

2024-2025-OQIW JILINDA

ULÍWMA BILIM BERIW MEKTEPLERINIŃ

9-KLASS

OQIWSHILARI USHIN

ÓZBEKSTAN TÁRIYXÍ

PÁNINEN JUWMAQLAW ATTESTACIYASIN ÓTKERIW BOYINSHA METODIKALIQ USINISLAR HÁM MATERIALLAR.

**2024-2025-OQIW JILINDA ULIWMA BILIMLENDIRIW MEKTEPLERINIŃ 9-KLASS OQIWSHILARI USHIN JUWMAQLAWSHÍ QADAǴALAW IMTIXANIŃ ÓTKERIW BOYINSHA ÓZBEKSTAN TÁRIYXI PÁNINEN SPECIFIKACIYASI.**

**Dúziwshiler: A.R.Sabirov**, Pedagogikalıq sheberlik hám xalıqaralıq bahalaw ilimiy- ámeliy oray qánigesi.

**P.B.Uteev,** Nókis qalasındaǵı Prezident mektebiniń táriyx páni muǵallimi.

**Pikir bildiriwshiler:** **A.B.Choriyeva,** Buxara qalası 40-ulıwma bilim beriw mektebiniń táriyx páni oqıtıwshısı.

**F.F.Pardaboev**, Jizzax qalası Hamid Olimjon hám Zulfiya atındaǵı dóretiwshilik mektebi táriyx páni muǵallimi.

9-klastı tamamlaǵan oqıwshılar Ózbekstan táriyxı páninen bilimlendiriw baǵdarlaması boyınsha belgili dárejedegi kompetenciyalarǵa iye boladı.

Oqıwshılardıń alǵan bilim, kónlikpe hám qánigeligin anıqlaw ushın 2024-2025-oqıw jılında 9-klaslarda juwmaqlawshı imtixan jazba hám awızeki túrde ótkeriledi.

Hárbir imtixan biletiniń soraw hám tapsırmaları Ózbekstan táriyxı páninen ulıwma bilim beriw mektepleriniń 6-7-8-9-klasları temaların qamtıp alǵan. Sonday-aq, usınısta bilimge baylanıslı sorawlar, qollanıwǵa hám pikirlewge baylanıslı tapsırmalar boyınsha bahalaw normaları keltirilgen.

Hárbir oqıwshı birewden bilet tańlap aladı. Bilette oqıwshıǵa 5 ten soraw beriledi. Sorawlardıń 2 ewi biliwge, 2 ewi qollanıwǵa, 1 ewi pikirlewge tiyisli boladı. Pikirlewge tiyisli sorawǵa juwap awızeki tapsırıladı. Oqıwshı bilet sorawlarına juwap beriwi ushın 120 minut waqıt beriledi. Oqıwshılardıń jazba hám awızeki jumısları 100 ballıq sistema tiykarında:

0 - 29% - "qanaatlandırarsız";

30-65% - "qanaatlandırarlı";

66-85% - "jaqsı";

86-100% - "úlgili."

sıyaqlı bahalanadı. Hárbir tapsırma ushın belgilengen balldan joqarı ball qoyılıwına jol qoyılmaydı.

Berilgen tapsırmalardan juwmaqlawshı mámleketlik attestaciya ótkeriliwi belgilengen kúnnen bir kún aldın, Jumısshı topar tárepinen shek taslaw jolı menen 2 variant dúzilip, járiyalanadı.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ózbekstan táriyxi** | **Sanı** | **Biliw** | **Qollaw** | **Pikir bildiriw** |
| Qaraqalpaqstan áyyemgi hám orta ásirler dáwirinde |  | 1 |  |  |
| XVI-XX ásirlerde Qaraqalpaqstan |  | 1 |  |  |
| Ózbekstan táriyxı XIII-XV ásirler |  |  | 1 |  |
| Ózbekstan táriyxı XVI - XIX ásirler |  |  | 1 | 1 |
| **Jámi** | **5** | **2** | **2** | **1** |

**TAPSIRMA BOYINSHA BAHALAW KRITERIYSI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Bólim atı** |  | **Tapsırma túri** | **Tapsırma forması** | **Bahalaw kriteriyası** |
| **Qaraqalpaqstan áyyemgi hám orta ásirler dáwirinde** | | | | | |
| 1. | Qaraqalpaqstan táriyxının áyyemgi dáwiri. Qaraqalpaqstan IX-X ásirlerde. VIII-XI ásirlerdegi Kerder mádeniyatı. IX-X ásirlerde sahra qáwimleri. XI-XII ásirlerdegi Aral boyı sahra qáwimleri hám olardıń qaraqalpaq xalqınıń kelip shıǵıwına tásiri. | B | Qısqa juwaplı | J: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Sorawdıń juwabı jazılatuģın bolıp durıs juwap ushın **18 ball** menen bahalanadı. Qáte juwap ushın **0** ball beriledi. |
| **XVI-XX ásirlerde Qaraqalpaqstan** | | | | | |
| 2. | Qaraqalpaq xalqınıń etnikalıq kelip shıǵıw táriyxınan, XVI ásirdegi mádeniyat.  XVII-XVIII ásirlerde qaraqalpaqlar. Qaraqalpaqlardıń arallı ózbekler hám qazaqlar menen baylanısları.  Burınǵı dáwirdegi Ámiwdárya bóliminiń jámiyetlik-siyasiy hám ekonomikalıq jaǵdayı. Qaraqalpaqlar birinshi jáhán urısı jıllarında. XIX ásir aqırı XX ásir baslarında qaraqalpaq xalqınıń mádeniy turmısı. | B | Qısqa juwaplı | J: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Sorawdıń juwabı jazılatuǵın bolıp durıs juwap ushın **18 ball** menen bahalanadı. Qáte juwap ushın 0 ball beriledi. |
| **Ózbekstan táriyxı XIII-XV ásirler** | | | | | |
| 3. | XIII ásirde Xorezmshaxlar mámleketinde siyasiy hám ziyat hám monǵollar basqınshılıǵı.  Shıǵatay ulısınıń qáliplesiwi hám XIV ásirde Turandaǵı siyasiy jaǵday.  Ámir Temur hám Temuriyler.  Ekinshi Renessans. | Q | Kesteli test | Táriyxiy waqıyanıń nátiyjesin anıqlaw | Keste kórinisindegi tapsırmada, hárbir sorawģa onıń juwabın sáykes keltiriw kerek boladı. Hárbir durıs anıqlanǵan sáykeslikke **7 balldan** beriledi. Sáykesliktiń hámmesin durıs anıqlasa **21 ball** beriledi. |
| **Ózbekstan táriyxı XVI - XIX ásirler** | | | | | |
| 4. | XV ásirdiń aqırı - XVI ásirdiń baslarında Turanda siyasiy jaǵday.  Shaybaniyler, Ashtarxaniyler hám Manǵıtlar mámleketi. | Q | Sáykeslikti anıqlaw | J:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | A | B | C | | 1 | 2 | 3 | | Táriyxıy waqıya boyınsha berilgen tekstte qaldırılǵan shaxs, sáne, orın hám basqa maǵlıwmatlar anıqlanadı. Hárbir durıs anıqlaǵan juwabı ushın 7 balldan beriledi.  Jámi **21 ball** |
| 5. | Qońıratlar basqarıwı.  XVI - XIX ásirdiń birinshi yarımında qaraqalpaqlar.  Buxara ámirligi, Xiywa hám Qoqan xanlıqlarınıń áskeriy potencialı.  Túrkstannıń úsh xanlıqqa bólinip ketiwi hám onıń aqıbetleri. | M | Táriyxiy waqıya haqqında óz betinshe pikir bildiriw | Awızeki | - jıl hám sánelerdi bilse - **3 ball;**  - sorawdıń mánisin, oǵan baylanıslı mashqalalardı túsiniw hám procesti búgingi kúnge baylanıstıra alsa -  **10 ball;**  - karta menen isley alsa - **4 ball;**  - temaǵa sın kózqarastan hám talıqlay alsa -  **5 ball.**  Jámi  **22 ball** |

**Túsindirme:**

Juwmaqlawshí qadaǵalaw imtixaní sorawlarína Qaraqalpaqstan táriyxı páninen de sorawlar kirgizilgen.

1-savollar

1. Kelteminar mádeniyatı qaysı dáwirge tiyisli? (Bilish – 18 ball)

|  |
| --- |
| Javob: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Ball: |

2. Bronza dáwirine tiyisli Ámirabad mádeniyatı estelikleri qay jerde jaylasqan? (Bilish – 18 ball)

|  |
| --- |
| Javob: |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Ball: |

3. Qay jerden bronzadan islengen qurallar isleytuǵın ustaxana ornı tabıldı? (Bilish – 18 ball)

|  |
| --- |
| Javob: |
|  |
|  |
| Ball: |

4. Qaraqalpaqstannıń Moynaq rayonınıń házirgi aymaǵınıń eń arqa tárepleri Xalijan jeriniń quramında bolǵan, dep atap kórsetken kim? (Bilish – 18 ball)

|  |
| --- |
| Javob: |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Ball: |

5. X ásirde Ámiwdáryanıń oń jaǵalıǵındaǵı eń úlken kanallardıń biri bolıp, Qıyat wáláyatın suwǵarıp otırǵan hám házirgi Paxtaarna kanalına sáykes keledi. Bul qaysı kanal?

(Bilish – 18 ball)

|  |
| --- |
| Javob: |
|  |
|  |
|  |
| Ball: |

6. Qaysı qala haqqında al-Makdisi "Bul úlken qala, onıń átirapında 12 000 qorǵan bar, kólemi Djurdjaniyaǵa teń",-dep jazǵan?

(Bilish – 18 ball)

|  |
| --- |
| Javob: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Ball: |

7. Kerder mádeniyatınıń eń ájáyip hám eń iri esteligi qaysı?

(Bilish – 18 ball)

|  |
| --- |
| Javob: |
|  |
|  |
|  |
| Ball: |

8. Taxtakópir rayonında jaylasqan Qorǵansha qalashasın jergilikli xalıq ne dep

ataydı? (Bilish – 18 ball)

|  |
| --- |
| Javob: |
|  |
|  |
|  |
| Ball: |

9. Tapankuk degen ne? (Bilish – 18 ball)

|  |
| --- |
| Javob: |
|  |
|  |
|  |
| Ball: |

10. Fravartik degen ne? (Bilish – 18 ball)

|  |
| --- |
| Javob: |
|  |
|  |
|  |
| Ball: |

**2-savollar**

1. XIX ásirde ógiz qosatuǵın arbalar ne dep atalǵan?

|  |
| --- |
| Javob: |
|  |
|  |
| Ball: |

2. "Aqjaǵıs" atı menen belgili bolǵan qorǵan házirgi Taxtakópir rayonı aymaǵında bolıp, onı xalıq ne dep ataydı? (Bilish -18 ball)

|  |
| --- |
| Javob: |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Ball: |

3. 1740-jılları Abulxayırxan qaraqalpaqlarǵa shabıwıl jasap, olardı búlginshilikke ushıratqan. Bul tuwralı qaysı poemada jır etilgen? (Bilish – 18 ball)

|  |
| --- |
| Javob: |
|  |
|  |
| Ball: |

4. Qaraqalpaq xanı Eshmuxammedten qalǵan estelik Esimjap qaysı rayon aymaǵında? (Bilish -18 ball)

|  |
| --- |
| Javob: |
|  |
|  |
| Ball: |

5. Qaysı xan 1722-jılı Rossiya menen doslıq qatnas dúziwge háreket etken? (Bilish -18 ball)

|  |
| --- |
| Javob: |
|  |
|  |
| Ball: |

6. 1714-jılı arallılar Xiywa xanı Yadgarxanǵa baǵınıwdan bas tartıp, Aral xanlıǵın

basqarıwǵa kimdi shaqırǵan?

(Bilish -18 ball)

|  |
| --- |
| Javob: |
|  |
|  |
| Ball: |

7. Qaysı urıw Noǵay xanlıǵında baslı siyasiy kúsh bolǵan? (Bilish -18 ball)

|  |
| --- |
| Javob: |
|  |
|  |
|  |
| Ball: |

8. Kim qaraqalpaqlardıń urıwlıq dúzilisiniń kestelerin islep shıqqan? (Bilish -18 ball)

|  |
| --- |
| Javob: |
|  |
|  |
|  |
| Ball: |

9. VI ásirde qaysı mámleket dúziliwi menen Aral átirapına túrkiy tilles urıw hám

qáwimler kóplep aralasadı? (Bilish -18 ball)

|  |
| --- |
| Javob: |
|  |
|  |
| Ball: |

10. Qay jerdıń qala diywalları gerbishlerinen qala diywalın qurıwda qatnasqan urıwlardıń tańbaları tabılǵan? (Bilish -18 ball)

|  |
| --- |
| Javob: |
|  |
|  |
| Ball: |

**3-savollar**

1. Jaloliddin Manguberdi bilan bog‘liq tarixiy ma’lumotlarni o‘zaro moslashtiring. (Qo‘llash – 21 ball)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Sind janggi | a) Xorazm qo‘shini dushmanning siquviga dosh berolmadi, uni Jaloliddinning xos lashkarlari dushmanga bergan qaqshatqich zarba qutqarib qoldi. |
| 2. Parvon janggi | b) jangdagi g‘alabadan keyin qo‘lga kiritilgan o‘ljalarni taqsimlashda lashkarboshilari o‘rtasida o‘zaro kelishmovchilik boshlandi. |
| 3. Valiyon janggi | c) Jaloliddinnning dushman ustidan qozongan dastlabki yirik g‘alabasi bo‘ldi. |
|  | d) XIII asrning eng mashhur janggi hisoblanadi. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
| Ball: | | |

2. Amir Temur olib borgan janglar bilan bog‘liq tarixiy ma’lumotlarni o‘zaro moslashtiring. (Qo‘llash – 21 ball

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Hindistondagi jang | a) Amir Temur ushbu yurishda nevarasi Muhammad Sultonga dushmanning strategik ahamiyatga ega tepaligini zabt etish vazifasini yukladi |
| 2. Anqara janggi | b) Amir Temur harbiy mahorati sabab dushman Bulg‘or tomonga qochdi |
| 3. Terek daryosi bo‘yidagi jang | c) Ulug‘tog‘da ushbu yurish haqida xotira qoldirishga qaror qildi |
|  | d) Amir Temur bu yurishi paytida “Agar Samarqandga salomat qaytib borsam, bir jome masjidi qurdiraman” deb niyat qilib qo‘ygan edi |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
| Ball: | | |

3. Amir Temur olib borgan yurishlarining natijasini o‘zaro moslashtiring. (Qo‘llash – 21 ball)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Eron janggi | a) dushmanning Sirdaryo bo‘ylari, Farg‘ona vodiysiga solayotgan xavf-xatarlariga chek qo‘yildi |
| 2. Mo‘g‘uliston janggi | b) istilo qilingan hududda turli xil ayirmachi harakatlarga, nizo va parokandalikka chek qo‘yildi. |
| 3. Hindiston janggi | c) so‘fiylar sulolasiga barham berib, qamal vaqtida vayron bo‘lgan hududlarni tiklash va obodonlashtirish topshirig‘ini berdi. |
|  | d) besh yillik yurish natijasida muzaffariylar sulolasiga barham berildi |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
| Ball: | | |

4. Amir Temur olib borgan yurishlarining sababini o‘zaro moslashtiring. (Qo‘llash – 21 ball)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Oltin O‘rdaga yurishi | a) Amir Temurdan doimiy boj to‘lab turishni talab qilishi |
| 2. Xorazmga yurishi | b) dushmanning Amir Temur davlatiga qarashli Ozarbayjonga yurish qilishi |
| 3. Xitoyga yurishi | c) Amir Temur ushbu davlatni Chig‘atoy ulusining ajralmas qismi deb hisoblagani |
|  | d) Amir Temurning nizoli masalalarni hal etish borasida maktub almashinuvi natijasiz tugaganligi |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
| Ball: | | |

5. Xorazmshoh Alouddin Muhammad olib borgan yurishlar natijasini o‘zaro moslashtiring. (Qo‘llash – 21 ball)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 1216-yil G‘azna, G‘ur, Bomiyonni egalladi | a) hozirgi Qozog‘istonning Akto‘be viloyati Xorazmshohlar davlati tarkibiga kiritildi |
| 2. Bag‘dod xalifaligi bilan kurashdi | b) Xorazmshoh davlati bevosita Hindiston bilan chegaradosh bo‘lib qoldi. |
| 3. Qoraxoniylarga qarshi kurash olib bordi | c) Bag‘dodning mo‘g‘ullar bilan yaqinlashuvi yuz berdi |
|  | d) Movarounnahrda Qoraxoniylar boshqaruviga chek qo‘ydi |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
| Ball: | | |

6. Chingizxonning Movarounnahr shaharlarini zabt etishi bilan bog‘liq ma’lumotlarni o‘zaro moslashtiring. (Qo‘llash – 21 ball)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Urganch | a) Xorazmshoh tomonidan 40 ming g‘ur jangchisi Tog‘ayxon boshchiligida shahar mudofaasi uchun mas’ul qilib qoldirildi |
| 2. Buxoro | b) Shahar mudofaasi uchun Sulton Muhammad “Lashkari berun” deb atalgan 50 ming askar yuborgan |
| 3. Samarqand | c) shahar mudofaasi Turkon Xotunning qarindoshlaridan biri bo‘lgan Xumortegin qo‘lida qoldi |
|  | d) shahar himoyachilarining bir qismi Xurosonga chekinishga qaror qildi. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
| Ball: | | |

7. Xorazmshohlarning Chingizxon bilan olib borgan elchilik munosabatlari haqidagi ma’lumotlarni o‘zaro moslashtiring . (Qo‘llash – 21 ball)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Mahmud Yalavoch | a) Xitoyda bo‘lib turgan Chingizxon tomonidan elchi yaxshi kutib olindi. |
| 2. Sayyid Bahouddin Roziy | b) Chingizxon tomonidan ushbu elchi boshchiligida 100 ta mo‘g‘ul va 450 ta musulmon savdogaridan iborat katta karvonni hozirlab, Turon tomon jo‘natdi. |
| 3. Amiriddin Haraviy | c) Xorazmshohlar davlatining kuchli va kuchsiz jihatlari haqidagi to‘liq ma’lumotni Chingizxonga yetkazdi. |
|  | d) dastlab Xorazmshoh tomonidan elchiga iltifod ko‘rsatilib, keyinchalik qatl etildi. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
| Ball: | | |

8. Temuriyzoda hukmdorlarning toju-taxt uchun kurashlari natijasini o‘zaro moslashtiring. (Qo‘llash – 21 ball)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 1449-yil fevralda Abulqosim Bobur Hirotni egalladi. | a) Ulug‘bek Hirot va Xurosonga bo‘lgan da’vosidan voz kechdi. |
| 2. 1405-yilning 18-mart kuni Xalil Sulton Mirzo Samarqandni egalladi. | b) butun Temur saltanati o‘zaro toj-u taxt kurashlari domiga tortildi. |
| 3. 1447-yilning bahorida Alouddavla Abdullatifni tor- mor keltirdi. | c) temuriylarning Xurosondagi hukmdori bo‘ldi. |
|  | d) o‘zini Movarounnahrning hukmdori deb e’lon qildi. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
| Ball: | | |

9. Amir Temur va Temuriylar davrida bunyod etilgan inshootlar bilan bog‘liq ma’lumotlar asosida o‘zaro moslashtiring. (Qo‘llash – 21 ball)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Go‘ri Amir maqbarasi | a) bino gumbaz-u peshtoqlarining sirti koshin va sirli parchinlar bilan qoplangan. |
| 2. Oqsaroy majmuasi | b) inshootning kirish qismida sher va quyosh, Temur davlatining ramzi bo‘lmish uchta halqa shakli tasvirlangan. |
| 3. Ulug‘bek rasadxonasi | c) Samarqandning Registon majmuasidagi nufuzi jihatidan Movarounnahrning eng mahobatli maskan bo‘lgan. |
|  | d) inshoot qurilishidan Temur uncha qoniqmay, uning gumbazini qayta qurishni buyurgan. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
| Ball: | | |

10. Temuriylar davrida ijdo qilgan olimlar bilan bog‘liq ma’lumotlarni moslashtiring. (Qo‘llash – 21 ball)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Hakim al-Kirmoniy | A) har bir daraja uchun o‘ta aniqlikdagi va har bir daqiqa uchun farqlarni o‘z ichiga olgan to‘rtta eng kichik raqamlar uchun sinuslar jadvalini ishlab chiqdi |
| 2. Tojiddin Hakim | B) “Dori tayyorlash san’ati” nomli kitobida muallif oddiy va murakkab dorilar retseptini tuzish, ularni tayyorlash va ishlatish usullarini bayon etgan |
| 3. Jamshid Koshiy | C) ancha murakkab operatsiyalarni ham qilgan bo‘lib, ko‘z kataraktasini jarrohlik yo‘li bilan muvaffaqiyatli davolagan. |
|  | D) Ulug‘bek rasadxonasida stronomik fizikani tabiiy falsafadan mustaqil ravishda o‘rgandi. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
| Ball: | | |

**4-savollar**

1. Nuqtalar o‘rnini to‘ldiring. (Qo‘llash – 21 ball)

Abulxayrxon **1) ………..** katta o‘g‘li Jo‘jixonning beshinchi o‘g‘li Shaybonning avlodi bo‘lib, shayboniylar sulolasining atalishi ham shu jihat bilan bog‘liqdir. Abulxayrxonning katta buvasi **2)** **…………….** esa shayboniylar avlodiga mansub bo‘lgan. 1428-yilda Sibir g‘arbidagi

**3)** **…………** shahrini bosib oladi va uni davlat poytaxtiga aylantiradi.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| Ball |  |

2. Nuqtalar o‘rnini to‘ldiring. (Qo‘llash – 21 ball)

1494-yilda **1) …………** hokimi **2) .…………** 39 yoshida vafot etadi. **3) …………** yoshli o‘g‘li Bobur valiahd sifatida taxtga o‘tqaziladi. Shu davrdan boshlab Bobur uchun bolalikning sho‘xliklari, erkaliklari ortda qoladi. Davlatni boshqarish, uni turli ichki va tashqi dushmanlardan himoya qilish endi Boburning zimmasiga tushadi.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| Ball |  |

3. Nuqtalar o‘rnini to‘ldiring. (Qo‘llash – 21 ball)

Shayboniylar davrida **1) ……...** “navvob”, “qolg‘a”, “kichik xon” deb atalgan. Masalan, Ko‘chkunchixon oliy hukmdor bo‘lgach, yosh jihatdan xondan keyin ikkinchi o‘rinda turgan uning ukasi **2)………..** “qolg‘a” sifatida belgilangan. Uning vafoti munosabati bilan, xondan keyingi yoshi ulug‘ shahzodalardan biri – **3)…………** valiahd etib belgilanadi.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| Ball |  |

4. Nuqtalar o‘rnini to‘ldiring. (Qo‘llash – 21 ball)

Qo‘ng‘irotlar davrida Xorazm o‘lkasida ta’lim tizimi Turonning boshqa hududlarida bo‘lgani singari quyi bosqich – maktablar va yuqori bosqich – **1) ………** negizida faoliyat yuritgan. Maktablar yirik shaharlarning deyarli har bir mahallasida mavjud bo‘lib, bolalar **2) ………..**yoshdan ta’lim olishni boshlar va 15–16 yoshgacha davom ettirar edi. Maktablar odatda mahalla masjidlari qaramog‘ida bo‘lgan. Maktablarda **3) ………** uchun maxsus sinflar ham ajratilgan.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| Ball |  |

5. Nuqtalar o‘rnini to‘ldiring. (Qo‘llash – 21 ball)

Buxoro amirligida **1) ……….** bosh vazir mang‘itlar davrida oliy hukmdordan keyingi ikkinchi shaxs bo‘lib, mamlakat boshqaruvi, **2) ………...** , soliq, xazina, poytaxtdagi ahvol bilan bog‘liq eng muhim masalalarni nazorat qilgan. Xususan, u poytaxt shahar va uning …………… ham sanalgan.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| Ball |  |

6. Nuqtalar o‘rnini to‘ldiring. (Qo‘llash – 21 ball)

**1) ………** Eron bosqiniga qarshi kurashni uyushtira olmadi va taslim bo‘ldi. Nodirshoh Buxoro xonligining taslim bo‘lish shartlarini xonlikning **2)…………** Muhammad Hakimbiy orqali Buxoro xoniga ma’lum qildi. Taslim bo‘lish haqidagi shartnomani imzolash uchun u Zarafshon daryosi bo‘yidagi **3) ………** ga – Eron shohining huzuriga borishga majbur bo‘ldi.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| Ball |  |

7. Nuqtalar o‘rnini to‘ldiring. (Qo‘llash – 21 ball)

Shayboniylar **1)………….** mobaynida Markaziy Osiyoda hukmronlik qilib, tarixda salmoqli iz qoldirdi. Shayboniylar dastlab **2) ……….** davridagi me’morchilik an’analarini davom ettiradilar. 3) ……….. shahrida katta qurilish va bunyodkorlik ishlarini amalga oshiradilar. Shaharni ta’mirlash ishlari kengaytiriladi, uning mudofaa devorlari yanada mustahkamlanadi.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| Ball |  |

8. Nuqtalar o‘rnini to‘ldiring. (Qo‘llash – 21 ball)

**1) ………..** 1505-yilda Urganchni egallagach, Xorazmda temuriylar ham sulolasi boshqaruviga chek qo‘yadi. 1510-yilda esa Xorazmni **2) ………..** bosib oladi. Ammo 1511-yilda Xorazmda ularga qarshi xalq harakati boshlanadi. Bu harakatga Vazir shahrining (Ustyurtda, Ko‘hna Urganchdan 60 km uzoqlikda joylashgan) **3) ……..** qozisi boshchilik qiladi.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| Ball |  |

9. Nuqtalar o‘rnini to‘ldiring. (Qo‘llash – 21 ball)

Qoraqalpoqlarning har qanday sharoitga mos keladigan va eng yaxshi ko‘rgan uyi **1) …………** bo‘lib, mahalliy aholi uni “qora uy” deb atagan. Bundan tashqari, **2) …………** nomi bilan ma’lum bo‘lgan loysuvoq uylari ham bo‘lgan. Ayrim hollarda yerto‘lalarda ham yashashgan. Yirik boylarning katta hovlilari bo‘lib, bunday hovlilar **3) ………** qurilgan va atrofi devor bilan o‘ralgan.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| Ball |  |

10. Nuqtalar o‘rnini to‘ldiring. (Qo‘llash – 21 ball)

Amir **1) ……….** davriga kelib aholisi kamayib, qishloq darajasiga tushib qolgan **2) ……….** qayta quriladi. Amir shaharni qayta qurish tarhini oʻzi chizgan. U shaharda **3)………** mavze qurdirib, davlatning sharqiy viloyatlaridan bu yerga koʻplab oilalarni koʻchirib keltiradi. Natijada shahar gavjumlashib, iqtisodiy va madaniy ahvol ancha yaxshilanadi. Hozirda shahar koʻchalaridan biri uning nomi bilan ataladi.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| Ball |  |

**5-savollar**

1. Temuriyzodalar Shayboniyxonga qarshi kurashda o‘zaro kelisha olmaganliklari sababini asoslang;

xarita yordamida izohlang;

o‘z fikringizni yil va sanalar bilan to‘ldiring;

vaziyatga tanqidiy va tahliliy baho bering.

(Mulohaza – 22 ball)

|  |
| --- |
| Og‘zaki javob |
| Ball: |

2. Siyosiy parokandalik mamlakat iqtisodiga salbiy ta’sir ko‘rsatishini Temuriylar davlati misolid tanqidiy va tahliliy baho bering.

Parokandalik sabablarini ayting;

O‘z fikringizni yil va sanalar bilan to‘ldiring;

Javobingizni xaritada izohlang. (Mulohaza – 22 ball)

|  |
| --- |
| Og‘zaki javob |
| Ball: |

3. 1501-yilda Boburni Samarqandni tashlab chiqish sababini yozing;

Qanday omillar Shayboniyxonning Samarqandni egallashiga sabab bo‘ldi?

Javoblaringizni xarita yordamida asoslang, mavzuga tanqidiy va tahliliy baho

bering;

(Mulohaza – 22 ball)

|  |
| --- |
| Og‘zaki javob |
| Ball: |

4. Qo‘ng‘irotlar harbiy tizimi va shayboniylar, ashtarxoniylar, mang‘itlar harbiy tizimi orasidagi beshta farqni sanab bering.

O‘z fikringizni yil va sanalar bilan to‘ldiring;

Mavzuga tahliliy baho bering. (Mulohaza – 22 ball)

|  |
| --- |
| Og‘zaki javob |
| Ball: |

5. Ashtarxoniylarning hokimiyat tepasiga kelishi sababini izohlang.

Bu borada Yalangto‘sh Bahodirning o‘rni haqida fikringizda asoslang;

Javobingizni xarita yordamida to‘ldiring, bu borada yil va sanalarni aniq ayting.

(Mulohaza – 22 ball)

|  |
| --- |
| Og‘zaki javob |
| Ball: |

6. Ashtarxoniylar davrida o‘tkazilgan moliya va pul islohotlarini shayboniylar davridagi soliq va pul islohotlari bilan taqqoslang, o‘rtasidagi farqni izohlang, yil va sanalar hamda tanga pullar va soliqlar nomlanishiga 1 tadan misol keltiring. (Mulohaza – 22 ball)

|  |
| --- |
| Og‘zaki javob |
| Ball: |

7. Ilm-fanning rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan omillarni sanab bering;

Bu borada Mang‘itlar qanday chora tadbirlarni amalga oshirganligini izohlang;

Ushbu tarixiy jarayonni bugungi kun bilan bog‘lang;

Yuqoridagi tarixiy jarayon bilan bog‘liq asr va yillarni aniq ayting.

|  |
| --- |
| Og‘zaki javob |
| Ball: |

8. Mamlakatning mayda mulklarga bo‘linishi taraqqiyot uchun salbiy ta’sir ko‘rsatishini Shayboniylar davlati misolida izohlang;

Bu holatning kelib chiqish sabablari asoslab bering;

Aniq asr yoki yillar orqali misol keltiring;

Javobingizni xarita yordamida to‘ldiring.

(Mulohaza – 22 ball)

|  |
| --- |
| Og‘zaki javob |
| Ball: |

9. Xiva arxitekturasi bilan Buxoro arxitekturasini o‘xshash va farqli jihatlarini

ifodalang.

Xivadagi arxitektura namunalaridan 2 ta misol keltiring;

Bu borada asr va yillarni aniq ayting.

(Mulohaza – 22 ball)

|  |
| --- |
| Og‘zaki javob |
| Ball: |

10. Qoraqalpoqlar hayotida urug‘chilik va qabiladoshlik munosabatlarini izohlang;

Ularning turmush tarzi, xo‘jalik hayoti haqida ma’lumot bering;

Bu borada hududlar nomi, asr va yillarni aniq ayting;

Javobingizni xarita yordamida to‘ldiring.

|  |
| --- |
| Og‘zaki javob |
| Ball: |