**BÀI 1. PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI S ỐNG**

**Câu 1.** Pháp luật nước ta có mấy đặc trưng cơ bản?

A. Hai. B. Ba. C. Bốn. D. Năm

**Câu 2.** Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành

1. Phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền do nhà nước đại diện
2. Phù hợp với ý chí của nhân dân do nhà nước đại diện
3. Mang tính chặt chẽ, tính quyền lực và tính bắt buộc chung
4. Thể hiện nguyện vọng của nhân dân do nhà nước quản lí

**Câu 3.** Các cá nhân, tổchức kiềm chế đểkhông làm những điều mà pháp luật cấm là

|  |  |
| --- | --- |
|  A. sử dụng pháp luật. C. tuân thủ pháp luật. | B. thi hành pháp luật D. áp dụng pháp luật |

**Câu 4.** Ngườiở độtuổi phải chịu trách nhiệm hình sựvềtội phạm rất nghiêm trọng do cốý hoặc tộiphạm đặc biệt nghiêm trọng là

A. từ đủ 14 đến dưới 16. B. từ 14 đến đủ 16

C. từ đủ 16 đến dưới 18. D. từ 16 đến đủ 18

**Câu 5.** Trách nhiệm pháp lý được áp dụng đối với người vi phạm pháp luật nhằm

1. giáo dục, răn đe, hành hạ
2. kiềm chế những việc làm trái luật
3. xử phạt hành chính
4. phạt tù hoặc tử hình

**Câu 6.** Vi phạm pháp luật hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới

A. quan hệ xã hội và quan hệ kinh tế

B. các quy tắc quản lí nhà nước

1. các điều luật và các quan hệ hành chính
2. quan hệ xã hội và quan hệ hành chính

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu 7.** | Tính giai cấp của nhà nước thể hiện ở phương diện |  |
|  | A. kinh tế, chính trị, xã hội | B. kinh tế, chính trị, tư tưởng |
|  | C. kinh tế, văn hóa, xã hội. | D. kinh tế, chính trị, văn hóa |
| **Câu 8.** | Pháp luật là |  |  |

1. các hệ thống chuẩ n mực, được quy định trong Hiến pháp, do Nhà nước thừa nhận
2. các quy tắc xử xự chung, do nhà nước thừa nhận trên những chuẩn mực của đời sống
3. các quy tắc xử xự chung của mọi người, do nhà nước ban hành, được áp dụng ở phạm vi nhất định

**Câu 9.** *“Vợ**chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ**và quyền ngang nhau về**mọi mặt trong gia đình”*(Điều 19. Bình dẳng về quyền và nghĩa vụ giữa vợ, chồng, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 sửa đổi, bổ sung năm 2010) thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?

1. Tính quy phạm phổ biến
2. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức
3. Tính quyền lực, bắt buộc chung
4. Tính ý chí và khách quan

**Câu 10.** Hình phạt trong pháp luật hình sựcủa các nước thểhiện “hậu quả pháp lý” nặng nềnhất màchủ thể phải gánh chịu do hành vi vi phạm pháp luật gây ra thể hiện đặc trưng

1. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức
2. Tính quyền lực, bắt buộc chung
3. Tính chủ quan, quy phạm phổ biến
4. Tính ý chí

**Câu 11.** Đâu là bản chất pháp luật Việt Nam

A. Tính giai cấp và tính xã hội.

B. Tính giai cấp và tính chính trị

C. Tính xã hội và tính kinh tế.

D. Tính kinh tế và tính xã hội

**Câu 12.** Pháp luật mang bản chất của xã hội vì

1. pháp luật là cơ sở đảm bảo an toàn trật tự xã hội
2. pháp luật bắt nguồn từ xã hội
3. pháp luật góp phần hoàn chỉnh hệ thống xã hội
4. pháp luật đem đến một hệ thống chính trị hoàn chỉnh

**Câu 13.** Nhà nước Việt Nam mang lại lợi ích của

1. giai cấp công nhân và nhân dân lao động
2. giai cấp công dân
3. các tầng lớp bị áp bức
4. nhân dân lao động

**Câu 14.** Con cái chửi măng cha mẹ sẽ bị

A. dư luận lên án.

B. vi phạm pháp luật hành chính

C. vi phạm pháp luật dân sự.

D. vi phạm pháp luật hình sự

**Câu 15.** Nhận định nào khi nói sau khi nhận định pháp luật

1. Pháp luật là cơ sở để thiết lập, củng cố và tăng cường quyền lực nhà nước
2. Pháp luật là phương tiện đề nhà nước quản lí kinh tế, xã hội
3. Pháp luật tạo ra môi trường ổn định cho việc thiết lập mối quan hệ giữa các nước.
4. Pháp luật là phương tiện để nhân dân bảo vệ quyền chính đáng của mình .

**Câu 16.** Pháp luật là

1. Hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện .
2. Những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống.
3. Hệ thống các quy tắc sử xự chung do nhà nước ban hànhvà được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.
4. Hệ thống các quy tắc sử xự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương.
5. Bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.
6. Vì sự phát triển của xã hội.
7. Pháp luật có tính quy phạm phổ biến ;mang tính quyền lực, bắt buộc chung; có tính xác định chặt chẻ về mặt hình thức.
8. Mang bản chất giai cấp và bản chất xã hội.
9. Pháp luật được ban hành vì sự phát triển của xã hội.
10. Pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp trong xã hội.
11. Pháp luật bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động.
12. Pháp luật bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên của xã hội thực hiện, vì sự phát triển của xã hội.
13. Các chuẩn mực thuộc về đời sống tinh thần, tình cảm của con người.
14. Quy định các hành vi không được làm.
15. Quy định các bổn phận của công dân.
16. Các quy tắc xử sự (việc được làm, việc phải làm, việc không được làm)

**Câu 20.** Pháp luật và đạo đức có quan hệ

A. Chặt chẽ với nhau, người tuân thủ pháp luật là người có đạo đức, ngược lại người đạo đức là người tuân thủ pháp luật .

1. Pháp luật là phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức
2. Đạo đức là nền tảng hình thành nhân cách, pháp luật là nền tảng đảm bảo trật tự xã hội
3. Tất cả các ý trên.

**Câu 21.** Nhà nước ban hành luật giao thông đường bộvà bắt buộc tất cảmọi người phải tuân theo,không được làm trái. Thể hiện đặc trưng

A. Tính quy phạm, phổ biến

B. Tính quy định, bắt buộc chung

C Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức

D. Tất cả ý trên.

**Câu 22.** Nhà Nước ban hành Hiến Pháp vì

1. Hiến Pháp quy định các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
2. Hiến Pháp chứa các luật dân sự, hành chính , hôn nhân và gia đình , thuế,...cụ thể hóa nội dung.
3. Hiến Pháp quyết định chặt chẽ về luật, đầy đủ các mức độ nặng, nhẹ của các luật
4. A và B đúng

**Câu 23.** Điền vào chỗtrống, Hồ Chí Minh: “ Pháp luật của ta là pháp luật thật sựdân chủvì nó bảovệ.......rộng rãi cho nhân dân lao động.”

A. Lợi ích chính đáng. B. Quyền và nghĩa vụ

C. Quyền tự do, dân chủ. D. Quyền và nghĩa vụ cơ bản.

**Câu 24.** Bản chất giai cấp của Pháp luật

1. Đảm bảo lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam.
2. Đảm bảo lợi ích của giai cấp lãnh đạo, nhưng giai cấp công nhân và nông dân được tự do dân chủ
3. Pháp luật là điều kiện để nhà nước ràng buộc mọi công dân.
4. A và B đúng.

**Câu 25**. Từngày 15-12-2007, theo nghịquyết 32/CP/2007 mọi người ngồi trên xe gắn máy phải độimũ bảo hiểm, điều này thể hiện

A. Nội dung của pháp luật. B Đặc trưng của pháp luật.

C. Bản chất của pháp luật. D. Vai trò của pháp luật.

**Câu 26.** Trong hệthống các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có giá trịpháp lý cao nhất là:

A. Hiến pháp. B. Hiến pháp, luật và pháp lệnh.

C. Hiến pháp và luật. D. Nghị định của chính phủ.

**Câu 27.** Một trong những đặc điểm đểphân biệt pháp luật với quy phạm đạo đức là:

1. Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung.
2. Pháp luật có tính quyền lực.
3. Pháp luật có tính bắt buộc chung.
4. Pháp luật có tính quy phạm
	1. Sống tự do, dân chủ.
	2. Thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
5. Quyền con người được tôn trọng và bảo vệ.
6. Công dân phát triển toàn diện.

A. hữu hiệu và phức tạp nhất. B. dân chủ và hiệu quả nhất

C. hiệu quả và khó khăn nhất D. dân chủ và cứng rắn nhất

**Câu 30.** .Pháp luật là hệthống các quy tắc xửsự chung do ……… ban hành và đảm bảo thực hiện

bằng quyền lực nhà nước

A. Đảng B.Chính phủ C.Tổ chức xã hội D. Nhà nước

**Câu 31.** Các quy tắc xửsự( việcđược làm, việc phải làm, việc khôngđược làm ) thểhiện vấnđềnàocủa pháp luật?

A. Phương thức tác động. B. Nội dung.

C. Nguồn gốc. D. Hình thức thể hiện.

**Câu 32.** Nhà nước tađiều hànhđấtnước bằng

A. Văn hoá, giáo dục, chính trị B. Kế hoạch phát triển kinh tế.

C. Quân đội và chính quyền. D. Hiến pháp và pháp luật.

1. Tồn tại nhưng không phát triển được. B. Vẫn tồn tại và phát triển bình thường.
2. Từ tư duy trừu tượng của con người. B. Từ quyền lực của giai cấp thống trị.

C. Từ thực tiễn đời sống xã hội.D. Từ ý thức của các cá nhân trong xã hội

**Câu 35.** Câu hỏi:“*Pháp luật là của ai, do ai và vì ai?”*Đềcậpđến vấnđềnào của pháp luật?

A. Nội dung của pháp luật. B. Hình thức thể hiện của pháp luật.

C. Khái niệm cơ bản của pháp luật. D. Bản chất của pháp luật

**Câu 36.** “Pháp luật làhệthống quy tắc xửsựmang tính .............,do............ ban hành vàbảo đảm thực

hiện, thể hiện ................. của giai cấp thống trị và phụ thuộc vào các điều kiện ..............., là nhân tố

điều chỉnh các quan hệ xã hội”

1. Bắt buộc – quốc hội – ý chí – chính trị
2. Bắt buộc chung – nhà nước – lý tưởng – chính trị
3. Bắt buộc – quốc hội – lý tưởng – kinh tế xã hội
4. Bắt buộc chung – nhà nước – ý chí – kinh tế xã hội

**Câu 37.** Nói đến vai trò của pháp luật đối với sựphát triển bền vững của đất nước là nói đến sựtácđộng của pháp luật đối với

A. Các lĩnh vực của đời sống xã hội B. Lĩnh vực bảo vệ môi trường

C. Việc xây dựng và bảo vệ đất nước D. Phát triển kinh tế đất nước

1. Dân số và giải quyết việc làm
2. Phòng, chống tệ nạn xã hội
3. Xóa đói giảm nghèo và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
4. Cả A,B,C đều đúng

**Câu 39.** Một học sinh lớp 11 (16 tuổi) chạy xe gắn máy trên 50cc ra đường chơi (Có đội mũ bảohiểm), được xem là:

1. Không vi phạm pháp luật vì thực hiện quyền tự do đi lại.
2. Vi phạm pháp luật vì có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý.
3. Không phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
4. Không vi phạm vì có đội mũ bảo hiểm theo quy định.

**Câu 40.** Trường hợp nào sau đây thì mới được bắt, giam, giữ người

A. Bắt người khi đang bị tình nghi có hành vi vi phạm pháp luật.

B. Bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.

C. Bắt, giam, giữ người khi người này đang nghiện ma tuý.

D. Bắt giam người khi người này có người thân phạm pháp luật.

**Câu 41.** Cứ đến ngày Quốc khánh (2/9) người nào cải tạo tốt, biết hối cải thì được Chủtịch nước ânxá cho ra tù trước thời hạn. Thể hiện bản chất gì của pháp luật?

1. Bản chất giai cấp.
2. Bản chất xã hội
3. Bản chất nhân đạo sâu sắc pháp luật xã hội chủ nghĩa.
4. Bản chất nhân dân

A. giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế B. giáo dục, cưỡng chế.

C. Cưỡng chế. D. giáo dục.

**Câu 43.** Khoan hồng đối với người tựthú, thành khẩn khai báo, tốgiác người đồng phạm, lập côngchuộc tội, ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại gây ra. Thể hiện điều gì của pháp luật nước ta

A. tính nhân đạo. B. tính quyền lực. C. tính dân chủ. D. tính xã hội.

**Câu 44.** Nhận định nào sau đây sai khi nói đến vai trò của pháp luật

* 1. Pháp luật là phương tiện để Nhà nước quản lý mọi mặt đời sống xã hội
	2. Pháp luật là phương tiện thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mỗi công dân
	3. Pháp luật là công cụ thực hiện đường lối chính sách của Đảng. D. Pháp luật là công cụ bảo vệ mọi quyền và lợi ích của công dân.

**Câu 45.** Nội dung nào sau đây phù hợp với tính quy phạm và phổbiến của pháp luật?

1. Phạm vi tác động của quy phạm xã hội rộng hơn so với pháp luật
2. Ai cũng cần phải thực hiện theo các tín điều tôn giáo được ban hành
3. Cơ quan có quyền ban hành pháp luật thì cũng có quyền không thực hiện pháp luật
4. Phạm vi tác động của pháp luật rộng lớn cả về không gian, thời gian và đối tượng áp dụng

**Câu 46.** Ưu thế vượt trội của pháp luật so với các quy phạm xã hội khác là?

A. Tính cưỡng chế B. Tính rộng rãi

C. Tồn tại trong thời gian dài. D. Tính xã hội

**Câu 47.** Pháp luật là công cụbảo vệlợi ích của?

A. Tổ chức tôn giáo. B. Giai cấp thống trị

C. Nhà nước và xã hội. D. Nhân dân

1. Những hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử phạt hành chính
2. Những hành vi vi phạm pháp luật đều bị áp dụng hình phạt
3. Những hành vi vi phạm pháp luật đều có thể bị áp dụng biện pháp chế tài
4. Những hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý kỷ luật
5. Đều mang tính quy phạm
6. Đều mang tính quy phạm bắt buộc chung
7. Đều là quy phạm tồn tại ở dạng thành văn
8. Đều do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Câu 50.** Luật bảo vệ môi trường do cơ quan nào sau đây ban hành? |  |  |  |
| A. Bộ Tài nguyên môi trường |  |  | C. Chính phủ |  |  |  |
| B. Ủy ban thường vụ Quốc hội |  |  | D. Quốc hội |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ĐÁP ÁN** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. B | 2.C | 3. C |  | 4. A | 5. B | 6. B | 7. B | 8. A | 9. A | 10. B |
| 11. A | 12. B | 13. A |  | 14. A | 15.C | 16. C | 17. C | 18. D | 19. D | 20. D |
| 21.B | 22. B | 23. C |  | 24. A | 25. B | 26. C | 27. A | 28.B | 29. B | 30. D |
| 31. A | 32.D | 33.A |  | 34.C | 35.D | 36. D | 37. A | 38.D | 39. B | 40.B |
| 41. A | 42.A | 43. D |  | 44. D | 45. D | 46. A | 47. C | 48. C | 49. A | 50.D |