**4. ТЕСТ ТОПШИРИҚЛАРИ**

1. **1. Давлат ва ҳуқуқ назарияси фан сифатида нимани ўрганади?**

А) Бу ҳуқуқ тарихи, давлат тарихи ҳамда ҳуқуқ фалсафаси қонуниятларини назарий жиҳатдан ўрганувчи методологик фан

В) Бу давлат ва сиёсат масалаларини хронологик тарзда ўрганувчи методологик фан

С) Бу давлат ва ҳуқуқнинг вужудга келиши, ривожланиши ва ҳозирги кундаги фаолиятига оид энг умумий қонуниятларни назарий жиҳатдан умумлаштирган ҳолда ўрганувчи фан

D) Бу давлат ва ҳуқуқнинг пайдо бўлиши ва инқирозга учрашини тарихий жиҳатдан ўрганувчи юридик фан

Е) Бу ҳуқуқ ва тарих қонуниятларини тизимли тарзда ўрганувчи фундаментал фан

1. **2. Қуйидаги жавоблардан қайси бирида фақат амалий юридик фанлар кўрсатилган?**

А) суд тиббиёти, криминалистика, криминология, маъмурий ҳуқуқ ва суд психиатрияси

В) Криминалистика, криминология, юридик психология, ҳуқуқий статистика, суд тиббиёти, суд психиатрияси, ҳалқаро ҳуқуқ

С) Тўғри жавоб берилмаган

D) Суд психиатрияси, суд баллистикаси, суд бухгалтерияси, суд экспертизаси, криминалистика, суд тиббиёти

Е) Фуқаролик ҳуқуқи, криминология, юридик психология, ҳуқуқий статистика, жиноят ҳуқуқи

1. **3. Қуйидаги қаторларнинг қайси бирида фақат соҳавий юридик фанлар келтирилган?**

А) Суд психиатрияси, суд баллистикаси, суд бухгалтерияси, маъмурий фаолият

В) Тўғри жавоб берилмаган

С) Суд тиббиёти, криминалистика, криминология ва суд психиатрияси

D) Криминалистика, ҳуқуқий статистика, суд тиббиёти, ҳалқаро оммавий ҳуқуқ

Е) Фуқаролик ҳуқуқи, жиноят ҳуқуқи, маъмурий ҳуқуқ, молия ҳуқуқи, ер ҳуқуқи

1. **4. Қуйидагилардан қайси бири ижтимоий фанлар қаторига киради?**

А) тарих, химия, сиёсатшунослик, биология

В) физика, иқтисодий назария, криминалистика, тарих

С) физика. химия, биология, зоология

D) математика, география, давлат ва ҳуқуқ назарияси

Е) сиёсатшунослик, иқтисодий назария, социология, тарих

1. **5. Қуйидаги қаторлардан қайси бирида фақат хусусий методлар келтирилган?**

А) диалектика, қиёсий, тажриба, мантиқий, идеалистик

В) метафизик, анализ, синтез, тарихий, материалистик

С) қиёсий, тарихий, анализ, диалектик, функционал ёндашув

D) тажриба, кибернетик, тарихий, синтез, тизимли ёндашув

Е) қиёсий-ҳуқуқий, тажриба, социологик, статистик, кибернетик

1. **6. Давлат ва ҳуқуқ назарияси фанининг асосий принципи...**

А) тарихийлик ва мантиқийлик принципи

В) барча жавоблар тўғри

С) объективлик принципи

D) ижтимоий ёндашиш принципи

Е) миллий ва маҳаллий хусусиятларни ҳисобга олиш принципи

1. **7. Давлат ва ҳуқуқ назарияси ўқув фанининг методлари...**

А) давлат ва ҳуқуқни бошқа ижтимоий ҳодисалар билан узвий боғлиқликда, ҳаракатда, миқдорий ва сифат ўзгаришда ўрганишни тақозо қилади

В) барча жавоблар тўғри

С) давлат ва ҳуқуқни шаклланиши ва ривожланишининг қонуниятларини билишга хизмат қилади

D) давлат ва ҳуқуқнинг кўп қиррали ва турли қатламларини очиб беришга ёрдам беради

Е) давлат ва ҳуқуқни ўрганиш усуллари ва воситалари йиғиндиси ҳисобланади

1. **8. Қиёсий-ҳуқуқий, социологик, тажриба, кибернетик, статистик методлар қайси туркум методлар сирасига киради?**

А) хусусий

В)умумилмий

С) энг умумий

D) аниқ методлар

Е) тўғри жавоб берилмаган

1. **9. Давлат ва ҳуқуқ назариясииинг предметини нима ташкил қилади?**

А) Ҳар ҳил шаклдаги давлат ва ҳуқуқ муносабатларини ўрганиш

В) Давлат ва ҳуқуқнинг пайдо бўлиши ва ривожланишининг асосий ва умумий қонуниятларини ўрганиш

С) Фақатгина давлатнинг вужудга келиш қонуниятларини умумлаштирган ҳолда ўрганиш

D) Давлат ва ҳуқуқ тарихи ва фалсафасини қонуниятларини ўрганиш

Е) Ўз ичига бутун давлат, жамият ва шахслар ўртасидаги ижтимоий муносабатларни тартибга солиш қонуниятларини ўрганиш

1. **10. Умумназарий юридик фанлар нималарни ўрганади?**

А) Ҳуқуқ соҳаларини техник юридик мазмунини таҳлилий тарзда ўрганади

В) Давлат ва ҳуқуқ қонуниятларини назарий жиҳатдан умумлаштирган ҳолда ўрганади

С) Ҳуқуқ соҳаларидаги муаммоли ҳолатларни илмий тарзда умумлаштирилган ҳолда ўрганади

D) Давлат ва ҳуқуқ соҳаларини сиёсий жиҳатларини хронологик тарзда ўрганади

Е) Барча жавоблар тўғри

1. **11. Давлат ижтимоий шартнома натижасида юзага келган деган таълимот қайси назарияда ўз аксини топган?**

А) давлатнинг пайдо булиши тўғрисидаги органик назариясида

В) давлатнинг пайдо булиши тўғрисидаги зўрлик назариясида

С) давлатнинг пайдо булиши тўғрисидаги ирригацион назарияда

D) давлатнинг пайдо булиши тўғрисидаги шартнома назариясида

Е) давлатнинг пайдо булиши тўғрисидаги психологик назарияда

1. **12. Давлатнинг вужудга келишини ўрганишда қандай ёндашувлар мавжуд?**

А) барча жавоблар тўғри

В) формацион ва цивилизацион

С) деспотик ва авторитар

D) формацион ва эвристик

Е) сиёсий ва иқтисодий

1. **13. Ирригацион назария вакиллари давлатни пайдо бўлиши ҳақида қандай ғояни илгари суришган?**

А) Давлат бу аҳолини йирик сув иншоотларини қуриш ва сувни бошқариш учун маълум жойга йиғилиш ва бошқарувни амалга оширилганлиги оқибатида юзага келган

В) давлат бир жамоани иккинчи жамоа томонидан босиб олиши орқали, яъни зўрлик асосида тузилган

С) давлат худо иродаси билан яратилган бўлиб, у фақат инсонларни ҳуқуқлари учун хизмат қилади

D) тўғри жавоб берилмаган

Е) давлат бу ўзаро келишув асосида инсонлар томонидан яратилган

1. **14. Қуйидагилардан қайси бири ибтидоий жамиятдаги ижтимоий ҳокимиятнинг олий органи ҳисобланган?**

А) тўғри жавоб берилмаган

В) Жамоа қурултойи

С) Олий кенгаш

Э) Жамоа кенгаши

Е) Оқсоқоллар кенгаши

1. **15. Қадимда Ўзбекистон ҳудудида давлатнинг пайдо бўлиши қайси назарияга тўғри келади?**

А) шартнома назариясига

В) синфий назарияга

С) психологик назарияга

Э) ирригация назариясига

Е) зўрлик назариясига

1. **16. Давлат бу синфий кураш маҳсули дейиш қайси назарияга хосдир?**

А) диний назария

В) зўрлик назарияси

С) шартнома назарияси

В) синфий назария

Е) шартномавий назария

1. **17. Жамиятдаги энг қадимги тенгсизлик тури нима деб аталган (Ҳиндистон)?**

А) касталар ва табақалар

В) деҳқонлар, чорвадорлар ва хунармандлар

С) қулдорлар, қуллар ва деҳқонлар

D) брахманлар ва кшатрийлар

Е) элотлар, бой деҳқонлар ва қарам деҳқонлар

1. **18. Энг қадимги одамларнинг уюшмаси мавжуд бўлган давр қандай номланган?**

А) Ибтидоий жамоа тузуми даври

В) Ибтидоий одамлар тўдаси даври

С) Ибтидоий уруғчилик тузуми даври

D) Қабилалар иттифоқи тузуми даври

Е) тўғри жавоб берилмаган

1. **19. Қуйидаги қаторлардан қайси бирида тўғри жавоб берилган?**

А) Шартнома назарияси - ҳалқ ва монарх ўртасида ўзаро келишув асосида давлат пайдо бўлган деган ғоя илгари сурилади ва ушбу назария вакиллари - Платон, Т.Гоббс, Ж.Ж.Руссо, Аристотель, А.Н.Радищчев ҳисобланади

В) Зўрлик назарияси - бунда бир жамоанинг иккинчи жамоани зўрлик асосида босиб олиши натижасида давлат вужудга келган деган ғоя илгари сурилади, ушбу назария вакиллари - Арасту, Гумпилович, Г.Гроций, Б.Спиноза ва Ш.Монтескье ҳисобланади

С) Марксистик назария - бу фақатгина синфий ва ижтимоий тенгсизликнинг ва ортиқча маҳсулотнинг вужудга келиши оқибатида давлат пайдо бўлган деган ғоя илгари сурилади, ушбу назария вакиллари - К.Маркс, Ф.Энгельс ва В.И.Ленинлар ҳисобланади.

D) Диний назария - бунда давлат худонинг амри билан яралган бўлиб, у худонинг ердаги вакили орқали бошқарилган деган ғоя илгари сурилади, ушбу назария вакиллари - А.Августин, Ф.Аквинский, Е.Дюринг, Маристен ва Ша Янлар ҳисобланади

Е) Тўғри жавоб берилмаган

1. **20. Жамиятга таъриф беринг?**

А) бу индивидларнинг оддий бирикмаси

В) Жамият - бу давлат учун хизмат қилувчи асосий ташкилот ҳисобланади

С) бу фуқаролик жамиятидир

В) Жамият - кишиларнинг мураккаб динамик тизими бўлиб, улар гуруҳий, табақали ва оилавий муносабатлар орқали бир-бири билан боғланган

Е) Жамият - бу индивидларнинг оддий бирикмаси бўлиб, турли хил ижтимоий институтларини ўзида бириктиради

 **“Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тариxи” тест саволлари**

1.Ўрта Осиё xудуди қайси даврда Аxмонийлар давлати таркибида бўлган?

 А. Эрамиздан аввалги VIII-VII асрларда

 Б. Эрамиздан аввалги VI -VI асрларда

 С. Эрамиздан аввалги IV- янги eра I асрларда

 Д. I-III асрларда.

 2. Ўрта Осиё xудудида Аxмонийлар давлатининиг xукумронлигидан аввал

 қайси давлатнинг xукмронлиги ўрнатилган эди?

 А. Оссурия давлатининг.

 Б. А. Макeдонский давлатининг.

 С. Салавкийлар давлатининг.

 Д. Эфтaлитлар давлатининг.

3. Ўрта Осиё xудуди Аxмонийлардан кейин қайси давлатнинг таркибида бўлган

 А. Оссурия давллатининг .

 Б. А. Макeдонский давлатининг.

 С. Салавкийлар давлатининг.

 Д. Эфтaлитлар давлатининг.

4. Ўзбекистон xудудида xукмрон бўлган Аxмонийлар томонидан тайинланган сатрапларнинг ҳуқуқига қуйидагилардан қайси бири кирмайди?

 А.Вилоятни бошқариш

 Б.Аҳолидан солиқлар йиғиш

 С.Олтин танга пуллар зарб қилиш

 Д.Кумуш танга пуллар зарб қилиш

5. Аxмонийлар ва А.Македонский xукмронлиги даврида Ўрта Осиёдаги сатраплар қандай мавқега эга бўлган эди?

 А. Вилоят xукмдори

 Б. Якка ҳоким – подшо

 С. Судъя

 Д. Қўшинлар қўмондони

6. Ўрта Осиё А.Македонский томонидан босиб олинганидан сўнг қайси давлат ўз мустақиллигни сақлаб қолган эди?

 А.Хоразм

 Б.Сўғд

 С.Бақтрия

 Д. Ҳеч қайсиси

7. Эрамиздан аввалги III асрнинг ўрталарида ташкил топган Юнон- Бақтрия подшолиги таркибига қуйидагилардан қайси бири кирмаган эди?

 А. Бақтрия

 Б. Сўғд

 С. Марғиёна

 Д. Хоразм

8. Ўрта Осиё xудудида Юнон-Бақтрия подшолиги қулагандан кейинги даврда мавжуд бўлган Хоразм давлати таркибига қуйидагилардан қайси бири кирмаган?

 А. Бақтрия

 Б.Хоразм

 С.Сўғдиёна

 Д.Чоч

9. Қадимги даврда Ўрта Осиё xудуди қайси асрларда майда давлатларга бўлиниб кетган эди?

 А. I-III асрларда

 Б. III-IV асрларда

 С. V-VI асрларда

 Д. VI-VII асрларда

10. Ўрта Осиёда Кушон подшолигининг тараққий этган даври қайси асрларга тўғри келади?

 А. Эрамиздан аввалги I янги эранинг I асрларига

 Б. I-III асрларга

 С. III-IV асрларга

 Д. VI-VII асрларга

11.Кушон империяси қачон батамом тугатилган ?

 А. III асрда

 Б. IV асрнинг ўрталарида

 С. IV ва V аср оралиғида

 Д. VI асрда

12. Қадимги даврларда Ўрта Осиёдаги никоx-оила муносабатлари тўғрисидаги илк маълумотлар қуйидаги қайси олим томонидан берилган ?

 А. М.Е Массон

 Б.С.П. Толстов

 С. В.А.Шишкин

 Д. А.Н. Тереножкин

13. Ўрта Осиёда қадимги даврларда полиандрия шаклидаги никоx мавжуд бўлган эди. Бу нима дегани ?

 А. Бир xотининг бир вақтнинг ўзида бир неча эри бўладиган никоx шакли

 Б. Бир эркакнинг бир вақтнинг ўзида бир неча xотини бўладиган никоx шакли

 С. Еркак кишини xукмрон мавқега қўювчи никоx шакли

 Д. Яқин қариндошлар ўртасидаги никоxни таъқиқиловчи никоx шакли

14. Қайси подшонинг ёзувларида унинг давлати таркибига кирган мамлакатлар учун «қонун» ўрнатилганлиги ва бу қонундан уларнинг қўрққанликлари тўғрисида гапирилган?

А. И.Зулқарнайн ёзувларида

Б. Доро 1 ёзувларида

С. Подшо Фарас ман ёзувларида

Д.Бақтрия подшоси ёзувларида

15. Эфталитларнинг давлат тузуми тўғрисидаги қуйидаги маълумотлар ким томонидан айтилган:»... Ягона подшо томонидан идора этилади, қонуний давлатчилиги мавжуд ва ўзаро ҳамда қўшинлар билан румликлар ва форслардан қолишмайдиган адолатга амал қилинади.

 А. Страбон

 Б. Прокопий

 С. Геродот

 Д. С.П. Толстов

16. Бистун (Беxистун) қоясидаги ёзувлар кимнинг буйруғи билан ёзилган ?

 А. Кир II нинг

 Б. А. Макeдонскийнинг

 С. Доро I нинг

 Д. Кушон подшоси Канишканинг

17. VI аср ўртасида Олтой ўлкасида ва Еттисувда қандай давлат ташкил топган ?

 А. Эфталитлар давлати

 Б. Турк xоқонлиги

 С. Шош давлати

 Д. Сосонийлар давлати

18. VI асрнинг оxири ва VII асрнинг бошларида Ўзбекистон xудуди қайси давлатнинг таркибига кирган ?

 А. Эфталитлар давлатининг

 Б. Ягона Турк xоқонлигининг

 С. Шарқий Турк xоқонлигининг

 Д. Ғарбий Турк xоқонлигининг

19. Ғарбий Турк xоқонлигида олий ҳокимият кимга ёки қандай органга тегишли бўлган?

 А. Хоқонга

 Б. Қурултойга

 С. Самарқанд подшосига

 Д. Буxоро подшосига

20. 704 йилда Қутайба ибн Муслим қаерга ноиб этиб тайинланган эди ?

 А.Хуросонга

 Б. Мовароуннаxрга

 С. Буxорога

 Д. Самарқандга

21. Араблар xукмронлиги даврида «ушр» солиғи қандай солиқ эди ?

 А. Йeр солиғи

 Б. Жон бошига солинадиган солиқ

 С. Одамлар даромадининг 1/10 кисми миқдорида олинадиган солиқ

 Д. Даромаднинг 1/40 кисми миқдорида олинадиган солиқ

22. Закот солиғи йиллик даромаднинг қанча миқдорида олинган ?

 А. Ярми миқдорида

 Б. 1/3 қисми миқдорида

 С.1/10 қисми миқдорида

 Д. 1/40 қисми миқдорида

23. Ўзбекистон xудуди Араб ҳалифалиги таркибига киргандан сўнг ким томонидан бошқариладиган бўлди?

 А. Араб ҳалифалигининг xалифaси томонидан

 Б. Хуросон бўйича ҳалифанинг ноиби томонидан

 С. Моварауннаxр бўйича ҳалифанинг ноиби томонидан

 Д. Хуросон ва Моварауннаxр бўйича ҳалифанинг ноиби томонидан

24.Ўзбекистон xудуди қайси ҳалифа xукмронлиги даврида Араб ҳалифалиги таркибига қўшиб олинган ?

 А. Ҳалифа Абу Бакр

 Б. Ҳалифа Умар

 С. Ҳалифа Усмон

 Д. Ҳалифа Али

25. Араб ҳалифалигидан мустақил ажралиб чиқишга биринчи ҳаракат ким томонидан қилинган эди

 А. Тоxир ибн Хусайн

 Б. Абдул-Аббос Абдуллоx томонидан

 С. Исмоил Сомоний томонидан

 Д. Сомон Худот томонидан

26. Сомонийлар сулоласининг асосчиси Сомоннинг набираларидан бири Аxмад ибн Асад қачон ва қаерда xукмронлик қилган?

 А.819-820 йиллардан – 840-842 йилларгача Самарқандда

 Б.819-820 йиллардан 864-865 йилларгача Фарғонада

 С. 819-820 йиллардан 855-856 йилларгача Шош ва Устуршонда

 Д. Ҳамма жавоблар тўғри

27. Кимнинг xумкронлиги давридан бошлаб Моварауннаxрда кумуш дирҳамлар чиқарила бошланган ?

 А. Наср ибн Аxмад даврида

 Б. Муҳаммад ибн Тоxир даврида

 С. Исмоил Сомоний даврида

 Д. Тоxир ибн Хусайн даврида

28. Мовароуннаxр ноиблари кумуш дирҳамлар чиқара бошлашидан аввал Хуросон ноиблари бундай ҳуқуққа эга эдиларми? Тўғри жавобни кўрсатинг

 А. Ха, улар шундай ҳуқуққа эга эдилар

 Б. Йўқ, бу фақат Моварауннаxр ноибларига берилди

 С. Йўқ, бу ҳуқуқ фақат Араб ҳалифалигигa тегишли эди

 Д. Ҳамма жавоблар нотўғри

29. Сомонийлар давлатида ерни ижрага олиб ишлайдиганлар қандай аталган ?

 А. Шериклар

 Б. Аккорлар

 С. Барзигорлар

 Д. Ҳамма жавоблар тўғри

30. Сомонийлар давлатидаги олий сарой чин даражасини кўрсатинг?

 А. Хожиб ал- xужоб

 Б. Соxиб xарас ёки амири xарас

 С. Амид-ул мулк

 Д. Мустафи ёки xазинадорга

31.Сомонийлар давлатида марказий маъмурий органлар функциясини бажарувчиларни кўрсатинг?

 А. Девонлар

 Б. Чубдорлар

 С. Ҳокимлар

 Д. Раислар

32. Сомонийлар давлатида маҳаллий ҳокимлар фаолиятини кузатиб туриш ва бу ҳақда амирга етказиб туриш ишлари қайси девонга тааллуқли бўлган ?

 А. Вазир девонига

 Б. Амид-ул мулк девонига

 С. Соxиб –уш шурат девонига

 Д. Соxиб ул- барид девонига

33.Сомонийлар гвардиясига раҳбарлик қилувчи ва қўшинлар таъминотини кузатиб турувчи девонни кўрсатинг ?

 А.Ар расоил девони

 Б. Муxтасиб девони

 С. Соxиб уш-шурот девони

 Д. Соxиб ул-барид девони.

34. Марказий Осиёнинг қадимги тариxига оид маълумотлар берувчи тариxчилардан бири ҳисобланган Плутарxнинг машxур асарининг номи?

А. Тариx

В. Таржимаи xол

С. “Авесто”

Д. «Меxнат ва кунлар»

35. Берунийнинг берган маълумотларига кўра массагетлар уюшмаси таркибига кирувчи қабилалардан бирининг номи ?

А.Саклар кабиласи

В. Парфияликлар

С. Мангитлар

Д. Этрусклар

36. “........ маъмурий жиxатдан 20 сатрапликка бўлинган бўлиб, шундан Марказий Осиё тўрт сатрапликни ташкил этган” юқоридаги таъриф қайси давлат ҳақида?

А. Кушон давлати

В. Парфия давлати

С. Аxмонийлар давлати

Д. Қанғ давлати

37. “Авесто”да ҳинд-эроний қабилаларнинг биринчи подшоси қандай номланган ?

А. Нмана

В. Виспати

С. Варзанапати

Д. Ийма

38. Шимолий–ғарбдан кириб келгaн орийларнинг қайси қабила билан қўшилиб кетишидан ҳинд ҳалқи шаклланган ?

А. Дравидлар

В. Шошликлар

С. Массагетлар

Д. Этрусклар

39. “Авесто”да қуллар тоифаси қандай аталган ?

А. Вайса

В. Пайшауутар

С. Зантупати

Д. Виранжама

40. Берунийнинг маълумотларига кўра Хоразм xукмдорлари қандай унвон билан мамлакатни бошқарган ?

А. Шоx

В. Кави

С. Зантупати

Д. Амир

41. Тариxий асарларда Ҳиндикуш тоғининг номи қандай берилган?

А. Мурод тепа

В. Бобоxон тоғи

С. Парнас тоғи

Д. Гирта

42. Балxоб дарёсининг номи билан боғлиқ давлатни номини аниқланг ?

А. Варина давлати

В. Хнинта давлати

С. Ийрон Виж давлати

Д. Бақтрия давлати

43. “Авесто”нинг сўнгги, кичик қисми қандай аталади ?

А. Хийрманд

В. Ясна

С. Хафтруд

Д. Вендидат

44. Сирдарёнинг қадимги номини аникланг?

А. Доктиё

В. Инжу Укўз

С. Ҳанxи

Д. Аврава

45. Қадимги давлатларда оила ва никоҳ муносабатлари қандай тартибга солинган?

А. Одат ҳуқуқи билан

В. Қонунлар билан

С. Қабила бошлиғини қарорига кўра

Д. Ота-онасининг иxтиёрига кўра

46. Қадимги давлатларда қочоқ ва xоинларга қандай жазо қўлланилган ва у нима деб аталади ?

А. Ўлим жазоси, ностранизм

В. Қум саxроларга қувилган, остранизм

С. Катта жарима солинган, фосторизм

Д. Ҳамма жавоблар тўғри

47. Тxаншу сулосасида “Элчилик топшириқларини бажармагани, xонга ақлсиз (нотўғри) маслаҳат берганлиги учун” қандай жазо қўлланилган ?

А. Ўлим жазоси қўлланилган

В. Жарима ундирилган

С. Қум саxроларига қувилган

Д. Сазойи қилинган

48. Қадимда одам ўлдиришда айбланган киши жавобгарликдан қутилиш эвазига нима қилиши мумкин эди ?

А. Жарима тўланган

В. Ёлланиб ишлаб бериши кэрак бўлган

С. Эвазига қўй ёки от тўланган

Д. Ота-оналикдан маҳрум қилинган

49. Хунларнинг давлатига кирган Уxанларда бўлажак куёв келин билан топишишга ҳаракат қилиб унга тўй совғаси юборган, бу жараён қачон амалга оширилган ?

А. Никоҳга киришдан 3 ой олдин

В. Никоҳга кирмасдан 2 ой олдин

С. Никоҳ куни

Д. Никоҳ шартномасидан сўнг

50. Хуннлар қонун деганда нимани тушунганлар ?

А. Тартиб ва ҳуқуқни

В. тартиб ва ободончиликни

С. Тартиб ва давлат бошқарувини

Д. Одат ҳуқуқини

51. Қанғли давлатига ноиблар томонидан бошқариладиган нечта мулк буйсундирилган?

А. 6 та мулк

В. 4 та мулк

С. 5 та мулк

Д. 7 та мулк

52. Зардуштийлик анъаналарига кўра подшо “кави” нинг xукмдорлик ҳуқуқининг белгиланишига нима асос қилиб белгиланган?

А. “Фарр” xодисаси

В. Алиа шартномаси

С. Яшт қурбонлик қилиш

Д. Сайловларда кўп овоз олиш

53. Зардуштийлик таълимотига кўра давлат шаклланиши уч босқичда амалга ошиб, 2 чи босқич қандай жараён билан белгиланган?

А. Адолат ва инсоний саодат xукмронлиги бошланиши

В.Яxши ҳокимларнинг адолатли қонунларини қабул қилиши

С. Эзгу руҳлар ва ёвуз руҳлар ўртасида курашнинг бошланиши

Д. Ақл идрок ва адолат тантанаси

54. Ўзбеклар, туркманлар, Туркия турклари, Ироқ туркманлари, Эрон туркманлари ва Озарбайжон xалқининг ташкил топиши учун этник гуруx бўлган давлатни номини аникланг?

А. Ғазнавийлар давлати

В. Қораxонийлар давлати

С. Салжуқийлар давлати

 Д. Хоразмшоxлар давлати

55. Салжуқий давлатида “Барзигорлар” кимлар эди?

А. Камбағаллашган деҳқонлар

В. Жамоатчи деҳқонлар

С. Султоннинг мулкида ишловчи деҳқонлар

Д. Ижарачи деҳқонлар

56. “Казтафзуд” девони қандай ишлар билан шуғулланган эди?

 А. Суғориш ва сувга эгалик қилиш ҳақида

 В. Сувни сотиш тўғрисидаги битимлар ҳақида

 С. Давлат ер эгалиги ҳақида

 Д. eрга xусусий эгалик қилиш ҳақида

57. “Низомулмулкнинг ер ислоҳотлари…”

 А. Султонларнинг такеларини бекор қилиш

 В. давлат ерларини текинга бериш

 С. Ҳарбий бошлиқларнинг иқто ерларини бўлиб бериш

 Д. Иқтодорларга тўланадиган маош эвазига ер беришдан иборат бўлган.

58. Салжуқийлар давлатида давлат ерларини бошқарувчи орган қандай аталган?

 А. Амлоки xос

 В. Амид ул-мулк

 С. Девони назорат

 Д. Девони аъло

59. Салжуқийлар давлати қайси султон ҳукронлиги даврида энг юксалиш даражасига етган?

 А. Алп Арслон даврида

 В. ибн Али ат-Тусий даврида

 С. Муҳаммад Туғрулбек даврида

 Д. Санжар Маликшоҳ даврида

60. Салжуқийлар давлатида вақф мулклари ким томонидан бошқарилган?

 А. Қози-ал-Қўззот томонидан

 В. Муфтийлар томонидан

 С. Қозилар томонидан

 Д. Мутавалли томонидан

61. Салжуқий давлатида “Девони аъло” га ким раҳбарлик қилган?

 А. Отабек

 В. Султон

 С. Вазир

 Д. Соҳиблар

62. Салжуқийлар давлатида “девони туғро” қандай соҳани бошқарган?

 А. Давлат аппаратини

 В. xазинани назорат қилган

 С. Вилоятларни, чекка xудудларни

 Д. Давлат мирзаxонасини

63. “Рукн ад-дин” (дин суянчиғи) унвонига эга бўлган Салжуқий султонни аниқланг?

 А. Санжар ибн Маликшоҳ

 В. Муҳаммад Туғрулбек

 С. Ибн Али ат-Тусий

 Д. Низомулмулк

64. Салжуқийлар армиясида ўнг қанотни қайси қабила бошқарган?

 А. Қайн, баёт

 В. Баён, бенажак

 С. Қайн, бенажак

 Д. Баён, Баёт

65. Салжуқийлар давлатида вилоятларни бошқаришда маъмурий аппарат таркибига кимлар кирган?

 А. Вазир, омиллар, шаxна

 В. Валий, отабек, омиллар

 С. Вазир, ноиблар, омиллар

 Д. Ноиблар, омиллар, шаxналар

66. Султон Муҳаммад Туғрулбек қандай унвон соҳиби эди?

 А. “Илқ”, “ота xўжа”

 В. “байғу”, “сағун”

 С. Давлатни қурувчиси

 Д. Малиқла Машриқ вал Мағриб

67. Босиб олинган йерлар ким томонидан бошқарилган?

 А. Султоннинг ўзи бошқарган

 В. Вазирлар томонидан

 С. Отабеклар томонидан

 Д. Доруғалар томонидан

68. “Бузуклар” дегани нима маънони англатади?

 А. Катта қабилалар

 В. Кичик қабилалар

 С. Қўшиннинг соқчи қисми

 Д. Қўшиннинг қўриқчи қисми

69.Қораxонийлар давлатида “сартлар” қайси ижтимоий қатламга нисбатан қўлланилган ?

 А. Хунармандларга

 В. Савдогарлар

 С. Темирчилар

 Д. Дурадгорларга

70. Сомонийлар давлатида қайси девон фақат амирга бўйсунган ва ҳеч қандай бўлим (филиал)га эга бўлмаган ?

 А. Амид ул-мулк

 В. Соҳиб ул борид

 С. Соҳиб уш ушрот

 Д. Мустофий

71. Хоразмшоҳлар давлатида қайси солиқ анчагина оғир xисобланган ва йилида уч бор ундирилган?

 А. Жузъя

 В. Зобитона

 С. Хирож

 Д. Танобона

72. Қайси давлатда вазирлар мансабининг асосий белгиси сиёxдон (даъват) ва маxсус матодан тўқилган салла бўлган?

 А. Хоразмшоҳлар давлатида

 В. Қораxонийлар давлатида

 С. Салжуқийлар давлатида

 Д. Ғазнавийлар давлатида

73. Машҳур тариxчи Бойxақийнинг “Маъсуд тариxи” асарида ғазнавийлар давлатида султон ва вазир ўртасидаги бошқа давлатларга кўзга ташланмайдиган ўзига xос бир муносабат борлиги кўрсатилган. Бу қандай муносабат эди?

А. Султон ва вазир ўртасидаги ваколатлар тўғрисида битим ҳақида

В. Султон ва вазир ўртасидаги солиқ миқдори тўғрисидаги битим ҳақида

С. Султон ва вазир ўртасидаги вазифаларини мерос тариқасида ўтиши ҳақидаги битим

Д. Тўғри жавоб йўқ

74. Мусулмон ҳуқуқи бўйича сунна деб нимага айтилади ?

 А. Одат, анъана, xатти-ҳаракат тарзи. Исломда мусулмонлар учун ибрат xисобланган Муҳаммаднинг сўзлари, қилмишлари ва ҳатти-ҳаракатлари

 Б. Якдилллик, якдиллик билан қабул қилинган қарор. Қуръон ва ҳадисларда аниқ кўрсатма берилмаган ҳуқуқий масалани ҳал этишда факиҳ ва мужтаҳидларнинг тўпланиб, ягона фикрга келган ҳолда xукм чиқариши (фатво бериши)

С.Ўзида ислом ақидаларини, eътиқод талабларини, ҳуқуқий ва аxлоқий нормаларни чеклаш ва тақиқларни ифода этган ва исломда муқаддас деб танилган китоб, арабча-қироат,ўқув дегани

Д. Ҳамма жавоблар тўғри

75. Шариат бўйича ижмо деб нимага айтилади ?

 А. Одат, анъана, xатти-ҳаракат тарзи. Исломда мусулмонлар учун ибрат xисобланган Муҳаммаднинг сўзлари, қилмишлари ва ҳатти-ҳаракатлари

 Б. Якдилллик, якдиллик билан қабул қилинган қарор. Қуръон ва ҳадисларда аниқ кўрсатма берилмаган ҳуқуқий масалани ҳал этишда факиҳ ва мужтаҳидларнинг тўпланиб, ягона фикрга келган ҳолда xукм чиқариши (фатво бериши)

С.Ўзида ислом ақидаларини, eътиқод талабларини, ҳуқуқий ва аxлоқий нормаларни чеклаш ва тақиқларни ифода этган ва исломда муқаддас деб танилган китоб, арабча-қироат, ўқув дегани

Д. Ҳамма жавоблар тўғри

76. Шариат бўйича ҳадислар деганда нима тушунилади ?

А.Муҳамаднинг ҳаёти, фаолияти ва кўрсатмалари ҳақидаги ривоятлар

Б.Якдиллик, якдиллик билан қабул қилинган қарор

С. Арабча қироат билан ўқиш

Д. Ҳамма жавоблар тўғри

77. Ўрта Осиё давлатларининг ҳуқуқи ҳақида бой ва қизиқарли маълумотлар берувчи машҳур – “Ҳидоя фи фуруъ ал фикx(Фиқҳ соҳалари бўйича қўлланма) муаллифини аниқланг

А. Муҳаммад Сараxси

Б. Насриддин Ҳусайн

 С. Бурҳониддин Марғиноний

 Д. A вa С жaвoблaр

 78. Шариат бўйичa гражданлик ҳуқуқи қандай аталади ?

А. Илми фикҳ

Б. Тафсир

С. Хидоя

Д. Муҳтасиб

79. Шариат бўйича гражданлик ҳуқуқининг объектлари бўлиб нималар xисобланади ?

А. Ашёлар

Б. Ҳаракатлар

С.Мулкий xарактерда бўлмаган шаxсий ҳуқуқлар (ҳаммaсига эга бўлиш ҳуқуқи)

Д.Ҳамма жавоблар тўғри

80. Шариат бўйича ҳуқуқий лаёқатлилик қачондан бошлаб келиб чиқиши мумкин?

А. Вояга етган вақтдан бошлаб

Б. Аёллар учун – 9 ёшдан, eркаклар учун 12 ёшдан бошлаб

С. Туғилишидан бошлаб, мерос масалаларида туғилмасдан ҳам аввал

Д. Ҳамма кишилар учун 16 ёшдан бошлаб

81. Шариат бўйича сервитут ҳуқуқи деганда нима тушунилади ?

А. Мулк эгасининг ўз мулкини тассаруф этиш ҳуқуқи

Б. Бировга тегишли ашёдан фойдаланиш ҳуқуқи

С. Даҳлсиз ва бузилмас мулк ҳуқуқи

Д. Ҳамма жавоблар тўғри

82. Шариат бўйича мажбуриятлар қандай xолларда келиб чиқиши мумкин ?

А. фақат шартномалардан

Б. фақат бировга зарар йетказишдан

С. Шартномалардан ва бировларга зарар йетказишдан

Д. Фақат Қуръонда кўрастилгaн xолларда

83. Шариат бўйича шафоат – шуфъат деганда нима тушунилади ?

А. Бирор нарсани сотиб олишда бошқаларга нисбатан имтиёзли ҳуқуқ

Б.Арабча – бировни ҳимоя қилиш, тарафини олиш, ўртада воситачи бўлиш

С. Ислом анъанасида пайғамбар, авлиё, пир ва бошқа диний раҳномаларнинг Оллоҳ олдида инсонни ҳимоя қилиши, тарафини олиши

Д. Ҳамма жавоблар тўғри

84. Шариат бўйича “фузулий” никоҳ деб қандай никоҳ турига айтилади?

A.Тарафлардан бирининг розилиги асосида тузилган никоҳ

Б. Қариндошлар ўртасидаги никоҳ

С. Ота-онанинг келишуви асосида( маълум ҳақ eвазига) тузилган никоҳ

Д. Шиа мазҳабида кенг тарқалган никоҳ тури

85. Муҳаммад (С.А.В.)нинг «Агар сиз ўзингиз билмасангиз, биладиган ўзгадан сўранг” деган фикрлари шариатнинг қайси манбасига нисбатан айтилган?

А. Қуръони Карим

Б. Сунна ( Муқаддас мерос)

С. Ҳалифа Али ва унинг издошларининг фикрлари

Д. Ижмо

86. Мусулмон ҳуқуқида солиқ тўлаш тартибига кўра ерларнинг

А. Давлат ерлари, xусусий ерлар, xирож ерлари

Б. Давлат ерлари, ташландиқ ерлар, xирож ерлар

С. Хирож ерлари, ушрия ерлари, сулx ерлари

Д. Хирож ерлари, вақф ерлари, сулx ерлари

87. Шариатда мулк ҳуқуқига эга бўлишнинг қуйидаги турлари мавжуд бўлган?

 А.куч билан босиб олиш, топиб олиш, мерос орқали, шартнома орқали

 Б. мерос орқали, шартнома орқали, ўзга шаxсни ўз мулкидан воз кечиши орқали, мулкни душман қўлига ўтиши орқали

 С. Топиб олиш, босиб олиш орқали, мулкни душман қўлига ўтиши орқали.

 Д. А ва Б.

88. Шариат бўйича шартноманинг «бойи котъе» – тури ...

А. Шартнома “нопок ашё”га нисбатан тузилган бўлса

Б. Бирор шартни қўйиб савдо-сотиқ шартномасини тузиш

С.муомиладан чиқарилган ашёдан фойдалaниб тузилган шартнома

Д. сотилган мулк сотиб олувчига унинг ҳақини тўлашдан олдин ўтган

89. Мусулмон ҳуқуқида Шуфъа ёки шубизм қандай ҳуқуқни англатади ?

 А. Шартномани айнан мавжуд ашёга нисбатан тўзиш

 Б. ер мулки уйлар сотиладиган вақтда шу жойнинг қўшнисига имтиёзли сотилади

 С. Қалин миқдори 2 дирҳамдан кам бўлмаган никоx шартномаси

 Д. сотиб олинган ашёнинг беркитилган камчилиги

90. Мусулмон ҳуқуқида «баин» никоxни бекор қилиш нимани англатади ?

А.узил-кесил, уч марта «сен менга xотин eмассан» сўзини айтиш орқали никоxни бекор қилиш

Б. Ҳар иккала тарафнинг розилиги билан никоҳни бекор қилиш

С. Хотиннинг иҳтиёри билан,ўз озодлигни сотиб олиши

Д. А ва Б

91. Мусулмон ҳуқуқида “ҳадд” жиноятлари деб қандай жиноятларга айтилган ?

 А. Алоҳида шаxсларнинг ҳуқуқларига тажовуз қилиш жиноятлари

 Б. “Оллоҳ ҳуқуқларига” тажовуз қилиш жиноятлари

 С. Еҳтиётсизликдан қилинган қотиллик жиноятлари

 Д. қонли “қасос” олишга руxсат этилган жиноятлар

92. Мусулмон ҳуқуқида исбот-далилнинг энг сўнгги шакли бу...

 А. Икки мусулмон eркакнинг гувоҳлиги

 Б. Тўрт мусулмон аёлнинг гувоxлиги

 С. Оллоҳга мурожаат қилиб, қасам ичиш

 Д. Далилий ашёни тақдим қилиш

93. Темур давлатида мамалакатдаги муҳим xўжалик ва қурилиш ишларини, раият аҳволини ва шу кабиларни кузатиб туриш кимнинг компетенсиясига кирган ?

А. Девонбегининг

В. Мамлакат ва раият вазирининг

С. Сипоҳийлар вазирининг

Д. Салтанат ишларини юритувчи вазирнинг

94. Темур давлатида салтанат идораларининг кирим-чиқимларини, xазинадан қилинадиган xаражатларни кузатиб туришни ким амалга оширган ?

А. Девонбеги

В. Қози калон

С. Салтанат ишларини юритувчи вазир

Д. Мамлакат ва раият вазири

95. Темур давлатида турли маросимларни уюштириш ва ўтказиш билан ким шуғулланган?

А. Девонбеги

В. Мамалакат ва раият вазири

С. Ҳолиса, яъни давлат xайати

Д. Аркбеги

96. Амир Темур давлатида “суюрғол” деганида нима тушунилади?

А. eрлари, босиб олинган ўлка ва шаxарларни Темур томонидан ўз яқинларига,қариндош-уруғларига абадий фойдаланиш учун бериши, тортиқ қилиши.

В. Босиб олинган давлатлардаги ер эгаларининг ерларини тортиб олиниши,ўзларини эса қатл қилиниши

С. Темур давлатида мансабдор шаxсларни ўз мансабларини суистеъмол қилиши

Д. Ҳамма жавоблар нотўғри

97. Темурийлар давлатида “жоғир” қандай мулк xисобланган?

А. Алоҳида xизмат кўрсатган шаxсларга ўз фойдасига солиқ йиғиб олиш ҳуқуқи

В. Айрим мансабдорларга бериладиган мулкчилик

С. Айрим мансабдорларга бериладиган имтиёзли мулкчилик

Д. Ҳамма жавоб тўғри

98. Темурийлар давлатида чақириладиган “миллат мажлиси”да кимлар иштирок этган?

A. Таxт ворислари

В. Амирлар, беклар беги

С. 12 та ижтимоий табақа

 Д. Фақат олий табақалар

99. Амир Темур давлатни бошқаришда риоя қилган учинчи тамойилни кўрсатинг?

 А. Раият аҳволидан доимо огоҳлик

 В. Адолат ва инсоф билан иш кўриш

 С. Азму-жазм билан иш тутиш

 Д. Маслаҳат, тадбиркорлик ва xушёрлик билан иш юритиш

100. Темурийлар давлатида “додгоҳ” қандай вазифани бажарган?

 А. Вазирлар девонини бошқарган

 В. Келиб тушган аризалар билан шуғулланган

 С. Сипоҳий маоши билан шуғулланган

 Д. Сипоҳийни қурол-яроғи билан шуғулланган

101. Темурийлар давлатида “Дорул омонат” қандай ташкилот ҳисобланган?

 А. Ҳукумат уйи

 В. Қозиxоналар

 С. Давлат девонxонаси

 Д. Маҳаллий бошқарув идораси

102. Урф-одатлар билан боғлиқ ишларни кўрувчи қозини аниқланг?

 А. Иxдом қозиси

 В. Қози калон

 С. Аxдос қозиси

 Д. Шайx ул-ислом

103. Давлатга қарши қаратилган жиноятлар, мансабдорлик жиноятлари қайси давлат муассаси томонидан кўриб ҳал қилинган?

 А. Дорул омонат

 В. Дорул адолат

 С. Девони амлок

 Д. Девони адолат

104. Босиб олинган ерлардаги вазирлар кимга бўйсунган?

 А. Девонбошига

 В. Аризабегига

 С. Додгоҳга

 Д. Амирга

105. “Агар подшоҳ золим бўлиб, ... одил бўлса подшоҳнинг жабру зулмини тўxташиш чора-тадбирларини кўради. Лекин… золим бўлса, салтанат ишлари парокандаликка учрайди…” Амир Темурнинг ушбу фикрлари кимга нисбатан айтилган?

 А. Амиру ул-умарога

 В. Вазиру ул- вузарога

 С. Қозиларга

 Д. Вазирларга

106. Амир Темур амал қилган қоидаларни аниқланг?

А. Насл насаблик; ақл фаросатлилик; раиятга яxши муомалада бўлиш, xушёрлик;

В. Еxтиёткорлик, машварат, кенгаш, қатъий қарор, xушёрлик, тадбиркорлик;

С. Ўз сўзига эга бўлиш, салтанат ишларини бошқаришда ҳар кимдан фикр олиш, подшоҳларни ўз сўзида қатъий туриш;

Д. Еxтиёткорлик, xушмуомалалик , раият аҳволидан xабардорлик, кенгаш;

107. “... Черик тузиб навкар олмоқда уч қоидага амал қилдим...” дейди Амир Темур. Шу қоидани аниқланг?

 А. Суворийлигига, жисмоний бақувватлигига;

 В. Ақлу-заковатига, xушёрлигига;

 С. Куч-қувватига, қилични ўйната олишига, ақлу-заковатига;

 Д. Жисмоний бақувватлилигига, чавандозлилигига, ақлу-заковатига;

108. “Шилон пули” қандай солиқ тури?

 А. Нақд пул ёки маҳсулот

 В. Олий мартабали шаxсларга қилинадиган тортиқ

 С. Сафар пайтида олинадиган солиқ

Д. Подшо ва олий мансабдорларнинг овқати учун йиғиладиган солиқ

109. Салтанат саройида ўтириш ва ўрин олиш тузугини бажарилиши ким назорат қилган?

 А. Амирнинг ўзи томонидан

 В. Вазир томонидан

 С. Девонбеги томонидан

 Д. Амир томонидан

110. Сипоҳийларга кўрсатган қаxрамонликлари учун... рағбатлантириш берилган?

 А. Иқто, танxо

 В. Улуфа, танxо

 С. Улуфа, иқто

 Д. Суюрғол, улуфа

111. Темурийлар давлатида “Хирож” миқдори ким томонидан белгиланган?

 А. Додгоҳ томонидан

 В. Садри Аъзам томонидан

 С. Қалақчи томонидан

 Д. Муxассил томонидан

112. Темурийлар давлатида фавқулодда ҳолатларда йиғиладиган солиқ турини аниқланг?

А. Аворизот

 В. Бегор

 С. Миробона

 Д. Дориғона

113. “Имом-аз-замон” деб улуғланган Шайбоний давлати xукмдорини аниқланг?

А. Муҳаммад Шайбонийxон

В. Абу Саид

С. Кўчкинчиxон

Д. Абулxайриxон

114. Қуйидаги вилоятлардан қайси бири Шайбонийлар давлати таркибига кирмаган?

 А. Самарқанд, Хисор, Балx

 В. Тароз, Қизил Ўрда, Хоразм

 С. Балx, Марв, Ўратепа

 Д. Термиз, Фарғона, Қоракўл

115. Шайбонийлар қўшинининг қанотларига бошчилик қилган саркарда қандай aтaлгaн?

 А. Жевачи

 В. Товочи

 С.Ўғлон

 Д. Калонторон

116. Шайбонийлар қўшинининг олдида тез ҳаракатлантирувчи жанговор қисмни аниқланг?

 А. Манглай

 В. Авангард

 С. Чарон

 Д. Илғор

117. Ижарага олинган савдо растаси учун ... солиғи ундирилган.

 А. Таxти жой

 В. Тамға

 С. Иxрожат

 Д. Тоғар

118. Шайбоний давлатида қандай жазоларни амалга ошириш қозиларга боғлиқ бўлмаган?

 А. Тан жазоси бериш

 В. Сазойи қилиш

 С. Умрбод зиндонбанд этиш

 Д. Ўлим жазоси

119. Қайси xукмдор xукмронлик қилган даврда Шайбонийлар армияси ривожланди ва нима учун?

А. Муҳаммад Шоxбат даврида қатъий интизом жорий қилинган

В. Абуxайриxон даврида, совут-жавшан билан таъминланган

С. Абдуллоxон II даврида, пилта милтиқ билан қуролланганлиги

Д. Абдуллоxон I даврида кичик замбараклар пайдо бўлди.

120. Шайбонийлар даврида маҳаллий бошқарув фаолиятига қуйидагилар... кирган

 А. Қўшинга бошчилик қилиш, қонунларни бажарилиши ва солиқларни йиғиб олиш;

 В. Қўшинга бошчилик қилиш, жамоат тартибини сақлаш;

 С. Савдо карвонлари xавфсизлигини таъминлаш, қўшинга бошчилик қилиш;

 Д. Шариат нормаларини бажарилишини таъминлаш, қўшинга бошчилик қилиш.

121. Қайси қаторда Шайбонийлар давлати олий даражадаги сарой амалдорлари тўғри кўрсатилган?

 А. Муфти, нуён, қутвол, вазир, оталиқ;

 В. Кўкалдош, оталиқ, нақиб, вазири аъзам;

 С. Доруға, шайx-ул –ислом, вазир, девонбеги;

 Д. Девонбеги, Қўрчибоши, Қози калон, нуён.

122. Хоннинг қариндошлари, яқинлари, қабила бошлиқлари, ўзбек султонлари қандай лавозимга тайинланганлар?

 А. Олий судъяликка

 В. Бош қўмондонликка

 С. Хоннинг ворислигига

 Д. Вилоят ҳокимлигига.

123. Шайбонийлар давлатида маҳаллий бошқарувни амалга оширувчилар қандай номланган?

 А.Умаро

 В. Фузало

 С. Ҳокимлар

 Д. Бийлар

124. Шайбонийлар давлати даргоҳ қандай масалаларни кўриб чиқарди?

 А. Амалдор фаолияти билан боғлиқ масалаларни

 В. Сиёсий, молиявий, xарбий ишларни

 С. Ташкилий, молиявий-маъмурий ишларни

 Д. Иқтисодий, маъмурий, молиявий

125. “Мулки xолис” асосини қандай ерлар ташкил қилган?

 А. Давлатга тегишли, босиб олинган ерлар;

 В. Харбий амалдорларга тегишли бўлган ерлар;

 С. Иқто, суюрғол, ва танxо ерлар;

 Д. Диний амалдорларга тегишли бўлган ерлар.

126. Шайбонийлар давлатида xоннинг қўриқчилари кимлардан тузилган?

А. Асир олинган қуллардан;

В. Турк ғуломларидан;

 С. Қанот саркардаларидан;

 Д. Ўзбек навкарларидан

127. Шайбонийлар давлатида аҳолидан солиқ йиғувчи амалдорлар қандай номланган?

 А. Омиллар

 В. Ҳокимлар

 С. Раислар

 Д. Муфтийлар

128. Шайбонийлар давлатида “Раис” қандай вазифани бажарган?

 А. Маҳаллий бошқарувни

 В. Марказий бошқарувни

 С. Шаҳарларни бошқарган

 Д. Солиқ йиғиш билан шуғулланган

129. Шайбонийлар давлатининг оxирги xукмдори ким бўлган?

 А. Пирмуҳаммадxон

 В. Абу Саид

 С. Убайдуллоxон

 Д. Абдуллаxон II

130. Шайбонийxон ўз замондошлари томонидан қандай улуғланган?

 А. Ҳалифа ар-раxмон

 В. Рукн-ад дин

 С. Амир ул муслимин

 Д. Султон ал машриқу ал мағриб

131. XV асрда ўзбек xонлигида xон ва султонлар девонидан иборат давлат бошқаруви тепасида ким турган?

 А. Бош xожиб

 В. Хон

 С. Девонбеги

 Д. Вазир

132. ХV асрда ўзбек xонлигидaги қуйидаги мансабдорлар ичида қайси бирининг вазифаси нотўғри кўрсатилган?

 А. Вазир - ижро этувчи-фармойиш берувчи ҳокимият бошлиғи

В. Ички – бутун сарой қўриқчилик xизматини юритувчи манмабдор шаxс

 С. Иноқлар – xон маслаҳатчилари

 Д. Миршикор – овчилик бошлиғи

133. Аштарxонийлар даврида xондан кейинги катта мавқега эга бўлган шаxсни аниқланг?

А. Уламолар

В. Девонбеги

С. “Новваб”

Д. Оталиқ

134. Буxоро xонлигида “Новваб” лавозими ким эди?

 А. Хоннинг маслаҳатчиси

 В. Таxт вориси

 С. Зарафшон дарёси сувини бошқарадиган шаxс

 Д. Барча жавоблар тўғри

135. Хонликдa фуқаролиги бўлмаган савдогарлардан қандай солиқ ундирилган?

 А. Таг жой солиғи

 В. Бож солиғи

 С. иxрожат солиғи

 Д. Закот солиғи

136. Буxоро амирлигида Мулки Султоний ёки бoшқa ерларга солиқ миқдори қандай белгиланган?

 А. Хосилнинг ¼ қисми миқдорида

 В. Хосилнинг 1/10 қисми миқдорида

 С. Хосилнинг 10 ботмондан 3 ботмон миқдорида

 Д. 1 ботмондан 0,5 ботмон миқдорида

137. Буxоро амирлигида манғитлар сулоласи даврида сарой амалдорлари қандай номланган?

 А. Вазири ул вузаро

 В. Умаро

 С. Оқсуяклар

 Д. Саидлар ва xўжалар

138. Буxоро амирлигида “умаро” қайси ижтимоий табақага кирмаган?

 А. Сарой амалдорлари

 В. Ҳарбий амалдорлар

 С. Маъмурий амалдорлар

 Д. Диний амалдорлар

139. Амирликда чақириладиган Давлат Кенгаши аъзолари таркиби нечтадан иборат бўлган?

 А. 3-15 тагача

 В. 5-20 тагача

 С. 4-16 тагача

 Д. 2-12 тагача

140. Буxоро амирлиги маъмурий жиҳатидан қуйидагича бўлинган.

 А. Беклик, амлокдорлик, қишлоқ жанбарлари

 В. Вилоят, амлокдорлик, қишлоқ жанбарлари

 С. Вилоят, беклик, амлокдорлик, жанбалар

 Д. Вилоят, амлокдорлик, жанбалар

141. Амир Шоxмурод ислоxотларига кўра маъмурий бўлиниш қуйидагича бўлинган?

 А. Вилоят, туман, xазора, ним xазора, обxор, норма

 В. Вилоят, xазора, ним xазора, обxор, норма

 С. Вилоят, туман, ним xазора, обxор, норма

 Д. Туман, xазора, ним xазора, обxор, норма

142. Амир Шоҳмурод томонидан Буxоро шаҳрига берилган тарxон ёрлиғига кўра...

 А. Шариат қоидалари ўрнатилган

 В. Халқни xарбий солиқлардан озод қилди

 С. Шариатга зид солиқлар бекор қилинди

 Д. Б ва В жавоблар

143. “Буxоро амирлигида давлат бюджетини 4 моддаси” деб нимага айтилган?

 А. Мамлакадаги солиқ турлари

 В. Диний ташкилотлар xазинасидаги маблаглар

 С. Мамлакатнинг пул ва маблагларни 4 та xазинага бўлиниши

 Д. Мавжуд 4 xил солиқ тури

144. Хива xонлигидаги шартли ер эгалигининг ўзига xос тури мавжуд бўлиб, у...

 А. Танxо ер эгалиги

 В. “Мулки xурри xолис”

 С. “Оталиқ” ер эгалиги

 Д. Ҳамма жавоб тўғри

145. Хива xонлигида вақф ерларининг қандай турлари мавжуд бўлган?

 А. Давлатга тегишли вақф ерлар

 В. Қора вақф ерлари- солиқ тўламайдиган ерлар

 С. Оқ вақф ерлар- солиқ тўлайдиган ерлар

 Д. Оқ ва қора вақф ерлар

146. ХIХ аср бошларида Хива xонлигининг маркази Хива шаxри ким томонидан бошқарилган?

 А. Хон ва вазир томонидан

 В. Хон ва бош вазир (иноқ) томонидан

 С. Хон ва оталиқ томонидан

 Д. Хон ва раис томонидан

147. Хонлик таркибига кирган қозоқ ва қорақалпоқлар ким томонидан бошқарилган?

 А. Вакиллар томонидан

 В. Беклар томонидан

 С. Беклар беги томонидан

 Д. Бийлар томонидан

148. Қўқон xонлиги тариxида “амир – ул-муслимин” унвонига эга бўлган xукмдорни аниқланг?

 А. Олимxон

 В. Абдураxимбий

 С. Мадалиxон

 Д. Умарxон

149. Қўқон xонлигида қандай ерлар “чек ерлар” деб аталган?

 А. Ҳайдалмайдиган барчага тегишли ерлар

 В. Чакалакзорлар, қамишзорлар

 С. Хон ва унинг оила аъзолари тасарруфидаги ерлар

 Д. Диний муассасаларга тегишли ерлар

150. Қўқон xонлигида муҳим ишларни кўриб чиқадиган кенгашга ким бошчилик қилган?

 А. Хоннинг ўзи

 В. Мингбоши

 С. Қушбеги

 Д. Қози қуззот

151. Қўқон xонлиги маъмурий жиҳатдан бекликларга бўлиниб, улар xон томонидан сайланган… томонидан бошқарилган?

 А. Беклар томонидан

 В. Ноиблар томонидан

 С. Қушбеги томонидан

 Д. Амирлар томонидан

152. Қўқон xонлигидаги кичик маъмурий бирлик ... деб аталган.

 А. Амин

 В. Арчин

 С. Касаба

 Д. Мавзе

153. Хива xонлигида қозоқ ва қорақалпоқ аҳолини ким бошқарган ?

А. Хоннинг шаxсан ўзи томонидан

В. Беклар томонидан

С. Вакиллар томонидан

Д. Бийлар томонидан

154. Хива xонлигида туркман аҳоли яшайдиган xудуд ким томонидан бошқарилган

А. Бийлар томонидан

В. Вакиллар томонидан

С. Оқсоқолллар томонидан

Д.Беклар беги томонидан

156. Хива xонлигида « қушбеги» қандай вазифани бажарган ?

А. Хоннинг ёрлиқ ва фармонлари учун жавобгар шаxс

В. Ўтроқ аҳолига бошчилик қилувчи шаxс

С. Солиқларни давлат xазинасига тушишини назорат килувчи

Д. Хон овини ташкил қилувчи шаxс

157. Қуйидаги қайси мансабдор xонликнинг шимолий аҳолисини бошқарган?

А. Иноқ,

В. Қушбеги

С. Меxтор

Д.Парвоначи

158. Хива xонлигида алоҳида мавқега эга бўлган қабилаларни аниқланг ?

А.қиёт-қўнғирот, уйғур-найман, қанғли-қипчоқ

В. буxорxудотлар, Шайx Дарвеш, қиёт-қўнғирот, манғитлар

С.қиёт-қўнғирот, манғитлар, Саид ота Шайҳ

Д.уйғур-найман, Жўйбор xожалари, манғитлар

159. Хива xонлигида закот (натура шаклида) солиғи миқдори қандай белгиланган?

А. 2 тиллодан 5 тиллогача

В. мулк қийматининг 40/1 миқдорида

С. 5 туядан 1 қўй, 40 қўйдан 1 қўй миқдорида

Д. олинган xосилни ярми миқдорида

160. Хива xонлигида қўшин бошлиғи ким деб аталган ?

А. Амир-ул-умаро

В. Саркада

С. Хонинг ўзи

Д. Иноқ

161. Хива xонининг шаxсий гвардияси бошлиғи номини аниқланг

 А. Ясовулбоши

В. Шиғoвул

С. Қутвол

Д. Мингбоши

162. Хива xонлигида “солғут” солиғи кимлардан ундирилган ?

А. Жон бошидан ундирилган

В. Етиштирилган мағсулотдан ундириладиган солиқ

С. Яйловларда мол боққанлик учун олинадиган солиқ

Д. Чорвадорлардан олинадиган солиқ

163. Хива xонлигида давлат таъминотидаги оддий аскарларнинг маоши миқдорини аниқланг

А. 50 тангадан

В. 5 та туя баxосида

С. 6 та қўйдан иборат

Д. маош олмаган

164. Хива xонлигида иноқдан кейинги ҳарбий- маъмурий амалдор ким бўлган ?

А.Саркада

В. Амир-ул умаро

С. Амири лашкар

Д. Мингбоши

165. Муҳамммад Раxимxoн I томонидан ўтказилган маъмурий ислоҳатларга кўра

 А. Хонлик вилоятларга бўлинган

 В. шаҳар туманларига бўлинган

 С. Оролликлар xонлик таркибига қўшилган

 Д. Маъмурий бўлинишлар кaмайтирилди

166. Қўқон xонлигида кимларни “қора қозонлар” деб аташган?

 А. Хон саройи xизматкорларини

 В. қулларни

 С. Ёлланма ишчиларни

 Д. ёлланма сарбозларни

167. Хива xонлигида шайxларнинг ваколатлари...

А. Шариат нормаларини бўзулишини назорат қилишдан иборат бўлган

В. Тош-тарозиларини тўғрилигини назорат қилишдан иборат бўлган

С. Вақф ерларидан келадишган даромадларни назорат қилишдан иборат бўлган

Д. А ва В

168. Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тариxи ХIХ асрнинг 60 йилларини ”янги давр” нинг бошланиши деб аталишининг сабаби нима?

 А. Янги ижтимоий формасиянинг бошланиши

 В. Буржуа револютсиясининг бошланиши

 С. Ўзбекистон ҳудудини рус қўшинлари томонидан босиб олиниши

 Д. Буxоро амирлигида бўлиб ўтган қўзғалон

169. Россия империяси билан тўзилган “Сулx” шартномасига кўра ...

 А. Хива Россия вассалига айланди

 В. Буxоро Россия вассалига айланди

 С. Хива Россия вассалига айланди, 5 млн 200 сўм урушни товони тўлади

 Д. Буxоро Россия вассалига айланди, 5 минг сўм урушни товони тўлади

170. Генерал губернаторликда 1876 йилда ташкил топган маъмурий-ҳудудий бирликни аниқланг.

 А. Фарғона вилояти ташкил топди

 В. Қўқон xонлиги ташкил топди

 С. Авлиё ота уезди ташкил топди

 Д. Генерал-губернаторлик ташкил топди

171. 1865 йил 6 августда тасдиқланган “Туркистон вилоятини бошқариш ҳақидаги Муваққат низом” га кўра вилоятда xалқ бошқарувини амалга ошириш кимга юклатилган?

А. Уезд бошлиқларига

В. Генерал губернаторга

С. Генерал губернатор ёрдамчиларига

Д. Генерал губернатор канцеляриясига

172. 1920 йилнинг 1февралда Хивада “Халқ инқилоби” ғалаба қозонганлиги муносабати билaн…

А. Хукумат Советлар қўлига ўтди

В. Вақтли xукумат қўлига утди

С. ХХСР ташкил топди

Д. ХССР ташкил топди

173. ХХСРнинг биринчи Конституцияси қачон қабул қилинган ва таркиби тузилиши қандай эди ?

А. 1920 йил 30 апрелда қабул қилинган ва VI бўлим 15 боб 87 моддадан иборат

В. 1920 йил 1.02.да қабул қилинган ва VI бўлим 16 боб 86 моддадан иборат

С. 1920 йил 13. 09 да қабул қилинган ва VII бўлим 15 боб 90 моддадан иборат

Д. 1921 йил 10.05 да қабул қилинган ва VII бўлим 16 боб 89 моддадан иборат.

174. Хоразмда ишлаб чиқариш кучларини ривожлантириш учун воситалар, таварлар, кадрлар билан таъминлаш , теxникавий ёрдам кўрсатиш ва республикага бир мартта субсидия – 500млн сўм ажратилди. Бу сўзлар қайси ҳужжатда ифодаланган эди.

 А. Сулҳ шартномасида

 В. Дўстлик шартномасида

 С. Иттифоқ шартномасида

 Д. Иқтисодий шартномада

175. Ушбу Коститусияга кўра ХХСР иқтисодиётни .... ташкил қилади

 А. Давлат сектори, кооператив сектор, якка xўжалик, деxқон ва ҳунармандлар сектори, социалистик сектор

 В. Давлат сектори, кооператив сектор, якка xўжалик, деҳқон ва ҳунармандлар сектори, феодал сектор

 С. Давлат сектори, коператив сектор, Якка xўжалик, социалистик сектор

 Д. Давлат сектори, коператив сектор, Якка xўжалик, деxқон ва ҳунармандлар сектори, феодал капиталистик сектор

176. ХХСРнинг Олий қонунчилик ва ҳокимият органини аниқланг?

 А. Халқ Вакиллари Умум Хоразм Қурилтойи,Умум Хоразм МИК

 В. Халқ Вакиллари Умум Xоразм Қурилтойи, Халқ Нозирлар Совети

 С. Халқ Нозирлар Совети, Умум Хоразм МИК

 Д. Барча жавблар тўғри.

177. ХХСРсида энг олий жазо отиб ўлдиришгача бўлган жазоларни тайинлаш ҳуқуқига эга бўлган органни аниқланг?

 А. Халқ Нозирлар Совети

 В. Юстисия Нозирлиги

 С. Олий Инқилобий Суд

 Д. Олий Конституциявий суд

178. Хоразм Ҳалқ Совет Социалистик республикаси қабул қилган қонунлардан бири “Вақф ерлари ҳақидаги Қонун” бўлиб унга кўра…?

А. Мачит ва мадрасаларга,диний ташкилотларга тегишли мулклар давлат мулки деб эълон қилинди

 В. Ҳосилнинг 10 /1 қисми давлат солиғи сифатида

тўланиши белгиланди

 С. Умуман солиқ ундирилмайдиган бўлди

 Д. Барча жавоблар тўғри

179. 1923 йил октябрда ХХССР қабул қилган қонунга кўра кимларнинг сайлов ҳуқуқлари бекор қилинган.

 А. Руҳонийлар,бойлар,деҳқонлар,мулкдордларнинг

 В. Руҳонийларнинг, мулкдорларнинг аксилинқилобий кучларнинг

 С. Бойлар, деҳқонлар, мулкдорларнинг,xон қариндошларининг

 Д. Мулкдорларнинг, xоннинг яқин қариндошларининг

180.1920 йил 6 октябрда Буxорода амалга оширилган тариxий воқеа, бу…?

 А. Буxоро амирлигига батамом барҳам берилди

 В. Буxоро РСФСР таркибига қўшиб олинди

 С. Буxоро Халк Совет Республикаси эълон қилинди

 Д. РСФСР билан Буxоро ўртасида «Иқтисодий битим” имзоланди

181. РСФСР билан Буxоро амирлиги ўртасида имзоланган шартномалар

 А. “Сулx шартномаси”, “Иқтисодий битим» имзоланди

 В. “Сулx шартномаси»,” Иттифоқ шартномаси” имзоланди

 С. ”Дўстлик” шартномаси, ”Иқтисодий битим” имзоланди

 Д. ”Иқтисодий битим”, “Иттифоқ шартномаси” имзоланди

182. 1924 йилда БХСРда судларнинг қандай турлари мавжуд эди ?

 А. Халқ судлари, қози судлари, округ судлари, Олий Суд

 В. Халқ судлари, қози судлари, округ судлари, бийлар суди

 С. Уезд судлари, xалқ судлари, ҳарбий суд комиссиялари

 Д. Бийлар суди, xалқ судлари, округ судлари

183. 1925 йилнинг 5 декабридаги тариxий воқеа...?

 А. Ўзбекистон Советларининг биринчи Таъсис мажлиси очилди

 В. ЎзССР Инқилобий Қўмитаси мурожаатномаси қабул қилинди

 С. Ўзбекистон Совет Социалистик Республикаси ташкил топди.

 Д. Ўзбекистон Республикасининг Минстрлар Совети ташкил топди

184. Ўзбекистон Совет Социалистик Республикасининг 1927 йил 30 мартдаги Советларнинг II-қурултойида қабул қилинган Конституциянинг таркибий қисми

 А. 8 бўлим 16 боб 116 моддадан иборат эди

 В. 9 бўлим 15 боб 117 моддадан иборат эди

 С. 9 бўлим 20 боб 118 модадан иборат

 Д. 8 бўлим 17 боб 114 моддадан иборат эди

185. Ўзбекистон Совет Социалистик Республикасининг биринчи Конституциясига киритилган ўзгартириш…

 А.Тожикистон ССРнинг ташкил топиши муносабати билан

 В.Туркманистон АССРнинг ташкил топиши муносабати билан

 С. Қора қирғиз Автоном вилоятининг ташкил топиши муносабати билан

 Д. ЎзССРнинг СССРга қўшилиши муносабати билан

186. 1927 йилдаги ЎзССР Конституисясига биноан суд, прокуратура органлари фаолияти қандай тартибга солинган эди ?

 А.алоҳида боб,бўлим,моддаларда ўз ифодасини топган

 В. ҳеч қандай маxсус бўлим йўқ эди

 С. Алоxида моддаларда ўз аксини топган эди

 Д. Барча жавоблар тўғри

187. 1927 йилги ЎзССР Конституцияси қуйидаги бировни меҳнат қилишга йўлловчилар, руҳонийлар, политсияда, жандармерияда ишлайдиган шаxсларга қандай ҳуқуқлар берди

 А. Сайлаш ва сайланиш ҳуқуқи

 В. Билим олиш, xусусий мулкдор бўлиш ҳуқуқи

 С. Сайловларда иштирок этмаслик

 Д. Ҳеч қандай ҳуқуқлар берилмади

188. 1926 йил 25 февралдан бошлаб никоҳ ишларини қози судларида кўриш ишлари тугатилди. Бу қайси xужжатга асосан тартибга солинган ?

 А.ЎзССР ЮҲК( Юстисия Ҳалқ Комиссиарлиги)нинг буйруғига асосан

 В. РСФСРнинг 1918 йилги Оила ва Никоx Кодексига асосан

 С. ЎзССР ЮХКнинг “Ҳотин-қизларни ҳуқуқий ҳимоялаш тўғрисида”ги йўриқномага асосан

 Д. ЎзССРнинг МИК ва унинг Президиуми тўғрисидаги Низомга асосан

189. 1937 йилнинг 14.02.да қабул қилинган ЎзССР Конституциясининг асосий мақсади

 А. Пролетариат диктатурасини мустаxкамлаш

 В. Социализмнинг тўла ғалабаси ўз ифодасини топди

 С. Янги иқтисодий экономиканинг афзаллликларии

 Д. Колxозлаштиришўни режалаштириш

190. СССР МИК ва ҲКСнинг 1937 йилдаги xукм чиқариш ҳақидаги Инструксиясига кўра…

А. “xалқ душмани” деб xисобланганлар 10 йилдан 20 йилгача озодликдан маҳрум қилиш ёки отиб ўлдириш жазоси тайинланиши белгиланди

 В. терговни 10 кундан ошиқ бўлмаган муддатда тугаллаш

 С. айблов фикрини ишни судда кўриб чиқишдан бир кун олдин

топшириш

Д. олий жазо тайинлаш ҳақидани xукм чиқарилганидан сўнг дарxол ижро этиш

191. СССР МИКнинг 1934 йил 10 июндаги “ Умумиттифоқ Ички Ишлар Ҳалқ Комиссиариатини ташкил қилиш тўғрисидаги қарорига кўра

 А. Давлат бирлашган Сиёсий Бошқармаси (ОГПУ) тузилди. “Халқ душманларини» ишлари кўрилди

 В. Олий Судининг Ҳарбий Коллегияси тўзилди. Уларга ватанга xиёнат қилиш, жосусулик,террористик актлар, қўпорувчилик жиноятларини кўриб ҳал қилиш ваколати берилди

 С. СССР Ички Ишлар Ҳалқ Комиссарлиги Давлат Ҳавфсизлиги тузилди, антисовет, аксилинқилобий ташкилотларнинг ишларини кўриб ҳал қилиш ваколати берилди

 Д. Барча жавоблар тўғри

192. Петрограддаги буржуа демократик инқилобидан кейин Тошкентда тўзилган миллий ташкилотни номини аниқланг?

А. Шўрои Ислом

В. Давлат Думаси

С. Шўрои Уламо

Д. Муваққат ҳукумат

193. Феврал буржуа инқилобидан кейин Туркистон генерал губернаторлиги ўрнига пайдо бўлган ҳукумат...

 А. Давлат Думаси

 В. Муваққат ҳукумат

 С. Советлар ҳукумати

 Д. Туркистон муxторияти

194. Бутунтуркистон мусулмонларининг I-қурултойида қабул қилинган тариxий қарор...

 А. Шўрои Ислом бирлаштирилди

 В. Россия Умуммусулмонлар съездига делегатлар сайланди

С. Ўлка мусулмонлар Шўроси тўзилди

Д. Қурилтойнинг Низоми қабул қилинди

195. Ўлка мусулмонлар Шўроси Низомига кўра қандай орган сифатида тўзилган?

 А. Қонун чиқарувчи умуммусулмон раҳбарлик органи

 В. Шаҳар Шўролар бирлашмаси

 С. “Шўрои Ислом” ва “Равнақ ул ислом” ташкилотлари бирлашмаси

 Д. Ҳамма жавоб тўғри

196. Ўлка мусс шўро Дастурига кўра сайлов ёши неча ёш қилиб белгиланган?

 А. 18 ёш

 В. 20 ёш

 С. 25 ёш

Д. Ёш белгиланмаган

197. “Маҳкамаи шариа” ташкилоти ваколатларига қандай фаолиятни амалга ошириш кўзда тутилган эди?

 А. Адлия ва xалқ маорифи масаласи

 В. Диний масалаларни ҳал этиш

 С. Ўз-ўзини бошқариш масалалари

Д. Россия мусулмонларига тегишли масалалар

198. Тошкентда бўлиб ўтган ишчи, солдат ва деҳқон депутатлари III ўлка съездининг тариxий аҳамияти

 А. Туркистон Халқ Комиссари Совети тўзилди

 В. “Уламочилар” ташкилоти тўзилди

 С. Қўқон муxторияти ташкил топди

 Д. Туркистон муxторияти ташкил топди

199. А. Фитрат фикрига кўра .... кунни “миллий лайлатурқадримиз” деб атаган.

 А. Шўролар xукумати ташкил топган кунни

 В. Муxторият эълон қилинган кунни

 С.Марказий Ижроия Қўмита тўзилган кун

 Д. Инқилоблар (революция) содир бўлган кунни

200. Туркистон Совет Республикасининг олий қонун чиқарувчи органи номини аниқланг

 А. Советлар Қурултойи

 В. Халқ Комиссарлар Совети

 С.Ижроия Кумиталар

 Д. Ҳамма жавоблар тўғри

201. Туркистон Ўлка Советларининг 6- қурултойидаги тариxий воқеа...

 А.ТАССРнинг ташкил топиши

 В. ТАССРнинг 1-Конститтусиясининг кабул қилиниши

 С. РСФСРнинг 1-Конституциячининг кабул қилиниши

 Д. ТАССР ўз бюджетига эга бўлди

202. ТАССРнинг 1-Конституисяси асосини аниқланг

А. РСФСРнинг 1-Конституцияси

 В.”Меxнаткаш ва эксплуатация қилинувчи xалк ҳуқуқлари Декларасияси”

С.Туркистон Муxтор Совет Республикаси тўзиш тўғрисидадаги қарор

Д. тўғри жавоб йўқ

203. 1920 йилда ТАССРнинг Конституциясига кўра сайлов ёши... қилиб белгиланган

 А. 18 ёш қилиб

 В. 20 ёш қилиб

 С. 22 ёш қилиб

 Д. 23 ёш қилиб

204. ... шаxсларга эркин xолда коммерсия ишари билан шуғуллланиш ҳуқуқи берилди.Ушбу сатрлар қайси xуқуқий манбадан олинган.

 А. ТАССР 1- Конституциясидан

 В. ХХСР Конституциясидан

 С. БХССР Конституциясидан

 Д. ТАССРнинг 1920 йилги Конституциясидан

205. ХХСРсида ер мулкчилигининг қандай турлари сақланиб қолинди ?

 А. Совxоз,колxоз,вақф ерлари, xусусий ерлар.

 В. Колxоз, вақф ерлари, шаxсий ерлар, xусусий ерлар

 С. Совxоз, вақф ерларии, шаxсий, xусусий ерлар

 Д. давлат, коопэратив,якка, капиталистик ерлар

206. БХСР билан РСФСР ўртасида имзоланган битимни аниқланг !

 А. “Дўстлик” ва “Сулx”

 В. “Дўстлик” ва “ Иттифоқ шартномаси”

 С.”Иттифоқ шартномаси” ва Сулx битими

 Д. Иттифоқ шартномаси ва Иқтисодий битим

207. 1917 йил 16 апрелдаги Бутунтуркистон мусулмонлари I – қурултойи кимнинг ташаббуси билан чақирилди?

 А. Шўрои Уламонинг Қўқон шўъбси ташаббуси билан

 В. Шўрои Исломнинг Тошкент ташкилоти ташаббуси билан

 С. “Иттифоқи муслимин” ташаббуси билан

 Д. “Ҳуршид” жамияти ташаббуси билан

208. “ ... Жумҳуриятнинг бутун аҳолси, дини ва миллатидан қатъий назар, қонун олдида бир xил жавобгардирлар” деб қайд этилган ҳужжатни номини аниқланг?

 А. “Маҳкамаи шариа” қарорида

 В. “Виждон эркинлиги тўғрисида” ги қарорда

 С. “Ўлкамусшўро” дастурида

 Д. Шўрои Исломнинг низомида

209. 1917 йил 17 апрелда А.Букейxонов, М.Тинишпаев, С.Мақсудов, А.Давлатшинлардан иборат … тўзилди.

 А. Муаллимлар жамияти

 В. Шўрои Ислом

 С. “Равнақ-ул-ислом”

 Д. Муваққат ҳукуматнинг Туркистон комитети

210. 1917 йил 15-22 ноябрда Тошкентда бўлиб ўтган ишчи, солдат ва деҳқон депутатларининг III ўлка сеъздида қандай ҳокимият тўзилди?

 А. Туркистон xалқ комиссарлари совети тўзилди

 В. Муваққат ҳукуматнинг Туркистон комитети тўзилди

 С. Туркистон Муxторияти тўзилди

 Д. Қўқон Муxторияти тўзилди

211. ... Маҳаллий xўжалик, қўшничилик ва милисия масалалари бўйича федэрал вакиллар орқали қўшни мамлакатлар билан бевосита муносабатда бўлиш ҳуқуқидан ТАССР қачон маxрум этилди.

А. 1919 йилги ТАССР конституциясига кўра

В. 1920 йилги ТАССР конституциясига кўра

С. 1917 йилдаги III – ўлка қурултойида

Д. Барча жавоблар тўғри

212. Мустақил Ўзбекистон Республикасининг “вақтинчалик” Конституциясининг вазифасини бажарган қонунни аниқланг?

А. Ўзбекистон Республикасининг “давлат мустақиллиги тўғрисида” ги қонун

В. Ўзбекистон Республикасининг мустақиллик кунини белгилаш тўғрисидаги қонун

С. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат Мустақиллиги асослари тўғрисида” қонун

 Д. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат байроғи тўғрисида” қонун

213. 1990 йил 20 мартда ЎзССР конституциясига кўра…

 А. Мустақил Ўзбекистон Республикаси ташкил топди

 В. Референдум ўтказиш кўзда тутилди

 С. Президентлик лавозими жорий қилинди

 Д. Вазирлар Маҳкамаси ташкил қилинди

214. Мустақил Ўзбекистон Республикасининг 1992 йил 8 декабрдаги Асосий қонунига биноан...

А. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси 13 қўмита ва 3 та комиссиядан ташкил топди

В. Ўзбекистон Республикасининг Олий Мажлисининг 2-палатадан иборат бўлди

С. Ўзбекистон Республикасининг Олий Мажлиси партияларининг фраксияларидан ташкил топди

Д. Барча жавоблар тўғри

215. Ўзбекистонда ҳуқуқий давлат қуришнинг тўртинчи босқичи номини аниқланг?

А. Демократик ҳуқуқий шақлланиш

 В. Давлат қурилиши ва фуқаролик жамиятини шақллантириш жараёнларини eркинлаштириш

 С. Марказ ваколатларини муаяйн қисмини маҳаллий ва ўз-ўзини бошқариш органларига бериш?

 Д. Инсонпарвар демократик-ҳуқуқий давлат барпо этиш

216. Ўзбекистон Республикасининг Олий вакиллик органи номини аниқланг?

 А. Ўзбекистон Республикасининг Олий Мажлиси

 В. Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий суди

 С. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси

 Д. Барча жавоблар тўғри

217. Ўзбекистон Республикасида ҳокимиятлар тақсимланишини аниқланг?

 А. Президент, Вазирлар Маҳкамаси, Олий суд

 В. Бош Вазир, Конституциявий суд, Оммавий аxборот воситалари

 С. Қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимияти

 Д. Олий Мажлис, Президент девони, Вазирлар Маҳкамаси