**CHƯƠNG 4**

1. Thuật ngữ dân chủ ra đời vào thế kỷ nào?
2. Thế kỷ thứ VII - VI TCN
3. Thế kỷ thứ VIII - VII TCN
4. Thế kỷ thứ IX - VIII TCN
5. Thế kỷ thứ VI - V TCN
6. Các nhà tư tưởng ở đâu đã dùng cụm từ “demokratos” để nói đến dân chủ?
7. Trung Quốc
8. Ấn Độ
9. Nga
10. Hy Lạp
11. Dân chủ là gì?
12. Nhân dân cai trị
13. Quyền lực của nhân dân
14. Quyền lực thuộc về nhân dân
15. Tất cả các đáp án trên
16. Theo quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin, dân chủ là:
17. Thành quả của quá trình đấu tranh giai cấp cho những giá trị tiến bộ của nhân loại
18. Một hình thức tổ chức nhà nước của giai cấp cầm quyền
19. Một trong những nguyên tắc hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội
20. Tất cả các đáp án
21. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: “Về phương diện quyền lực, dân chủ là …”
22. Quyền lực thuộc về giai cấp tư sản
23. Quyền lực thuộc về giai cấp công nhân
24. Quyền lực thuộc về nhân dân
25. Quyền lực thuộc về giai cấp chủ nô
26. Quyền lợi căn bản nhất của nhân dân chính là:
27. Quyền lực nhà nước thuộc sở hữu của giai cấp công nhân
28. Quyền lực nhà nước thuộc sở hữu của nhân dân, của xã hội
29. Quyền lực nhà nước thuộc sở hữu của giai cấp tư sản
30. Quyền lực nhà nước thuộc sở hữu của giai cấp chủ nô
31. Khi nào mới có thể đảm bảo về căn bản việc nhân dân được hưởng quyền làm chủ với tư cách là một quyền lợi:
32. Chỉ khi mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân
33. Giai cấp công nhân lật đổ giai cấp tư sản
34. Giai cấp tư sản giành được chính quyền
35. Giai cấp nông dân giành được chính quyền
36. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: “Trên phương diện chế độ xã hội và trong lĩnh vực chính trị, dân chủ là…”
37. Một hình thức chính đảng
38. Một hình thái nhà nước
39. Một nguyên tắc dân chủ
40. Một nguyên tắc quản lý xã hội
41. Chọn đáp án đúng nhất về dân chủ?
42. Là quyền lực thuộc về giai cấp công nhân
43. Là quyền lực thuộc về giai cấp tư sản
44. Là quyền lực thuộc về nhân dân
45. Là quyền lực thuộc về giai cấp nông dân
46. Chọn đáp án sai
47. Dân chủ là nguyên tắc dân chủ
48. Dân chủ là một hình thái nhà nước
49. Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân
50. Dân chủ là quyền lực thuộc về thiểu số
51. Trên phương diện tổ chức và quản lý xã hội, dân chủ là:
52. Chế độ dân chủ
53. Không có đáp án đúng
54. Một hình thái nhà nước
55. Một nguyên tắc dân chủ
56. Với tư cách là một hình thức tổ chức thiết chế chính trị, một hình thái nhà nước, dân chủ là:
57. Một phạm trù lịch sử
58. Một phạm trù vĩnh viễn
59. Một phạm trù giai cấp
60. Một phạm trù triết học
61. Với tư cách là một giá trị xã hội, dân chủ là:
62. Một phạm trù lịch sử
63. Một phạm trù vĩnh viễn
64. Một phạm trù chính trị
65. Một phạm trù triết học
66. Câu “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ” là của ai?
67. V.I.Lênin
68. C. Mác
69. Ph. Ăngghen
70. Hồ Chí Minh
71. Theo Hồ Chí Minh, dân chủ là:
72. Một giá trị nhân loại chung, là một thể chế chính trị, một chế độ xã hội
73. Quyền lực thuộc về thiểu số
74. Phạm trù vĩnh viễn
75. Tất cả các đáp án
76. Dân chủ trong hai lĩnh vực nào là quan trọng hàng đầu và nổi bật nhất?
77. Chính trị và văn hóa
78. Chính trị và xã hội
79. Văn hóa và xã hội
80. Kinh tế và chính trị
81. Quan điểm “Phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động” là của ai?
82. V.I.Lênin
83. C.Mác
84. Đảng Cộng sản Việt Nam
85. Ph. Ăngghen
86. Hình thức dân chủ gắn với chế độ cộng sản nguyên thủy:
87. Dân chủ chủ nô
88. Dân chủ quân sự
89. Dân chủ tư sản
90. Dân chủ xã hội chủ nghĩa
91. Hình thức dân chủ gắn với chế độ chiếm hữu nô lệ:
92. Dân chủ quân sự
93. Dân chủ tư sản
94. Dân chủ chủ nô
95. Dân chủ xã hội chủ nghĩa
96. Hình thức dân chủ gắn với chế độ tư bản chủ nghĩa:
97. Dân chủ quân sự
98. Dân chủ chủ nô
99. Dân chủ tư sản
100. Dân chủ xã hội chủ nghĩa
101. Hình thức dân chủ gắn với chế độ xã hội chủ nghĩa:
102. Dân chủ quân sự
103. Dân chủ chủ nô
104. Dân chủ tư sản
105. Dân chủ xã hội chủ nghĩa
106. Hình thức dân chủ được xây dựng trên nền tảng kinh tế là chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất:
107. Dân chủ quân sự
108. Dân chủ tư sản
109. Tất cả các đáp án
110. Dân chủ xã hội chủ nghĩa
111. Với tư cách là một hình thái nhà nước, một chế độ chính trị thì trong lịch sử nhân loại có những nền dân chủ nào?
112. Nền dân chủ quân sự, nền dân chủ chủ nô, nền chuyên chếphong kiến
113. Nền dân chủ quân sự, nền dân chủ phong kiến, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
114. Nền dân chủ chủ nô, nền dân chủ phong kiến, nền dân chủ tư sản, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
115. Nền dân chủ quân sự, nền dân chủ tư sản, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
116. Nền dân chủ tư sản xuất hiện khinào:
117. Cuối thế kỷ XII, đầu thế kỷ XIII
118. Cuối thế kỷ XIV, đầu thế kỷ XV
119. Cuối thế kỷ XVI, đầu thế kỷ XVII
120. Cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII
121. Đặc trưng cơ bản của dân chủ quân sự:
     1. Nhân dân bầu ra thủ lĩnh quân sự thông qua Đại hội nhân dân
     2. Dân tham gia bầu ra Nhà nước
     3. Được xây dựng trên nền tảng kinh tế là chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất
     4. Tất cả các đáp án
122. Đặc trưng cơ bản của nền dân chủ chủ nô:
     1. Nhân dân bầu ra thủ lĩnh quân sự thông qua Đại hội nhân dân
     2. Dân (chủ nô và công dân tự do) tham gia bầu ra Nhà nước
     3. Được xây dựng trên nền tảng kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất
     4. Thực hiện quyền lực của đại đa số nhân dân
123. Đặc trưng cơ bản của nền dân chủ tư sản
     1. Nhân dân bầu ra thủ lĩnh quân sự thông qua Đại hội nhân dân
     2. Dân (chủ nô và công dân tự do) tham gia bầu ra Nhà nước
     3. Được xây dựng trên nền tảng kinh tế là chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất
     4. Thực hiện quyền lực của đại đa số nhân dân
124. Đặc trưng cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
     1. Nhân dân bầu ra thủ lĩnh quân sự thông qua Đại hội nhân dân
     2. Dân (chủ nô và công dân tự do) tham gia bầu ra Nhà nước
     3. Được xây dựng trên nền tảng kinh tế là chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất
     4. Thực hiện quyền lực của đại đa số nhân dân
125. Quan điểm “Dân chủ là dân là chủ và dân làm chủ” là của ai?
126. Hồ Chí Minh
127. V.I. Lênin
128. C. Mác
129. Ph. Ăngghen
130. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa chính thức được xác lập từ khi nào?
131. Sau cuộc đấu tranh giai cấp ở Pháp
132. Sau Cách mạng Tháng Mười Nga (1917)
133. Sau Cách mạng Tháng Tám (1945)
134. Sau công xã Pari (1871)
135. Cơ sở kinh tế của nền dân chủ tư sản là:
136. Chế độ sở hữu công cộng
137. Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất
138. Chế độ sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất
139. Chế độ sở hữu chung
140. Điền từ vào chỗ trống: “Dân chủ là… gắn với các hình thức tổ chức nhà nước của giai cấp cầm quyền”
141. Một phạm trù chính trị
142. Một phạm trù văn hóa
143. Một phạm trù kinh tế
144. Một phạm trù vĩnh viễn
145. Điền từ vào chỗ trống: “Dân chủ là… gắn với quá trình ra đời, phát triển của lịch sử xã hội”
146. Một phạm trù chính trị
147. Một phạm trù văn hóa
148. Một phạm trù vĩnh viễn
149. Một phạm trù lịch sử
150. Dân chủ là:
151. Một giá trị xã hội phản ánh những quyền cơ bản của con người
152. Là một phạm trù chính trị gắn với các hình thức tổ chức nhà nước của giai cấp cầm quyền
153. Là một phạm trù lịch sử gắn với quá trình ra đời, phát triển của lịch sử xã hội nhân loại
154. Tất cả các đáp án
155. Quan điểm của Hồ Chí Minh về dân chủ
156. Dân chủ là dân là chủ và dân làm chủ
157. Dân chủ là một phạm trù lịch sử
158. Dân chủ là một phạm trù vĩnh viễn
159. Dân chủ là một nguyên tắc - nguyên tắc dân chủ
160. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về dân chủ:
161. Dân chủ trước hết là một giá trị nhân loại chung
162. Tất cả các đáp án
163. Dân chủ là dân là chủ và dân làm chủ
164. Dân chủ là một hình thức hay hình thái nhà nước
165. Nền dân chủ chủ nô được xác lập trong chế độ nào?
166. Chế độ cộng sản nguyên thủy
167. Chế độ chiếm hữu nô lệ
168. Chế độ phong kiến
169. Chế độ xã hội chủ nghĩa
170. Nền dân chủ tư sản được xác lập trong chế độ nào?
171. Chế độ cộng sản nguyên thủy
172. Chế độ chiếm hữu nô lệ
173. Chế độ tư bản chủ nghĩa
174. Chế độ xã hội chủ nghĩa
175. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được xác lập trong chế độ nào?
176. Chế độ cộng sản nguyên thủy
177. Chế độ phong kiến
178. Chế độ chiếm hữu nô lệ
179. Chế độ xã hội chủ nghĩa
180. Nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa:
181. Thu hẹp dân chủ
182. Không ngừng mở rộng dân chủ, nâng cao mức độ giải phóng cho những người lao động
183. Thực hiện dân chủ cho thiểu số
184. Luôn tuân theo ý chí của giai cấp thống trị
185. Chọn đáp án sai, quan điểm về nền dân chủ xã hội chủ nghĩa:
186. Thực hiện dân chủ cho thiểu số
187. Xây dựng nhà nước dân chủ thực sự
188. Thực hiện quyền lực của đại đa số nhân dân
189. Bảo vệ quyền lợi cho đại đa số nhân dân
190. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đặt dưới sự lãnh đạo của ai?
191. Đảng cộng sản
192. Nhà nước
193. Các tổ chức chính trị - xã hội
194. Chính phủ
195. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là:
196. Nền dân chủ cho thiểu số
197. Nền dân chủ cho giai cấp tư sản
198. Nền dân chủ đối với quần chúng nhân dân lao động và bị bóc lột
199. Nền dân chủ cho giai cấp thống trị
200. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa thực hiện quyền lực và lợi ích của ai?
201. Chỉ của giai cấp công nhân
202. Toàn thể nhân dân
203. Giai cấp tư sản
204. Giai cấp bóc lột
205. Tìm đáp án đúng nhất, sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua Đảng cộng sản đối với toàn xã hội về mọi mặt gọi là gì?
206. Sự thống trị kinh tế
207. Sự thống trị văn hóa
208. Sự thống trị tư tưởng
209. Sự thống trị chính trị
210. Bản chất chính trị của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là:
211. Quyền được tham gia rộng rãi vào công việc quản lý nhà nước của nhân dân
212. Dựa trên chế độ tư hữu hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu
213. Lấy tư tưởng dân chủ tư sản làm chủ đạo
214. Tất cả các đáp án
215. Bản chất kinh tế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa:
216. Quản lý nhà nước thuộc về thiểu số
217. Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu
218. Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu
219. Lấy tư tưởng dân chủ tư sản làm chủ đạo
220. Bản chất tư tưởng - văn hóa - xã hội của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa?
221. Lấy hệ tư tưởng Mác - Lênin làm chủ đạo
222. Kế thừa, phát huy những tinh hoa văn hóa truyền thống dân tộc
223. Tiếp thu những giá trị tư tưởng, văn hóa, văn minh, tiến bộ xã hội
224. Tất cả các đáp án
225. Tìm đáp án đúng nhất, nhà nước xã hội chủ nghĩa ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp nào?
226. Giai cấp tư sản
227. Giai cấp chủ nô
228. Giai cấp vô sản và nhân dân lao động
229. Giai cấp nông dân
230. Điền vào chỗ trống: “nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước mà ở đó, sự thống trị chính trị thuộc về…”
     1. Giai cấp nông dân
     2. Giai cấp công nhân
     3. Giai cấp tư sản
     4. Giai cấp chủ nô
231. Điền vào chỗ trống: “Nhà nước xã hội chủ nghĩa do cách mạng xã hội chủ nghĩa sản sinh ra và có sứ mệnh xây dựng thành công…”
232. Chủ nghĩa xã hội
233. Chủ nghĩa tư bản
234. Chế độ phong kiến
235. Chế độ chiếm hữu nô lệ
236. Nhà nước xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp nào?
     1. Giai cấp nông dân
     2. Giai cấp tư sản
     3. Giai cấp chủ nô
     4. Giai cấp công nhân
237. Sự thống trị của giai cấp vô sản có sự khác biệt về chất so với sự thống trị của các giai cấp bóc lột trước đây là ở chỗ:
238. Sự thống trị và lợi ích chỉ phục vụ cho thiểu số
239. Sự thống trị của thiểu số đối với tất cả các giai cấp tầng lớp nhân dân lao động
240. Sự thống trị của đa số đối và vì lợi ích chung của toàn xã hội
241. Tất cả các đáp án
242. Bản chất kinh tế của nhà nước xã hội chủ nghĩa:
     1. Mang bản chất của giai cấp nông dân
     2. Dựa trên chế độ sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất chủ yếu
     3. Được xây dựng trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin
     4. Được xây dựng trên nền tảng giá trị văn hóa mang bản sắc riêng của dân tộc
243. Tìm đáp án đúng nhất, bản chất chính trị của nhà nước xã hội chủ nghĩa là:
     1. Mang bản chất của giai cấp công nhân
     2. Đực xây dựng trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu
     3. Xây dựng trên nền tảng lý luận của dân chủ tư sản
     4. Xây dựng trên nền tảng mang bản sắc riêng của dân tộc
244. Bản chất văn hóa, xã hội của nhà nước xã hội chủ nghĩa:
     1. Mang bản chất của giai cấp nông dân
     2. Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu
     3. Xây dựng trên nền tảng tinh thần là lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin
     4. Dựa trên sự thống trị của thiểu số đối với đa số
245. Luận điểm nào sau đây sai?
     1. Nhà nước xã hội chủ nghĩa xây dựng trên cơ sở chế độ sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất chủ yếu
     2. Nhà nước xã hội chủ nghĩa xây dựng trên nền tảng tinh thần là lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin
     3. Nhà nước xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp công nhân
     4. Nhà nước xã hội chủ nghĩa xây dựng trên nền tảng chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu
246. Tìm đáp án sai về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
247. Là nhà nước của dân, do dân, vì dân
248. Nhà nước phải do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo
249. Là nhà nước tôn trọng quyền con người, coi người là chủ thể, là trung tâm của sự phát triển
250. Là nhà nước dựa trên nguyên tắc quyền lực thuộc về thiểu số
251. Căn cứ vào phạm vi tác động của quyền lực nhà nước, chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa được chia thành:
     1. Chức năng đối nội và đối ngoại
     2. Chức năng chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội
     3. Chức năng giai cấp và chức năng xã hội
     4. Chức năng trấn áp và tổ chức xây dựng
252. Căn cứ vào lĩnh vực tác động của quyền lực nhà nước, chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa được chia thành
     1. Chức năng đối nội và đối ngoại
     2. Chức năng giai cấp và chức năng xã hội
     3. Chức năng chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội
     4. Chức năng trấn áp và tổ chức xây dựng
253. Nội dung và mục đích cuối cùng của nhà nước xã hội chủ nghĩa là gì?
     1. Chỉ đấu tranh để giành chính quyền
     2. Chỉ đòi tăng lương, giảm giờ làm
     3. Cải tạo xã hội cũ, xây dựng thành công xã hội mới
     4. Tất cả các đáp án
254. Mối quan hệ giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa:
     1. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là cơ sở, nền tảng cho việc xây dựng và hoạt động của nhà nước xã hội chủ nghĩa
     2. Nhà nước xã hội chủ nghĩa trở thành công cụ quan trọng cho việc thực thi quyền làm chủ của người dân
     3. Nhà nước xã hội chủ nghĩa nằm trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là phương thức thể hiện và thực hiện dân chủ
     4. Tất cả các đáp án
255. Trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, Đảng ta xem cơ quan nào là trụ cột, một công cụ chủ yếu, vững mạnh của nhân dân?
256. Chính phủ
257. Đảng cộng sản
258. Nhà nước
259. Các tổ chức chính trị - xã hội
260. Luận điểm sau là của ai: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước”
261. Đảng Cộng sản Việt Nam
262. Hồ Chí Minh
263. V.I. Lênin
264. C. Mác và Ph. Ăngghen
265. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
266. Dựa trên cơ sở chế độ tư hữu
267. Dựa vào nhà nước xã hội chủ nghĩa và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân
268. Thực hiện trấn áp của thiểu số đối với đa số
269. Dựa vào nhà nước tư sản
270. Bản chất chính trị của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa thể hiện như thế nào:
     1. Là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất
     2. Kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân và lợi ích thể
     3. Là nền dân chủ phi giai cấp
     4. Là sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua Đảng Cộng sản để đảm bảo mọi quyền lực thuộc về nhân dân.
271. Trong xã hội có giai cấp, dân là ai và do đối tượng nào quy định :
272. Là những thành viên trong xã hội, do luật pháp cuả giai cấp công nhân quy định
273. Là những thành viên trong xã hội, do luật pháp cuả giai cấp thống trị quy định
274. Là những thành viên trong xã hội, do luật pháp cuả giai cấp bị trị quy định
275. Là những thành viên trong xã hội, do luật pháp cuả giai cấp tư sản quy định
276. Nền dân chủ là gì ?
277. Là hình thái dân chủ gắn với bản chất, tính chất của nhà nước
278. Là hình thái dân chủ gắn với bản chất của giai cấp bị trị
279. Là hình thức dân chủ của xã hội chưa có nhà nước
280. Là hình thức dân chủ do giai cấp bị trị đặt ra
281. Chọn đáp án đúng nhất, điền từ còn thiếu vào chỗ trống : Nền dân chủ do ... đặt ra được thể chế hóa bằng pháp luật:
282. Giai cấp bị trị
283. Giai cấp thống trị
284. Nhân dân
285. Giai cấp công nhân
286. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là:
287. Là nền dân chủ phi giai cấp
288. Là nền dân chủ phi lịch sử
289. Là nền dân chủ thuần túy
290. Là mọi quyền lực thuộc về nhân dân, dân là chủ và dân làm chủ