**BỘ ĐỀ THI KINH TẾ CÔNG CỘNG 1 – K59 NEU**

***(Tài liệu dài 14 trang gồm 04 đề thi kèm theo lời giải chi tiết)***

****

**Tác giả: Nguyễn Quý Bằng**

**Cựu sinh viên NEU**

**Mã SV: CQ 530348 – Chuyên ngành Kinh tế phát triển 53B**

*(Liên hệ: Email* [*bangkthd@gmail.com*](mailto:bangkthd@gmail.com) *hoặc FB https://www.facebook.com/bangkthd)*

***Lưu ý: Câu III trắc nghiệm phương án đúng được ghi bằng mực đỏ và in nghiêng trên đề***

**Mục lục**

[**Đề số 1 – K59 2**](#_Toc27868039)

[**Đề số 2 – K59 5**](#_Toc27868040)

[**Đề số 3 – K59 9**](#_Toc27868041)

[**Đề số 4 – K59 12**](#_Toc27868042)

# **Đề số 1 – K59**

**Câu I: Phân tích tình huống (2đ)**

Theo VietnamNet, báo điện tử ngày 27/09/2017: thị trường giáo dục là thị trường có quan hệ bất đối xứng về thông tin. Việc cho con học trường nào của phụ huynh bản chất là 1 hợp đồng dân sự. Người bán là nhà trường và người mua là phụ huynh. Tuy nhiên hợp đồng này đặc biệt hơn bình thường vì người bán trong trường hợp này có nhiều thông tin hơn, nhiều quyền lực hơn nguời mua. “Người bán có nhiều thông tin hơn người mua tức là thông tin bất đối xứng – một dạng thất bại của thị trường”. Trong đó sự bất đối xứng về “quyền lực” thể hiện ở chỗ người mua là phụ huynh ở thế yếu vì không dễ dàng thay đổi nhà cung cấp dịch vụ, không dễ dàng chuyển trường cho con.

Quan hệ nhà trường – phụ huỵnh là 1 giao dịch dân sự không có hợp đồng cụ thể, chi tiết. Chất lượng món hàng, giá cả, lộ trình tăng giá đều không có. Và “hợp đồng” đó dù hàng trăm, hàng nghìn “người mua” nhưng đều là “thỏa thuận” với tư cách nhỏ lẻ. Như mọi thị trường khác, thị trường giáo dục rồi sẽ có những xung đột khi chất lượng “món hàng giáo dục” được cho là không như mong đợi. Còn Nhà nước hiện tại chưa có cơ chế hiệu quả bảo vệ lợi ích cho phụ huynh. Vì vậy, về lâu dài, thị trường giáo dục cần phải có các thiết chế tòa, thiết chế cơ quan điều tiết thị trường và hiệp hội, hội tham giá giải quyết các xung đột. Nếu không sẽ quay lại vòng luẩn quẩn mà vấn đế không được giải quyết. Điều này đã xảy ra ở các thị trường khác ở Việt Nam như viễn thông, điện lực, du lịch, hàng không,…

*Lý thuyết về vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường đã chỉ rõ, Chính phủ có 4 vai trò chính để can thiệp vào nền kinh tế thị trường. Hãy giải thích ngắn gọn, trong trường hợp này Chính phủ đang thực hiện vai trò gì? Vì sao?*

**Câu II: Câu hỏi Đúng/Sai (3đ)**

*Khẳng định những nhận định sau là đúng hay sai? Hãy giải thích vì sao?*

1. Đường Lorenz luôn có thể sử dụng trong việc so sánh mức độ bất bình đẳng về thu nhập giữa 2 quốc gia.

2. Kể cả khi không bị điều tiết bằng giá trần thì hãng độc quyền tự nhiên vẫn cần được Chính phủ trợ cấp để tránh bị lỗ.

3. Nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung là nền kinh tế có sự điều tiết của Chính phủ, do đó nó là 1 dạng của nền kinh tế hỗn hợp.

**Câu III: Câu hỏi trắc nghiệp chọn phương án đúng (2đ)**

*(Hãy chọn phương án đúng nhất dưới đây, không cần phải giải thích)*

4. Giải pháp nào sau đây được coi là khả thi nhất để dùng để khắc phục hiện tượng ô nhiễm không khí:

1. Sáp nhập
2. Quy định quyền sở hữu về tài sản
3. *Dùng dư luận xã hội*
4. Cả 3 đều đúng

5. Xây dựng quỹ vì người nghèo là hoạt động

1. Hoàn thiện Pareto
2. Không phải hoàn thiện Pareto
3. Phân phối lại thu nhập
4. *Cả a và c.*

6. Chính sách ưu đãi thuế với 1 số doanh nghiệp là:

1. *Chính sách không tương hợp với thị trường*
2. Chính sách tương hợp với thị trường
3. Chính sách hỗ trợ thị trường
4. Chính sách kìm hãm thị trường.

7. Đường bàng quan xã hội theo thuyết vị lợi có dạng:

1. Đường thẳng dốc lên như đường cung
2. *Đường thẳng dốc xuống như đường cầu*
3. Đường gấp khúc hình thước thợ
4. Chữ U ngược

**Câu IV: Bài tập (3đ)**

Có 2 gia đình cùng sử dụng chung 1 mảnh sân. Lợi ích biên của gia đình thứ nhất khi mảnh sân đó được quét dọn thường xuyên là MB1 = 11 – 2X, của gia đình thứ hai là MB2 = 9 – X, trong đó X là số lần quét dọn. Chi phí thuê người quét dọn mảnh sân mỗi lần là 5 đơn vị tiền tệ. Hãy tính:

a. Số lần quét dọn sân hiệu quả là bao nhiêu? Khi đó, mỗi gia đình phải trả bao nhiêu tiền?

b. Nếu gia đình thứ hai muốn trở thành kẻ ăn không và chỉ thể hiện lợi ích biên là MB2’ = 6 - X thì số lần sân được quét dọn là bao nhiêu?

c. Lợi ích gia đình thứ hai “ăn không” được là bao nhiêu?

***Đáp án:***

**Câu I:**

Thất bại thị trường về thông tin không đối xứng trong dịch vụ giáo dục. Trong đó người mua (phụ huynh) có ít thông và quuyền lựa chọn hơn người bán (nhà trường).

⇨ Chính phủ can thiệp với vai trò phân bổ lại nguồn lực

**Câu II:**

1. **Sai**

Không thể sử dụng đường Lorenz để so sánh mức độ bất bình đẳng về thu nhập giữa 2 quốc gia nếu chúng cắt nhau. Khi đó phải sử dụng 1 thước đo khác là hệ số GINI. Hệ số GINI được tính trên cơ sở đường Lorenz, sinh ra để khắc phục nhược điểm này của đường Lorenz.

1. **Sai**

Khi không bi điêu tiết bằng giá trền thì nhà độc quyền tự nhiên có lợi nhuận siêu ngạch rất lớn. Chỉ khi nó bị điều tiết bằng cách đặt giá trần bằng chi phí cận biên thì nó mới bị lỗ và cần được Chính phủ trợ cấp.

1. **Sai**

Nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung là nền kinh tế chỉ có sự can thiệp của Nhà nước mà không có sự hoạt động của cơ chế thị trường . Mọi vấn đề: Sản xuất cái gì, sản xuất cho ai, sản xuất như thế nào đều do Nhà nước quyết định. Do đó nó không phải 1 dạng của nền kinh tế hỗn hợp.

Nền kinh tế hỗn hợp là nền kinh tế có sự kết hợp của cơ chế thị trường và sự điều tiết của Nhà nước.

**Câu IV:**

a, MC = 5

Hàm cầu về quét dọn là:

Quét dọn hiệu quả khi MB = MC

⬄ ⬄

Vậy số lần quét sân tối ưu là X = 5 (lần)

Tại X = 5 ta có MB1 = 1 và MB2 = 4

Số tiền gia đình 1 phải trả là 1\*5 = 5 (đơn vị tiền tệ)

Số tiền gia đình 2 phải trả là 4\*5 = 20 (đơn vị tiền tệ)

b, Khi gia đình 2 trở thành kẻ ăn không

Ta có hàm cầu về quét dọn là:

Hàm cầu về quét dọn là:

Quét dọn hiệu quả khi MB’ = MC

⬄ ⬄

⬄ X = 4 (lần)

c, Với X = 4 khi nói thật thì 1 lần quét dọn gia đình 2 phải trả:

9 - 4 = 5 (đơn vị tiền tệ)

Với X = 4 khi nói dối thì 1 lần quét dọn gia đình 2 phải trả:

6 - 4 = 2 (đơn vị tiền tệ)

⇨ Lợi ích mà gia đình 2 ăn không được là: (5 - 2)\*4 = 12 (đơn vị tiền tệ)

# **Đề số 2 – K59**

**Câu I: Phân tích tình huống (2đ)**

Nhằm tăng cường chính sách an sinh cho người lao động, từ tháng 6/2017 sẽ có chính sách an sinh xã hội mới có hiệu lực thi hành: (i) giảm 0,5% mức đóng góp vào quỹ Bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp (theo Nghị định 44/2017/NĐ-CP; (ii) điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh đối với đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế (theo thông tư 02/2017/TT-BYT); (iii) ban hành danh mục, tỉ lệ thanh toán vật tư khám chữa bệnh đối với đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế (theo thông tư 04/2017/TT-BYT) và (iv) quy chuẩn khối lượng kiến thức tối thiểu của người tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng nghề (theo thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH).

*Lý thuyết về vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường đã chỉ rõ, Chính phủ có 4 vai trò chính để can thiệp vào nền kinh tế thị trường. Hãy giải thích ngắn gọn, trong trường hợp này Chính phủ đang thực hiện vai trò gì? Vì sao?*

**Câu II: Câu hỏi Đúng/Sai (3đ)**

*Khẳng định những nhận định sau là đúng hay sai? Hãy giải thích vì sao?*

1. Nếu mọi yếu tố khác như nhau thì chi phí thẩm định hàng hoá đối với hàng hoá có thể thẩm định trước nhỏ hơn chí phí thẩm định của hàng hoá có thể thẩm định khi dùng.

2. Nếu sử dụng chung 1 lượng hàng hoá công cộng thì mỗi cá nhân đều phải đóng thuế bằng nhau.

3. Đỉnh của lựa chọn là điểm cao nhất được biểu diễn trên đồ thị lựa chọn.

**Câu III: Câu hỏi trắc nghiệp chọn phương án đúng (2đ)**

*(Hãy chọn phương án đúng nhất dưới đây, không cần phải giải thích)*

4. Kết quả của lựa chọn công cộng theo nguyên tắc nhất trí tuyệt đối có thể là:

1. Hoàn thiện Pareto
2. Phi hiệu quả
3. Phân phối lại thu nhập
4. Cả A và B

5. Một hộ gia đình bật nhạc to là:

1. Ngoại ứng tiêu cực
2. Ngoại ứng tích cực
3. Cả 2 đều đúng
4. Cả 2 đều sai

3. Điều kiện tối đa hóa PLXH theo thuyết cực đại thấp nhất là:

1. Độ thỏa dụng trung bình của mọi thành viên trong xã hội bằng nhau
2. Độ thỏa dụng biên của mọi thành viên trong xã hội bằng nhau
3. Tổng độ thỏa dụng của mọi thành viên trong xã hội bằng nhau
4. Thu nhập của mọi thành viên trong xã hội bằng nhau

4. Đường Lorenz có đặc điểm:

1. Nằm phía dưới đường phân giác
2. Nằm phái trên đường phân giác
3. Trùng với đường phân giác
4. Cả a, b và c

**Câu IV: Bài tập (3đ)**

Một quốc gia giả định bao gồm 10 cá nhân với các mức thu nhập được sắp xếp theo 1 thứ tự ngẫu nhiên như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cá nhân | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Tổng |
| Thu nhập | 4 | 6 | 1 | 20 | 4 | 5 | 12 | 13 | 10 | 25 | 100 |

Trong đó mức thu nhập được tính bằng triệu đồng/năm

a. Vẽ đường Lorenz và tính hệ số Ghini phản ánh phân phối thu nhập trên.

b. Nếu ngưỡng nghèo là 5 triệu đồng/năm. Quốc gia này đánh thuế đồng loại 1 triệu đồng/năm đối với những người có thu nhập trên ngưỡng nghèo để phân phối lại thu nhập cho người nghèo thì chính sách đó có xóa được nghèo không? (Giả định việc phân phối lại không có thất thoát)

c. Tính hệ số Ghini sau khi phân phối lại.

***Đáp án:***

**Câu I:**

Một loạt chính sách đối với người lao động nhằm đảm bảo chế độ an sinh xã hội cho người lao động được ban hành nhằm cải thiện cuộc sống của người lao động.

⇨ Chính phủ thực hiện vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội.

**Câu II:**

1. **Đúng**

Đối với hàng hóa chỉ có thể thẩm định khi dùng, muốn thẩm định chất lượng của nó phải bỏ tiền ra để mua nó và sử dụng.

Còn đối với hàng hóa có thể thẩm định trước khi dùng thì không cần thiết phải bỏ tiền ra mua nó mà vẫn có thể biết được chất lượng của nó. Do đó chi phí thẩm định loại hàng hóa này thấp hơn do không tốn kém khoản chi phí bỏ ra để mua hàng.

1. **Sai**

Việc đóng thuế tài trợ cho sản xuất HHCC dựa trên lợi ích biên mà mối người nhận được từ hàng hóa công cộng. Và mức lợi ích biên này của mỗi người là khác nhau nên mức thuế họ đóng cũng không giống nhau.

1. **Sai**

Đỉnh của lựa chọn là điểm cao hơn các điểm xung quanh nó trên bản đồ lựa chọn.

**Câu IV:**

a, Bảng ngũ phân vị:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhóm | Cá nhân | Tỷ lệ  thu nhập | Tỷ lệ thu nhập cộng dồn | Tỷ lệ dân số | Tỷ lệ dân số  cộng dồn |
| 1 | C và A | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | E và F | 0,09 | 0,14 | 0,2 | 0,4 |
| 3 | B và I | 0,16 | 0,3 | 0,2 | 0,6 |
| 4 | G và H | 0,25 | 0,55 | 0,2 | 0,8 |
| 5 | D và J | 0,45 | 1 | 0,2 | 1 |

B = 0,2(0,05\*2 + 0,14\*2 + 0,3\*2 + 0,55\*2 +1)/2 = 0,308

g = 1 – 2B = 1 – 2\*0,308 = 0,384

b, Có 6 cá nhân bị đánh thuế là B, D, G, H, I, J

⇨ Số tiền thuế thu đc là 6\*1 = 6 (triệu đồng)

Đề xóa nghèo thì A và E mỗi người cần trợ cấp 1 triệu đồng, còn C cần 4 triệu đồng. Như vậy cần tất cả 4 + 1 + 1 = 6 (triệu đồng)


Số tiền thuế thu được vừa đủ để chi trợ cấp do đó chính sách này xóa được nghèo.

c, Bảng ngũ phân vị sau khi phân phối lại:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhóm | Cá nhân | Tỷ lệ  thu nhập | Tỷ lệ thu nhập cộng dồn | Tỷ lệ dân số | Tỷ lệ dân số  cộng dồn |
| 1 | C và A | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | E và F | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| 3 | B và I | 0,14 | 0,34 | 0,2 | 0,6 |
| 4 | G và H | 0,23 | 0,57 | 0,2 | 0,8 |
| 5 | D và J | 0,43 | 1 | 0,2 | 1 |

B = 0,2(0,1\*2 + 0,2\*2 + 0,34\*2 + 0,57\*2 +1)/2 = 0,342

⇨ g = 1 – 2B = 1 – 2\*0,308 = 0,316

****

Đường Lorenz ban đầu là đường màu đỏ, sau khi phân phối lại trở thành đường màu xanh.

# **Đề số 3 – K59**

**Câu I: Phân tích tình huống (2đ)**

Theo báo điện tử VnExpess, số ra ngày 27/4/2017, từ năm 2011 đến nay, Bộ Giao thông vận tải đã huy động được 186.000 tỷ đồng đầu tư 62 dự án đường bộ theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng – vận hành – chuyển giao) và BT (xây dựng – chuyển giao). Trong đó 58 dự án BOT với tổng mức đầu tư hơn 170.000 tỷ đồng và 4 dự án BT với mức đầu tư trên 16.000 tỷ đồng. Các dự án hạ tầng khi đưa vào khai thác đã phát huy ngay hiệu quả kinh tế, đáp ứng tốt nhu cầu vận tải. Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đánh giá: Năm 2014 tính khả dựng của hạ tầng giao thông Việt Nam đứng thứ 74, tăng 16 bậc so với năm 2012 và tăng 29 bậc so với năm 2010. “Trong bối cảnh ngân sách khó khăn việc huy động nguòn lực ngoài ngân sách cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là xu thế tất yếu” - ông Võ Trí Thành, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu và Quản lý Kinh tế trung ương nói.

Bên cạnh những “gam màu sáng”, bức tranh BOT đã bộc lộ nhiều bất cập như: chính sách chưa nhận được sự đồng thuận của xã hội, chất lượng xây dựng và bảo trì một số dự án chưa đạt yêu cầu… Hàng loạt dự án BOT khi thu phí gặp phải sự phản đối của người dân.

*Lý thuyết về vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường đã chỉ rõ, Chính phủ có 4 vai trò chính để can thiệp vào nền kinh tế thị trường. Hãy giải thích ngắn gọn, trong trường hợp này Chính phủ đang thực hiện vai trò gì? Vì sao?*

**Câu II: Câu hỏi Đúng/Sai (3đ)**

*Khẳng định những nhận định sau là đúng hay sai? Hãy giải thích vì sao?*

1. Một điểm đạt hiệu quả Parteo thì tại đó cũng đạt được công bằng xã hội.

2. Mức tương đồng về giá cả và chất lượng càng lớn thì vấn đề thông tin không đối xứng càng ít nghiêm trọng.

3. Mọi chương trình phân phối lại thu nhập đều không phải là hoàn thiện Pareto.

**Câu III: Câu hỏi trắc nghiệp chọn phương án đúng (2đ)**

*(Hãy chọn phương án đúng nhất dưới đây, không cần phải giải thích)*

4. Thuê ngoài trực tiếp là:

1. Sử dụng các doanh nghiệp nhà nước trực tiếp sản xuất và cung ứng hàng hóa, dịch vụ
2. *Thuê các doanh nghiệp tư nhân sản xuất và cung ứng hàng hóa dịch vụ.*
3. Thuê các tổ chức phi chính phủ sản xuất và cung ứng hàng hóa dịch vụ.
4. Cả b và c

5. Một hộ gia đình trong phố mở nhạc to là:

1. Ngoại ứng tiêu cực
2. Ngoại ứng tích cực
3. *Cả 2 đều đúng*
4. Cả 2 đều sai

6. Giải pháp trao quyền sở hữu tài sản theo định lý Coase áp dụng được với những ngoại ứng mà:

1. Chi phí đàm phàn về việc trao quyền sở hữu nhỏ
2. Nguyên nhân gây ra ngoại ứng được xác định rõ ràng
3. Khả năng xác lập quyền sở hữu tài sản tương đối dễ
4. *Cả 3 điều kiện nói trên*

7. HHCN có thể được cung cấp công cộng:

1. Vì mục đích nhân đạo
2. Khi tổn thất do việc cung cấp công cộng nhỏ hơn tổn thất do cung cấp cá nhân
3. Khi tổn thất do việc cung cấp công cộng lớn hơn tổn thất do cung cấp cá nhân
4. *Cả a và b*

**Câu IV: Bài tập (3đ)**

Chi phí biên của việc trồng rừng ở 1 trang trại biến động theo hàm MC = 30 + 5Q, còn lợi ích biên mà chủ trang trại thu được từ hoạt động trồng rừng này là P =135 – 2Q (trong đó P và MC đều được tính bằng triệu đồng/ha, Q tính bằng ha). Tuy nhiên hoạt động của trang trại này góp phần làm trong sạch môi trường sinh thái, ước tính lợi ích xã hội biên thu được khi có 1 hecta rừng được trồng thêm là MSB = 210 – 4Q. Cho biết:

a. Quy mô trồng rừng tối ưu mà chủ trang trại sẽ trồng trước và sau khi có sự can thiệp của Chính phủ là bao nhiêu?

b. Mức tổn thất phúc lợi xã hội khi Chính phủ không điều tiết hoạt động này?

c. Nhận thấy hoạt động trồng rừng rất có lợi cho môi trường, Chính phủ quyết định trợ cấp cho mỗi hecta rừng mà chủ trang trại trồng được. Khi đó mức trợ cấp tối ưu là bao nhiêu? Khi đó, tổng số tiền trợ cấp mà chủ trang trại được hưởng là bao nhiêu?

***Đáp án:***

**Câu I:**

Chính phủ thuê ngoài khu vực tư nhân xây dựng và cung ứng HHCC là hạ tầng giao thông vận tải đường bộ do nguồn lực của Chính phủ hạn hẹp.

* Chính phủ thực hiện vai trò phân bổ lại nguồn lực.

**Câu II:**

1. **Sai**

Một điểm đạt hiệu quả Parteo không đảm cho mức phúc lợi của các cá nhân bằng nhau. Vì vậy tại đó chưa chắc đã đạt được công bằng xã hội.

1. **Đúng**

Mức tương đồng về giá cả và chất lượng càng lớn thì ít phải bỏ ra chi phí để thẩm định hàng hóa. Do đó vấn đề thông tin không đối xứng càng ít nghiêm trọng.

1. **Sai**

Các chương trình từ thiện là hoạt động phân phối lại thu nhập đem lại hoàn thiện Pareto. Vì nó làm cho người nghèo tăng lợi ích do nhận được thêm của cải, người giàu tuy họ mất đi của cải song lợi ích của họ không giảm đi do họ tự nguyện.

**Câu IV:**

Chi phí biên của việc trống rừng: MPC = MSC = 30 + 5Q

Lợi ích biên của chủ trang trại khi trồng rừng: MPB = 135 – 2Q

Lợi ích ngoại ứng biên của việc trồng rừng:

MEB = MSB – MPB = (210 - 4Q) – (135 - 2Q) = 75 -2Q

a, Khi chưa có sự can thiệp của Chính phủ: MPB = MPC

⬄ 135 – 2Q = 30 + 5Q

* Qtt = 15 (ha)

Khi có sự can thiệp của Chính phủ: MSB = MSC

⬄ 210 - 4Q = 30 + 5Q


* Qxh­ = 20 (ha)

b, Tổn thất PLXH khi Chính phủ không can thiệp:

ΔW = SABC = (150 – 105)(20 – 15)/2 = 112,5 (triệu đồng)

c, Mức trợ cấp tối ưu: t = MEB(Qxh) = 75 – 2\*20 = 35 (triệu đồng/ha)

Số tiền CP phải chi ra là T = 35\*20 = 700 (triệu đồng)



# **Đề số 4 – K59**

**Câu I: Phân tích tình huống (2đ)**

Sự cố ô nhiễm môi trường biển ở các tỉnh miền Trung do việc xả thải của công ty Formosa gây ra có ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hơn 100.000 người dân không có việc làm ổn định và hơn 176.000 người sống phụ thuộc, gây thiệt hại lớn cho ngành đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và dụ lịch tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên – Huế. Chính phủ đã buộc công ty Formosa phải chịu trách nhiệm và đền bù 500 triệu đô la Mỹ để khắc phục hậu quả.

*Lý thuyết về vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường đã chỉ rõ, Chính phủ có 4 vai trò chính để can thiệp vào nền kinh tế thị trường. Hãy giải thích ngắn gọn, trong trường hợp này Chính phủ đang thực hiện vai trò gì? Vì sao?*

**Câu II: Câu hỏi Đúng/Sai (3đ)**

*Khẳng định những nhận định sau là đúng hay sai? Hãy giải thích vì sao?*

1. Hàng hóa công cộng chỉ có thể do Chính phủ đứng ra cung cấp.

2. Một chính sách phân phối lại thu nhập làm người giàu tăng 2 đơn vị lợi ích, người nghèo giảm đi 1 đơn vị lợi ích sẽ không được thuyết vị lợi chấp nhận.

3. Liên minh trong biểu quyết chắc chắn làm tăng phúc lợi xã hội.

**Câu III: Câu hỏi trắc nghiệp chọn phương án đúng (2đ)**

*(Hãy chọn phương án đúng nhất dưới đây, không cần phải giải thích)*

4. Việc những người có nhiều khả năng nhận được các khoản bồi thường của hang bảo hiểm cao mới nhiệt tình mua bảo hiểm được gọi là hiện tượng:

1. *Lựa chọn ngược*
2. Rủi ro đạo đức
3. Hội chứng bên thứ 3 trả tiền
4. Cả 3 hiện tượng trên.

5. Dự án hỗ trợ giáo dục miền núi là giải pháp nhằm:

1. Khắc phục tổn thất của ngoại ứng tích cực.
2. Thúc đẩy việc sử dụng hàng hóa khuyến dụng.
3. Thực hiện công bằng dọc.
4. *Cả 3 đều đúng.*

6. Chỉ số đếm đầu diện nghèo cho biết:

1. *Mức độ lan rộng của nghèo đói*
2. Độ sâu của nghèo đói.
3. Cường độ nghiêm trọng của nghèo đói
4. Ngưỡng nghèo cùa nước đó.

7. Nền kinh tế đang ở trạng thái phát đạt quá mưc khiến sản lượng vượt quá sản lượng tiềm năng, Kết hợp chính sách nào sau đây chắc chắn đưa nền kinh tế quay lại gần mức sản lượng tiềm năng:

1. Tiền tệ thắt chặt và tài khóa thắt chặt
2. Tiền tệ thắt chặt và tài khóa mở rộng
3. Tiền tệ mở rộng và tài khóa thắt chặt
4. Tiền tệ mở rộng và tài khóa mở rộng

**Câu IV: Bài tập (3đ)**

Thông tin về cầu hàng hóa cá nhân X của 2 cá nhân A và B như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| QA | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| QB | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |

Trong đó P được tính bằng triệu đồng, QA và QB được tính bằng đơn vị hàng hóa.

a. Nếu chi phí biên để sản xuất 1 đơn vị hàng hóa này là 21 triệu đồng thì mức cung ứng hiệu quả X là bao nhiêu?

b. Nếu Chính phủ quyết định cung cấp công cộng miễn phí hàng hóa này thì mỗi cá nhân sẽ tiêu dùng bao nhiêu. Tính tổn thất PLXH của hoạt động cung cấp này gây ra.

c. Để hạn chế việc tiêu dùng quá mức, Chính phủ quyết định sản xuất ở mức tối ưu xã hội và tiến hành định suất đồng đều cho các cá nhân. Khi đó tổn thất PLXH do định suất đồng đều gây ra là bao nhiêu?

***Bài làm:***

**Câu I:**

Ngoại ứng tiêu cực do ô nhiễm môi trường biển khi xảy ra sự cố Formosa.

⇨ Chính phủ thực hiện vai trò phân bổl ại nguồn lực để giải quyết ngoại ứng tiệu cực.

**Câu II:**

1. **Sai**

Hàng hóa công cộng hoàn toàn có thể do Chính phủ hoặc khu vực tư nhân cung cấp. Thông thường khu vực tư nhân ít tham gia cung cấp hàng hóa này do khó thu được lợi nhuận. Do đó Chính phủ có thể trực tiếp cung ứng hoặc thuê và tạo cơ chế cho khu vực tư nhân tham gia cung ứng loại hàng hóa này.

1. **Sai**

Thuyết vị lợi coi phúc lợi xã hội là tổng lợi ích của các thành viên trong xã hội. Hoạt động này làm tăng tổng lợi ích của xã hội thêm 1 đơn vị nên sẽ được thuyết này chấp nhận.

1. **Sai**

Liên minh chỉ chắc chắn giúp cho những người trong liên minh chiến thắng trong biểu quyết và làm tăng lợi ích của họ chứ chưa chắc đã làm tăng phúc lợi xã hội. Phúc lợi xã hội tăng hay giảm phụ thuộc vào tương quan lợi ích giữ nhóm trong liên minh và các cử tri bên ngoài liên minh.  
Nếu 1 hoạt động làm lợi ích của những người bên ngoài liên minh giảm nhiều hơn lợi ích của nhóm liên minh tăng lên thì sẽ làm giảm phúc lợi xã hội.

**Câu IV:**

a, Mức cung ứng đạt hiệu quả xã hội xảy ra khi P = MC = 21 (triệu)

Khi đó QA = 40 và QB = 32 ⇨ Q = 72

b, Nếu Chính phủ cung cấp miễn phí hàng hóa này tức P = 0 thì QA = 68 và QB = 46 ⇨ Q = 114

Khi đó tổn thất PLXH do tiêu dùng quá mức là: ΔW = SABC = 21\*(114 – 72)/2 = 441 (triệu)

c, Khi tiến hành định suất đồng đều mỗi cá nhân được QA = QB = 72/2 = 36

Lúc này tổn thất PLXH do tiêu dùng quá mức là SIHK = (21 - 15)\*(36 – 32)/2 = 12 (triệu)

Lúc này tổn thất PLXH do tiêu dùng quá ít là SIEF = (24 - 21)\*(40 - 36)/2 = 6 (triệu)

Tổng tổn thất PLXH là ΔW = 12 + 6 = 18 (triệu)

