**ĐÁP ÁN GD KT&PL K10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| made | cauhoi | dapan |  | made | cauhoi | dapan |  | made | cauhoi | dapan |  | made | cauhoi | dapan |
| 132 | 1 | A |  | 209 | 1 | B |  | 357 | 1 | C |  | 485 | 1 | C |
| 132 | 2 | B |  | 209 | 2 | C |  | 357 | 2 | D |  | 485 | 2 | A |
| 132 | 3 | C |  | 209 | 3 | D |  | 357 | 3 | C |  | 485 | 3 | D |
| 132 | 4 | A |  | 209 | 4 | A |  | 357 | 4 | A |  | 485 | 4 | C |
| 132 | 5 | C |  | 209 | 5 | D |  | 357 | 5 | D |  | 485 | 5 | D |
| 132 | 6 | D |  | 209 | 6 | A |  | 357 | 6 | B |  | 485 | 6 | B |
| 132 | 7 | B |  | 209 | 7 | B |  | 357 | 7 | B |  | 485 | 7 | D |
| 132 | 8 | B |  | 209 | 8 | B |  | 357 | 8 | B |  | 485 | 8 | D |
| 132 | 9 | C |  | 209 | 9 | C |  | 357 | 9 | A |  | 485 | 9 | A |
| 132 | 10 | B |  | 209 | 10 | A |  | 357 | 10 | A |  | 485 | 10 | B |
| 132 | 11 | B |  | 209 | 11 | A |  | 357 | 11 | D |  | 485 | 11 | B |
| 132 | 12 | A |  | 209 | 12 | A |  | 357 | 12 | B |  | 485 | 12 | C |
| 132 | 13 | A |  | 209 | 13 | D |  | 357 | 13 | C |  | 485 | 13 | B |
| 132 | 14 | C |  | 209 | 14 | C |  | 357 | 14 | A |  | 485 | 14 | C |
| 132 | 15 | A |  | 209 | 15 | D |  | 357 | 15 | D |  | 485 | 15 | A |
| 132 | 16 | D |  | 209 | 16 | D |  | 357 | 16 | C |  | 485 | 16 | C |
| 132 | 17 | D |  | 209 | 17 | C |  | 357 | 17 | C |  | 485 | 17 | A |
| 132 | 18 | C |  | 209 | 18 | C |  | 357 | 18 | B |  | 485 | 18 | A |
| 132 | 19 | D |  | 209 | 19 | B |  | 357 | 19 | A |  | 485 | 19 | D |
| 132 | 20 | D |  | 209 | 20 | B |  | 357 | 20 | D |  | 485 | 20 | B |

**ĐÁP ÁN TỰ LUẬN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÂU** | **ĐÁP ÁN CHI TIẾT** | **ĐIỂM** |
| 1 | a. Sử dụng pháp luật | 0.5 |
| b. Sử dụng pháp luật là cá nhân, tổ chức được làm những gì mà pháp luật cho phép làm. | 0.5 |
| 2 | a. Tính quyền lực bắt buộc chung | 0.5 |
| b. Văn bản Áp dụng pháp luật | 0.5 |
| c. Anh H và người bạn chưa tuân thủ pháp luật | 0.5 |
| d. Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lý xã hội và công dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình | 0.5 |
| 3 | a. Có, Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống và trở thành hành vi hợp pháp của cá nhân, tổ chức. | 0,75 |
| b. Thi hành pháp luật. Cá nhân, tổ chức thực hiện nghĩa vụ công dân, chủ động làm những việc pháp luật quy định phải làm. | 0,75 |
| c. Chủ động học bài và làm bài đầy đủ; đội nón bảo hiểm khi điều khiển xe gắn máy, đạp điện; dừng lại khi có tín hiệu đèn đỏ; không lạng lách, đánh võng | 0,5 |