**Шәһәр күләмендә Татарстан тарихы фәненнән татар телендә үткәрелә торган**

**олимпиаданың муниципаль этабы биремнәре**

**2020-2021 нче уку елы**

**8 нче сыйныф**

**Эш вакыты – 120 минут**

**Гомуми балл – 95**

**1. 1636 елда түбәндәге шәхесләрдән кем Казанда була? (2 б.)**

А. Патша Михаил Федорович Романов

Б. Казах ханы Җанибәк

В. Немец сәяхәтчесе Адам Олеарий

Г. Француз язучысы Александр Дюма (әтисе)

Җавап: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. XIV гасыр уртасында Үзбәк хан Алтын Урданың икенче башкаласына - Сарай әл-Җәдид шәһәренә нигез сала. Хәзерге вакытта аның хәрабәләреннән ерак түгел нинди шәһәр урнашкан? (2 б.)**

А. Түбән Новгород

Б. Волгоград

В. Казан

Г. Рязань

Җавап: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Кайсы хан Алтын Урдада ислам динен рәсми дәүләт дине дип игълан иткән? (2 б.)**

А. Үзбәк хан

Б. Мәнгү Тимер

В. Бату хан

Г. Туктамыш

Җавап: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. “Болгар иленә килгән күпсанлы фетнәләр һәм бәлаләр сәбәпле, аның элеккеге тыныч, мул тормышы кими башлый, әкренләп андый тормыш \_\_\_\_\_\_\_ шәһәренә күчә; ул болгарларның элекке бөеклегенең варисына әверелә”, - дип татар тарихчысы Ш.Мәрҗани кайсы шәһәр турында язган? (2 б.)**

А. Кафа

Б. Сарай

В. Казан

Г. Харәзем

Җавап: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5. Мәдрәсәдә укучыны ничек дип атап йөрткәннәр? (2 б.)**

А. Шәкерт

Б. Мөрид

В. Мөһаҗир

Г. Олан

Җавап: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**6. Түбәндәге рәтләр нинди принцип буенча оешкан? (Һәрбер дөрес җавап өчен 2 б., иң югары 8 б.).**

А) Каффа, Судак, Солхат, Бакчасарай.

Җавап: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Б) Казан ханлыгы, Ногай Урдасы, Әстерхан ханлыгы, Себер ханлыгы, Кырым ханлыгы.

Җавап: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В) Гавриил Державин, Иван Шишкин, Федор Шаляпин, Александр Бутлеров.

Җавап: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Г) Мөдәррис, имам, мөфти, ишан.

Җавап:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7. Күрсәтелгән еллар нинди вакыйгалар белән бәйле? (Һәрбер дөрес җавап өчен 2 б., иң югары 10 б.).**

А. 1236 ел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Б. 1549-1551 еллар \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В. 1266-1282 еллар \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Г. 1708 ел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Д. 1774 ел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**8. Вакыйгаларны хронологик тәртиптә урнаштырыгыз. (Тулы дөрес җавап өчен 5 б.).**

А) Төрки каганлык барлыкка килү.

Б) Үзбәк хан хакимлеге, Алтын Урданың югары үсешкә ирешкән куәтле вакыты.

В) Аттиланың үлеме, Һуннар империясе таркалуы.

Г) Күчем ханның Себер тәхетенә килүе.

Д) Явыз Иван гаскәрләренең Казанны алуы.

Җавап:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**9. Шәхесләрне аларның эшчәнлек төрләре белән туры китерегез. (Һәрбер дөрес җавап өчен 3 б., иң югары 15 б.)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Шәхес** | **Эшчәнлек төрләре** |
| 1) Кол Шәриф | А) медицина белгече, төбәкне өйрәнүче, Казан университеты профессоры, беренчеләрдән булып Казан татарларының тормыш-көнкүрешен, мәдәниятен өйрәнгән. |
| 2) Ибне Баттута | Б) Казан ханлыгының бөек дәүләт эшлеклесе, күренекле шагыйрь. |
| 3) Гурий (Руготин Григорий) | В) Алтын Урда чоры шагыйре. Урта Иделдә туган, дәүләт башкаласы Сарай шәһәрендә яшәгән. |
| 4) Карл Фукс | Г) Дин эшлеклесе, миссионер, Казан епархиясенең беренче архиепископы. |
| 5) Котб | Д) Алтын Урда башкаласы Сарай турында кыйммәтле мәгълүматлар калдырган XIV йөз гарәп сәяхәтчесе. |

Җавап:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

**10. Вакыйгаларны һәм даталарны туры китерегез. (Һәрбер дөрес җавап өчен 3 б., иң югары – 12 б.)**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Вакыйга |
| 1) 1714 ел | А) Казан адмиралтействосы ачылу |
| 2) 1718 ел | Б) Казанда постау (сукно) мануфактурасы оешу |
| 3) 1778 ел | В) Казан татар бистәләренең үзидарә органы Татар ратушасы оешу |
| 4) 1781 ел | Г) Беренче татар әлифбасы нәшер ителү (авторы – С.Хәлфин) |

**Җавап:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  |  |

**11. Түбәндә китерелгән төшенчәләргә дөрес билгеләмәләр бирегез. (Һәрбер дөрес җавап өчен 2 б., иң югары – 10 б.)**

А. Тылмач

Җавап: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Б. Даруга

Җавап: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В. Даругач

Җавап: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Г. Кәрвансарай

Җавап: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Д. Ясак

Җавап: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**12. Фоторәсемнәрне игътибар белән карагыз һәм сорауларга җавап бирегез. Фоторәсемнәрдә нинди мәчетләр сурәтләнгән? (2 б.). Алар кайда урнашкан? (2 б.)**

**(Иң югары 16 б.).**



А. Җавап: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



Б. Җавап: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

****

В. Җавап: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



Г. Җавап: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**13. X-XV гасыр татар тарихына караган чыганаклардан алынган өзекләрне игътибар белән укыгыз. Чыганакларда кайсы дәүләт турында сүз барганын билгеләгез. (Һәрбер дөрес җавап өчен 3 б., иң югары 9 б.)**

*«Алар Хәзәр диңгезенә коючы Итил дигән елга ярында урнашканнар. Алар әл-хәзәр һәм әс-сәкалибәләр арасында. Аларның патшаларының исеме Алмыш, ул исламны кабул итте. Аларның җирләре – урман һәм калын чытырманлыклар. Алар өч төркемнән гыйбарәт. Берсе – Барсил, икенчесе – Асгал, өченчесе – Болкар. Алар барысы да бер урында яшиләр. Хәзәрләр алар белән сәүдә итәләр һәм товар алмашалар».*

**Җавап: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*«[…] патшалыгы, шундый ук исемле шәһәр һәм крепость Идел елгасының ерактагы (төньяк) ярында, Түбән Новгородтан җитмеш немец миле түбәнрәк урнашкан; Идел елгасының көнчыгышыннан һәм көньягыннан (Иделдән аска таба) әлеге патшалык чүл, далалар белән чикләп алынган... «[...]» сүзе татарча «кайнап торган (бакыр) казан» дигәнне аңлата. Бу татарлар башкаларга караганда мәдәниятлерәк, чөнки алар кырларны эшкәртәләр, үз йортларында яшиләр һәм төрле сәүдә эшләре алып баралар».*

**Җавап:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*«Ниһаять чүлле кыпчак иленә караган әл-Кираш култыгына килеп җиттек. Аның далалары яшел үлән белән капланган һәм җимешле, әмма анда агачлар да, урманнар да, калкулыклар да юк. Монда яшәүчеләр үлән яндыра. Дала буйлап арбаларда сәяхәт итәләр. Дала киңлеге ярты еллык юл һәм аның яртысы Солтан Мөхәммәт Үзбәк ханга карый, ә калганы – башка дин тотучыларга... Соңыннан мин арбада Мөхәммәт Үзбәк яшәгән Әл-Сарай шәһәренә юл тоттым. Даладагы үлән күпсанлы көтүләргә азык булып тора».*

**Җавап:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**УҢЫШЛАР ТЕЛИБЕЗ!**