**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP**

**TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ** **MÔN GDCD – K11**

1. **LÍ THUYẾT**
* Nội dung: Tiếp tục ôn tập các bài đã học.
* Bài 9: Nhà nước XHCN.
* Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
1. **VẬN DỤNG**
* Yêu cầu: Học sinh in và làm trực tiếp vào phiếu.

Lựa chọn phương án trả lời đúng nhất.

BÀI 9: Nhà nước XHCN.

Câu 1: Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã tồn tại bao nhiêu kiểu nhà nước?

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 2: Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã tồn tại những kiểu nhà nước nào sau đây?

A. Nhà nước chiến nô, phong kiến, tư sản, XHCN .

B.Nhà nước nguyên thủy, chiến nô, tư sản, XHCN.

C. Nhà nước nguyên thủy, phong kiến, tư sản, XHCN.

D. Nhà nước nguyên thủy, chiến nô, phong kiến, XHCN.

Câu 3: Trong các kiểu nhà nước Nhà nước nào dưới đây khác về chất so với các nhà nước trước đó?

A. Chiếm hữu nô lệ. B. Phong kiến C. Tư bản. D. XHCN.

Câu 4: Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước xuất hiện khi nào?

A. Thời kì giữa xã hội CSNT. B. Thời kì đầu CSNT.

C. Xuất hiện chế độ tư hữu TLSX. D. Cuối xã hội chiếm hữu nô lệ.

Câu 5: Nhà nước xuất hiện do đâu?

A. Do ý muốn chủ quan của con người. B. Do ý chí của giai cấp thống trị.

C. Là một tất yếu khách quan. D. Do lực lượng siêu nhiên áp đặt từ bên ngoài vào.

Câu 6: Bản chất của nhà nước là gì?

A. Vì lợi ích của tất cả các giai cấp trong xã hội.

B. Mang bản chất của các giai cấp chủ yếu trong xã hội.

C. Vì lợi ích của giai cấp áp đảo về số lượng.

D. Mang bản chất của giai cấp thống trị.

Câu 7: Bản chất giai cấp của nhà nước được thể hiện như thế nào?

A. Nhà nước là bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác.

B. Nhà nước là bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác.

C. Cả a,b đúng. D. cả a, b sai. Câu 8: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào?

A. Giai cấp công nhân. B.Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.

C. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. D. Tất cả cá giai cấp trong xã hội.

Câu 9: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân vì sao?

A. Nhà nước có được là thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động.

B. Nhà nước có được là thành quả cách mạng của giai cấp công nhân.

C. Nhà nước có được là thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

D. Nhà nước có được là thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động do giai cấp công nhân thông qua chính đảng là Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Câu 10: Bản chất giai cấp của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện tập trung nhất là gì?

A. Phục vụ lợi ích của nhân dân. B. Sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam đối với nhà nước.

C. Thể hiện ý chí của nhân dân. D. Do nhân dân xây dựng nên.

Câu 11: Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam có bao nhiêu chức năng cơ bản?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 12: Chức năng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là gì?

A. Tổ chức xây dựng.

B. Bảo đảm thực hiện các quyền và lợi ích của công dân.

C. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

D. Tổ chức xây dựng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Câu 13: Hệ thống chính trị của nước Việt Nam bao gồm những tổ chức nào?

A. ĐCS Việt Nam và nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

B. ĐCS Việt Nam và mặt trận Tổ quốc.

C. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và mặt trận Tổ quốc.

D. ĐCS Việt Nam, nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và mặt trận Tổ quốc.

Câu 14: Chức năng căn bản và quyết định nhất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?

A. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. B. Trấn áp các giai cấp đối kháng.

C. Tổ chức và xây dựng. D. Trấn áp và tổ chức xây dựng.

Câu 15: Nhà nước nào được gọi là Nhà nước pháp quyền một cách đúng nghĩa nhất?

A. Chiếm hữu nô lệ. B. Phong kiến C. Tư bản. D. XHCN.

Câu 16: Trong xã hội có giai cấp, sự thống trị giai cấp xét về mặt nội dung thể hiện trên những mặt nào sau đây?

A. Kinh tế, chính trị, tư tưởng. B. Chính trị, văn hóa, tư tưởng.

C. Kinh tế, văn hóa, tư tưởng. D. Văn hóa xã hội.

Câu 17: Nhà nước quản lí mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật được gọi là nhà nước gì?

A. Pháp luật B. Pháp chế C. Pháp quyền D. Công pháp

BÀI 10 : Nền dân chủ XHCN.

Câu 1: Dân chủ là gì?

A. Quyền lực thuộc về nhân dân. B. Quyền lực cho giai cấp chiếm số đông trong xã hội

C. Quyền lực cho giai cấp thống trị. D. Quyền lực cho giai cấp áp đảo trong xã hội.

Câu 2: Đặc điểm của nền dân chủ XHCN là gì?

A. Phát triển cao nhất trong lịch sử. B. Rộng rãi nhất và triệt để nhất trong lịch sử.

C. Tuyệt đối nhất trong lịch sử. D. Hoàn bị nhất trong lịch sử.

Câu 3: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thực hiện trên các lĩnh vực nào?

A. Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. B. Kinh tế, chính trị, văn hóa.

C. Kinh tế, chính trị, văn hóa, tinh thần. D. Chính trị, văn hóa, xã hội.

Câu 4: Nền dân chủ XHCN mang bản chất giai cấp nào?

A. Giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động. B. Giai cấp chiếm đa số trong xã hội.

C. Giai cấp công nhân. D. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.

Câu 5: Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ của ai?

A. Giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động. B. Người thừa hành trong xã hội.

C. Giai cấp công nhân. D. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.

Câu 6: Nền dân chủ XHCN dựa trên cơ sở kinh tế như thế nào?

A. Chế độ công hữu về TLSX. B. Chế độ tư hữu về TLSX.

C. Kinh tế xã hội chủ nghĩa. D. Kinh tế nhiều thành phần.

Câu 7: Nền dân chủ XHCN dựa trên hệ tư tưởng nào?

A. Giai cấp công nhân. B. Giai cấp nông dân.

C. Giai cấp tư sản. D. Hệ tư tưởng Mác – Lênin.

Câu 8: Một trong những nguyên tắc cơ bản để xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân là

A. quyền lực tập trung trong tay nhà nước B. nhà nước quản lí mọi mặt xã hội

C. quyền lực thuộc về nhân dân D. nhân dân làm chủ

Câu 9: Một yếu tố không thể thiếu để xây dựng nền dân chủ XHCN là:

A. Pháp luật, kỷ luật. B. Pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.

C. Pháp luật,nhà tù. D. Pháp luật, quân đội.

Câu 10: Nội dung nào dưới đây là nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam?

A. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.

B. Mọi công dân dều bình đẳng và tự do kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật.

C. Mọi công dân dều bình đẳng và tự do kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo quy định của pháp luật.

D. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật và tự do lựa chọn ngành nghề.

Câu 11: Dân chủ được thực hiện thông qua bao nhiêu hình thức cơ bản?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 12: Tự do thông tin, ngôn luận , báo chí là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào?

A. Kinh tế. B. Chính trị. C. Văn hóa. D. Xã hội.

Câu 13: Công dân có quyền bầu cử và ứng cử là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào?

A. Kinh tế. B. Văn hóa. C. Chính trị . D. Xã hội.

Câu 14: Công dân có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào?

A. Chính trị. B. Kinh tế. C. Văn hóa. D. Xã hội.

Câu 15: Công dân có quyền biểu quyết khi nhà nước trưng cầu dân ý là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào?

A. Kinh tế. B. Văn hóa. C. Xã hội. D. Chính trị.

Câu 16: Quyền sáng tác, phê bình văn học là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào?

A. Kinh tế. B. Chính trị . C. Văn hóa. D. Xã hội.

Câu 17: Công dân có quyền được tham gia vào đời sống văn hóa là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào?

A. Kinh tế. B. Văn hóa. C. Chính trị. D. Xã hội.

Câu 18: Quyền được hưởng các lợi ích từ các sáng tạo nghệ thuật của chính mình là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào?

A. Văn hóa. B. Kinh tế. C. Chính trị. D. Xã hội.

Câu 19: Câu 11: Quyền lao động là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào?

A. Xã hội. B. Kinh tế. C. Chính trị . D. Văn hóa.

Câu 20: Quyền được hưởng an toàn xã hội và bảo hiểm xã hội là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào?

A. Kinh tế. B. Chính trị. C. Xã hội. D. Văn hóa. Câu 21: Quyền bình đẳng nam nữ là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Kinh tế. B. Chính trị. C. Văn hóa. D. Xã hội.

Câu 22: Quyền được hưởng chế độ bảo vệ súc khỏe là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Kinh tế. B. Xã hội. C. Chính trị . D. Văn hóa. Câu 23: Trưng cầu dân ý là biểu hiện của hình thức dân chủ nào?

A. Trực tiếp. B. Gián tiếp. C. Bỏ phiếu. D. Thảo luận.