|  |  |
| --- | --- |
| **Soru 1**  **''Bağdat Fatihi'' ünvanı ile bilinen IV. Murat'ın Safeviler ile imzaladığı ve bugünkü Türkiye İran sınırını büyük ölçüde belirleyen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?**  A) Kasr-ı Şirin B) Amasya C) Nasuh Paşa D) Serav E) Ferhat Paşa  **Soru 2**  **Aşağıdakilerden hangisi III. Ahmed dönemi özelliklerinden değildir?**  A) Barışçıl bir politika izlenerek eldeki topraklar korunmaya çalışıldı. B) Kaybedilen toprakları geri alabilmek için İran'la savaşlar yapıldı. C) Avrupa'daki yönetim şekilleri incelenerek Osmanlı'da uygulanmaya çalışıldı. D) Batılılar karşısında kendini üstün görme anlayışından vazgeçildi. E) Avrupa'ya elçiler gönderildi.  **Soru 3**  **Aşağıdakilerden hangisi duraklama döneminde İran'la yapılan antlaşmalardan biri değildir?**  A) Nasuh Paşa        B) Kasr-ı Şirin  C) Ferhat Paşa D) Serav  E) Amasya   **Soru 4**  **Avusturya ile 1606 yılına kadar süren savaşlar sonunda Avusturya'nın isteği üzerine imzalanan Zitvatorok Antlaşması'na göre;**  - Eğri, Kanije ve Estergon kaleleri Osmanlı Devleti'ne bırakılacak,  - Avusturya, Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı ödeyecek,  - Avusturya arşidükü Osmanlı padişahına eşit sayılacak  **maddelerinden hareketle, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?**  A) Osmanlı Devleti Balkanlardaki topraklarını kaybetmiştir. B) Taraflar arasında bir daha savaş olmamıştır. C) Avusturya'ya karşı siyasi üstünlüğümüz sona ermiştir.  D) İki devlet birlikte hareket etme kararı almıştır.  E) Osmanlı Devleti'nde taht kavgaları sona ermiştir.  **Soru 5**  **Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yapılan;**  I. 1533 İstanbul Antlaşması ile Avusturya hükümdarı Osmanlı vezir-i âzamına denk sayılacak,  II. 1606 Zitvatorok Antlaşması ile Avusturya hükümdarı protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılacak  **antlaşma hükümleri dikkate alındığında Osmanlı-Avusturya ilişkileri hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?**  A) Osmanlı-Avusturya ilişkilerinde çatışma yaşanmadığı B) İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin güç kaybettiği C) Avusturya hükümdarını Osmanlı Devleti'nin belirlediği D) Siyasi dengelerin her zaman Osmanlı Devleti lehine geliştiği E) Osmanlı Devleti’nin Avusturya üzerindeki etkisini zamanla kaybettiği | **Soru 6**  "Lehistan, Osmanlı Devleti’nin XVI. ve XVII. yüzyıllarda mücadele ettiği devletlerden birisidir. Ancak XVII. yüzyılın ortalarından itibaren, Rusya’nın doğudan, İsveç’in de kuzeyden Lehistan’a saldırması üzerine, Osmanlı Devleti, bu devletlere karşı Lehistan’ı destekleme politikası izlemiştir."  **Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Lehistan politikası değişikliğinin sebeplerindendir?**  A) Osmanlı Devleti’nin Lehistan’ın içişlerine karışmak istemesi B) Lehistan’ın Osmanlı Devleti’nden yardım istemesi C) Rusya’nın Lehistan’a karşı Osmanlı Devleti ile ittifak kurması D) İsveç’in Lehistan toprakları için Rusya ile mücadele etmesi E) Değişen siyasi rekabet içerisinde güçler dengesinin değişmesi  **Soru 7**  **Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Antlaşması sonrası Osmanlı Devleti’nde görülen değişimlerden biri değildir?**  A) Avrupa’yı tanıma ve onların tecrübelerinden yararlanma düşüncesi önem kazandı. B) Kötüye giden işlerin klasik düzeni tesis etmekle düzeltilmeye çalışılması düşüncesi yıkıldı. C) Devlet idaresinde askerî unsurlar yerine bürokratik unsurlar daha fazla ön plana çıkarıldı. D) Dış politika yeniden şekillendirilmeye, konjonktürel ittifaklar kurulmaya çalışıldı. E) Osmanlı-Fransız ilişkileri gelişmeye, Fransa Osmanlı nezdinde giderek itibar kazanmaya başladı.  **Soru 8**  **Avrupa’da XVII. yüzyılda yaşanan Otuz Yıl Savaşları’nın sonuçları dikkate alındığında;**  I. Almanya - XIX. yüzyıla kadar süren sefalet ve gerileme dönemine girdi.  II. Fransa - Kıta Avrupası’ndaki gücünü ve etkisini kaybetti.  III.Portekiz - Sömürge kolonilerini kaybetti.  IV.İngiltere- Otuz Yıl Savaşları’na katılmayan İngiltere’de parlamento kuruldu.  V. Avrupa - Avrupa Veraset Savaşları yaşandı.  **Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?**  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) Yalnız IV E) Yalnız V  **Soru 9**  Çarlık Rusya’sı XVII. yüzyıla kadar her bakımdan geriydi. Yüzyılın sonlarında yönetime gelen Çar I. Petro’nun çabalarıyla büyük devlet olma yolunda önemli adımlar atılarak güçlü bir devlet konumuna getirdi. Ancak, Rusya bir kara devletiydi. Bu nedenle Çar I. Petro denizcilik faaliyetlerine yöneldi. 1700 İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devletinden Azak Kalesi alınarak, Baltık Denizi kıyısındaki Petersburg Limanı’nı yaptırdı. Rusya, Baltık Denizi’ni tamamen ele geçirmek için Lehistan’ın içişlerine müdahale etti. Bu durum İsveç ile savaş ortamının oluşmasına neden oldu.  **Yukarıda verilen bilgi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi Rusların XVIII. yüzyılda izlediği politikaların amaçları arasında yer almaz?**  A) Rusya’yı güçlü bir devlet yapmak B) Karadeniz’de etkin hâle gelmek C) Lehistan’ı hâkimiyet altına almak D) Slav Birliği’ni sağlamak E) Baltık Denizi’ne açılmak  **Soru 10**  Avrupa’da devletlerarası ilişkilerde politik güç dengelerine dayalı küresel bir yol izlenerek din orijinli devlet anlayışı yerini laik devlet anlayışına bırakmış ve ulus- devlet anlayışı günümüzdeki şekline çok yakın bir hâle gelmiştir.  **Paragrafta bahsedilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?**  A) Westfalia (Vestfalya ) Antlaşması B) Augsburg (Ogsburg) Antlaşması C) Ekslaşapel Antlaşması D) Pirene Antlaşması E) Utrecht (Ütreht) Antlaşması |

CEVAPLAR: 1-A    2-C    3-E    4-C    5-E    6-E    7-E    8-B    9-D    10-A    