше­ни­е­то за пос­та­вя­не под зап­ре­ще­ние.
8. Според вида на учредителния акт юридическите лица биват: юри­ди­чес­ки ли­ца на пуб­лич­но­то пра­во и юри­ди­чес­ки ли­ца на час­тно­то пра­во.
9. Според целта си юридическите лица се делят на: юри­ди­чес­ки ли­ ца със сто­пан­ска и нес­то­пан­ска (иде­ал­на) цел.
10. Формите на реорганизация на юридическите лица са: сли­ва­не – про­це­ду­ра, при ко­я­то две или по­ве­че юри­ди­чес­ки ли­ца се обе­ди­ня­ват в ед­но; • вли­ва­не – про­це­ду­ра, при ко­я­то ед­но или по­ве­че юри­ди­чес­ки ли­ ца се при­съ­е­ди­ня­ват към дру­го юри­ди­чес­ко ли­це; • раз­де­ля­не – про­це­ду­ра, ко­я­то пред­по­ла­га раз­де­ля­не на ед­но юри­ ди­чес­ко ли­це на две и по­ве­че юри­ди­чес­ки ли­ца; • от­де­ля­не – про­це­ду­ра на от­де­ля­не на ед­но или по­ве­че юри­ди­чес­ки ли­ца от със­та­ва на ве­че съ­щес­тву­ва­що­то, при то­ва пос­лед­но­то за­ паз­ва сво­е­то съ­щес­тву­ва­не ка­то са­мос­то­я­тел­но юри­ди­чес­ко ли­це; • пре­об­ра­зу­ва­не – тран­сфор­ма­ция на един вид юри­ди­чес­ко ли­це в друг (напр. АД в ООД или об­рат­но).
11. Юридически лица с нестопанска цел са: сдру­же­ния и фон­да­ции. Те са пред­наз­на­ че­ни (оп­ре­де­ле­ни) за осъ­щес­твя­ва­не на дей­ност в об­щес­тве­на или час­тна пол­за. Опре­де­ля­не­то се из­вър­шва с ус­та­ва, уч­ре­ди­тел­ния акт или с из­ме­не­ния в тях
12. Правомерни действия на физически и юридически лица, насочени към установяване, изменение или прекратяване на граждански права и задължения се наричат:правна сделка
13. Възмездни са сделките, при които:и двете страни по сделката придпбоват материални блага
14. Безвъзмездни са сделките, при които:само едната страна по сделката получава облага
15. Консенсуални са сделките:които се смятат за смятат за сключени в момента на постигане на съгласие м/у страните например продажба,наем и др.
16. Условни са сделките, при които:когато възникването на правата и задълвенията при страните е свързано с някакъв факт ,за който е неизвестно ще настъпи ли той или не.
17. Сключването на сделката може да стане чрез (четирите способа):изрично,мълчаливо,предполагаемо,чрез мълчание.
18. Трите модалитета на сделката са:начинът, средство,редът
19. Според формата си сделките биват:устна и писмена
20. Предмет на вещното право са: Пред­мет на вещ­но­то пра­во са от­но­ше­ни­я­та на соб­стве­ност и вла­ дел­чес­ко гос­под­ство вър­ху ве­щи­те.
21. Метод на правно регулиране при вещното право е: Ме­то­дът на прав­но ре­гу­ли­ра­не на вещ­но­то пра­во е ме­тодът на рав­но­пос­та­ве­ност.
22. Според обема си вещните права се разделят на: пъл­ни (пра­во на соб­стве­ност, ко­е­то да­ва най-пъл­на власт над вещ­та) и всич­ ки дру­ги – ог­ра­ни­че­ни (пра­во на стро­еж, пра­во на пол­зва­не и сер­ви­ту­ти).
23. „Римска триада“ във вещното право се наричат правомощията за: Съ­дър­жа­ние на пра­во­то на соб­стве­ност: за­дъл­же­ни­я­та и пра­ вомо­щи­я­та на соб­стве­ни­ка, ко­и­то се на­ри­чат още “рим­ска­та три­а­да”
24. Според носителя на правото на собственост, то бива: пуб­лич­на и частна
25. Когато субективното право на собственост върху определено имущество принадлежи като цяло едновременно на две или повече лица, говорим за: съ­соб­стве­ност
26. Според възможността да бъде разделяна съсобствеността бива: де­ли­ма и не­де­ли­ма.
27. Според начина на възникване съсобствеността бива: доб­ро­вол­на, слу­чай­на и при­ ну­ди­тел­на.
28. Основания за прекратяване на съсобствеността са: – дел­ба (доб­ро­вол­на, съ­деб­на); – от­каз на дял в съ­соб­стве­ност (чрез уго­ле­мя­ва­не на дя­ло­ве­те на дру­ги­те съ­соб­стве­ни­ци­те или чрез пре­да­ва­не на дя­ла в пол­ за на дър­жа­ва­та); – прех­вър­ля­не на дя­ла на друг съ­соб­стве­ник; – по­ги­ва­не на вещ­та и др.
29. Страните по облигационните правоотношения се наричат: стра­ни­те по не­го мо­гат да бъ­дат са­мо оп­ре­де­ле­ни ли­ца: длъж­ ник и кре­ди­тор;
30. Частите на облигационното право са: об­ща и осо­бе­на
31. Според съотношението между правата и задълженията на страните, облигационните отношения биват: ед­нос­тран­ни (те­зи, при ко­и­то ед­на­та от стра­ни­те има са­мо пра­ва, а дру­га­та пре­дим­но за­дъл­же­ния, напр. при до­го­вор за за­ем); ● вза­им­ни (ко­га­то вся­ка от стра­ни­те ед­нов­ре­мен­но при­те­жа­ва и пра­ ва, и за­дъл­же­ния).
32. Активни облигационни правоотношения са тези, при които: (ко­га­то ня­кол­ко ли­ца се на­ми­рат от стра­на на кре­ди­то­ ра);
33. Пасивни облигационни правоотношения са тези, при които: (ня­кол­ко ли­ца от стра­на на длъж­ни­ка);
34. Смесени облигационни правоотношения са тези, при които: (ко­га­то по ня­кол­ко ли­ца пред­став­ля­ват и стра­на на кре­ ди­то­ра, и стра­на на длъж­ни­ка)
35. Кредиторът има право да иска изпълнение на задължението от всички съдлъжници съвместно или от всеки един от тях поотделно (изцяло или частично) при: со­ли­дар­но за­дъл­же­ние на ня­кол­ко длъж­ни­ка кре­ди­то­рът има право да изисква.......
36. Субсидиарни облигационни правоотношения са тези, при които: пред­по­ла­гат на­ личи­е­то на до­пъл­ни­те­лен длъж­ник, кой­то е за­дъл­жен да из­пъл­ни за­дълже­ни­е­то, в слу­чай че глав­ни­ят длъж­ник се от­ка­же да из­пъл­ ни за­дълже­ни­е­то към кре­ди­то­ра или кре­ди­тор не е по­лу­чил в ра­ зу­мен срок от­го­вор на пре­дя­ве­но­то ис­ка­не.
37. Дължима престация е: дей­ствие или без­дей­ствие (пра­вен резултат), кой­то дъл­жи един длъж­ник (длъж­ни­ци) на своя кре­дитор (кре­ди­то­ри). Дъл­жи­ма­та прес­та­ция (ре­зул­тат) пред­став­ля­ ва пред­мет на за­дъл­же­ни­е­то.
38. В зависимост от това дали длъжникът ще изпълни задължението си лично или чрез трето лице, престациите се делят на: за­мес­ти­ ми и не­за­мес­ти­ми
39. Договорът е: съг­ла­ше­ние на две или по­ве­че ли­ца за ус­та­но­вява­не, из­ме­не­ние или прек­ра­тя­ва­не на граж­дан­ски­те пра­ва и задъл­же­ния
40. Консенсуален е договор, който: до­го­во­рът се смя­та склю­чен от мо­мен­та на пос­ти­ га­не на съг­ла­сие меж­ду стра­ни­те; пре­да­ва­не­то на вещ­та не е за­дъл­ жи­тел­но в то­зи мо­мент, то мо­же да ста­ва по-къс­но (напр. до­го­вор за про­даж­ба, на­ем, за­мя­на, из­ра­бот­ка и др.);
41. Реален е договор, който : до­го­во­рът се смя­та за склю­чен от мо­мен­та на пос­ти­га­не на съг­ла­сие и за­дъл­жи­тел­но­то пре­да­ва­не на вещ­та, а не по-къс­но (напр. до­го­вор за за­ем, за­лог, влог и др.).
42. Едностранни (едностранно задължаващи) договори са тези: – до­го­во­ри, при ко­ и­то ед­ната стра­на има са­мо пра­ва, а дру­га­та – за­дъл­же­ния (напр. договор за за­ем, за влог и др.);
43. Двустранни (двустранно задължаващи) договори са тези: вся­ка от стра­ни­те има нас­рещ­ни пра­ва и за­дъл­же­ния;
44. В зависимост от това какви облаги получават страните, договорите биват: въз­мез­дни; без­въз­мез­дни
45. Акцесорни договори са тези: с ко­и­то се обез­пе­ча­ва из­пъл­не­ние на за­дъл­же­ни­я­та на ос­нов­ни­те до­го­во­ри;
46. Офертата е: ад­ре­си­ра­но до ед­но или ня­кол­ко кон­крет­ни ли­ца пред­ло­же­ние за сключ­ва­не на до­го­вор.
47. Акцепт е: от­го­вор на ли­це­то, до ко­е­то е ад­ре­си­ра­на офер­та­ та, за пъл­но­то и бе­зус­лов­но­то Ý при­е­ма­не