**SİYASİ TARİH FİNAL ÇALIŞMA SORULARI**

**1. Modern Avrupa`nın doğuşu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

a. Batı Roma’nın 476’da yıkılmasını takiben Kuzey Afrika ve İtalya’da kurulan Vandal ve Ostrogot krallıkları, VI. yüzyılın başında Doğu Roma İmparatoru Jüstinyen tarafından ortadan kaldırılmıştı.

b. İspanya’da kurulan Vizigot Krallığı ise VIII. yüzyılda Cebel-i Tarık Boğazı’nı geçerek Avrupa kıtasına çıkan İslam orduları tarafından ortadan kaldırıldı.

c. Avrupa’nın doğusunda Doğu Roma İmparatorluğu nüfuz alanını genişletti.

d. Avrupa kıtasının batısında Hristiyanlar Pirene dağlarını geçerek bugünkü Fransa topraklarında ilerlemeye başladılar.

e. Bu dönemde günümüzdeki Fransa ve Almanya’nın güney bölgelerinde Frank kabileleri küçük alanlarda hâkimiyet kurma mücadelesi vermekteydi.

**2. Orta Çağ’ın bu dönemine “karanlık çağlar” adının verilmesinin en önemli sebebi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

a. Frank kabileleri arasındaki bu mücadele sırasında ticaretin donma noktasına gelişi.

b. Kentlerin büyük ölçüde yok oluşu,

c. Tarım alanlarının sınırlanması,

d. Okuma yazma oranının neredeyse sıfır düzeyine düşmesi

e. Kanun ve düzenin her yerde hâkim oluşudur.

**3. Orta Çağ’ın bu dönemine “kiliselerin ayrılması” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

a. M.S. 395’de ise Roma imparatorluğu Doğuda Konstantilop (İstanbul) ve Batı’da da Roma şehirleri başkent olmak üzere ikiye ayrıldı.

b. Yozlaşmaya başlayan Hıristiyanlık güç ardına koşmaya başlayıp, Batılılar Roma’nın, Doğulular da Konstantilop’un dinsel merkez olması gerektiğini ileri sürmeye başladılar.

c. Roma devletinin desteğiyle günden güne güçlenen Roma kilisesinin rahibi kendisinin elçi Hz. İsa’ın halefi olduğunu, kilisenin tek evrensel şefi ve papası (babası) olduğunu bidirerek, Konstantilop patriğinin de onun yetkisini kabul etmesi gerektiğini ileri sürdü.

d. Doğu kiliseleri buna karşı çıkıp birbirlerini aforoz ettiler ve bu şekilde 1054’te Batı’da Roma Katolik ve Doğuda da Ortodoks kilisesi oluşmuş oldu

e. Katolik Kilisesi boşanmayı yasakladığı için, erkek çocuk doğurmayan eşinden ayrılarak başka bir kadınla evlenemeyen İngiltere Kralı VIII. Henry 1534’te İngiltere Kilisesi’ni (Anglikan Kilisesi) kurdu.

**4. Charlemagne (Şarlman) Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

a. 768’de Frank tahtına oturan Charlemagne (Şarlman), 814’teki ölümüne kadar Batı Avrupa’da yürüttüğü başarılı siyaset dolayısıyla “Avrupa’nın Babası” (Rex Pater Europae) unvanını almıştır

b. Bir yandan Almanya, Kuzey İspanya ve İtalya’ya düzenlediği başarılı askeri seferlerle devletinin sınırlarını genişletmiş, diğer yandan da Hıristiyanlığı -çoğu zaman iyi ilşikilerle- yaymıştır.

c. Frank topraklarına getirdiği Benedikten keşişleri yoluyla halkın okuma-yazma öğrenmesini sağlamış, ayrıca Karolenj alfabesini geliştirerek Latin harflerini tamamen unutulmaktan kurtarmıştır.

d. Roma kent hayatının yok olmasından sonra ilk kez Charlemagne döneminde Avrupa’da okullar yaygınlaşmaya başlamıştır.

e. Kültürel alandaki bütün bu eylemleri dolayısıyla Charlemagne’ın Batı Avrupa’da erken bir Rönesans başlattığı değerlendirmesi yapılır.

**5. Charlemagne (Şarlman) Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

a. Charlemagne’ı siyasi tarih açısından önemli kılan, 800 yılının Noel’inde Roma’daki St. Peter Bazilikasında Papa’nın elinden taç giyerek “Kutsal Roma İmparatoru” ilan edilmesidir.

b. Doğu Roma’nın da 812’de resmen tanıdığı “Kutsal Roma İmparatoru” unvanı, ölümüne kadar Charlemagne tarafından taşınmıştır

c. Charlemagne’ın ülkesini yönetirken iktidar gücünü “kont” adı verilen yerel makamlara devredilmesi esasına dayanan âdem-i merkeziyetçi bir sistemi benimsemiştir.

d. Ölümünden sonra Frank Krallığı’nın büyüyerek güç kazanmasına sebep olmuştur.

e. Charlemagne’ın âdem-i merkeziyetçi yönetim tarzı, onun ardından yüzyıllar boyunca tüm Avrupa’yı etkileyecek olan feodalizmin doğuşuna yol açmıştır.

**5. Feodalizm ve Tarım Devrimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

a. Çin’de, Japonya’da, Pers ve Doğu Roma imparatorluklarında da rastlanan feodalizm, toprak sahibi ile onu ekenler arasındaki ilişkinin, siyasi anlam kazanmış şeklidir.

b. Hükümdarlar, destek karşılığında bazı toprakları soyluların yönetimine verir, onlar da güvenliklerini sağladıkları köylüleri bu topraklarda çalıştırırlardı.

c. Dönemi’nden itibaren Batı Avrupa’da yaygınlaşan feodalizm, sadece bir toprak yönetim biçimidir.

d. feodalizm siyasal gücün paylaşılması, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile yönetimde temsil gibi siyaset bilimi açısından son derece önemli kavramların tarihteki önemli örneklerini sunmuştur.

e. Bugünkü Almanya’dan Atlantik kıyılarına ulaşan geniş bir alandaki toprak yönetimi “kont” adı verilen kişiler tarafından yürütülmeye başlamıştı

**6. Feodalizm ve Tarım Devrimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

a. Kontlar ortalama birkaç yüz hektarlık tarım alanlarını denetimleri altında tutmakta ve “malikâne” adı verilen bölgelerindeki egemenliklerini sağlamlaştırmak için silahlı adamlar beslemekteydiler.

b. Zamanla kontlar arasında daha güçlü olan ve “lord” olarak isimlendirilenler, çevrelerindeki kontları kendilerine tabi hale getirdiler.

c. Lorda tabi olan kontlara “vassal” denildi.

d. Lord, vassalın topraklarını yönetmesini teminat altına alıyor, ölümü hâlinde mirasının onun ailesinden birine geçmesini sağlıyordu. Savaş durumunda lorda asker sağlamak, lordun çocukları evlendiğinde vergi vermek ve lordun esir düşmesi hâlinde fidyesini ödemek de vassalın görevleri yükümlülükleri arasındaydı

e. Zamanla büyük lordlar da “Kral” olarak anılmaya başladılar. Yaşadıkları evi (şato) surlarla çeviren feodal beyler, tehdit hâlinde köylülerin de sığınabilecekleri yerleşim merkezleri (kale - burg) oluşturdular.

**7. Feodalizm ve Tarım Devrimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

a. X. yüzyılın başında, atların ve sığırların daha gelişmiş bir teknikle bağlandığı ağır sabanın icat edilmesiyle birlikte, toprağın daha derinden sürülmesi mümkün oldu.

b. Aynı dönemde yel değirmenleri ve su kanalları da bütün Batı Avrupa’da yaygınlaştı

c. Yerleşim alanlarına yakın tarlaların sürekli bakımının sağlanması ihtiyacı, klasik köleliğin giderek, “toprağa bağlı kölelik” olan selfliğe dönüşmesine yol açtı.

d. En az bunlar kadar, aynı anda iki ürünün ekilebildiği ve toprağın bir bölümünün de dinlenmeye (nadasa) bırakıldığı üçlü tarla sisteminin kullanılması da tarımsal verimi artırdı.

e. Tarımsal ürün fazlasının ortaya çıkması, bu ürünlerin ticaretini azalttı.

**8.** Aşağıdakilerden hangisi feodalizmle ilgili bir kavram

**değildir?**

a. Malikane

b. Şövalye

c. Vassal

d. Burjuvazi

e. Serf

**9.** Aşağıdakilerden hangisi feodalizmin sonuçlarından biri **değildir?**

a. Serfliğin ortadan kalkması

b. Avrupa nüfusunun artması

c. Ürün miktarının ve verimliliğinin artması

d. Güvenliğin sağlanması

e. Adem-i merkeziyetçi yapının güçlenmesi

**10. Yüksek Orta Çağlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

a. Doğu Frank topraklarının (Almanya) kralı I. Otto’nun, istiladan kurtardığı Papa XII. John tarafından 962’de Kutsal Roma İmparatoru ilan edilmesi,

b. Charlemagne aynı unvanı almış olsa da ölümünün ardından krallığı dağıldığı için bu unvanı taşıyan başka bir kral olmamıştı.

c. I. Otto’nun Kutsal Roma İmparatoru ilan edilmesiyle birlikte, İmparator’un Roma Katolik Kilisesi’ni düşmanlarından korumuş,

d. Kilise’nin İmparator’a kutsal bir meşruiyet sağladığı bir düzen kurulmuştur

e. Hiçbiri.

**11. Yüksek Orta Çağlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

a. Takip eden yıllarda, İngiltere kralları ile büyük toprak sahibi soylular (aristokrasi) ve din adamları (ruhban) arasında vergi toplamak konusunda herhangi bir anlaşmazlık yaşanmamıştır.

b. 1215’te İngiltere Kralı John’un Magna Carta Libertatum (Büyük Özgürlükler Sözleşmesi) adlı belgeyi imzalayarak bazı yetkilerinden feragat etmiştir.

c. Bu belge kralın sonsuz yetkilerinin, soylular ve din adamları karşısında sınırlandırmasına yol açmıştı,

d. Keyfi tutuklamanın, yargısız ceza verilmesinin, kanunsuz el koymanın yasaklandığı Magna Carta, Avrupa hukukunun ilk insan hakları metinlerinden sayılır.

e. Feodalizm şartlarında sadece özgür insanların (serf olmayan) yararlandığı bu haklar, daha sonraki İngiltere kralları tarafından tanınmıştır.

**12. Magna Carta Libertatum hangi ülkede imzalanmıştır?**

a. İngiltere

b. Fransa

c. Venedik

d. Habsburg İmparatorluğu

e. Prusya

**13. Yüksek Orta Çağlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

a. Yüksek Orta Çağlar’da, Avrupa’nın her yerinde parlamentoların yayılmasına yol açtı.

b. “Konuşulan yer” anlamındaki parlamento, krallıkların yönetimine ilişkin konuların ele alındığı yer işlevi görmeye başladı.

c. Parlamento’da ayrı kamaralarda temsil edilen, din adamları (ruhban), toprak sahipleri (aristokrasi) ve ticaretle uğraşan kent-soylular (burjuvazi) giderek artan bir şekilde yönetimde söz sahibi olmaya başladılar.

d. Bu üç sınıfın siyasal gücü, içinde bulunulan ülkeye ve yaşanılan döneme göre farklılık gösterecektir

e. Hiçbiri

**14. Haçlı Seferleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

a. 1071’de Selçuklu Sultanı Alparslan’ın Malazgirt Savaşı’nda İmparator Romen Diogenes (Diyojen) komutasındaki Doğu Roma ordusunu yenmesi, Türklerin Anadolu’daki hâkimiyet alanını genişletti.

b. Hıristiyanların, kendileri için kutsal sayılan Filistin topraklarına hacca gitmelerinin zorlaşması üzerine Papa II. Urban 1095’te söz konusu toprakların ele geçirilmesi için “kutsal savaş” çağrısında bulundu.

c. Başlangıçta Türklerin karşı koyması karşısında Anadolu’dan geçemeyen Haçlı orduları, 1099’da Kudüs’ü ele geçirmeyi başaramadılar.

d. 1187’de Selahaddin Eyyubi önderliğindeki İslam ordusu Kudüs’ü Haçlılardan geri almayı başardı.

e. Kudüs’ü tekrar ele geçirmek için yapılan Haçlı seferleri başarısızlıkla sonuçlandı.

**15. Haçlı Seferleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

a. 1204’te düzenlenen IV. Haçlı Seferi sırasında İstanbul’u ele geçiren Latinler, sonrasında Filistin’e gittiler,

b. Doğu Roma’nın başkentini yağmalaması Katolikler ve Ortodokslar arasında yüzyıllarca devam edecek bir güven bunalımının da başlangıç noktasını oluşturdu

c. Kudüs’ü ele geçiremeyen Haçlılara ait son askeri kalıntıların 1291’de Müslümanlar tarafından yok edilmesiyle, Haçlı seferleri de son bulmuş oldu.

d. Haçlı seferleri, bir yandan papaların Avrupa hükümdarları üzerindeki siyasi gücünün artmasına yol açarken, diğer yandan da seferleri kendi çıkarlarına uygun görmeyen bazı hükümdarların papalarla çatışmaya girmelerine yol açtı.

e. Haçlı seferleri sırasında Doğu Roma ve İslam uygarlıklarıyla tanışan Batı Avrupa’ya maddi zenginliklerin yanı sıra, bu bölgelerin kültürel ve bilimsel düzeyinin aktarılması da söz konusu oldu.

**16. Haçlı Seferleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

a. Rönesans’ın başlangıcında Haçlı seferleriyle Doğu’dan aktarılan değerlerin yadsınamaz biçimde etkili olduğu değerlendirmesi yapılabilir

b. Haçlı seferleri sırasında şövalyelik bir meslek hâline geldi.

c. Avrupa’da feodal lordlar istihdam ettikleri şövalyeler yoluyla topraklarının ve kendilerinin güvenliklerini sağlamaya çalıştılar

d. Haçlı Seferleri sırasında ekonomik güçlerini artıran, şövalyelerden oluşan bazı Hıristiyan tarikatları, seferler sona erdikten sonra Batı Avrupa hükümdarları hatta Kilise’yle siyasi mücadeleye giriştiler.

e. Hiçbiri

**17. Haçlı Seferleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

a. Rönesans’ın başlangıcında Haçlı seferleriyle Doğu’dan aktarılan değerlerin yadsınamaz biçimde etkili olduğu değerlendirmesi yapılabilir

b. Haçlı seferleri sırasında şövalyelik bir meslek hâline geldi.

c. Avrupa’da feodal lordlar istihdam ettikleri şövalyeler yoluyla topraklarının ve kendilerinin güvenliklerini sağlamaya çalıştılar

d. Haçlı Seferleri sırasında ekonomik güçlerini artıran, şövalyelerden oluşan bazı Hıristiyan tarikatları, seferler sona erdikten sonra Batı Avrupa hükümdarları hatta Kilise’yle siyasi mücadeleye giriştiler.

e. Hiçbiri

**18. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin sonuçlarından biridir?**

a. Doğu Roma İmparatorluğu’nun güçlenmesi

b. Avrupa hükümdarlarının siyasal güçlerinin artması

c. Şövalyeliğin Avrupa’da yaygınlaşması

d. Papalığın Hristiyan dünyasındaki saygınlığının artması

e. Ortodoks ve Katolik dünyası arasında iş birliğinin artması

**19. Yüzyıl Savaşları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

a. İngiltere ve Almanya krallıkları arasında 1337’den 1453 kadar süren savaşlar, Yüz Yıl Savaşları olarak adlandırılır

b. XIV. Yüzyılın başında Fransa tahtına kimin oturacağına ilişkin bir veraset anlaşmazlığının yaşanması, İngiltere ile Fransa’nın birbirleriyle uzun sürecek savaşlarını da başlattı

c. Fransızlar adına zaferler kazanan fakat İngilizler tarafından ele geçirilerek bir engizisyon mahkemesinde yakılarak ölüme mahkûm edilen Jeanne d’Arc (Jan Dark) bu savaşların en ünlü isimlerinden biridir

d. İngiltere’de Parlamento, Fransa’da ise Genel Meclis (Etats Generaux) savaşlar sırasında, aristokrasi, ruhban ve burjuvaziye dayalı klasik yapısına kavuşmuştu

e. Şövalyelerden oluşan ağır süvari birlikleri bu savaşlarda Avrupa ordularındaki önemlerini yitirmişlerdir.

**20. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerle ilgili kişilerden biri değildir?**

a. Machiavelli

b. Magellan

c. Bartolomeu Diaz

d. Vasco De Gama

e. Fransisco Pizzaro

**21. Coğrafi Keşiflerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

a. Bilimsel ve teknolojik alandaki ilerlemeler

b. Doğu ülkelerinin zenginliği

c. Avrupalı'ların dünyayı tanıma merakı ve Hristiyanlığı yayma amaçları

d. Avrupalıların Hindistan'a ulaşmak için yeni yollar aramaları (İpek ve Baharat Yolları Türklerin elindeydi.)

e. Kralların Coğrafi Keşifleri teşvik etmeleri (özellikle İngiltere ve Fransa krallar)

**22. Coğrafi Keşiflerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

a. coğrafi keşifleri, dünyanın farklı bölgelerinin ve kültürlerinin tanınmasına, yeni ticaret yolları bulunmasına hizmet etmekle birlikte, bu keşifleri yapanların deniz aşırı sömürge imparatorlukları kurmuşlardır.

b. Coğrafi keşifler; Portekiz, İspanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere gibi Batı Avrupa devletlerinin dünyanın yönetiminde söz sahibi olmalarına ve dönemsel olarak birbiri ardına başat (hâkim) güç olmalarına yol açacak büyük ticaret imparatorlukları kurmalarına imkân vermiştir.

c. keşifler, bu devletler arasında Avrupa’da var olan güç mücadelesinin, dünyanın başka bölgelerine sıçraması sonucunu da beraberinde getirmiştir.

d. XV. yüzyıldan itibaren, Avrupa ekonomisi ve siyaseti yavaş yavaş kıta sınırlarının ötesine geçerek evrenselleşmiştir.

e. coğrafi keşiflerle birlikte “Birinci Küreselleşmenin” yaşanmaya başladığı değerlendirmesi gayet yerindedir

**23. Aşağıdakilerden hangisi Cograf\_ Keşiflerin sonuçlarından biri değildir?**

a. Avrupa devletlerinin denizaşırı sömürge imparatorlukları kurmaları

b. Sanayi Devrimi’nin başlaması

c. Ticaretin gelişmesi

d. Burjuvazinin güçlenmesi

e. Avrupa’da yüksek enflasyon dönemine girilmesi

**24. Coğrafi Keşiflerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

a. 1519-1522 yılları arasında Ferdinand Magellan önderliğindeki Portekizli denizciler dünyanın etrafında ilk kez bir tam tur atarak, dünyanın yuvarlak olduğunu kesin kez ispat ettiler

b.. 1519-1521 yılları arasında Meksika’ya askeri bir sefer düzenleyen Hernando Cortez, Aztek İmparatorluğu’nu yok etti.

c. 1531’de Peru’ya giden Francisco Pizzaro, beş yıl içinde İnka İmparatorluğu’nu tamamen ortadan kaldırdı.

d. Amerikan yerlilerinin Avrupalılar karşısında olağanüstü kayıplar vermesinin en büyük sebebi, bağışık olmadıkları çiçek, kızamık, tifüs, difteri, grip gibi hastalıklardır.

e. Coğrafi keşiflerin ardından Avrupa’da bir “Ticaret Devrimi” yaşandığı söylenemez.

**25. Rönesans ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

a. Rönesans- Fransızca “Katolik Kilisesini protesto edenler” anlamına gelmektedir.

b. Kilise’nin yüzyıllar boyunca yasakladığı, insanı merkeze alan eski Yunan ve Roma düşüncesine yeniden ilgi duyulması ve sanata ve bilime olan rağbetin artmasıdır.

c. Rönesans’ın edebiyat alanına yansımasının ve konusu insan olan beşerî bilimlere ilginin artması sonucu, Hümanizm akımı taraftar topladı.

d. Matbaanın geliştirilmesi çok önemlidir, bu sayede bilim ve düşünce yayılmıştır.

e. Floransa, Venedik, Milano, Bologna gibi İtalyan kent devletlerinde doğan Rönesans akımı kısa sürede Fransa’nın bir bölümüne, bugünkü Almanya, Hollanda, İngiltere’ye ve kuzey Avrupa’ya yayıldı.

**26. Rönesans ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

a. Rönesans denilince ilk akla gelenler arasında Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo gibi İtalyan sanatçılarını sayabiliriz

b. İtalyan olan Nicollo Machiavelli’nin Hükümdar (Prens) adlı kitabında dile getirdiği görüşler ise, Rönesans Dönemi’nin iktisat bilimine en önemli katkıları arasında yer almıştır.

c. Rönesans Dönemi’nin siyaset bilimine en önemli katkıları arasında yer almıştır. “Deliliğe Methiye”nin yazarı Hollandalı Erasmus ile “Ütopya”yı kaleme alan İngiliz Tomas More da, bu dönemin öne çıkan isimlerindendir.

d. Matbaanın geliştirilmesi çok önemlidir, bu sayede bilim ve düşünce yayılmıştır.

e. İngiliz Şair William Shakespeare’nin Rönesans’ın edebiyat alanındaki en önemli temsilcisi olduğu söylenebilir

**27. Protestan kelimesi ne anlama gelmektedir?**

a. Yeniden doğuş

b. Reform yanlısı

c. Katolik Kilisesi’ni protesto edenler

d. Bağışlananlar

e. Luther`i destekleyenler

**28. Aşağıdakilerden hangisi Protestanlıkla ilgili değildir?**

a. Anglikan Kilisesi

b. John Calvin

c. VIII. Henry

d. Martin Luther

e. Charlemagne

**29. Reform Hareketi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

a. Fransa topraklarında ortaya çıkmakla birlikte, kısa süre içinde tüm Katolik dünyasını derinden sarsmıştır.

b. Çoğu kaynak Reform hareketinin başlangıcını, Alman Katolik din adamı Martin Luther’in 1517’de, Kilise’nin bazı uygulamalarını sorguladığı “95 Tez”ini ilan etmesi olarak verir.

c. Luther’in en temel eleştirisi, “endülüjans” uygulamasına olmuştur. “*Katolik papazların cennetten arsa satmaları”* şeklinde de yorumlanabilecek bu uygulama, henüz işlenmemiş günahları bile kapsıyordu.

d. Luther İncil’i Almanca ’ya tercüme ederek Batı Avrupa’da ayin dilinin Latince olması uygulamasına son verdi.

e. Luther’in düşünceleri etrafında Luteryen Kilise kuruldu.

**30. Aşağıdakilerden hangisi 1789 Fransız Devrimi’nin,**

**Fransa’nın iç siyasal gelişmelerinden kaynaklanan nedenlerden biri değildir?**

a. Fransa’nın XVIII. yüzyıl boyunca İngiltere’yle giriştiği savaşları finanse edebilmek için yeni vergiler yürürlüğe koyması.

b. XVIII. yüzyıl boyunca Fransa’da tüketim mallarının fiyatlarının yükselmesi, buna karşılık ücret artışlarının bu yükselişin altında kalması.

c. Aristokrasinin vergi muafiyetine sahip olması.

d. Ekonomik olarak gelişen burjuvazinin aynı gelişmişlik düzeyende siyasal haklara sahip olmaması.

e. Kilise’nin Kral’a ve soylulara karşı burjuvaziye

ve geniş halk kitlelerine destek vermesi.

**31. Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma dönemi düşünürlerinden biri değildir?**

a. Diderot

b. Voltaire

c. Montesquieu

d. Hobbes

e. Rousseau

**32. Aşağıdakilerden hangisi Fransız Devrimi’nin getirdiği yeniliklerden değildir?**

a. Yasalar önünde eşitlik

b. Basın özgürlüğü

c. Özel mülkiyetin dokunulmazlığı

d. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

e. Adil vergi uygulaması

**33. Aşağıdakilerden hangisi Fransız Devrimi sonrasından yaşanan sorunlardan değildir?**

a. Devrimin Kilise karşıtı eylemlerinin Devrim muhaliflerinin sayısını artırması

b. Devrimi gerçekleştirenler arasında ayrışmanın yaşanması

c. Devrim sonrası kazanımlarını yeterli bulmayan işçilerin gizle olarak örgütlenmeye başlamaları

d. Fransa’nın birçok bölgesinde Devrim karşıtı isyanların patlak vermesi

e. Burjuvazinin Ruhban sınıfıyla işbirliği\_ yapması

**34. Fransız Devrimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

a. Etats Generaux, öngörüldüğü gibi Mayıs 1789’da toplandı. Üç alt-Melis’ten oluşmaktaydı. Birinci ve ikinciye Aristokrasi ve Ruhban sınıfları egemendi.

b. Üçüncü alt-Melis’te ise bankacıların başını çektiği orta sınıf (Burjuvazi) ile köylüler ve işçiler yer alıyordu.

c. Kısa bir süre önce (1776’da) Kuzey

Amerika’da İngiltere’ye karşı yürütülen Amerikan bağımsızlık hareketinin başarıya ulaşmış olması, Üçüncü alt-Melis’te bulunanlarda, Fransa’da da millî egemenliğin kurulması kararlılığını yaratmıştı.

d. 14 Temmuz 1789 günü, Fransa’da mutlakiyetçi monarşinin sembollerinden Bastil`le hapishanesinin önünde toplandı. Buradaki karışıklıklar sırasında askerlerle çatışma çıktı. Halk, birdenbire büyüyen kanlı olaylar sırasında Bastille’i ele geçirdi.

e. Bu durum karşısında Kral geri adım atmadı ve Üçüncü alt Meclis’i tanımadı.

**35. Fransız Devrimi`nden sonra Fransa`da Sosyal sınıflar ve Devlet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

a. Fransız Devrimi, onu gerçekleştiren sosyal güçler içinde daha ziyade alt sınıfın (işçi ve köylülerin) taleplerine göre biçim almaktaydı.

b. Fransız Devrimi, esas itibariyle Aristokrasi ‘ye (Soylular) karşı gerçekleştirilmişken Kurucu Meclis ülke topraklarının yaklaşık %10’una sahip olan Kilise’nin de mallarına el koyunca, Ruhban sınıfının Devrim’e desteği tamamen ortadan kalktı.

c. Papa, Devrimi ve gerçekleştirdiklerini kınadı.

d. Fransa’nın birçok yerinde Devrim karşıtı isyanlar başladı.

e. Çok sert bir tavır alan Devrimciler kiliseleri kapatmaya, ele geçirdikleri din adamlarını öldürmeye başladılar.

**36. Direktuvar Dönemi (1795-1799)ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

a. 1795 yılında yeni bir anayasa yapıldı.

b. Bu anayasayla siyasi haklar genişletildi ve iki meclisli sistem benimsendi.

c . Beşyüzler Meclisi ve Yaşlılar Meclisi\_ adlarındaki bu iki kamaradan, asıl yasama yetkisine sahip olan Yaşlılar Meclisi’ydi.

d. Konvansiyon döneminden farklı olarak bu kez yasama ve yürütme birbirinden ayrılmaktaydı

e. Beyüzler Meclisi’nin gönderdiği bir liste içinden Yaşlılar Meclisi’nin seçtiği beş Direktör yürütme işlevini yerine getireceklerdi. Bu sebeple yeni model “Direktuvar” adını aldı.

**37. Aşağıdakilerden hangisi Napoleon’un gücünün zayıflamasına yol açan etkenlerden biri değildir?**

a. Napolyon’un Kıta Ablukası nedeniyle Fransız burjuvazisinin desteğini kaybetmesi

b. İşgal ettiği topraklarda özellikle Almanya’da milliyetçi duyguların yükselişe geçmesi

c. Napolyon’un, feodalizmi Avrupa’da yeniden kurumsallaştırmaya çalışması

d. Zamanla Napolyon’un, otoriterliğin simgesi haline gelmesi

e. Napolyon’un kurduğu uluslararası sistemin

Fransa tarafından domine edilmesine karşı diğer ulusların tepki göstermesi

**38. Aşağıdaki devletlerden hangisi “Dörtlü İttifak” içerisinde yer almamaktadır?**

a. Osmanlı İmparatorluğu

b. Prusya

c. Avusturya

d. İngiltere

e. Rusya

**39. Aşağıdakilerden hangisi Viyana Kongresi’nin özelliklerinden biri değildir?**

a. Kongre uzunca bir süre büyük devletler arasındaki savaşlara son vermiştir.

b. Avrupa’nın tek bir ülkenin boyunduruğu altına girmesini önleyecek olan “güç dengesi” sistemi yapılandırılmıştır.

c. Yeniden kurulan Polonya Krallığı Rusya’nın nüfuz alanına girmiştir.

d. Fransa’yı sınırlandırmak için doğu sınırında Hollanda Krallığı yeniden kurulmuştur.

e. Konfederasyon şeklinde örgütlenmiş olan Alman devletleri Prusya çatısı altında birleştirilmiştir.

**40. Aşağıdakilerden hangisi Viyana Kongresi’nin öneminden biri değildir?**

a. Viyana Kongresi’nin kararları, 1648 Westphalia Antlaşması ile 1919 Paris Barış Konferansı arasında kalan dönemin Siyasi Tarihi içinde en önemli yeri tutmaktadır.

b. Fransa’ya karşı takınılan “dengeleme” yerine “ağır cezalandırma” yaklaşımı Viyana Düzenini güçlendiren temel bir etken niteliğindeydi.

c. İngiltere bir süredir artmakta olan gücüyle uzun zaman için en kuvvetli devlet durumuna geçmiştir.

d. XVIII. yüzyılın son çeyreğinde aksamaya başlayan güç dengesi sistemi Napolyon Savaşları’ndan kurulan Avrupa Uyum’uyla yeniden eski niteliğine geniş ölçüde kavuşmuştur.

e. Bi r başka deyişle, kıtayı savaş alanına çeviren ve bütün büyük devletlerin silahlara sarıldığı uzun süreli savaşlar Birinci Dünya Savaşı çıkana kadar yaşanmayacaktır.

**41. Aşağıdakilerden hangisi Alman Ulusal Birliği`nin kurucularındandır?**

a. Otto von Bismarck

b. Klemens von Metternich

c. Karl-Heinz Rummenigge

d. Wilhelm Friedrich Ludwig

e. Friedrich Wilhelm Viktor Albert

**42. Aşağıdakilerden hangisi Üçlü İttifak`ın kurulması ile ilgili değidir?**

a. Almanya, 1972`de Rusya`yı yanına alarak Almanya, Avusturya-Maceristan ve Rusya arasında 1. Üç İmparatorluk ligini kurdu

b. 1975 yılında başlayan Balkan Bunalımı nedeniyle Avusturya-Maceristan ile Rusya arasında çekişme yüzünden 1. Üç İmparatorluk ligi dağıldı.

c. Almanya`nın arabuluculuğu ile 1881`de Almanya, Avusturya-Maceristan ve Rusya arasında 2. Üç İmparatorluk ligini kurdu

d. Almanya, Avusturya-Maceristan 1882 yılında Osmanlı Devleti`nide yanına alarak Üçlü İttifak`ı kurdular.

e. İttifaka göre taraflardan biri kendi tahriki olmaksızın iki veya daha fazla devletin saldırısına uğrarsa bütün müttefikler savaşa katılacaklardır.

**43. Aşağıdakilerden hangisi Üçlü İtlaf`ın kurulması ile ilgili değildir?**

a. Üçlü itilafın ilk halkası Fransa ve Rusya arasında kurulmuştur.

b. Rusya ve Fransa 1894 yılında ilk ittifak anlaşmasını imzalayan devletlerdir.

c. Fransa-Rusya ittifakına göre Fransa Almanya`nın veya Almanya tarafından desteklenen İtalya`nın saldırısına uğrarsa Rusya Fransa`ya yardım edecekti.

d. Üçlü itilaf`ın ikinci halkası Fransa ve İngiltere arasında 1904 yılında imzalana antlaşmadır.

e. Üçlü İtilaf`ın son halkası İngiltere ve İtalya arasında 1907`de oluşturuldu.

**44. Aşağıdakilerden Emperyalizm ve Sömürgecilikle ile ilgili değildir?**

a. Emperyalizmin yayılması Avrupalı güçlere içte karşılaştıkları sosyo-ekonomik sorunları çözme yönünde de önemli fırsatlar sunmuştur.

b. Kısa ve orta vadede Avrupa`daki barışın ve istikrarın korunması bağlamında olumlu etkiler yapan emperyalizm daha uzun vadede ise uluslararası rekabeti azalttığından büyük güçler arasında uyum ve iş birliğini olumlu etkilemiştir.

c. Emperyalizm yarışın hem bir nedeni hem de bir sonucu olarak artan milliyetçilik, I. Dünya savaşına giden yolda uluslararası iş birliğinin bozulmasında önemli etkilerde bulundu.

d. Emperyalizmin sömürülen devletler ve toplumlar üzerindeki en önemli etkisiyse söz konusu toplumlarda modernleşmenin ortaya çıkmasını ve ulusal bir uyanışın başlamasına neden olmasıdır.

e. Emperyalist yayılma çağında Avrupa`nın dünya üzerindeki siyasi, ekonomik ve askeri denetimi tarihte hiç görülmediği kadar arttı.

**45. Aşağıdakilerden Emperyalizm ve Sömürgecilikle ile ilgili değildir?**

a. Emperyalizmin yayılması ile 1880-1900 yılları arasındaki 20 yıllık çok kısa bir zaman diliminde İngiltere, nüfuz alanı üçte bir oranında artmıştır.

b. Fransa topraklarının 9,5 milyon, Almanya ise 2,5 milyon kilometre kare genişletmiştir.

c. Avrupa dünyanın tam anlamıyla merkezi haline gelmiştir.

d. Afrika gibi bölgelerde sömürge yönetimleri altında daha yavaş biçimde gerçekleşen modernleşme ve ulusal uyanış, Osmanlı İmparatorluğu, Çin ve Japonya gibi güçlü devlet yapısına ve geleneğine sahip ülkelerde sömürgeleşme tehlikesine karşı bir tepki olarak gelişmiştir.

e. Hiçbiri

**46.** Aşağıdakilerden hangisi Üçlü Itilaf ’a diğerlerinden daha sonra katılmıştır?

a. Almanya

b. Fransa

c. İngiltere

d. Rusya

e. Avusturya-Macaristan

**47.** Aşağıdakilerden hangisi Üçlü İttifak Üyesi bir ülkedir?

a. İtalya

b. Rusya

c. İngiltere

d. İspanya

e. Fransa

**48.** I. Üç İmparatorlar Ligi’nin üyeleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

a. Almanya-İngiltere-Rusya

b. Almanya-Rusya-Avusturya

c. Almanya-İngiltere-Avusturya

d. İngiltere-Rusya-Avusturya

e. İngiltere-Fransa-Rusya

**49.** Aşağıdakilerden hangisi emperyalizmin nedenlerinden biri olarak gösterilemez?

a. Sanayi Devrimi

b. Milliyetçilik

c. Hammadde ihtiyacı

d. I. Dünya Savaşı

e. Uluslararası rekabet

**50.** Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya ya da Birinci Paylaşım Savaşı olarak adlandırılan bu insanlık tarihinin en trajik olaylardan birinin öne çıkmış nedenlerinden biri **değildir?**

a. Sömürgecilik ve ekonomik yayılma/emperyalizm

b. Alman siyasi birliğinin kurulması ve Avrupa’da İngiliz-Fransız rekabeti

c. Balkanlarda Rusya, Avusturya-Macaristan rekabeti

d. Büyük güçler ittifakı ve bağlantılar sistemi: Bloklaşma

e. Silahlanma

**51.** Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa siyasi durumundan biri **değildir?**

a. Sömürge imparatorluklarının en büyüğü ve üzerinde güneş batmadığı söylenen İngiliz İmparatorluğu, hükmettiği topraklar Britanya Adaları’nın 140 katı kadar bir yüz ölçüme ulaşmıştı.

b. Fransız sömürge imparatorluğu ise Kuzeybatı Afrika’da Fas, Cezayir, Tunus ve Büyük Sahra’nın güneyinde kalan geniş Afrika topraklarını ve Asya’da Çin, Hindi’ni kapsamıştı.

c. İspanya geçmiş sömürge ihtişamını kaybetmekle birlikte, Angola ve Mozambik’e sahip olma halini sürdürdü.

d. İtalya’nın (1870) ve Almanya’nın (1871) milli birliklerini kurarak vakit geçirmeksizin sömürge bulma arayışına girmesi, uluslararası sistemi sarsmıştı.

e. Osmanlı İmparatorluğu, Iran ve Çin gibi eski güçlerinden eser kalmamış ülkeleri ya nüfuz bölgelerine ayırdılar, ya da ekonomik kaynaklarını ve ticaretini kendi tekellerine alarak adeta yarı sömürge haline dönüştürdüler.

**52.** Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti`nin Birinci Dünya Savaşı`na girmesi ile ilgili nedenler den biri **değildir?**

a. İtilaf blokunda yer alan devletlerin Osmanlı İmparatorluğu’na karşı izledikleri saldırgan politikalar

b. Son savaşlarda kaybedilen toprakların geri alınması

c. Ekonomik bağımsızlığın kazanılması

d. Osmanlı-İngiliz yakınlaşması

e. Turan İmparatorluğu kurma düşüncesi

**53.** Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti`nin Birinci Dünya Savaşı’nda savaştığı cephelerde biri **değildir?**

a. Kafkasya ve Doğu Anadolu Cephesi

b. Irak Cephesi

c. Kanal Cephesi

d. Çanakkale Cephesi

e. Trablusgarp cephesi

**54.** Birinci Dünya Savaşı’ndan önce Fransa ve Almanya arasında çekişme konusu olan en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?

a. Alsace-Lorra\_ne Bölges\_.

b. Dem\_r-Çel\_k üret\_m\_

c. Donanmaların güçlend\_r\_lmes\_

d. Hanedan çek\_\_meler\_

e. Ing\_ltere’n\_n Fransa’yı kı\_kırtması

**55.** Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’ndan önce Avusturya-Macaristan’ın doğrudan ilgili olduğu krizlerden biridir?

a. Bosna-Hersek

b. Birinci Fas

c. İkinci Fas

d. Balkan Savaşları

e. Trablusgarp Savaşı

**56.** Aşağıdakilerden hangisi İtalya`da Musolini`nin yönetime gelme yöntemlerinden biri **değildir?**

a. Ekonominin kötü gidişatını iyi değerlendirerek 1919’da “savaş birliği” anlamına gelen Fascio di Combattimento’ya dayalı yeni bir siyasi hareket kurulması.

b. Bu hareket iktidara ulaşmak demokratik yöntemler dâhil her yönteme başvurdu.

c. Militanları sendikaların, sol-komünist grupların ve seçimle gelmiş devlet adamlarının üzerinde baskı kurarak bu kes imleri yıldırması.

d. Mussolini, bu aşırı sağcı sokak hareketini 7 Kasım 1921’de Partito Nazionale Fascista adıyla partileştirdi

e. Savaş birlikleri adı verilen sokak güçlerini **“**Beyaz Gömlekler**”** adıyla Partinin alt örgütü olarak yeniden yapılandırdı

**57.** Aşağıdakilerden hangisi Almanya`da Nasyonal Sosyalizmin (Nazizmin) egemen olması faktörlerinden biri **değildir?**

a. Kentlerde işsizlik, yoksulluk, sefalet ve işçi gösterileri birbirini izledi. Hatta bazen mağazalar yağmalanarak, toplumsal şiddet üst noktaya çıkartıldı.

b. 28 Haziran 1919’da ağır koşullar taşıyan

Versailles Antlaşması’nın imzalanması, siyasi yelpazenin sağında ve solunda bulunan tüm Almanların tepkisine yol açtı.

c. Alman kamuoyu, barış antlaşmasının öngördüğü ödemelerin yapılmasını, Alsace- Lorraine’nin Fransa’ya verilmesini, Kuzey Scheswig’in Danimarka’ya bırakılmasını, Eupen ve Malmedy’in Belçika’ya terk edilmesini büyük bir öfkeyle izledi.

d. Cumhuriyet yönetiminin iç ve dış politikadaki başarısızlığı, ekonomik önlemler almadaki yetersizliği, işsizlik sorununu ve sefaleti de artırması.

e. Alman markının değerinin yükselmesi halkın yaşamını kolaylaştırmıştır.

**58.** Aşağıdakilerden hangisi Hitler`in siyasi düşüncesinin temellerinin esaslarını içeren faktörlerden biri **değildir?**

a. Bütün Almanların bir büyük Almanya içinde birleşmesi

b. Versailles Antlaşması’nın ilgası,

c. sömürgelerin yeniden kazanılması,

d. Yahudilerin toplum yaşamından katılması ve vatandaş sayılarak yabancılar yasasına tabi tutulmaması

e. faizci anlayışın ortadan kaldırılması, büyük işletmelerde kâra ortaklık, yaşlılık sigortası, toprak reformu, eğitimin halka yayılması

**59.** Aşağıdakilerden hangisi Stalin`in siyasi uygulamalarının döneme damga vuran uygulamalarından biri **değildir?**

a. Felsefeden ekonomiye, filolojiden tarihe ve genetiğe kadar her alandaki “doğrular” Stalin tarafından belirlendi.

b. İktidarın odağında bulunan Stalin’in kişisel yönetimi bir “Stalin kültü” ile de güçlendirildi.

c. O, yeni dünyanın dâhisi, çağın en büyük bilgini, komünizmin önderi ve tüm çalışanların dostu ve öğretmeni olarak selamlandı

d. Stalin bu süreçte Komünist Parti’deki sol ve sağ muhalefeti temsil eden eski yol arkadaşlarını yönetime dahil etti.

e. Her türlü baskı araçlarını kullanarak milyonlarca insanın hayatı pahasına Sovyetler

Birliği’ni kısa süre içerisinde yarı feodal bir toplumdan sanayileşmiş bir topluma dönüştürmeye çalıştı.

**60.** Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın Versailles

Barış Antlaşması’nı bozma çabalarından biri **değildir?**

a. İlk aşamada Almanya’nın yeniden silahlandırılmasına, Versailles’in yasakladığı zorunlu askerliğin geri getirilerek Orta ve Doğu Avrupa’da yeni bölgelerin elde edilmesine çalışmaktı.

b. Hitler, bir yaşam alanı oluşturmaya çalıştı.

Bununla birlikte bu istek ülkenin dışında yaşayan Almanları ülke sınırları içine almayı yani “Tek Millet-Tek Devlet” (Ein Volk, Ein Reich) idealini de amaçlıyordu.

c. İkinci aşamada ise buna paralel olarak Sovyetler Birliği’nin Avrupa’daki topraklarının işgali gerçekleştirilecek ve burada elde edilen yaşam alanının sömürülmesinin önü açılacaktı.

d. Üçüncü aşamada ABD’ye karşı bir savaşla küresel üstünlük ele geçirilmeye çalışılacaktı.

e. Hiçbiri

**61.** Çekoslovakya’daki Südet Bölgesinin Almanya için önemli olmasının en temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a. Az sayıda Alman’ı barındırması

b. Danimarka’ya yakınlığı

c. Avrupa’daki en geniş havaalanlarına sahip olması

d. Sovyetler Birliği’ne yakınlığı

e. Bir endüstri merkezî olması

**62.** Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da Savaşın sona ermesi ile ilgili **değildir?**

a. Mihver Devletlerine karşı güneyden bir cephe açmak için 10 Temmuz 1943’te İtalya’nın kuzeyine doğru ilerleyerek bu ülkeyi işgal ettiler.

b. Büyük Faşist Konseyi, 24 Temmuz 1943’te toplanarak, Benito Mussolini’yi iktidardan düşürdü.

c. Almanya 1943 yılından itibaren Müttefik

Devletler karşısında üstünlüğünü yitirdi. Müttefiklerin, 6 Haziran 1944’te Fransa’nın

Normandiya kıyılarına çıkarma yaparak “ikinci cepheyi” açmaları, Almanlara ölümcül bir darbe vurdu.

d. Bununla birlikte Müttefikler, doğudan ve batıdan Almanya’yı işgale başladılar. Hitler,

Müttefikler Berlin’e girdikten sonra 30 Nisan

1945’te intihar etti.

e. Hiçbiri

**63.** Aşağıdakilerden hangisi

Almanya’nın savaş başlamadan

Hemen önce Polonya’dan istediği bölgedir?

a. Südetler

b. Alsace Lorainne

c. Danzing

d. Minsk

e. Ren

**64**.Sovyetler Birliği’nin Türkiye’den boğazlarda üs kurulması ve doğu sınırında değişiklikler istediği konferans aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kahire Konferansı

b. Tahran Konferansı

c. Adana Konferansı

d. Yalta Konferansı

e. Moskova Konferansı

**65.** Aşağıdaki olaylardan hangisi İkinci Dünya

Savaşı’nın bitmesinde etkili **olmamıştır?**

a. Vladimir Potemkin ile Polonya Elçisi’nin görüşmesi

b. Normandiya Çıkarması

c. ABD’nin Hiroşima’ya atom bombası atması

d. Almanya’nın yalnızlaşması

e. Alman kuvvetlerinin El Alameyn’de durdurulması

**66.** Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin SSCB’yi çevreleme politikasının ilk aşaması sayılır?

a. Kennan’ın uzun telgrafı

b. Truman Doktrini

c. OECD’nin kurulması

d. Churchill’in Demir Perde konuşması

e. Berlin’in işgali

**67.** Aşağıdakilerden hangisi BM’nin üye devletleri bağlayıcı karar alabilen ve yaptırım gücü olan organıdır?

a. Güvenlik Konseyi

b. Genel Kurul

c. Ekonomik ve Sosyal Konsey

d. Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)

e. Uluslararası Para Fonu (IMF)

**68.** Aşağıdakilerden hangisi NATO’nun kurucu üyelerinden biri **değildir?**

a. ABD

b. Hollanda

c. Fransa

d. İngiltere

e. Yunanistan

**69.** Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrasındaki yeni dünya düzenine ait kavramlardan biri **değildir?**

a. Soğuk Savaş

b. Süper güç

c. İki kutuplu sistem

d. Avrupa uyumu

e. İki blok

**70.** II. Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB hangi dış politika anlayışını benimsemiştir?

a. Barış içinde bir arada yaşama

b. NATO’ya katılma

c. Batı Avrupa devletleriyle uzlaşma

d. İki kamp teorisi

e. Tek ülkede sosyalizm