Câu 1: Kinh tế- chính trị Mác - Lênin đã kế thừa và phát triển trực tiếp những thành tựu của:Kinh tế chính trị cổ điển Anh

Câu 2: Học thuyết kinh tế nào của C.Mác được coi là hòn đá tảng? Học thuyết giá trị thặng dư

Câu 3: Sản xuất hàng hóa ra đời khi ?

Trong xã hội có phân công lao động xã hội và sự tách biệt về Kinh tế giữa những người sản xuất.

Câu 5: Giá cả hàng hóa là:

biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa

Câu 6 : Hàng hóa là:

Sân phâm của lao động, có thể thoà mân nhu cẩu nao đó của con người thông qua trao đôi

Câu 7: Hai thuộc tính của hàng hóa là:

Giâ tri và giá trị^ưdụn&của hảng hóa

Câu 8: Giá trị sử dụng của hàng hóa:

Là phạm trù xĩnh viễn

Câu 9: Giá trị sừ dụng là gì:

Là công dụng của vật có the thỏa mân nhu cầu nào đó cua con người

Câu 10: Hai hàng hóa trao đổi được với nhau vì:

có lượng thời gian hao phí lao động xã hội cân thiết đê sar. xúât ra chúng bàng nhau.

Cầu 11: Giá trị của hàng hóa:

Là phạm trử lịch sừ

Câu 12: Giá trị của hàng hỏa đurọr quyết định bởi:

Lao động trừu tượng của người sàn xuất kết tinh trong hàng hỏa.

Câu 13: lượng giá trị của hàng hóa được đo bằng

Thời gian lao động xầ hội cần thiết

Câu 14: Lao động cụ thề là:

Tạo ra giá trị sử dụng của hàng hóa

Cãu 15: Lao động trừu tượng là:

hao phí sức lực nói chung của nhưng người sản xuất hàng khi gạt bỏ di những hình thức cụ thê nhất định.

Câu 16: Khi năng suất lao động xỉ hội tảng lèn, giá trị của 1 đơn vị hàng hóa sẽ:

Câu 17: Trong hình thái giản đơn hay ngẫu nhiên của giá trị

Giá trị của một hàng hóa được biểu hiện ở giá trị sử dụng của một hàng hóa khác

Cẳu 18: Quy luật giá trị yêu cầu:

Việc sản xuất và ữao đổi phải dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết

Câu 19: Quy luật giá trị là:

Quy luật cơ bản của sàn xuất và trao đổi hàng hóa

Câu 20: Giá trị hàng hóa là

Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa

Câu 21: Đặc điềm của lao động trừu tượng:

Là lao động tạo ra giá trị của hàng hóa

Cẳu 22: Yếu tố căn bản quyết định giá cả hàng hóa là ?

D: Giá trị cùa hàng hóa

Cẳu 23: Thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian sản xuất ra hàng hóa ?

C: Với trình độ kỹ thuật, kỹ năng và cường độ lao động trung bình của xã hội

Câu 24: Yếu tổ nào làm giảm giá trị của một đơn vị hàng hóa?

B: tăng năng suất lao động

Cãu 25: Lượng giá trị của hàng hóa:

D: Tỷ lệ nghịch với nàng suất lao động

Cẩu 26: Tiền là hàng hỏa nhưng khác với hàng hóa thông thường khác vì?

B: Là thước đo giá trị cùa các loại hàng hóa khác

Câu 27: Quy luật giá trị là quy luật của ?

B: Kinh tế hàng hỏa

Câu 28: Giá trị sử dụng của hàng hóa là

B: Giá tộ cho người khác sử dụng là giá trị sử dụng xã hội

Cậu 29: Lao động cụ thể

A. Tạo ra giá trị sử dụng của hàng hóa

Câu 30: Hai hàng hóa trao đổi được với nhau trên cơ sở

A: Lượng thời gian lao động xã hội cần thiết

Câu 31: Trong một xí nghiệp, biện pháp quan trọng nhất đế nâng cao năng suất lao động của công nhân là gì?

A: Phải đổi mới thiết bị kỹ thuật

Câu 32: Hàng hóa có hai thuộc tính giá trị sử dụng và giá trị là do?

C: Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa

Câu 33: Hãy cho biết cách xác định mối quan hệ giữa cung cầu, giá cả và giá trị của hàng hóa trong 4 trường họp sau đây, cách nào là đúng?

D: Khi cung nhỏ hơn cầu, thì giá cả hàng hóa lớn hơn giá trị hàng hóa

Câu 34: Nội dung của quy luật giá trị ?

B: Sản xuất và trao đổi hàng hóa phải căn cứ vào lao động xã hội cần thiết

Cấu 35: Tác động của quy luật giá trị

D: Thúc đẩy cải tiến kỹ thuật, điều tiết sản xuất và phân hóa những người sản xuất hàng hóa

Cáu 36: Khi cung lớn hơn cầu thì:

C: Giá cả nhỏ hơn giá trị

Cấu 37: Chức năng thước đo giá trị của tiền tệ là:

B: Đo lường giá trị của các hàng hóa

Câu 38: tiền tệ làm Chức năng phương tiện lưu thông là dùng để:

B: Làm trung gian, môi giới trong trao đồi

Câu 39: Tiền tệ làm chức năng phương tiện thanh toán là để:

C: thanh toán việc mua bán chịu

Câu 40: Giá trị hàng hóa được tạo ra từ đâu:

Từ sản xuất, phân phối, trao đổi

Câu 41: Lao động cụ thể là:

D: Lao động có ích dưới một hình thức cụ thể nào đó

Câu 42: Thế nào là lao động giản đơn:

C: Là lao động không cần trải qua đào tạo cũng cỏ thể làm được

Câu 43: Thế nào là lao động phức tạp:

C: Là lao động phải trải qua đào tạo, huấn luyện mới làm được

Câu 44: Các nhẫn tố ảnh hưởng tới năng suất lao động:

C: Trình độ kỹ thuật và công nghệ sản xuất; Trình độ tay nghề người lao động

Câu 45: Nhân tố nào là cơ bản,lâu dài để tăng sản phẩm cho xã hội

A: Tăng năng suất lao động

Câu 46: Bản chất tiền tệ là gì:

A: Là hàng hóa dặc biệt , lảm vật ngang giá chung CHO CÁC HÀNG HÓA khác

Câu 47: giá trị của hàng hóa gồm:

C+V+M

Câu 48: Công thức chung của tư bản là:

T-H-T’

C U 49: Tư bản là:

Giá trị mang lại giá trị thặng dư

Câu 50: Ý nghía quan trọng nhất của việc nghiên cứu háng hóa sức lao động là:

TÌM ra chÌA khóa để giải quyết mâu thuẫn cùa công thức chung

cùa tư bàn

Câu 51: Giá trị thặng dư là:

Một phần giá trị mới do công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà tư bản chiêm đoạt

Câu 52: Nguồn gốc của giá trị thặng dư là do:

Tư bản khả biến sinh ra

Câu 53: Tỷ suất giá trị thặng dư phản ánh?

Trình độ bóc lột của nhà tư bản đối với công nhân

Câu 54: Trong điều kiện ngày lao động không đổi, muốn sản xuất ra giá trị thặng dư tương đối cần phải:

Tăng năng suất lao động xã hội

Câu 55: Giá trị thặng dư siêu ngạch có được là:

Do tăng năng suất lao động cá biệt cao hơn năng suất lao động xã hội

Câu 56: Lượng giá trị của hảng hoá bao gồm:

V + m

Câu 57: Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hoá:

Người có sức lao động phải được tự do về thân thể vả họ bị tước đoạt hết tư liệu sản xuất, tư liệu sính hoạt.

Câu 58: Tỷ suất lợi nhuận phản ánh:

Mức doanh lợi của việc đầu tư tư bản

Câu 59: Trong chủ nghĩa tư bản cạnh tranh, kết quả canh tranh giữa các ngành là hình thành:

Tỷ suất lợi nhuận bình quân

Câu 60: Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa bao gồm:

C+V

Câu 61: Khi hàng hoá bán đúng giá trị thì: P = m

Câu 62: so sánh về lượng giữa tỷ suất giá trị thặng dư và tỷ suất lợi nhuận:

Tỷ suất giá trị thặng dư lớn hơn tỷ suất lợi nhuận

Câu 63: biểu hiện của quy luật giá trị trong giai đoạn CNTB cạnh tranh là:

Quy luật giá cả sản xuất

Câu 64: Cơ sở kỉnh tế của chủ nghĩa tư bẳn là :

Chế độ tư hữu về tư liệu sàn xuất

Câu 65: Điều kiện để sức lao động là hàng hóa?

Người lao động được tư do về thân thể và bị mất hết tư liệu sản xuất

Câu 66: Giá trị của hàng hóa sức lao động phụ thuộc vào?

Nẳng suất lao động xã hội, nhất là trong những ngành sàn xuất ìư liệu sinh hoạt

Câu 67: Giá trị thặng dư là?

Là giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động

Câu 68: Khối lượng giá trị thặng dư phản ánh?

Quy mô bóc lột của Tư bản đối với người lao động

Câu 69: Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối là

Rút ngăn thời gian lao động tất yêu, giữ nguyên độ dài ngày lao động

Câu 70: Mối quan hệ giữa lợi nhuận và giá trị thặng dư

Lợi nhuận Là hỉnh thức biến tướng của giá trị thặng dư

Câu 71: Nguyên nhân dẫn đến sự bình quân hóa tỷ suất lợi nhuận là do?

cạnh tranh giữa các ngành

Câu 72: Tư bản bất biến (c) là:

Giá trị của nỏ không thay đổi về lượng và được chuyển nguyên vẹn vào sản phẩm

Câu 73: Tư bản bất biến (c) và tư bản khả biến (v) có vai trò như thế nào trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư?

Tư bản bất biến (c) là điều kiện còn tư bản khả biến là nguồn gốc của giá trị thặng dư

Câu 74: Nguồn gốc của tích lũy tư bản?

Giá tri thặng dư.

Cầu 75: Phần giá trị dôi ra ngoài giá trị hàng hoá sức lao động do công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà tư bản chiếm không gọi là gỉ?

Giá trị thặng dư

Câu 76: Sự phân chia tư bản thành tư bản bất biến C và tư bán khả biến V là để biết:

Nguồn gốc tạo ra giá trị thặng dư

Câu 77: Chọn ý không đúng về lợi nhuận:

Lả con đẻ của tư bản khả biến

Câu 78: Nhận xét nào dưới đây không đúng về tiền công TBCN?

Tiền công là giá trị của lao động

Câu 79: Trong điều kiện năng suất lao động xã hội và thời gian lao động tất yếu không đổi, sản xuất ra giá trị thặng dư tuyệt đối bằng cách:

Kéo dài ngày lao động vượt quá thòi gian lao dộng tất yếu

Câu 80: Ý kiến nào đúng về lao động trừu tượng?

Lao động trừu tượng tao ra giá trị sử dụng của hàng hoa

Câu 81: Lợi nhuận là:

Là hình thức biến tướng của giá trị thặng dư

Câu 82: Nhận xét về giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch, ý nào dưới đây là đúng?

Giá trị thặng dư tương đối dựa trên cơ sở tăng năng suất lao aộng xã hội còn giá trị thặng dư siêu ngạch dựa trên cơ sờ tăng năng suất lao động cá biệt

Câu 83: Tiêu chí nào là cơ bản để xác định chính xác tiền công tính theo thời gian

Dưạ vào thời gian công nhân làm việc cho nhà tư bàn

Câu 84: Tư bản cố định là:

Là bộ phận tư bàn tham gia toàn bộ vào quá trình sản xuất, nhưng giá trị chuyển từng phần vào sản phẩm.

Câu 85: Tư bản lưu động là:

Là bộ phận tư bản tham gia toàn bộ vào quá trinh sàn xuất, và giá trị chuyên hết vào sàn phẩm sau mỗi quá trình sàn xuất.

Cân 86: Sức lao động là:

Toàn bộ thẻ lực và trí lực ưong một con người và được người đó

vện dụng để sản xuất ra giá trị sử dụng nào dó.

Câu 87: Điều kiện quyết định nhất để tiền tệ biến thành tư bản là gi?

Sức lao động trở thành hàng hóa

Câu 88: Tính đặc biệt của giá trị sử dụng hàng hóa sức lao động:

Tạo ra giá trị mới lớn hơn gíá trị bản thân nó

Câu 89: Giá trị hàng hóa sức lao động

Lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất sức lao đọng.

Cầu 90: Tiền công trong CNTB là:

Giá cả của hảng hóa sức lao dộng

Câu 91: Hình thức nào không phải biểu hiện của giá trị thặng dư:

Tien lương

Câu 92: Tư bản bất biến

Là bộ phận tư bản tồn tại dưới dạng tư liệu sản xuất.

Câu 93: Phân chia tư bản thành tư bản bất biển và tư bản khả biến là để:

Xác định vai trò bộ phận tư bản nào sáng tạo ra giá trị thặng dư

Câu 94: Tư bản khả biến

Là bộ phận tư bàn tồn tại dưới dạng sức lao động

Câu 95: Tư bản cố định là bộ phận tư bản:

Tham gia toàn bộ vào quá trình sàn xuất nhưng giá trị chuyển từng phần vào sản phẩm.

Câu 96: Tư bản lưu động là bộ phận tư bản:

Chuyền hết giá trị vào sản phẩm sau mồi chu kỳ sàn xuất

Câu 97: Tỷ suất giá trị thặng dư là

Tỷ lệ % giữa giá trị thặng dư và tư bản khả biến

Câu 98: Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối

Kéo dài thời gian lao động vượt quá thời gian lao động tất yếu với điều kiện năng suất lao động xã hội không đổi.

Câu 99: Tích lũy tư bản là

Biên một phân giá trị thặng dư thành tư bản phụ thêm

Câu 100: Những ý kiến nào sau đây là

'Tich lũy tư bản là sự tiết kiệm tư bàn

Câu 101: Tập trung tư bản

Sự hợp nhất một số tu bàn nhò thành một tu bàn cã biệt lởn

Câu 102: Cấu tạo hữu cơ của tư bản

Là cấu tạo giá trị do cấu tạo kỹ thuật quyết định và phản áhh những biến đổi cùa cấu tạo kỹ thuật

Câu 103: Lợi nhuận có nguồn gốc từ

Lao động không được trả công

Câu 104: Chọn ý đúng về tỷ suất lợi nhuận và tỷ suất giá trị thặng dư

p’ < m’

Câu 105: Tỷ suất lợi nhuận bình quằn hình thành

do cạnh tranh giữa các ngành sản xuất

Câu 106: Học thuyết kinh tế nào của Mác được coi là hòn đá tảng?

Học thuyết giá trị thặng dư

Câu 107: Nhận xét nào đủng về giá trị thặng dư siêu ngạch:

Trong phạm vi xí nghiệp, giá ữị thặng dư siêu ngạch là một hiện tượng tạm thời

Câu 108: Nguồn gốc lợi tức của tư bản cho vay

Là một phần giá trị thặng dư được tạo ra trong sản xuât

Cầu 109: Tỷ suất lợi tức

Tỷ lệ phần trăm giữa tổng số lợi tức và tổng số tư bàn tiền tệ cho vay

Câu 110: Nguồn gốc của địa tô tư bản

Là phân giá trị thặng dư siêu ngạch nằm ngoài lợi nhuận bình quân

Câu 111: Địa tô chênh lệch I là địa tô thu đưực:

Do cấu tạo hữu cơ trong nông nghiệp thấp hơn trong công nghiệp

Câu 112: Địa tô chênh lệch II là

Là địa tô thu được nhờ đầu tư, thâm canh

Câu 113: Quy luật giá trị thặng dư biểu hiện trong giai đoạn

CNTB tự do cạnh tranh là?

Quy luật lợi nhuận bình quân

Câu 114: Cạnh tranh giữa các ngành sẽ dẫn đến?

Hình thành lợi nhuận bình quân và tỷ suất lợi nhuận bình quân

giữa các ngành

Câu 115: Cạnh tranh trong nội bộ ngành sẽ dẫn đến

Hình thành giá trị thị trường

Câu 116: So sánh về bản chất giữa giá trị thặng dư và lợi nhuận

Giá trị thặng dư do tư bản khả biến tạo ra còn lợi nhuận là con đẻ của tư bản ứng trước

Câu 117: Sự giống nhau giữa tích tụ và tập trung tư bản

Làm tăng qui mô của tư bản cá biệt

Câu 118: Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là :

Sự kết hợp sức mạnh của nhà nước tư sản với sức mạnh của cac tổ chức độc quyền tư nhân

Câu 119: Biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước:

Sự kết họp về nhân sự giữa tổ chức độc quyền và nhà nước tư sản, Sự hình thành và phát triển sở hữu Nhà nước, Sự điều tiêt kinh tề của Nhà nước tư sản

Câu 120: CNTB đôc quyền xuất hiện vào thòi kỳ lịch sử nào:

cuổi thí ký 19 đầu thố ký 20 U Câu 121: CNTB độc quyền là:

giai đoạn phát triển của PTSX TBCN

Câu 122: Nguyên nhân ra đời của CNTB độc quyền là:

Do sự tập trung sản xuất dưới tác động của cách mạng KHCN

Câu 123: Phạm trù nào được coi là xuất phát điểm của chủ nghĩa xã hội khoa học?

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Câu 124: Trong học thuyết của mình, Mác và Ăngghen đã làm sáng tỏ vai trò lịch sử của:

Giai cấp công nhân

Câu 125: c. Mác và Ph. Ăngghen sử dụng thuật ngữ nào đề chỉ giai cấp công nhân?

Giai cấp vô sản

Câu 126: động gắn vời nền sản xuất:

Công nghiệp hiện đại

Câu 127: Điền từ còn thiếu: “Các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của đại công nghiệp,

còn​lại là sản phẩm của bản thân nền đại công nghiệp”.

Giai cấp vô sản

Câu 128: Giai cấp công nhân hình thành và phát triển trong xã hội nào?

Xã hội tư bản chủ nghĩa

Câu 129: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: “Tất cả các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của đại công nghiệp, còn giai cấp vô sản lại là ... của bản thân nền đại công nghiệp”

Sản phẩm

Câu130: Đâu là định nghĩa đúng nhất về giai cấp công nhân:

Là giai cấp lao động trong nền sản xuất công nghiệp có trinh độ kỹ thuật và công nghệ hiện đại của xã hội

Câu 131: Địa vị của GCCN trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa:

Là giãi cẩp không có tư liệu sản xuất nên phải bán sức lao dộng cho nhà tư bản

Cân 132: Xét về phương thức lao động sản xuất, giai cấp công nhân có thuộc tính cơ bản nào?

Là những người lao động trực tiêp hoặc gián tiêp vận hành những công cụ sàn xuất có tính chất công nghiệp

Câu 133: Tìm ý đúng cho luận điểm sau: “Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ ngày càng hiện đại, giai cấp công nhân...”:

Tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng

Câu 134: Quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhận trải qua mấy bước?

Hai

Câu 135. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là:

Lật đổ chế độ tư bàn chủ nghía, xóa bỏ chế độ người bốc lột ngưủi. xây dựng chế độ xà hội mới xã hội cộng sản chủ nghĩa

Câu 136: Giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử gì?

Lành đạo nhân dân lao động đâu tranh xóa bỏ chế độ tư bân chủ nghĩa, mọi chế áp bức, bóc lột; xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa

Cảu 137: Những nhân tố khách quan quy định sứ mệnh lịch sứ của giai cấp công nhân:

Địa vị kinh tế- xã hội và đặc điểm chính trị - xã hội sự

Câu 138: Địa vị kinh tế - xã hội của giai cấp công nhân trong xã hội tư bản:

Không có tư liệu sản xuất, bị nhà tư bản bóc lột gìá trị thặng dư

Câu 139: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm cửa sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin, với phong trào công nhân và ... ở nước ta vào những năm cuối thập ký của thế kỷ XX.

Phong trào yêu nước

Câu 140: Nhân tố chủ quan giữ vai trò quyết định trong việc thực hiện thành công sứ mệnh lịch sừ của GCCN:

Vai trò của Đảng Cộng Sản

Câu 141: Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là:

Lật đổ chế độ tư bàn chủ nghĩa, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xây dựng chế độ xã hội mới xã hội CSCN

Câu 142: Chủ nghĩa Mác-Lênin là hệ tư tưởng của :

Giai cấp công nhân

Câu 143: Điền từ thích hợp vào chỗ trong: Đảng Cộng sản đại biểu cho lợi ích và trí tuệ của...?

Giai cấp công nhân và nhân dân lao động

I

K

Ig

Câu 144: Vai trò cùa Đãng Cộng sân trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân:

Đảnh dấu bưởc chuyển về chẩt của phong ưào công nhân, đề ra đường lối, giảc ngộ quần chúng nhân dân

Câu 145: Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân chuyển từ tự phát sang tự giác khi...

Có Đảng cộng sản lãnh đạo

Câu 146: Đảng Cộng sản đại biểu cho lợi ích và trí tuệ của ai?

Giai cấp công nhân và nhân dân lao động

Câu 147: Theo chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng cộng sản là sản phẩm kết hợp của ... ?

Chù nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân

Câu 148: Đảng cộng sản Việt Nam là sản phẩm kểt hợp của

Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong ttào yeu nước

Câu 149: Giai cấp công nhân là giai cấp triệt để cách mạng vì:

Là giai cấp thực biện xóa bỏ chủ nghĩa tư bản và mọi chế độ tư hữu- xấy dưng chủ nghĩa xâ hội

Câu 150: Đặc điểm chính trị - xã hội của giai cấp công nhân:

Là giai cấp tiên tiến nhất, có tinh thần cách mạng triệt để, ý tbửc tổ chức kỷ luật cao và có bản chất quốc tế

Câu 151: Đảng Cộng sản mang bản chất của giai cấp nào?

Giai cẩp công nhân

Câu 152: Chủ nghĩa Mác- Lênin là lý luận phản ánh và bảo vệ lợi ích cho giaỉ cấp nào?

Giai cấp công nhân

Câu 153: Điền từ vào chỗ trống: “Cách mạng xã hội chủ nghĩa là quá trình ... trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng

Cải biến

154: Con đường để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử:

Cách mạng xã hội chủ nghĩa

Câu 155: Cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng nhằm thay thế chế độ xã hộỉ cũ bằng chế độ:

Xã hội chủ nghĩa

Câu 156: Nguyên nhân sâu xa của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa do:

Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất

Câu 157: Tiến trình của cách mạng xã hội chủ nghĩa có mấy giai đoạn?

Hai

Câu 158: Nội dung của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa thể hiện trên các lĩnh vực nào?

Kinh tế, chính trị, vãn hóa - tư tưởng

Câu 159: Mục tiêu của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa:

Giai đoạn 1; giai cấp công nhân giành lấy chính quyền, giai đoạn 2 xây dựng thành công xã hội chù nghĩa về mọi mặt.

Câu 160: Điều kiện chủ quan để cách mạng xã hội chủ nghĩa giành thẳng lợi?

Sự trường thành của giai cấp công nhân, đặc biệt khi có Đàng bên phong lãnh đạo

Câu 161: Cách mạng xã hội chủ nghĩa do giai cấp nào lãnh

Giai cấp công nhân​

Câu 162: Cách mạng xã hội chủ nghĩa lần đầu tiên nổ ra và thắng lợi ở đâu?

Nga

Câu163: Động lục cơ bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa là:

Giaì cấp công nhân, giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức

Câu 164: Tại sao nái cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng toàn diện, sâu sắc và triệt để nhất trong lịch sử?

Vì nó xoà bỏ chế độ tư hữu, thủ tiêu chế độ người bóc lột người

Câu 165: Tư tưởng dân chủ xuất hiện khi nào?

Khi có nhà nước

Câu 166: Bản chất chính trị của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa thể hiện như thế nào?

Là sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua Đảng Cộng sấn đê bảm bảo mọi quyên lực thuộc vê nhân dân.

Câu 167: Bản chất kinh tế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa dưa trên Cơ sở nào ?

Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất

Câu 168: Trong xã hội có giai cấp, dân là ai và do đối tượng nào quy định

Là những thành viên trong xã hội, do luật pháp cuả giai cấp thống trị quy định

Câu 169: So với các nền dân chủ trước đây, dân chủ xẫ hội chủ nghĩa có điểm khác biệt cơ bản nào?

Là nền dân chủ rộng rãi cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động

Câu 170: Dân chủ là gì?

Là quyền lực thuộc về nhân dân

Câu 171: Nền dân chủ là gì?

Là hình thái dân chù gắn với bản chất của nhà nước

Câu 172: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Nền dân chủ do ... đặt ra được thể chế hóa bằng pháp luật

Giai cấp thống trị

Câu 173: Nền dân chủ XHCN là

Là nền dán chủ rộng rãi cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động

Câu 174: Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa là chế độ:

tuyệt đại đa số nhân dân lao động

Câu 175: Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin:

Dân chù là một phạm trù lịch sử, phạm trù chính trị găn với bản chất cùa Nhà nước

Câu 176: Cơ sở kinh tế của nền Dân chủ XHCN là:

chế độ công hữu về tư liệu sản xuất

Câu 177: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp nào?

Giai cấp công nhân

Câu 178: Dân chủ xã hội chủ nghĩa xuất hiện đầu tiên ở nước nào?

Nga

Câu 179: Những xã hội nào thừa nhận chế độ dân chủ?

Xã hội chiếm hữu nô lệ, xã hội tư bản chù nghĩa, xã hội xã hội chù nghĩa

Câu 180: Điền vào chỗ trống: Văn hóa là toàn bộ những giá trị .......do con người sáng tạo ra bằng lao động và họat động thực

tiễn trong quá trình lịch sử của mình.

Vật chất và tinh thần

Câu 181: Luận điểm nào nêu lên đặc trưng của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa :

Nội dung cốt lõi là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân

Câu 182: Luận điểm nào nêu lên đặc trưng của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa:

Tính nhân dân rộng rãi, tính dân tộc sâu sắc

Câu 183; Luận điềm nào nêu lên đặc trưng của nền văn hóa xả hội chủ nghĩa :

Hình thành một cách tự giác, đặt dưới sự lãnh đạo của giai cấp xong nhân thông qua Đàng cộng sản

Câu 184: Cơ sở kinh tế của nền Văn hóa XHCN là:

Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất B

Câu 185: Nền văn hóa Xã hội chủ nghĩa được xây dựng và phát triển trên nền tảng hệ tư tưởng của giai cấp nào ?

Giai cấp công nhân

Câu 186: Trong nền vãn hoá xã hội chủ nghĩa, ai là chủ thể sáng tạo và hưởng thụ văn hóa?

Toàn thể nhân lao động

Câu 187: Trong mỗi nền văn hóa, ý thức hệ của giai cấp nào chi phối phương hướng phát triển của nó?

Giai cấp thống trị

Câu 188: Bản chất của tôn giáo là:

Là một hình thái ý thức xã hội phản ánh một cách hoang đường, hư ào hiện thực khách quan vào đầu óc con người.

Câu 189: Vi sao tôn giáo mang tính chính trị:

Vì các giai cấp bóc lột, thống trị thường lợi dựng tôn giảo đề phục vụ lợi ích chính trị của mình

Câu 190: Tôn giáo là một phạm trù lịch sử bỏi vì:

Tôn giáo ra đời, tồn tại và biến dổi trong một giai đoạn lịch sử nhât định của loài người

Câu 191 : Nguyên nhân tồn tại tôn giảo trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội:

Nguyên nhân nhận thức, kinh tế, chính trị-xâ hội, văn hỏa, tâm lý

Câu 192: Theo quan điểm Cơ bản của chũ nghĩa Mác-lênin, khi gỉải quyết những vấn đề phát sinh từ tôn giảo phải:

Gắn với quá trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới

Câu 193: Đâu là quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin trong giải quyết vấn đề tôn giáo:

Tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân

Câu 194: Chủ nghĩa Mác-Lênin có mấy nguyên tắc khi giải quyết vấn đề tôn giáo:

Năm nguyên tắc

Câu 195: Các dân tộc có quyền bình đẳng có nghĩa là:

Các dân tộc dù lớn hay nhỏ đều có quyền và nghĩa vụ như nhau

Câu 196: Các dân tộc có quyền tự quyết có nghĩa là:

Các dân tộc có quyền tự quyết định chế độ chính trị, vận mệnh của dân tộc mình

Câu 197; Trong cương lĩnh dân tộc của Đảng cộng sản, có mấy nguyên tắc giải quyết vấn đề dân tộc:

Ba nguyên tắc

Câu 198: Lênin đả chỉ ra mấy xu hướng phát triển của dân tộc:

Hai xu hướng

Câu 199: Trong cương lĩnh dân tộc, nguyên tắc thể hiện bản chất quốc tế của giai câp công nhân là :

Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc

Câu 200: Dân tộc Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, thống nhất gồm 54 dân tộc trong đó:

Kinh chiếm 87%, 53 dân tộc còn lại chiếm 13%

Câu 201: Dân tộc Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc bao gồm:

54 dân tộc

Câu 202: Cơ sở tồn tại của tôn giáo là gì?

Câu 203: Nguồn gốc kinh tể - xã hội của tôn giáo?

Trình độ phát triển kém của lực lượng sàn xuất, sự bần cùng về kinh tế, áp bức về

chính trị, sự bất lực của con người trước bất công xã hội

Câu 204: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Tôn trọng, đảm bảo quyền tự do... và không... của mọi công dân.

Tín ngưỡng - tín ngưỡng

Câu 205: Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, những nguyên tắc cơ bản trong giải quyết vấn đề dân tộc là:

Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, các dân tộc được quyền tự quyết, liên hiệp công nhân các dân tộc lại

Câu 206: Điền vào chỗ trống: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc là quyền... của cảc dân tộc

Thiêng liêng

Câu 207: Bản chất của tôn giáo là:

Là sự phản ánh một cách hoang đường, hư ảo hiện thực khách quan vào đầu óc con người.

Câu 208: Mặt tư tường của tôn giáo được hiểu:

Là niềm tin, tín ngưỡng cùa con người khi sình hoạt tôn giÁO

Câu 209: Nguyên tắc phải có quan điểm lịch sử cụ thể khỉ giải quyết vẩn đỀ tôn giáo là:

Phải ứng xử phù hợp với từng trường hợp cụ thể khi giải quyết vẫn đê tôn giáo

Câu 210: Nguồn gốc cơ bản hình thành tồn tại tôn giảo:

Kinh tế - xã hội, nhận thức, tâm lý

Câu 211: Theo quan điểm cơ bàn của chủ nghĩa Mác-lênin,

khi giải quyết những vấn đề đoàn kết tôn giáo phải:

Đoàn kết những người có tôn giáo với người không cỏ tôn giáo, các tổ chức tôn giáo với nhau.

Câu 212: Theo quan điềm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo :

Tôn trọng tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân; Công dân cỏ tôn giáo hay không có tôn giáo đêu bình đăng trước pháp luật; Công dân có tôn giáo hay không có tôn giáo đều có

quyên lợi và nghĩa vụ như nhau

Câu 213: Các dân tộc có quyền bình đẳng có nghĩa là:

Các dàn tộc dù lớn hay nhỏ đều có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau.

Câu 214: Các dân tộc có quyền tự quyết có nghĩa là:

Các dân tộc có quyền quyết định chế độ chính trị của dân tộc mình; Các dân tộc có quyền liên kết với các dân tộc khác trên cơ sở bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ

Câu 215: Theo chủ nghĩa mác-Lênin, khi giải quyết vấn đề dân tộc phải đứng vững trên lập trường của:

Giai cấp công nhân

Câu 216: Theo chủ nghĩa mốc-Lênin, giải quyết vấn đề dân tộc phải dựa trên:

Lợi ích cơ bàn và lâu dài cùa dân tộc

Câu 217: Trong cương lĩnh dân tộc, nguyên tắc thể hiện bản chất quốc tế của giai cap công nhân là :

Liên hiệp công nhân tẩt cả các dân tộc

Câu 218: Cơ sở tồn tại của tôn giáo là gì?

Tồn tại xã hội

Câu 219: Nguồn gốc nhận thức của tôn giáo?

Do nhận thức của con người có giới hạn chưa giải thích được sự phong phú cùa thế giới

Câu 220: Mác ví hình thái ý thức nào có tính chất “thuốc phiện”

Ý thức tôn giáo

Câu 221: Trong 6 đặc trumg của xă hội mái, mục tiêu về giải phóng con người được quan niệm như thế nào?

Con người được giải phóng khỏi áp bức,bóc lột, bất công; làm theo năng lực, hưởng theo lao động; có cuộc sông ấm no, tự do, hạnh phúc; có điều kiện phát triển cá nhân

Câu 222: Mục tiêu tổng quát của cuộc cách mạng tư tưởng văn hoá trong thời kỳ quá độ là gỉ?

Cách mạng tư tưởng - văn hoá nhàm xây dựng nền văn hóa mới và con người mới.