

2024-2025-NJI OKUW ÝYLYNDA UMUMY BILIM MEKDEPLERINIŇ

9-NJY SYNP

OKUWÇYLARY ÜÇIN

ÖZBEGISTANYŇ TARYHY

PREDMETINDEN JEMLEÝJI ATTESTASIÝASYNY GEÇIRMEK ÜÇIN METODIK TEKLIP WE MATERIALLAR

**2024/2025-NJI OKUW ÝYLYNDA UMUMY ORTA BILIM BERÝÄN MEKDEPLERINIŇ**

**9-NJY SYNP OKUWÇYLARY ÜÇIN ÖZBEGISTANYŇ TARYHY PREDMETINDEN JEMLEÝJI BARLAG SYNAGYNY GEÇIRMEK BOÝUNÇA SRETIFIKASIÝASY.**

**Düzüjiler:** **A.R.Sabirow**, Pedagogik çeperlik we halkara bahalamak ylmy-amaly merkeziniň hünärmeni

**Syn ýazyjylar:** **A.B.Çarýewa**, Buhara şäher 40-njy umum orta bilim berýän mekdebiniň taryh mugallymy.

**F.F.Perdebaýew,** Jyzzah şäherHamid Alymjan we Zulfiýa adyndak döredijilik mekdebiniň taryh mugallymy.

**ÖZBEGISTAN RESPUBLIKASYNYŇ MEKDEBE ÇENLI WE MEKDEP BILIMI MINISTRLIGINIŇ** **2025-nji ýyl 20-nji fewraldaky «2024/2025-okuw ýylynda umumy orta bilim berýän mekdeplerde okuwçylaryň jemleýji döwlet attestasiýasyny düzmek we geçirmek barasynda»ky 65-nji sanly buýrugy.**

9-njy synpy gutaran okuwçylar Özbegstan taryhy predmetinden tälim magsatnamasy boýunça mälim derejedäki kompotensiýalara eye bolýarlar.

Okuwçylaryň alan bilimi, başarnyk we endiklerini anyklamak üçin 2024-2025-nji okuw ýylynda 9-njy synplarda jemleýji barlag synagyny ýazma we agzeki şeklinde geçirilýär.

Her bir synag bilediniň sorag we ýumuşlary Özbegistanyň taryhy predmeti boýunça umumy orta bilim berýän mekdebiniň 6-, 7-, 8-, 9-njy synplarynyň temalaryny öz içine alýar. Şonuň bilen bile maslahatda bilmäge degişli soraglar, ulanmaga we pikirlenmäge degişli ýumuşlar boýunça bahalamak ölçegleri getirilen.

Her bir okuwçy bir sanydan bilet saýlap alýar. Biletde okuwça 5 sanydan sorag berilýär. Soraglaryň 2 sanysy bilmäge, 2 sanysy ulanmaga, 1 sanysy pikirlenmäge degişli boýar. Pikirlenmäge degişli soraga jogap dilden tabşyrylýar. Okuwçy bilet soraglaryna jogap bermegi üçin 120 minut wagt berilýär.

Okuwçylaryň ýazma we agzeki işleri 100 ballyk sistema esasynda:

0 – 29% – «kanagatlanarsyz»;

30–65% – «kanagatlanarly»;

66–85% – «gowy»;

86–100% – «örän gowy»

ýaly bahalanýar. Her bir wezipe üçin belgilenen balldan ýokary bal goýulmagyna ýol goýulmaýar.

Berlen ýumuşlardan jemleýji döwlet attestasiýasynyň geçirlýän güni belgilenenden bir gün öň, Işçi toparlar tarapyndan bije atmak ýoly bilen 2 sany wariant düzülip, yglan edilýär.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Özbegistanyň taryhy** | **Sany** | **Bilmek** | **Ulanmak** | **Pikirlen-mek** |
| Gadymy dünýä taryhynda Merkezi Aziýa. |  | 1 |  |  |
| Orta asyrlar taryhy IV – XIII asyralar |  | 1 |  |  |
| Özbegistanyň taryhy XIII – XV asyrlar |  |  | 1 |  |
| Özbegistanyň taryhy XVI – XIX asyrlar |  |  | 1 | 1 |
| **Jemi** | **5** | **2** | **2** | **1** |

**ÝUMUŞ BOÝUNÇA BAHALAMAK ÖLÇEGI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Bölümiň ady** |  | **Ýumşyň görnüşi** | **Ýumşyň şekili** | **Bahalamak ölçegi** |
| **Gadymy dünýä taryhynda Merkezi Aziýa.** | | | | | |
| 1. | Gadym Gündogar we Merkezi Aziýa.  Mil. öň. VII – mil. III asyrlarda  Merkezi Aziýa. | B | Gysga jogaply | J: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Soragyň jogaby ýazylýan bolup dogry jogab üçin **18 bal** bilen bahalanýar. Nädogry jogap üçin **0** bal berilýär. |
| **Orta asyrlar taryhy IV - XIII asyrlar.** | | | | | |
| 2. | IV – VIII asyrlarda Turan çäginde syýasy, harby, medeni ýagdaý.  Mawerennahrda garaşsyz döwletleriň düzülmegi we yslam dininiň ýaýramagy.  IX-XII asyrlarda ylym-bilim we medeniýetiň beýgelmegi. | B | Gysga jogaply | J: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Soragyň jogaby ýazylýan bolup dogry jogab üçin **18 bal** bilen bahalanýar. Nädogry jogap üçin **0** bal berilýär. |
| **Özbegistanyň taryhy XIII – XV asyrlar** | | | | | |
| 3. | XIII asyrda Horezmşalar döwletinde syýasy we zyýat we mogullar çozuşy.  Çagataý ulusynyň döremegi we XIV asyrda turanda syýasy ýagdaý.  Emir Temir we Temiriler.  Ikinji Renesans. | U | Jedwelli test | Taryhy hadysanyň netijesini anyklamak | Jedwel görnüşindäki wezipede, her bir soraga onuň jogabyny laýyk getirmek gerek bolýar. Her bir dogry anyklanan laýyklyga **7 bal**dan berilýär. Laýyklygyň hemmesini dogry anyklasa **21 bal** berilýär. |
| **Özbegistanyň taryhy XVI – XIX asyrlar** | | | | | |
| 4. | XV asyryň ahyry XVI asyryň başlarynda Turanda syýasy ýagdaý.    Şeýbanylar, Aştarhanylar we Mangytlar döwleti. | U | Laýyklygy anyklamak | J:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | | A | B | Ç | | Taryhy waka boýuça berlen tekstde düşürilip galdyrylan şahs, wagt, ýer we başka maglumatlar anyklanýar. Her bir dogry anyklanan laýyklyga **7 ball**dan berilýär;  Jemi **21 bal** |
| 5. | Goňratlylar dolandyrmagy.  XVI – XIX asyryň birinji ýarymynda garagalpaklar.  Buhara emirligi, Hywa we Kokant hanlyklarynyň bölünip gitmegi we onuň netijeleri.  Türküstanyň üç hanlyga bölünip gitmegi we onuň netijeleri | M | Taryhy waka hakynda özbaşdak pikir bildirmek. | Dilden | - Ýyl, aý-günleri dogry bilse - **3 bal;**  - soragyň tebigatyny, ol bilen bagly meseleleri düşündirmek we prosesi bu günki güne baglap bilse – **10 bal;**  - Karta bilen işläp bilse-  – **4 bal;**  - tema tankydy we derňew baha bilip bilse –  **5 bal;**  Jemi **22 bal.** |

1-nji soraglar

1. Gadymky saklary toparlara bölüň;

Her bir toparyň ýaşan çäklerini ýazyň;

(Bilmek – 18 bal)

|  |
| --- |
| Jogap: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Bal: |

2. Salawkiýler döwletine esas salan şahs;

Döwletiň peýda bolmak sebäbi;

Bu döwletiň dolandyryş sistemasy barada ýazyň.

(Bilmek – 18 bal)

|  |
| --- |
| Jogap: |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Bal: |

3. Gadymy Horezmdäki Galalygyr, Goýun gyrylan gala, Toprak gala şäherlerinde tapylan arheologik we ýazuw çeşmelere düşündiriş beriň. (Bilmek – 18 bal)

|  |
| --- |
| Jogap: |
|  |
|  |
| Bal: |

4. Ýunan-Baktriýa hökümdarlaryny sanap beriň.

Her bir hökümdaryň döwlet taryhyndaky ähmiýetini ýazyň. (Bilmek – 18 bal)

|  |
| --- |
| Jogap: |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Bal: |

5. Makedoniýalyk Aleksandr Merkezi Aziýada binýat eden şäherleriniň adyny ýazyň. Şolardan biriniň binýat edilmeginiň sebäbini ýazyň. (Bilmek – 18 bal)

|  |
| --- |
| Jogap: |
|  |
|  |
|  |
| Bal: |

6. Mil.öň. VII – VI asyrlarda Merkezi Aziýa çäginde ýaşan halklardan 3 sanysyny sanap beriň;

Şu halklaryň ýaşan çäklerini ýazyň.

(Bilmek – 18 bal)

|  |
| --- |
| Jogap: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Bal: |

7. Dawan döwleti ýaşan döwri ýazyň;

Paýtagty we iri şäherlerini sanap beriň;

Hytaý bilen alyp baran urşuň sebäbini bir söz bilen beýan ediň.

(Bilmek – 18 bal)

|  |
| --- |
| Jogap: |
|  |
|  |
|  |
| Bal: |

8. Kaň döwletine esas salan halklaryň adyny ýazyň;

Kaň döwletiniň paýtagty we esasy şäherleri ýerleşen çägini sanap beriň;

Göçmençiler bilen uruşlaryň başlanmagynyň esasy sebäbini düşündiriň.

(Bilmek – 18 bal)

|  |
| --- |
| Jogap: |
|  |
|  |
|  |
| Bal: |

9. Kuşanlar döwründe peýdalanylan ýazuw görnüşlerinden 3 sanysyny sanap beriň.

Her bir ýazuw nirede peýda bolany ýa-da tapylan çägini ýazyň.

(Bilmek – 18 bal)

|  |
| --- |
| Jogap: |
|  |
|  |
|  |
| Bal: |

10.Makedoniýalyk Aleksandryň gündogara ýörüşi näçenji ýylda başlanany we näçe ýyl dowam edenini ýazyň.

Aleksandryň basyp alan çäklerinde ýunanlary ýerlemekden gözlenen magsady anyklaň.

Aleksandr harby ýörüşleriniň ugry Merkezi Aziýa garadylmagynyň sebäbini düşündiriň.

(**Bilmek** – 18 bal)

|  |
| --- |
| **Jogap**: |
|  |
|  |
|  |
| Bal: |

**2-nji soraglar**

1. Özüniň astronomiýa degişli eserlerinde Ýer Günüň töwereginden aýlanmagy hakyndaky pikiri birinji bolup öňe süren, şu wagta çenli näbelli bolan Amerika materiginiň barlygyny takmyn edip, öz eserlerinde bu hakynda bir näçe gezek ýazan, Günbatar ýarym şarda uly gury ýeriň barlygy hakyndaky pikiri XV–XVI asyrlarda öz tassygyny tapan, alymyň adyny we onuň eserinden birini ýazyň.

|  |
| --- |
| Jogap: |
|  |
|  |
| Bal: |

2. Nil derýasynyň adalaryndan biri – Roud «burnuna» guran, «Nil ölçegi» esbaby Müsirde täze görnüşdäki salgyt mukdaryna esas salan, görnükli astronom Ýan Geweliý 1647- nji ýyly neşir eden «Selenografiýa» kitabynda aýdaky kraterlerden birini şu alymyň ady bilen atlandyran watandaşymyzyň adyny we onuň eserlerinden birini ýazyň.

(Bilmek -18 bal)

|  |
| --- |
| Jogap: |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Bal: |

3. Halyfa Mamun üçin jahan kartasyny düzmäge kömek beren, Ýeriň töweregini tapmak üçin proýektde gatnaşyp, Suriýadaky Sinjor tekizliginde ýer meridianynyň derejesini ölçän, 1-den 9-a çenli sanlar sistemasyny düzen we 0 pikirini ylma girkizen beýik alymyň adyny we eserlerinden biriniň adyny ýazyň.

(Bilmek – 18 bal)

|  |
| --- |
| Jogap: |
|  |
|  |
| Bal: |

4. Araplar tarapyndan Turan (Horasan) şäherleriniň arasynda birinji bolup eýelän, türkleriň Balhy taşlap çykmagy, gatnaşyjylaryň Mawerennahra ýörüş mümkinçiligini artdyrmaga sebäp bolan, häzirki Türkmenistanda ýerleşen şäheriň adyny we şu şäherde ýerleşen mawzoleýi ýazyň. (Bilmek -18 bal)

|  |
| --- |
| Jogap: |
|  |
|  |
| Bal: |

5. Orta asyrlarda haýsy ýazuw görnüşi ikinjisine goşulup gitýän 38-40 sany harpdan ybarat, daş we agaçlara oýup ýazmaga oňaýly bolan ýazuw adyny hem-de şu ýazuwlaryň tapylan çäklerinden 3 sanysyny ýazyň. (Bilmek -18 bal)

|  |
| --- |
| Jogap: |
|  |
|  |
| Bal: |

6. Arap çeşmelerinde «Madina at-tujjor» diýip taryplanan, gadymy döwürde esas salynan şu gadymy şäher orta asyrlar döwrüne gelip giňelip baran we üç bölekli iri merkeze öwrülen şäheriň adyny hem-de araplardan VII asyrda kim tarapyndan basyp alanlygyny ýazyň.

(Bilmek -18 bal)

|  |
| --- |
| Jogap: |
|  |
|  |
| Bal: |

7. Terbiýelenijilere zarduştiýligiň öwüt-nesihatlary, ylym-bilimi hem-de terbiýesi durmuşynyň iň möhüm daýanjy ekenligini düşündiren, tälim meskenlerinde çagalara, esasan, okamak, ýazmak we söweş sungatyndan sapak beren, şeýle hem, olara diňe dogrysöz bolmagyň zerurlygyny öwreden zarduştilik dininiň ruhanylary nähili atlandyrylyşy hem-de olar haýsy işde jogapkär ekenligini ýazyň. (Bilmek -18 bal)

|  |
| --- |
| Jogap: |
|  |
|  |
|  |
| Bal: |

8. Ilkinji orta asrlarda tertibi saklamaga kömek berýän ýörite esgerler topary, daýhan mülkini goraýan harby goragçy nähili at bilen atlandyrylýanlygyny hem-de olaryň daýhanlaryň öňündäki wezipesini ýazyň. (Bilmek -18 bal)

|  |
| --- |
| Jogap: |
|  |
|  |
|  |
| Bal: |

9. Ilkinji «Awesto»da agzalan, gadymdan «Turan» diýip atlandyrylyp gelen, araplar döwründe «Mawerennahr» we «Horasan» diýip atlandyrylan ýurdumyz we onuň bilen goşulýan (goňşy) çäkler günbatar alymlary we syýahatçylary tarapyndan nähili atlandyrylany hem-de şu adalga näçenji asyrlardan başlap ulanylandygyny ýazyň. (Bilmek -18 bal)

|  |
| --- |
| Jogap: |
|  |
|  |
| Bal: |

10. Diňe Gaznawylar döwletinde däl eýsem, hajyblar arasynda, belkim bütin döwlet durmuşynda uly abraýa eýe bolan, resmi dabaralar, dürli çärelerde hökümdarlara iň ýakyn ýerde duran, goşunyň iň ähmiýetli we jogapkärli bölegine ýolbaşçylyk etmek wezipesi tabşyrylan hajyby we şu wezipe eýesini ýazyň. (Bilmek -18 bal)

|  |
| --- |
| Jogap: |
|  |
|  |
| Bal: |

**3-nji soraglar**

1.Jelaleddin Meňburun bilen bagly taryhy maglumatlary örara laýyk getiriň. (Ulanmak– 21 bal)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Sind söweşi | a) Horezm goşuny duşmanyň hüjümine daýanyp bilmedi, ony Jelaleddiniň ýörite leşgerleri duşmana beren aýawsyz zarbasy saklap galýar. |
| 2. Perwan söweşi | B) söweşde ýeňişden soň ele alynan oljalary bölende leşkerbaşlaryň arasynda özara närazylyk başlandy. |
| 3. Waliýon söweşi | ç) Jelaleddiniň duşmanyň üstünden gazanan ilkinji iri ýeňişi boldy. |
|  | d) XIII asyryň iň meşhur söweşi hasaplanýar |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
| Bal: | | |

2. Emir Temir alyp baran söweşler bilen bagly taryhy maglumatlary özara laýyk getiriň. (Ulanmak– 21 bal)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Hindistandaky söweş | a) Emir Temir bu ýörşüde agtygy Muhammet Sultana duşmanyň strategik ähmiýete eýe depeligini zabt etmek wezipesini ýükledi. |
| 2. Ankara söweşi | b) Emir Temir harby ukyby sebäp duşman Bulgar tarap gaçdy |
| 3. Derek derýasynyň boýundaky söweş | ç) Ulugdagda bu ýörüş hakynda hatyra galdyrmak kararyna geldi |
|  | d) Emir Temir bu ýörüşi wagtynda «Eger Samarkanda sag-salym gaýdyp barsam, bir mesjit gurdurýaryn» diýip niýet edip goýdy. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
| Bal: | | |

3.. Emir Temir alyp baran ýörüşleriniň netijesini özara laýyk getiriň. (Ulanmak– 21 bal)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Eýran söweşi | a) duşmanyň Syrderýa boýlary, Fergana jülgesine, salýan howplaryna çäklendirme goýuldy |
| 2. Mogulystan söweşi | b) basyp alnan çäkde dürli hili separatist (ala tutmak) hereketleri, gapma-garşylyk we tertipsizlik soňlandyryldy |
| 3. Hindistan söweşi | ç) sofylar dinastiýasyny ýok edip, gabaw döwründe weýran bolan çäkleri diklemek we abatlamak wezipesini berdi. |
|  | d) bäş ýyllyk urş netijesinde Muzaffarylar dinastiýasy gutardyldy |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
| Bal: | | |

4. Emir Temir alyp baran ýörüşleriniň sebäbini özara laýyk getiriň.(Ulanmak– 21 bal)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Altyn Orda ýörüşi | a) Emir Temirden hemişelik töleg töläp durmagyny talap etmegi |
| 2. Horezme ýörüşi | b) duşmanyň Emir Temir döwletine degişli Azarbeýjana ýöriş etmegi |
| 3. Hytaýa ýörüşi | ç) Emir Temir bu döwleti Çagataý ulusynyň aýrylmaz bir bölegi diýip hasaplany |
|  | d) Emir Temiriň jedelli meselelerini çözmek hakynda hat alyşygynyň netijesiz gutaranlygy. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
| Bal: | | |

5. Horezmşa Alouddin Muhammet alyp baran ýörüşleriniň netijelerini özara laýyk getiriň. (Ulanmak– 21 bal)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 1216-njy ýyl Gazna, Gur, Bamiýany eýeledi | a) häzirki Gazagystanyň Akdepe welaýaty Horezmşalar döwleti düzümine girkizildi |
| 2. Bagdat halyfalygy bilen göreşdi | b) Horezmşa döwleti göni Hindistan bilen serhetdeş bolup galdy. |
| 3. Garahanylara garşy göreş alyp bardy | ç) Bagdadyň mogullar bilen ýakynlaşmagy boldy |
|  | d) Mawerennahrda Garahanylaryň dolandyrlyşygy gutardyldy |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
| Bal: | | |

6. Çingizhanyň Mawerennahr şäherlerini zabt etmek bilen bagly maglumatlary özara laýyk getiriň. (Ulanmak– 21 bal)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ürgenç | a) Horezmşa tarapyndan 40 müň gur söweşijisi Togaýhan ýolbaşçylygynda şäher goragy üçin jogapkär edip galdyryldy |
| 2. Buhara | b) Şäher goragy üçin Soltan Muhammet «Leşgeri berun» diýip atlandyrylan 50 müň esger iberen |
| 3. Samarkant | ç) şäher goragy Türkan Hatunyň garyndaşlaryndan biri bolan Humarteginiň elinde galdy |
|  | d) şäher goraýjylarynyň bir bölegi Horasana çekinmek kararyna geldi |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
| Bal: | | |

7. Horezmşalaryň Çingizhan bilen alyp baran ilçilik gatnaşyklary hakyndaky maglumatlary özara laýyk getiriň. (Ulanmak– 21 bal)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Mahmut Ýalawaç | a) Hytaýda bolup duran Çingizhan tarapyndan ilçi gowy garşylandy. |
| 2. Seýit Bahouddin Razy | b) Çingizhan tarapyndan bu ilçi ýolbaşçylygynda 100 sany mogul we 450 sany musulman söwdagärinden ybarat uly kerweni taýýarlap, Turan tarapa ugratdy. |
| 3. Amiriddin Harawy | ç) Horezmşalar döwletiniň güýçli we güýçsiz taraplary hakyndaky doly maglumaty Çingizhana ýetirdi. |
|  | d) ilki Horezmşa tarapyndan ilçä hormat görkezip, soňra ölüm jezasyna höküm edilýär. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
| Bal: | | |

8. Temiriler hökümdarlygynyň täç we tagt üçin göreşleriniň netijesini özara laýyk getiriň. (Ulanmak– 21 bal)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 1449- njy ýyl fewralda Abulkasym Babyr Hyraty eýeledi. | a) Ulugbek Hyrat we Horasana bolan dawasyndan geçdi. |
| 2. 1405-nji ýylyň 18-nji mart güni Halil Sultan Mürze Samarkandy eýeledi. | b) bütin Temir soltanlygy özara täj-u tagt göreşleriniň içine tartyldy. |
| 3. 1447-nji ýylyň baharynda Alouddawla Abdullatifi ýok etdi. | ç) temirileriň Horasandaky hökümdary boldy. |
|  | d) özüni Mawerennahyryň hökümdary diýip yglan etdi. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
| Bal: | | |

9.Emir Temir we Temiriler döwründe binaýt edilen binalar bilen bagly maglumatlar esasynda özara laýyk getiriň. (Ulanmak– 21 bal)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Göri Emir mawzoleýi | a) bina gümmezi, derwezesiniň daşy mermer we syrly bölejikler bilen örtülen. |
| 2. Aksaraý kompleksi | b) binanyň giriş böleginde şir we gün, Temir döwletiniň nyşany bolan üç sany halkanyň şekili suratlandyrylan. |
| 3.  Ulugbek obserwatoriýasy | ç) Samarkandyň Registan meýdanyndaky abraýy tarapyndan Mawerennahyryň iň salyhatly mesken bolan. |
|  | d) bina gurluşyndan Temir onça kanagatlanmany, onuň gümmezini gaýta gurmagy buýran. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
| Bal: | | |

10. Temiriler döwründe döredijilik eden alymlar bilen bagly maglumatlary laýyk getiriň. (Ulanmak– 21 bal)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Hekim al-Kirmany | A) her bir dereje üçin örän anyk we her bir minut üçin tapawutlary öz içine alan dört sany iň kiçi sanlar üçin sinuslar tablissasyny işläp çykdy |
| 2. Täjiddin Hekim | B) «Derman taýýarlamak sungaty» atly kitapda awtor sada we çylşyrymly dermanlaryň sanawyny düzmek, olary taýýarlamak we ulanmak usullaryny beýan eden |
| 3. Jemşit Koşy | Ç) ençe çylşyrymly operasiýalary hem eden bolup, göz kataraktasyny operatsiýa ýoly bilen üstünlikli bejeren. |
|  | D) Ulugbek obserwatoriýasynda stronomik fizkany tebigy filosofiýadan garaşsyz ýagdaýda öwrendi. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
| Bal: | | |

**4-nji soraglar**

1. Nokatlaryň ornuny dolduryň. (Ulanmak– 21 bal)

Abulhaýyrhan **1) ………..** uly ogly Jojihanyň bäşinji ogly Şeýbanynyň nesli bolup, şeýbanylar dinastiýasynyň atlandyrylmagy hem şu tarapy bilen baglydyr. Abulhaýyrhanyň uly enesi **2)** **…………….** bolsa şeýbanylar dinastiýasyna degişli bolan. 1428-nji ýylda Sibiriň günbatarynda

**3)** **…………** şäherini basyp alan we ony döwletiň paýtagtyna öwürdi.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| Bal |  |

2. Nokatlaryň ornuny dolduryň. (Ulanmak– 21 bal)

1494-nji ýylda **1) …………** häkimi **2) .…………** 39 ýaşynda wepat edýär. **3) …………** ýaşly ogly Babyr mirasdüşer sypatynda tagta oturdylýar. Şu döwürden başlap Babyr üçin çagalygyň şohlyklary, erkelikleri yzda galdy. Döwleti dolandyrmak, ony dürli içerki we daşarky duşmanlardan goramak indi Babyryň paýynda düşdi.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| Bal |  |

3. Nokatlaryň ornuny dolduryň. (Ulanmak – 21 bal)

Şeýbanylar döwründe **1) ……...** «nawwob», «kolga», «kiçi han» diýip atlandyrylan. Meselem, Göçgünçihan ýokary hökümdar bolandan soň, ýaş taýdan handan soňky ikinji orunda duran onuň inisi **2)………..** «kolga» sypatynda belgilenen. Onuň ölüminiň sebäbi bilen, handan soňky ýaşy uly şazadalardan biri – **3)…………** mirasdüşer edip belgilendi.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| Bal |  |

4. Nokatlaryň ornuny dolduryň. (Ulanmak– 21 bal)

Goňratlar döwründe Horezm welaýatynda bilim sistemasy Turanyň başga çäklerinde bolşy ýaly aşaky tapgyr – mekdepler we ýokary tapgyr – **1) ………** esasynda iş alyp baran. Mekdepler iri şäherleriň her bir mähellesinde bar bolup, çagalar **2) ………..**ýaşdan bilim almaga başlaýar we 15–16 ýaşa çenli dowam etdirýärdi. Mekdepler esasan mähelle mesjitleriniň gözegçiliginde bolan. Mekdeplerde **3) ………** üçin ýörite synplar hem goýulan.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| Bal |  |

5. Nokatlaryň ornuny dolduryň (Ulanmak– 21 bal)

Buhara emirliginde **1) ………** baş wezir mangytlar döwründe ýokary hökümdardan soňky ikinji şahs bolup, döwlet dolandyryşy **2) ………...** , salgyt, gazna, paýtagtdaky ilat bilen bagly iň möhüm meseleleri gözegçilik eden. Esasan, ol paýtagt şäher we onuň …………… hem hasaplanan.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| Bal |  |

6. Nokatlaryň ornuny dolduryň. (Ulanmak– 21 bal)

**1) ………** Eýran ýörüşine garşy göreş gurnap bilmedi we boýun boldy. Nadyrşa Buhara hanlygynyň boýun bolmak şertlerini hanlygyň **2)…………** Muhammet Hekimbiý arkaly Buhara hana mälim etdi. Boýun bolmak hakynda şertnama gol çekmek üçin ol Zerefşan derýasynyň boýundaky **3) ………** a – Eýran şasynyň huzuryna barmaga mejbuur boldy.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| Bal |  |

7. Nokatlaryň ornuny dolduryň. (Ulanmak– 21 bal)

Şeýbanylar **1)………….** döwründe Merkezi Aziýada hökümrowanlyk edip, taryhda ähmiýetli yz galdyrdy. Şeýbanylar ilki **2) ……….** döwürdäki arhitektura däplerini dowam etdirdiler. 3) ……….. şäherde uly gurluş we binýatkärlik işlerini amala aşyrýarlar. Şäheri bejermek işleri giňeldilýär, onuň gorag diwarlary ýene-de pugtalandyrylýar.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| Bal |  |

8. Nokatlaryň ornuny dolduryň. (Ulanmak– 21 bal)

**1) ………..** 1505-nji ýylda Ürgenji eýeländen soň, Horezmde temiriler hem dinastiýasy dolandyryşyny gutartýar. 1510-njy ýylda bolsa Horezmi **2) ………..** basyp alýar. Emma 1511-nji ýylda Horezmde olara garşy halk hereketi başlanýar. Bu herekete Wezir şäheriniň (Ustýurt, Ürgençden 60 km uzaklykda ýerleşen) **3) ……..** kazysy ýolbaşçylyk edýär.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| Bal |  |

9. Nokatlaryň ornuny dolduryň. (Ulanmak– 21 bal)

Garagalpaklaryň her hili ýagdaýa laýyk gelýän we iň gowy göre öýi **1) …………** bolup, ýerli ilat ony «gara öý» diýip atlandyran. Mundan başgada, **2) …………** ady bilen belli bolan laýsuwak öýleri hem bolan. Käbir ýagdaýlarda ýerzeminlerde hem ýaşanlar. Iri baýlaryň uly howlulary bolup, munuň ýaly howlular **3) ………**  gurulan we töweregi diwar bilen gurşalan.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| Bal |  |

10. Nokatlaryň ornuny dolduryň. (Ulanmak– 21 bal)

Emir **1) ……….** döwrüne gelip ilat kemelip, oba derejesine düşüp galan **2) ……….** gaýta gurulýar. Emir şäheri gaýta gurmak tahyny özi çyzan. Ol şäherde **3)………** mowze gurduryp, döwletiň gündogar welaýatlaryndan bu ýere ençeme maşgalalary göçürip getirýär. Netijede şäherde ynsanlar köpelip, ykdysady we medeni ýagdaý ençeme gowulaşýar. Häzirde şäher köçelerinden biri onuň ady bilen atlandyrylýar.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| Bal |  |

**5-nji soraglar**

1. Temiriler Şeýbanyhana garşy göreşde özara gelişip bilmedikleriniň sebäbini esaslaň;

kartanyň kömeginde esaslaň;

öz pikiriňizi ýyl, aý we gün bilen dolduryň;

ýagdaýa tankydy we derňew baha beriň.

(Pikirlenmek – 22 bal)

|  |
| --- |
| Dilden jogap |
| Bal: |

2. Syýasy tertipsizlik döwletiň ykdysadyna erbet täsir görkezmegini Temiriler döwleti mysalynda tankydy we derňew baha beriň.

Tertipsizligiň sebäplerini aýdyň;

Öz pikiriňizi ýyl, aý we gün bilen dolduryň;

Jogabyňyzy kartada esaslaň (Pikirlenmek – 22 bal)

|  |
| --- |
| Dilden jogap |
| Bal: |

3. 1501-nji ýylda Babyryň Samarkandy taşlap çykmagynyň sebäbini ýazyň;

Nähili faktorlar Şeýbanyhanyň Samarkandy eýelemegine sebäp bolýar?

Jogaplaryňyzy kartanyň kömeginde esaslaň, tema tankydy we derňew baha beriň;

(Pikirlenmek – 22 bal)

|  |
| --- |
| Dilden jogap |
| Bal: |

4. Goňratlar harby sistemasy we şeýbanylar, aştarhanylar, mangytlaryň harby sistemasynyň arasyndaky bäş sany tapawudy sanap beriň.

Öz pikiriňizi ýyl, aý we gün bilen dolduryň;

Tema derňew baha beriň. (Pikirlenmek – 22 bal)

|  |
| --- |
| Dilden jogap |
| Bal: |

5. Aştarhanylaryň häkimiýetiň depesine gelmeginiň sebäbini düşündiriň.

Bu barada Ýalantuş Bahadyryň orny hakyndaky pikiriňizi esaslaň;

Jogaplaryňyzy kartanyň kömeginde dolduryň, bu barada ýyl, aý we günleri anyk aýdyň.

(Pikirlenmek – 22 bal)

|  |
| --- |
| Dilden jogap |
| Bal: |

6.. Aştarhanylar döwründe geçirilen maliýe we pul reformalaryny şeýbanylar döwründäki salgyt we pul reformalary bilen deňeşdiriň, arasyndaky tapawudy esaslaň, aý, gün we ýyllar hem-de teňňe pullar we salgytlaryň atlandyrlyşyna 1 sanydan mysal getiriň. (Pikirlenmek – 22 bal)

|  |
| --- |
| Dilden jogap |
| Bal: |

7. Ylym-bilimiň ösmegi üçin zerur bolan faktorlary sanap beriň;

Bu barada Mangytlar nähili çäreleri görendigini düşündiriň;

Bu taryhy hadysany bu günki gün bilen baglaň;

Ýokardaky taryhy hadysa bilen bagly asyr we ýyllary anyk aýdyň.

|  |
| --- |
| Dilden jogap |
| Bal: |

8. Döwletiň maýda mülklere bölünmegi ösmegi üçin erbet täsir görkezýändigini Şeýbanylar döwletiniň mysalynda düşündiriň;

Bu ýagdaýyň gelip çykmagynyň sebäplerini esaslap beriň;

Anyk asyr ýa-da ýyllar bilen mysall getiriň;

Jogabyňyz kartanyň kömeginde dolduryň.

(Pikirlenmek – 22 bal)

|  |
| --- |
| Dilden jogap |
| Bal: |

9. Hywa arhitekturasy bilen Buhara arhitekturasynyň meňzeş we tapawutly taraplaryny düşündiriň.

Hywadaky arhitektura nusgalaryndan 2 sany mysal getiriň;

Bu barada asyr we ýyllary anyk aýdyň.

(Pikirlenmek – 22 bal)

|  |
| --- |
| Dilden jogap |
| Bal: |

10. Garagalpaklar durmuşynda urugçylyk we tire-taýpa gatnaşyklaryny düşündiriň;

Olaryň ýaşaýşy, hojalyk durmuşy barada maglumat beriň;

Bu barada çäkleriň ady, asyr we ýyllary anyk aýdyň;

Jogabyňyzy kartanyň kömeginde dolduryň.

|  |
| --- |
| Dilden jogap |
| Bal: |