**“Хүрээлэн буй орчны эрх зүй”**

1. **Аль нь байгаль орчныг хамгаалах төрийн чиг үүрэг вэ?** 
   1. Байгалийн нөөц баялаг ард түмний мэдэл, төрийн хамгаалалтад байх.
   2. Байгалийн объектыг цогцолбороор болон зарим төрөл зүйлийг хэсэгчлэн хамгаалах.
   3. Хүний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах зорилгоор байгаль орчинд хортой нөлөөлөхөөс болон байгаль орчны тэнцэл алдагдахаас сэргийлэн хамгаалах.
   4. Хүний амьдрах, хөдөлмөрлөх, амрах байгаль орчны тааламжтай нөхцөл бүрдүүлэх.
2. **Төрөөс байгаль орчныг хамгаалах чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ аль зарчмыг баримтлах вэ?**
3. Хүний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах зорилгоор байгаль орчинд хортой нөлөөлөхөөс болон байгаль орчны тэнцэл алдагдахаас сэргийлэн хамгаалах.
4. Экологийн баримжаатай эдийн засгийг хөгжүүлж байгаль орчны тэнцлийг хангах
5. Байгалийн баялгийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй зохистой ашиглах нөхцөлийг хангах
6. Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг ашиглах шийдвэр, үйл ажиллагаа ил тод байх
7. **Аль нь экологийн эрх зүйн харилцааны онцлог шинж вэ?** 
   1. Байгалийн гарал үүслийн шинжтэй тул бүтээж бий болгодоггүй.
   2. Байгаль-нийгмийн хэрэгцээг хангах шинжтэй.
   3. Байгалийн нөөцийн хүрээ хязгаар, журам нөхцөл, зөрчил хариуцлагыг төрөөс тогтооно.
   4. Байгалийн зүй тогтол, улс нийгэм, төр, иргэний сонирхол, эрх ашгийг хамт илэрхийлнэ.
8. **Аль нь хүрээлэн буй орчны эрх зүйн харилцааны төрөл вэ?**
9. Байгалийн эрүүл аюулгүй орчинд оршин амьдрахтай холбогдож үүсэх харилцаа
10. Байгалийн нөөц баялгийг эзэмших, ашиглах, өмчлөхтэй холбогдон үүсэх харилцаа.
11. Байгалийн нөөц баялгийг хамгаалах талаар үүсэх харилцаа
12. Байгалийн нөөц баялгийг нөхөн сэргээхтэй холбоотой харилцаа
13. Байгалийн нөөц баялгийг эрхлэн удирдах талаар үүсэх харилцаа
14. **Анх газар нутгийг онголон дархлах хэм хэмжээг аль хуулиар хуульчилсан бэ?**
15. Их засаг
16. Монгол-Ойрдын хууль
17. Халх журам
18. Зарлигаар тогтоосон Их Цаазын бичиг
19. **Аль нь байгаль орчны ерөнхий үнэлгээнд хамаарах вэ?**
    1. Байгалийн нөөцийг ашиглах
    2. Газрын тос болон ашигт малтмал хайх, ашиглах
    3. Газрын тос, уул уурхай, цацраг идэвхт ашигт малтмалын ашиглалт
    4. Аж ахуйн зориулалтаар газар эзэмших, ашиглах эрх авах

**7. Аль нь хүрээлэн буй орчны эрх зүйн зөрчил вэ?**

1. Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх хууль тогтоомжийг зөрчиж гажуудуулсан гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйг хэлнэ.
2. Байгаль орчныг хамгаалах хууль тогтоомжийг зөрчиж хохирол учруулсан гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйг хэлнэ.
3. Байгаль орчныг зохицуулсан хууль тогтоомжийг зөрчиж, хүний экологийн эрх, эрүүл мэнд, байгаль орчинд хохирол учруулсан гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйгээр гажуудуулахыг хэлнэ.
4. Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээхэд чиглэгдсэн хууль тогтоомжийг зөрчиж, хүний экологийн эрх, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө байгаль орчинд хохирол учруулсан гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйгээр гажуудуулахыг хэлнэ.
5. **Аль нь байгаль орчинд учруулсан хохирлын нөхөн төлбөрийг ногдуулах вэ?** 
   * 1. Засгийн газар
     2. Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
     3. Тухайн шатны Засаг дарга
     4. Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч
     5. Байгаль хамгаалагч
6. **“А” аймгийн “Б” суманд амьдардаг “Г”, “Д” нар ажилгүй, орлогогүй. Тэд бичил уурхай эрхлэхээр санал тохиролцсон тул аль шаардлагыг хангавал бичил уурхай эрхлэх вэ?**
7. Хөдөлмөрийн насны иргэн
8. 18 насанд хүрсэн Монгол улсын иргэн
9. Тухайн аймаг, нийслэлд оршин суугчаар бүртгүүлсэн
10. Нөхөрлөл, хоршоо бүртгэгдээгүй нөхөрлөлийн гишүүн
11. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлтэй
12. **Ашигт малтмалын ордыг гэмтээх нь ямар төрлийн зөрчил вэ?**
    1. Газрын эрх зүйн харилцаа
    2. Газрын хэвлийн эрх зүйн харилцаа
    3. Ашигт малтмалын эрх зүйн харилцаа
    4. Захиргааны эрх зүйн харилцаа
    5. Эрүүгийн эрх зүйн харилцаа
13. **Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага эзэмшил газрын хилийн дотор аж ахуйн болон ахуйн хэрэгцээнд зориулан газрын хэвлийг ашиглах бол аль шаардлагыг хангах вэ?**
    * 1. Засгийн газраас тогтоосон журмын дагуу газрын хэвлийг ашиглах эрхтэй.
      2. Төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан журмын дагуу газрын хэвлийг ашиглах эрхтэй.
      3. Аймаг, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шийдвэрийг үндэслэн газрын хэвлийг ашиглах эрхтэй.
      4. Тухайн сум, дүүргийн Засаг даргаас тогтоосон журмын дагуу газрын хэвлийг ашиглах эрхтэй.
14. **Ойн баялгийг хууль бусаар ашигласан, гэмтээсэн, устгасан, сүйтгэсэн зөрчлийг иргэн хэнд нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй вэ?**
    1. Тухайн шатны Засаг даргад
    2. Цагдаагийн байгууллага, ажилтанд
    3. Улсын байцаагчид
    4. Байгаль хамгаалагчид

**13. Аль нь зөв бэ?**

1. Ашиг олох зорилгоор үйлдвэрлэл, үйлчилгээндээ  ус, усан орчин, рашааныг ашигладаг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг ус ашиглагч гэнэ.
2. Ашиг олох зорилгоор үйлдвэрлэл, үйлчилгээндээ  ус, усан орчин, рашааныг ашигладаг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг ус хэрэглэгч гэнэ.
3. Ашиг олох зорилгогүйгээр унд, ахуйн болон гэр бүл, өрхийн хэрэгцээний мал аж ахуй, газар тариаланд ус, усан орчинг ашигладаг хэрэглэгчийг ус ашиглагч гэнэ.
4. Ашиг олох зорилгогүйгээр унд, ахуйн болон гэр бүл, өрхийн хэрэгцээний мал аж ахуй, газар тариаланд ус, усан орчинг ашигладаг хэрэглэгчийг ус хэрэглэгч гэнэ.

**14. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын ургамал ашиглах зориулалт аль нь вэ?**

1. Нэн ховор ургамлыг зөвхөн судалгаа, шинжилгээний
2. Нэн ховор ургамлыг судалгаа шинжилгээний болон ахуйн
3. Ховор ургамлыг зөвхөн ахуйн
4. Ховор ургамлыг ахуйн болон судалгаа, шинжилгээний
5. Элбэг ургамлыг судалгаа, шинжилгээний, ахуйн, үйлдвэрлэлийн
6. Элбэг ургамлыг ахуйн болон үйлдвэрлэлийн
7. **Иргэн, ойн нөхөрлөл, ААН, байгууллага аль шаардлагыг хангавал ашиглалтын бүсийн ойгоос мод, ойн дагалт баялаг ашиглах эрхтэй вэ?**
   * 1. Ойн мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтээр
     2. Сум, дүүргийн эрх бүхий албан тушаалтнаас эрхийн бичиг, гарал үүслийн гэрчилгээ олгoснооp
     3. Төлбөр, хураамжийг төлсний үндсэн дээр
     4. Сум, дүүргийн эрх бүхий албан тушаалтантай гэрээ байгуулснаар
8. **“А” аж ахуйн нэгж үйлдвэрлэлийн технологийн явцад ашигласан усыг эргүүлэн ашигласан бол:**
9. Ус ашигласан төлбөр төлөгчийн төлбөрөөс чөлөөлнө.
10. Ус ашигласан төлбөр төлөгчийн төлбөрөөс чөлөөлөхгүй.
11. Ус ашигласан төлбөр төлөгчийн төлбөрөөс хөнгөлнө.
12. Ус ашигласан төлбөр төлөгчийн төлбөрөөс хөнгөлөхгүй.
13. **Аль нь хөрсний доройтлын хохирлыг тогтоож, хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл вэ?**
14. Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч учирсан хохирлыг арилгуулж, нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг наймаас арав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний торгууль ногдуулан, төлөлтөд хяналт тавина.
15. Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, холбогдох сум, дүүргийн Засаг дарга учирсан хохирлыг арилгуулж, нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг наймаас арав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний торгууль ногдуулан, төлөлтөд хяналт тавина.
16. Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, холбогдох сум, дүүргийн Засаг дарга учирсан хохирлыг арилгуулж, нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг наймаас арав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний торгууль ногдуулан, төлөлтөд хяналт тавина.
17. Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн учирсан хохирлыг арилгуулж, нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг наймаас арав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэххэмжээний торгууль ногдуулан төлөлтөд хяналт тавина
18. **Монгол улсын иргэн “А” ахуйн зориулалтаар амьтан агнах, барих нэг удаагийн эрхийн бичгийг авчээ. Тэрээр тарвага агнах бол аль нь хуулиар зөвшөөрсөн үндэслэл болох вэ?**
    1. 1 хүртэл хоногийн дотор, 3 тарвага агнах
    2. 3 хүртэл хоногийн дотор, 5 тарвага агнах
    3. 5 хүртэл хоногийн дотор, 10 тарвага агнах
    4. 10 хүртэл хоногийн дотор, 10 ширхэгээс илүүгүй байна.
19. **Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага *“Эмийн бамбай”* ургамлыг ахуйн зориулалтаар ашиглах бол аль нь зөв бэ?**
20. Нэн ховор ургамал тул ашиглаж болохгүй.
21. Ховор ургамал тул ашиглаж болно.
22. Ховор ургамал тул ашиглаж болохгүй.
23. Элбэг ургамал тул ашиглаж болно.
24. **Аль нь агаарын бохирдлын төлбөр ногдох зүйлд хамаарахгүй вэ?**
25. Олборлосон түүхий нүүрс
26. Үйлдвэрлэсэн болон импортолсон органик уусгагч
27. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл
28. Химийн хортой аюултай бодис, аюултай хог хааягдал
29. Агаарын болон томоохон суурин эх үүсвэр
30. **Аль нь газрын эрх зүйн тодорхойлолт вэ?**
31. Газрын хэвлий, дээд давхарга, ландшафт зэргийг багтаасан газрын ертөнц, газрын бүрхэвчийг хэлнэ.
32. Бүхий л нутаг дэвсгэрийг хэлнэ.
33. Газрын гадаргуу, түүний хөрс, ой, ус, ургамал бүхий зохих орон зайн давхаргыг хэлнэ.
34. Ертөнцийн гадаргуу буюу хөрсийг хэлнэ.
35. **Аль нь газрын эрх зүйн зөвлөх арга вэ?** 
    1. Газрын эрх зүйн харилцаанд оролцогчдод ямар нэгэн үйл ажиллагаа явуулахыг хэлнэ.
    2. Газрын эрх зүйн харилцаанд оролцогчдод газартай харилцах талаар чиглэл, зөвлөмж өгөхийг хэлнэ.
    3. Газрын эрх зүйн харилцаанд оролцогчдын зан төлөвийн хязгаарыг тогтоож, ажиллах нөхцөлийг бий болгохыг хэлнэ.
    4. Газрын эрх зүйн харилцаанд ямар журам баримтлан оролцох талаар нийтлэг шинжтэй, заавал биелүүлэх үүрэг, даалгавар өгөхийг хэлнэ.
36. **Аж ахуйн нэгжид үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэхэд зориулсан газрын хэмжээг аль нь тогтоох вэ?**
37. Газрын тухай хуулиар
38. Улсын их хурлын тогтоолоор
39. Засгийн газрын тогтоолоор
40. Тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурдын тогтоолоор
41. Дуудлага худалдааны үнээр
42. **Монгол улсад байнга оршин суудаг гадаадын иргэн “А” гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалтаар газар ашиглуулах тухай хүсэлт гаргасан бол аль нь шийдвэрлэх вэ?**
43. Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг үндэслэн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга
44. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга
45. Гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн тухайн шатны Засаг дарга
46. Дуудлага худалдааны зарчмаар тухай шатны Засаг дарга
47. **Газар эзэмшигч байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээгээр тавигдсан шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд:** 
    1. Хуулийн дагуу байгаль орчны байцаагч арга хэмжээ авна.
    2. Газрын албаны мэргэжилтэн газар эзэмших харилцааг дуусгавар болгоно.
    3. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг Засаг дарга хүчингүй болгоно.
    4. Газар эзэмших эрхийг шүүхээс дуусгавар болно.
48. **Газар эзэмшигч газар эзэмших эрх дуусгавар болоход хуулийн хугацаанд газраа чөлөөлж өгөөгүй бол:**
49. Холбогдох газрын албанаас зохих хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж нүүлгэнэ.
50. Шүүхийн шийдвэрийг үндэслэн шүүхийн шийдвэр биелүүлэх байгууллага хэрэгжүүлнэ.
51. Тухайн шатны Засаг дарга албадан нүүлгэх ажлыг зохих хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулна.
52. Цагдаагийн байгууллага зохих хууль тогтоомжийн дагуу нүүлгэнэ.
53. **Аль нь газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох үндэслэл вэ?**
54. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ болон газар эзэмших гэрээний хугацаа дуусахад сунгуулах хүсэлт гаргаагүй
55. Эрхийн гэрчилгээ эзэмшигч газрын тухай хууль тогтоомж, газар эзэмших гэрээний нөхцөл, болзлыг удаа дараа буюу ноцтой зөрчсөн
56. Эзэмшигч газар эзэмших гэрээгээ цуцлах тухай хүсэлт гаргасан
57. Газрыг хүн амын эрүүл мэнд, байгаль хамгаалал, үндэсний аюулгүй байдлын ашиг сонирхолд харшаар ашигласан нь эрх бүхий байгууллагын дүгнэлтээр тогтоогдсон
58. Шилжүүлж авсан эрхийн гэрчилгээгээ улсын бүртгэлд бүртгүүлж, шинээр гэрээ байгуулаагүй
59. **Иргэн “А” газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжид барьцаалж зээл авсан нь хууль зүйн үндэслэлтэй юу?**
60. Иргэн, аж ахуйн нэгжид зөвшөөрсөн тул үндэслэлтэй.
61. Монгол улсын иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хооронд зөвшөөрсөн тул үндэслэлгүй.
62. Монгол улсын иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллага нь гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн, хуулийн этгээдэд барьцаалж болохыг зөвшөөрсөн тул үндэслэлтэй.
63. Зөвхөн Монгол улсын иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагын хооронд зөвшөөрсөн тул үндэслэлгүй.
64. **“А” дүүргийн Засаг дарга “Б” нь иргэн “Г”-г газрын төлбөрийг хугацаандаа бүрэн төлөөгүй үндэслэлээр эзэмшлийн газрыг “Д” компанд эзэмшүүлэх шийдвэрийг гаргажээ. Иргэн “Г” гомдлоо хаана гаргах вэ?**
65. Нийслэлийн Засаг дарга
66. Тухайн Засаг даргын дээд шатны Засаг дарга
67. Харъяаллын шүүх
68. Захиргааны хэргийн шүүх
69. **Ойн сан бүхий газрыг бэлчээрт ашиглаж болох уу?**
70. Болно.
71. Болохгүй.
72. Зохих хууль тогтоомжийн дагуу болно.
73. Энэ талаар хуулиар зөвшөөрөөгүй.
74. **Аль нь зөв хариулт вэ?**
75. Төрөөс тусгайлан хамгаалагдсан газар нутгийг тусгай хамгаалалттай газар гэнэ.
76. Дархан цаазтай газар нутгийг тусгай хамгаалалттай газар гэнэ.
77. Тусгай хэрэгцээнд зориулагдан хамгаалагдсан газрыг тусгай хамгаалалттай газар гэнэ.
78. Дархан цаазтай газар, Байгалийн цогцолбор газар, Байгалийн нөөц газар, Дурсгалт газрыг тусгай хамгааллалттай газар хэлнэ.
79. **Аль нь зам, шугам сүлжээний газрын нийтлэг зориулалтын ялгаа вэ?**
80. Зөвхөн зам, шугам сүлжээний зориулалтаар ашиглагдана.
81. Зам, шугам сүлжээний зориулалттай боловч хотын доторхи хэрэгцээнд зориулагдаж болно.
82. Зам, шугам сүлжээний зориулалттай тул зам, шугам сүлжээгээ даган хотын гадна зориулагдана.
83. Зам, шугам сүлжээний зориулалттай боловч нэг нь хотын доторхи, нөгөө нь гадагш орших зам, шугам сүлжээнд хамаардаг.
84. **Аль нь бэлчээр ашиглалтын маргааныг шийдвэрлэх вэ?**
85. Тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон Засаг дарга
86. Багийн Засаг даргын саналыг үндэслэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал
87. Багийн иргэдийн Нийтийн хурлаар хэлэлцэж зохицуулах ба эс тохиролцсон тохиолдолд сумын Засаг дарга
88. Сум буюу сум дундын, дүүргийн шүүх
89. **Аль нь иргэний газар өмчлөх эрхийг үүсгэх вэ?**
90. Эрх бүхий Засаг даргын шийдвэр гарсан бол
91. Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн гэрээ байгуулснаар
92. Засаг даргын шийдвэр гарснаар газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас олгосон нэгж талбарын дугаарыг үндэслэн иргэнд өмчлүүлсэн газрыг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэснээр
93. Засаг даргын шийдвэр болон газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас олгосон нэгж талбарын дугаарыг үндэслэн иргэнд өмчлүүлсэн газрыг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн бүртгэж үл хөдлөх хөрөнгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг олгосноор
94. **Монгол улсын иргэн “А” Улаанбаатар хотод оршин суух иргэний бүртгэлтэй тэрээр нэг удаа үнэ төлбөргүй газар өмчлөх бол аль нь хамаарах вэ?**
95. Зөвхөн гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар нийслэл хотод
96. Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар аль ч аймаг, сумын газарт
97. Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар нийслэлд буюу аль ч аймаг, сумын газарт
98. Гэр бүлийн хэрэгцээний болон аж ахуйн зориулалтаар аль ч аймаг, сумын газарт