Trả lời câu hỏi

# 1/ Làm chủ trong lĩnh vực (kinh tế, chính trị,...) nào là quan trọng nhất?

Câu hỏi này mang tính chất chủ quan và có thể nhận được nhiều ý kiến khác nhau từ các người khác nhau. Tuy nhiên, một số lĩnh vực quan trọng mà mọi người thường đề cập khi nói đến sự chủ nghĩa xã hội và khoa học bao gồm:

* Kinh tế: Là lĩnh vực quan trọng nhất vì nó liên quan trực tiếp đến sản xuất, phân phối và tiêu thụ của hàng hóa và dịch vụ. Kinh tế ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống, từ mức sống của người dân đến quan hệ quốc tế và hòa bình thế giới.
* Chính trị: Chính trị quyết định về cách thức quản lý và điều hành của một quốc gia hoặc cộng đồng. Nó ảnh hưởng đến việc xây dựng và thúc đẩy các giá trị xã hội, quyền lợi và trách nhiệm của công dân, cũng như quan hệ quốc tế và hòa bình thế giới.
* Khoa học: Khoa học đóng vai trò quan trọng trong việc tìm hiểu và giải quyết các vấn đề phức tạp của thế giới. Nó cung cấp kiến thức và công nghệ mới, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống và giải quyết các vấn đề môi trường, y tế, năng lượng và nhiều lĩnh vực khác.

Tuy nhiên, mỗi người có thể đặt sự ưu tiên khác nhau đối với các lĩnh vực này tùy thuộc vào giá trị, quan điểm và mục tiêu của họ. Trong một xã hội phức tạp, việc hiểu biết và tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau có thể là quan trọng hơn là tập trung vào một lĩnh vực cụ thể.

# 2/ So sánh nền dân chủ xhcn với các nền dân chủ khác (dân chủ chủ nô, dân chủ tư sản) đã từng có trong lịch sử?

So sánh nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) với các nền dân chủ khác như dân chủ chủ nô và dân chủ tư sản (hoặc dân chủ tự do) đòi hỏi phải hiểu rõ bản chất và cách thức hoạt động của từng loại dân chủ.

**1. Dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN):**

* Trong XHCN, quyền lực được tập trung vào tay nhân dân, thông qua các cơ quan nhân dân, đảng cộng sản hoặc các tổ chức cộng đồng.
* Mục tiêu của XHCN là tạo ra một xã hội công bằng, bình đẳng và tự do, thông qua việc cải thiện điều kiện sống và tăng cường quyền lợi của giai cấp lao động.
* Trong XHCN, quyết định chính trị và kinh tế thường được đưa ra dưới hình thức thảo luận và quyết định tập thể, với sự tham gia rộng rãi của các công dân.

**2. Dân chủ chủ nô:**

* + Dân chủ chủ nô, hoặc còn gọi là dân chủ cổ điển, thường được thực hiện trong các cộng đồng nhỏ và được hình thành từ thời kỳ cổ đại.
  + Trong dân chủ chủ nô, quyền lực tập trung vào tay các tầng lớp tư sản giàu có, những người sở hữu đất đai và tài sản sản xuất.
  + Mặc dù có một số hình thức tham gia chính trị từ các tầng lớp lao động, nhưng quyết định cuối cùng vẫn được lấy ra từ quyền lợi của tư sản.

**3. Dân chủ tư sản (dân chủ tự do):**

* + Dân chủ tư sản hoặc dân chủ tự do thường được thực hiện trong các quốc gia phát triển kinh tế và chủ yếu dựa trên nguyên tắc của thị trường tự do và quyền cá nhân.
  + Trong dân chủ tư sản, quyền lực chính trị và kinh tế thường được tập trung vào tay tư sản, doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ.
  + Các quyết định chính trị thường được đưa ra thông qua cơ chế bầu cử và sự tham gia của các công dân, nhưng có thể bị ảnh hưởng bởi quyền lợi và lợi ích của các nhóm giàu có.

# 3/ Tại sao nói nhà nước xã hộ chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp công nhân?

Nhà nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) được cho là mang bản chất của giai cấp công nhân vì nó thường được lập ra và điều hành bởi đảng cộng sản hoặc các tổ chức với mục tiêu chính là bảo vệ và thúc đẩy quyền lợi của giai cấp lao động và các tầng lớp lao động khác. Dưới đây là một số lý do:

**1. Lịch sử và phương châm lãnh đạo:** Nhà nước XHCN thường được lập ra thông qua cuộc cách mạng của giai cấp công nhân và được lãnh đạo bởi đảng cộng sản, một tổ chức có ước muốn thúc đẩy quyền lợi của công nhân và tầng lớp lao động. Các vị lãnh đạo của nhà nước XHCN thường tuyên bố cam kết với chủ nghĩa xã hội và quyền lợi của giai cấp công nhân.

**2. Quyền lực và kiểm soát:** Nhà nước XHCN thường kiểm soát các phương tiện sản xuất và tài nguyên quan trọng, nhưng với mục đích phát triển xã hội chung và tăng cường quyền lợi của công nhân. Các quyết định chính trị và kinh tế thường được lấy ra từ quyền lợi của công nhân và giai cấp lao động.

**3. Chính sách xã hội và lao động:** Nhà nước XHCN thường triển khai các chính sách xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi của công nhân và giai cấp lao động, bao gồm chính sách bảo vệ lao động, chăm sóc sức khỏe và giáo dục miễn phí, cũng như các chương trình giúp đỡ cho người nghèo và các tầng lớp dân chúng khác.

# 4/ Thế nào là nguyên tắc tập trung dân chủ?

Nguyên tắc tập trung dân chủ (hay còn gọi là nguyên tắc trung ương dân chủ) là một nguyên tắc trong chính trị mô tả cách thức quyết định và quản lý được tập trung vào một số lượng nhỏ các cơ quan hoặc cá nhân đại diện cho toàn bộ dân chúng. Trong một hệ thống tập trung dân chủ, quyền lực chính trị không được phân phối rộng rãi giữa tất cả các công dân mà thay vào đó, nó được tập trung vào một nhóm nhỏ người được bầu chọn hoặc được chỉ định.

Các đặc điểm chính của nguyên tắc tập trung dân chủ bao gồm:

**1. Quyết định được tập trung:** Trong một hệ thống tập trung dân chủ, quyền lực quyết định thường được tập trung vào một số cơ quan chính trị cụ thể, chẳng hạn như một quốc hội, một hội đồng lãnh đạo hoặc một tổ chức quản lý.

**2. Đại diện cho dân chúng:** Các cơ quan hoặc cá nhân tập trung quyền lực thường được bầu chọn hoặc được bổ nhiệm để đại diện cho ý kiến của toàn bộ dân chúng. Trong một số trường hợp, họ có thể được coi là "đại diện của dân chúng" và được giao trách nhiệm quyết định cho lợi ích chung.

**3. Hiệu quả và linh hoạt:** Một số người ủng hộ nguyên tắc tập trung dân chủ cho rằng nó có thể tạo ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả hơn so với việc phải tham gia đa dạng của toàn bộ cộng đồng.

# 5/ Thế nào là nhà nước của dân, do dân, vì dân?

"Nhà nước của dân, do dân, vì dân" là một nguyên tắc cơ bản trong chính trị mà đề xuất rằng quyền lực và quyết định chính trị của một quốc gia nên phản ánh ý chí và lợi ích của dân chúng. Nguyên tắc này bao gồm các yếu tố sau:

**1. Nhà nước của dân:** Nguyên tắc này nhấn mạnh rằng nhà nước không phải là một thực thể độc lập và phân biệt, mà thực ra nó là một phần của dân chúng. Nhà nước tồn tại để phục vụ cho mục tiêu và quyền lợi của dân chúng, và do đó nó phải hoạt động dưới sự kiểm soát và giám sát của dân chúng.

**2. Do dân:** Nguyên tắc này đề xuất rằng quyền lực và quyết định chính trị nên được tạo ra và thực hiện bởi dân chúng, thường thông qua các cơ chế dân chủ như bầu cử và tham gia chính trị. Các nhà lãnh đạo và nhà điều hành của nhà nước được bầu chọn hoặc được bổ nhiệm bởi dân chúng, và họ phải tài phán theo ý kiến của dân chúng.

**3. Vì dân:** Nguyên tắc này tôn trọng ý chí và lợi ích của dân chúng là mục tiêu chính của quốc gia và nhà nước. Tất cả các quyết định và hành động của nhà nước nên hướng tới việc cải thiện mức sống và quyền lợi của dân chúng, bảo vệ quyền dân chủ và tự do cá nhân, và thúc đẩy sự công bằng và bình đẳng trong xã hội.

# 6 /Nhà nước phong kiến có dân chủ hay không? Vì sao?

Nhà nước phong kiến thường không được coi là hình thức của dân chủ, và có một số lý do để giải thích điều này:

**1. Tập trung quyền lực: Nhà** nước phong kiến thường tập trung quyền lực vào tay một nhóm nhỏ các quan lại, thường là những người thuộc giai cấp quý tộc hoặc đặc quyền. Những người này thường kế thừa quyền lực từ gia đình hoặc được bổ nhiệm một cách chủ quan, không thông qua sự tham gia của dân chúng.

**2. Thiếu minh bạch và tính cân bằng:** Trong nhà nước phong kiến, quyết định và quyền lực thường không minh bạch và không được kiểm soát bởi các cơ chế dân chủ. Các quyết định chính trị thường được đưa ra một cách độc đoán và không có sự đại diện của dân chúng.

**3. Thiếu sự tự do cá nhân và quyền lợi công dân:** Trong nhà nước phong kiến, quyền lợi và tự do cá nhân của công dân thường bị hạn chế, và quyền lợi của một số tầng lớp xã hội thường được ưu tiên hơn so với những người khác. Công dân không có quyền tham gia vào việc quyết định chính trị hoặc thể hiện ý kiến của mình một cách tự do.

**4. Môi trường xã hội không công bằng:** Nhà nước phong kiến thường duy trì và tăng cường các cấu trúc xã hội không công bằng, như tầng lớp quý tộc và nô lệ, và không thúc đẩy sự công bằng và bình đẳng trong xã hội.

Tóm lại, dù có một số biến thể của nhà nước phong kiến có thể có một số yếu tố dân chủ nhất định, nhưng chúng thường không đạt đủ tiêu chuẩn để được xem xét là dân chủ. Mặc dù vậy, có thể có một số trường hợp ngoại lệ trong lịch sử khi một số quốc gia có nhà nước phong kiến đã thực hiện một số biện pháp dân chủ hóa để tăng cường sự ổn định và sự ủng hộ của dân chúng.