**Azərbaycanda şəhərsalma tarixi**

1. **Bakının 7-8 km hansı kəndin yaxınlığındakı paleontoloji qazıntılar daha zəngin materiallar vermişdi.**
2. Binəqədi
3. Şüvəlan
4. Maştağa
5. Şah İsmayıl Xətai
6. Elmlər Akademiyası
7. **1963-cü ildə Abşeron yarımadasının şərq hissəsində hansı zonada aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı bir sıra qədim abidələr aşkar edilmişdi.**
8. Mərdəkan-Şüvəlan
9. Novxana
10. Əhmədli
11. Elmləri Akademiyası
12. Sabunçu
13. **Tapıntılar arasında nəyin olması Abşeronda yaşayış qəbilələrinin Cənubi Qafqazın başqa qəbilələri ilə əlaqələrindən xəbər verir.**
14. Dəvəgözü daşının olması
15. Misin olması
16. Lacivərdin olması
17. Saxsı qabların olması
18. Tuncun olması
19. **XVII əsr türk səyyahı Övliyə Cələbi heç bir mənbəyə istinad etmədən Bakı şəhərinin təməlinin qoyulmasını kimin adı ilə bağlamışdır.**
20. Əhəməni Şahı Dranın adı ilə
21. Əhməni şahi Kirin
22. İranzunun
23. Kiaksarın
24. Tomrisin
25. **Azərbaycan səyyahı Zeynalabdin Şirvani işə Bakı şəhərinin təməlinin qoyulmasını kimin adı ilə bağ ilə bağlamışdır.**
26. Sasani şahı Ənuşiravanının adına çıxmışlar
27. II Sarqonun
28. I Kombizin
29. Kiyaksarın
30. Udarkinin
31. **Massagetlərin hansı adətləri Məzdəkiliyə və Zərdüşlüyə mənsub olduqlarını göstərir.**
32. Dəfn adətləri
33. Təsərrüfatları
34. Şəhərləri
35. Hərbi qaydaları
36. Toy adətləri
37. **Bakı şəhərinin adına ilk dəfə neçənci əsr mənbələrində Baqavan, Atli Baqavan və Atşi-Baquan kimi rast gəlinir.**
38. V-VIII əsr mənbələri
39. I-III əsr
40. X-XI əsr
41. XII-XIII əsr
42. IX-XI əsr
43. **Şərqşünas M.S.Sen-Marten XIX əsrin əvvəllərində göstərirdi V-VII əsr mənbələrində adı çəkilən hansı adı, elə qədim Bakının adıdır.**
44. Baqavan
45. Baku
46. Badə
47. Atşi
48. Badkubə
49. **Bakı şəhəri haqqında ilk dəfə eramızdan 3500 il əvvəl Misir Fironu Menesanın dövründə hansı kitabda qeyd edilmişdir.**
50. Ölülər
51. Dirilər
52. Bakı kitabında
53. İqtisadiyyat kitabında
54. Həyat kitabında
55. **Səfəvilər dövrü farsdilli mənbələrdə Bakı necə qeyd edilir.**
56. Badkubə
57. Badi - Badə
58. Barubə
59. Badə
60. Badunba
61. **İ.M.Dyakanov “Təbriz” sözünün qədim aşşur dilində necə adlandırdığını qeyd edir?**
62. İki qat qala
63. Alınmaz qala
64. Hündür qala
65. Beş qat qala
66. On qat qala
67. **Təbriz sözünün “günəş saçan” mənasında izah edənlər onun əsasının qoyulmasını daha qədimə apararaq nə ilə əlaqələndirirlər .**
68. Atəşpərəstlik
69. Dəfn adətləri ilə
70. Xiristianlıqla
71. İslamiyyətlə
72. Yəhudiliklə
73. **1321-ci ildə Təbrizdə olmuş İtaliyan səyyahı Odarik de Pordenon Hülaki hökümdarının bu şəhərdən əldə etdiyi gəliri necə müqayisə edirdi?**
74. Fransa kralının bütün Fransadan əldə etdiyi gəlirdən çoxdur.
75. İtaliya kralının bütün İtaliyadan əldə etdiyi gəlirdən çoxdur.
76. Misir kralının bütün Misirdən əldə etdiyi gəlirdən çoxdur.
77. İsveç kralının bütün İsveçdən əldə etdiyi gəlirdən çoxdur.
78. Almaniya kralının bütün Almaniyadan əldə etdiyi gəlirdən çoxdur.
79. **XVII - əsrin sonlarında nə ilə əlaqədar olaraq Təbrizin əhalisi getdikcə azaldı.**
80. Azərbaycan İqtisadiyyatının tənəzzülü ilə əlaqədar olaraq
81. İqtisadiyyatın getdikcə güclənməsi
82. Kənd təsərrüfatının tənəzzülü
83. Sənətkarlığın tənəzzülü
84. Şəhərlərarası əlaqənin zəyiflənməsi
85. **Təbriz 1410-1467-ci ildə hansı dövlətin tərkibində olmuşdur.**
86. Qaraqoyunluların
87. Səfəvilərin
88. Ağqoyunluların
89. Atabəylərin
90. Teymurilərin
91. **Təbriz 1468-1501-ci illərdə hansı dövlətin tərkibində olmuşdur.**
92. Ağqoyunluların
93. Qaraqoyunluların
94. Səfəvilərin
95. Atabəylərin
96. Teymurilərin
97. **Təbriz 1736-1747-ci illərdə hansı sülalənin hakimiyyəti altında olmuşdur.**
98. Əfşarlar
99. Ağqoyunluların
100. Qaraqoyunluların
101. Səfəvilərin
102. Atabəylərin
103. **Təbriz 1747-1802-ci illərdə hansı dövlətin tərkibində olmuşdur.**
104. Təbriz xanlığının
105. Qaradağ xanlığının
106. Qarabağ xanlığının
107. Urmiya xanlığının
108. Şəki xanlığının
109. **Təbriz 1827-1828-ci illərdə hansı dövlətin tərkibində olmuşdur.**
110. Rusiya imperiyasının
111. Osmanlı imperiyasının
112. Rusiya imperiyasının
113. Naxçıvan xanlığının
114. Quba xanlığının
115. **Təbriz 1828-1905-ci illərdə hansı sülalənin hakimiyyəti altında olmuşdur.**
116. Qacarlar
117. Əfşarlar
118. Zəndlilər
119. Dərbəndlilər
120. Səfəvilər
121. **Təbriz 1945-1946-cı illər tərkibində olmuşdur.**
122. Azərbaycan Milli Hökümətin
123. Müvəfiqəti hökümətin
124. Keçid hökümətinin
125. İngilislərin
126. Fransızların
127. **XV-XVII əsrlərdə Yaxın Şərqin mühüm sənətkarlıq, ticarət və mədəniyyət mərkəzlərindən idi.**
128. Təbriz
129. Urmiya
130. Sərab
131. Lənkəran
132. İrəvan
133. **Albaniyanın ilk paytaxt şəhəri**
134. Qəbələ
135. Gəncə
136. Şəmkir
137. Naxçıvan
138. Quba
139. **I əsr müəllifi “Təbii tarix əsərində” “Kabalaka” adını çəkmişdir?**
140. Böyük Peini
141. **II əsr müəllifi “coğrafiya dərsliyi əsərində Xabala kimi adını işlətmişdir.**
142. Kladvi Potolomey
143. İ.Diakanov
144. Övlüyə Çələbi
145. Zeynalabdin Şirvani
146. Odorik
147. **70 hektardan çox ərazini əhatə edən qədim Qəbələ şəhərinin qalıqları indiki Qəbələ rayonunun harası ərazisində yerləşir?**
148. Çuxur Qəbələ kəndi yaxınlığında
149. Ləki
150. Yurd yeri
151. Təzəkənd
152. Tunc kənd
153. **Qədim Qəbələ şəhər yeri hansı adı ilə bəlli olan üç əsas hissədən ibarətdir.**
154. Qala, səlbir və Güllütala
155. Qala, Çuxur,
156. Səlbir , Yurd yeri
157. Qəbələ, Təzəkənd
158. Güllütala, Çuxur yeri
159. **Tədqiqatlar nəticəsində Qədim Qəbələ şəhərində e.ə. IV əsrdən başlayaraq eramızın I əsrinin sonlarına qədər nə olduğu sübuta yetirilmişdir.**
160. İntensiv şəhər həyatı
161. İntensiv ticarət əlaqələri
162. Ticarət əlaqələri
163. Kənt təsərrüfat əlaqələri
164. Əmlak mübadiləsi
165. **Qədim Qəbələ şəhərinin Səlbir adlanan hissəsində neçənci əsrə aid bir neçə metr qalınlığında zəngin mədəni təbəqə olduğu müəyyən edilmişdir?**
166. I-X əsrlər
167. X-XV əsrlər
168. IX-XII əsrlər
169. XV-XX əsrlər
170. XVI-XIX
171. **Qədim Qəbələ şəhərinin Qala ərazisində bir neçə metr qalınlığında neçənci əsrə aid zəngin mədəni təbəqə olduğu müəyyən edilmişdir?**
172. I-XVII əsrlərə
173. I-IV əsrlərə
174. II-V əsrlərə
175. XV-XX əsrlərə
176. XIV-XIX əsrlərə
177. **Neçənci ildən başlayaraq Qəbələdə davamlı olaraq arxeoloji tədqiqatlar aparılır.**
178. 1926
179. 1931
180. 1900
181. 1905
182. 1915
183. **Antik Qəbələnin alt mədəni təbəqəsi öyrənilərkən orada neçənci əsrlərə aid çox nəhəng ərzaq anbarlarının qalıqları aşkar olunub.**
184. e.ə. IV-III əsrlərə
185. e.ə. V-I əsrlər
186. V-X əsr
187. X-XV əsr
188. E.ə X-V əsrlər
189. **1974-1978-ci illərdə Səlbirin cənub-qərb küncündə tədqiqat aparılarkən orada neçənci əsrə aid çay daşlarından inşa edilmiş möhtəşəm qala bürcü aşkar edilmişdir.**
190. I əsrə aid
191. V əsrə aid
192. X əsrə aid
193. VI əsrə aid
194. IV əsrə aid
195. **2008-2009-cu illərin tədqiqatları zamanı şəhərin Qala adlanan ərazisinin cənub-şərq tərəfində, Govurlu çayının kənarında neçənci əsrə aid qala divarlarının qalıqları aşkar olunub?**
196. E.ə. I eranın I əsrlərinə
197. V əsrə
198. II əsrə
199. IV əsrə
200. E.ə X əsrə
201. **Albaniyanın paytaxtının Qəbələdən Bərdəyə köçürülməsi**
202. 461-cı il
203. 950-cı il
204. E.ə 540-cı il
205. 860-cı il
206. 1051-ci il
207. **Arxeoloji materialların təhlili göstərir ki, neçənci əsrdən sonrakı dövrdə Qəbələnin dünyanın bir çox ölkələri və iri ticarət mərkəzləri ilə mədəni-iqtisadi əlaqələrinin miqyası da nəzərəçarpacaq dərəcədə genişlənib?**
208. V əsrdən
209. I əsrdən
210. X əsrdən
211. VII əsrdən
212. VI əsrdən
213. **IV-VII əsrlərdən Qəbələnin ticarət əlaqələrində daha çox hansı pullardan istifadə olunub**
214. Sasani pullarından
215. Makedoniyalı İsgəndərin pulundan
216. Yunan pullarından
217. İngilis pullarından
218. Osmanlı pullarından
219. **Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin xeyir-duası ilə Qəbələ Arxeoloji Mərkəzi fəaliyyətə başladı.**
220. 2014-ci il sentyabr
221. 2012-ci il sentyabr
222. 2017-ci il sentyabr
223. 2011-ci il dekabr
224. 2018-ci il mart
225. **X əsrin axırlarında Şirvanın əsas şəhərlərindən birinə çevrildi.**
226. Bakı
227. Şəmkir
228. Gəncə
229. Şəki
230. Şiraz
231. **X əsrdən liman şəhər kimi məşhur idi.**
232. Bakı
233. Bərdə
234. Qəbələ
235. Təbriz
236. Quba
237. **1859-cu il may ayının 29-30-da baş vermiş hansı hadisədən sonra Bakı paytaxta çevrildi.**
238. Zəlzələdən sonra
239. İqtisadi tənəzzüldən sonra
240. Müharibədən sonra
241. Işğaldan sonra
242. Bakının mövqeyinin artmasından sonra
243. **Ərəb coğrafiyaşünas və səyyarları Azərbaycanın hansı şəhəri haqqında demişdir, şəhər həmin İqlimin Bağdadıdır demişdir.**
244. Bərdə
245. Bakı
246. Gəncə
247. Şamaxı
248. Şəmkir
249. **Bərdəni Arranın anası adlandırırdı?**
250. İbn Havqəl
251. Övlüyə Çələbi
252. Odorik
253. Strabon
254. Zeynalabdin Şirvani
255. **IX-XI əsrlərdə Azərbaycanın ən böyük liman şəhəri idi**
256. Dərbənd
257. Bərdə
258. Təbriz
259. Şamaxı
260. Gəncə
261. **Şamaxının Sündü kəndində tikilmiş mərkəzi günbəzli məscid nə vaxt inşa edilib.**
262. 920-ci ildən
263. 1500-cü ildə
264. 140-cı ildə
265. 1350-ci ildə
266. 1700-cü ildə
267. **Ağoğlan çayı sahilində tikilmiş Amaras monastırı neçənci əsrə aiddir**
268. IX əsr
269. XII əsr
270. III əsr
271. XV əsr
272. XVII əsr
273. **3500 yaşı olan qədim Azərbaycan şəhəri**
274. Naxçıvan
275. Şamaxı
276. Təbriz
277. Urmiya
278. Şəmkir
279. **Cənubi Azərbaycanda müasir Ziviyyə şəhəri yaxınlığında yerləşirdi**
280. İzurtu
281. Qəbələ
282. Gəncə
283. Şiraz
284. Qazaka
285. **Antik müəllif Kladvi Potolomey bu şəhəri Albaniyanın üstün olan şəhəri adlandırmışdır?**
286. Qəbələ
287. Gəncə
288. Təbriz
289. Xoy
290. Quba
291. **Tarixilik baxımından Respublikamızın ərazisindəki şəhərləri neçə qismə ayırmaq mümkündür.**
292. 2
293. 9
294. 10
295. 1
296. 7
297. **Paytaxtımızın beşiyi sayılır.**
298. İçəri şəhər
299. Bayıl
300. Abşeron yarımadasının şərq tərəfi
301. Şirvanşahlar kompleksi
302. Qız qalası
303. **Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri**
304. Gəncə
305. Bərdə
306. Şəki
307. Quba
308. Mingəçevir
309. **İlkin şəhər mərkəzləri yarandı?**
310. Orta tunc
311. Neolit
312. Müzolit
313. Paleolit
314. Eneolit
315. **Naxçıvan şəhərinin əsası qoyulmuşdur.**
316. e.ə 1539-1500-ci illər
317. e.ə. 1300-ci il
318. e.ə. 1200-ci il
319. e.ə. 550-ci il
320. e.ə. 340-cı il
321. **Naxçıvan şəhəri ərazisində ilk arxeoloji tədqiqat işləri hansı arxeoloji ekspedisiya tərəfindən aparılmışdır.**
322. Araz ekspedisiyası
323. Kür ekspedisiyası
324. Yeni ekspedisiya
325. Bakı ekspedisiyası
326. Fransız ekspedisiyası
327. **Naxçıvan şəhəri haqqında ən erkən məlumat kimlərə məxsusdur.**
328. Tarixçi İosif Flaviyə və coğrafiyaşünas Flaviyə
329. Strabona
330. Herodota
331. Potolomiy
332. Mahmud Şəbüstəri
333. **Hansı müəllif Coğrafiya əsərində Naxçıvan şəhərlilik adını ilk dəfə Naxçıvan şəklində qeyd edilmişdir.**
334. Potolomey
335. Tarixçi İosif Flaviyə və coğrafiyaşünas Flaviyə
336. Strabona
337. Herodota
338. Mahmud Şəbüstəri
339. **E.ə 663-cü ildə Naxçıvan hücuma məruz qaldı?**
340. İskitlərin
341. Massagetlərin
342. Hunların
343. Monqolların
344. Sasanilərin
345. **Midiya dövləti tənəzzülə uğradıqdan sonra e.ə IV əsrin 30-cu illərinə kimi şəhər hansı dövlətin hakimiyyəti altında olmuşdur?**
346. Əhəmənilər
347. Sasanilərin
348. Yunanların
349. Makedoniyalı İsgəndərin
350. Teymurilərin
351. **Naxçıvanda Sasanilərə məxsus zərbxana fəaliyyətə başlanmışdır.**
352. VI əsrin I yarısı
353. II əsrdə
354. V əsrdə
355. X əsrdə
356. X əsrin I yarısı
357. **Naxçıvan Xəlifə Osman İbn Aftanın hökümranlığı zamanında Ərəblər tərəfindən tutulmuşdur.**
358. 654
359. 601
360. 705
361. 772
362. 690
363. **X əsrin sonlarından başlamış təqribən bir əsr ərzində hansı dövlətin tərkibində oldu**
364. Rəvvadilər
365. Şəddadilərin
366. Şirvanşahların
367. Səlcuqların
368. Gürcülərin
369. **Naxçıvan şəhəri XII əsrin 30-cu illərindən 70-ci illərin ortalarına kimi hansı dövlətin paytaxtı olmuşdur.**
370. Atabəylər dövlətinin
371. Qaraqoyunluların
372. Rəvvadilərin
373. Səlarilərin
374. Ağquyunluların
375. **Naxçıvan şəhəri ərazisində aşkar edilmiş ən qədim tapıntılar aiddir**
376. E.ə. II minilliyin I yarısına
377. E.ə. I minilliyin I yarısına
378. E.ə. III minilliyin I yarısına
379. E.ə. IV minilliyin I yarısına
380. E.ə. V minilliyin I yarısına
381. **Araz-Türk Cümhuriyyəti yaradıldı**
382. 1918-ci il noyabr
383. 1917-ci il noyabr
384. 1919-cu il noyabr
385. 1920-ci il noyabr
386. 1921-ci il yanvar
387. **Naxçıvan yaxınlığında dəniz səviyyəsindən 3725 m yüksəklikdə yerləşən “Gəmiqaya” adlı qədim yaşayış məskəni və çox qədim bir qəbrstanlıq aşkar olunmuşdur.**
388. Nəbi yurdu (Peyğəmbər yurdu)
389. Qədim yurd
390. Paleolit
391. Eneolit
392. Ağoğlan
393. **Azərbaycan arxeoloqlarının apardıqları qazıntılar nəticəsində sübut olunmuşdur. Naxçıvanda ən qədim insanların ilk yaşayış məskənləri hansı dövrdə olmuşdur.**
394. Paleolit (qədim daş dövrü)
395. Mezolit
396. Eneolit
397. Tunc
398. Neolit
399. **I Kültəpədə aşkar edilmiş mis-gümüş qatışıqlı əmək alətləri Naxçıvanda mis əldə edilməsinin ilk dövrünü aydınlaşdırır.**
400. E.ə. VI minilliyin ortaları
401. E.ə. VII minilliyin ortaları
402. E.ə. I minilliyin ortaları
403. E.ə. XVI minilliyin ortaları
404. E.ə. II minilliyin ortaları
405. **Hansı dövrdə Naxçıvanda təsərrüfat həyatı daha da inkişaf etmiş etnik proseslər intensivləşmiş iqtisadi əlaqələr və incəsənət tərəqqi etmişdi.**
406. Tunc
407. Paleolit
408. Mezolit
409. Neolit
410. Eneolit
411. **Naxçıvan şəhərinin yaşı**
412. 3500
413. 4000
414. 2500
415. 1500
416. 1700
417. **Naxçıvan e.ə. I minilliyin ilk yüzilliklərində Azərbaycanın hansı dövlətinin tərkibində olmuşdur.**
418. Manna
419. Midiya
420. Atropateniya
421. Albaniya
422. Arratta
423. **Urartuya qarşı mübarizə e.ə 820-810-cu illərə aid edilən ilan dağ mixi yazısında əks olunmuş ərazi.**
424. Culfa rayonu
425. Urmiya
426. Təbriz
427. Şəki
428. Dərbənd
429. **Mannanın süqutundan sonra Naxçıvan hansı dövlətin tərkibində olmuşdur.**
430. Midiya
431. Albaniya
432. Atropateniya
433. Kutti
434. Arratta
435. **E.ə 550-ci illərdən sonra Naxçıvan hansı dövlətin tərkibində olmuşdur.**
436. Əhəməni
437. Osmanlı
438. Səlcuqların
439. Mannanın
440. Atropateniyanın
441. **Makedoniyalı İsgəndərin ölümündən sonra ölkənin cənubunda Atropatena şimalında Albaniya dövləti yarandı. Naxçıvan hansı dövlətin tərkibinə daxil oldu.**
442. Atropatena
443. Albaniya
444. Manna
445. Midiya
446. Sacilərin
447. **Hansı antik müəlliflər öz əsərlərində Naxçıvanın adını çəkirlər.**
448. İosif Flafi və Klavdi Ptolemey
449. Övlüyə Çələbi
450. Musa Kalankatlu
451. Heradot
452. Strabon
453. **İlk orta əsrlərdə Naxçıvan şəhərində əhalinin sayı**
454. 150 min
455. 350 min
456. 230 min
457. 50 min
458. 500 min
459. **Naxçıvanın bütün İslam dünyasında məşhur olmasının ən parlaq faktlardan biri?**
460. Qurani-Kərimin 18-ci sürəsi olan Əl-Kəht sürəsi Əshabi-Kəhf abidəsi əks olunmuşdur
461. Coğrafi mövqeyi
462. İslamiyyəti qəbul etmələri
463. Xiristanlara qarşı mübarizəsi
464. Qəhrəman xalqın olması
465. **X yüzillik 80-ci illərdən XI yüzillin ortalarınadək Naxçıvan ərazisində yaranmışdır.**
466. Naxçıvan şahlıq adlanan əmirlik
467. Dərbənd əmirliyi
468. Naxçıvan xanlığı
469. Naxçıvan müvəqqəti höküməti
470. Naxçıvan xanlıq
471. **Naxçıvanın ən qədim oğuz-türk torpaqlarından biri olduğunu göstərir**
472. Kitabi-Dədə Qorqud dastanlarında adı çəkilən çox saylı toponimlər.
473. Koroğlu dastanı
474. Qədim yazılı abidələr
475. Aşıq dastanları
476. Mahmud Şəbüstərinin əsəri
477. **Heydər Əliyev “Kitabi Dədə Qorqud” dastanının 1300 iliyinin qeyd edilməsi haqqında fərmanı**
478. 1997-ci 20 aprel
479. 1991-ci 20 aprel
480. 1995-ci 20 aprel
481. 1993-ci 20 aprel
482. 1994-ci 20 aprel
483. **XV əsrin əvvələrindən XVI əsrin əvvələrinədək Naxçıvan bu dövlətlərin tərkibinə daxil olmuşdur.**
484. Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu
485. Şirvanşahlar
486. Atabəylər
487. Monqollar
488. Nadir Şah
489. S**əfəvi hökmdarı Məhəmməd Xudabəndənin dövründə Naxçıvanın İdarəsi Azərbaycanın ən cəngavər tayfalarından birinə həvalə edildi?**
490. Kəngərli ustaclı tayfasına
491. Əfşarlar tayfası
492. Qacarlar
493. Dərbəndlilər
494. Zəndlilər
495. **Naxçıvan xanı Heydərqulu xan Kəngərlinin hakimiyyət illəri?**
496. 1747-1764
497. 1747-1780
498. 1745-1764
499. 1747-1773
500. 1747-1784
501. **Naxçıvan xanı Rəhim xan Kəngərlinin hakimiyyəti illəri**?
502. 1765-1770
503. 1750-1770
504. 1765-1783
505. 1765-1785
506. 1765-1778
507. **Sovet qoşunları Naxçıvanı ələ keçirtdi**
508. 20 iyul 1920
509. 20 iyul 1921
510. 20 dekabr 1920
511. 20 iyul 1919
512. 20 yanvar 1921
513. **1929-1930-cu illərdə nə üçün MSSR-in ərazisini azalaraq 5,5 min kv km oldu**
514. Ermənilərə verilməsinə görə
515. İqtisadiyyatın zəyifləməsinə görə
516. Kənd təsərrüfatının zəyifləməsinə görə
517. Osmanlılara verilməsinə görə
518. Rusiyaya verilməsinə görə
519. **1918-ci ilin noyabrından 1919-cu ilin martınadək Naxçıvanda fəaliyyət göstərmişdir?**
520. Araz Türk Cümhuriyyəti
521. Naxçıvan Cümhuriyyəti
522. Naxçıvan Qubernatorluğu
523. Naxçıvan Milli Höküməti
524. Naxçıvan İran Cumhuriyyəti
525. **Naxçıvanda Sovet hakimiyyətinin elan olunması**
526. 1920-ci il iyul
527. 1919-cu il iyul
528. 1920-ci il dekabr
529. 1921-ci il iyul
530. 1920-ci il yanvar
531. **1990-1993-cü illərdə Naxçıvanın ermənilərin işğal təhlükəsindən xilas etdi.**
532. Heydər Əliyevin Naxçıvana qayıtması
533. Azərbaycanın o dövr ki, hökümətinin qətiyyəti
534. Rusiyanın dəstəyi
535. İranın dəstəyi
536. BMT Qətnaməsi
537. **Sumqayıt şəhərinin salınması**
538. 1949 (21 noyabr)
539. 1946 (21 noyabr)
540. 1945 (21 noyabr)
541. 1955 (21 noyabr)
542. 1947 (21 noyabr)
543. **Mingəçevir şəhərinin salınması**
544. 1948 (noyabr)
545. 1946 (noyabr)
546. 1949 (noyabr)
547. 1942 (noyabr)
548. 1941 (noyabr)
549. **Daşkəsən şəhərinin salınması**
550. 1946 (16 mart)
551. 1941 (16 mart)
552. 1958 (16 mart)
553. 1950 (16 mart)
554. 1944(16 mart)
555. **Dəniz səviyyəsindən 1,330 metr yüksəklikdə, Urmiya gülündən 18 km qərbdə yerləşir?**
556. Urmiya şəhəri
557. Sərab şəhəri
558. Təbriz şəhəri
559. Xoy şəhəri
560. Ərdəbil şəhəri
561. **Hansı şəhərin adının mənası, su şəhəri deməkdir.**
562. Urmiya
563. Sərab
564. Təbriz
565. Xoy
566. Ərdəbil
567. **Pəhləvi sülaləsinin hakimiyyəti illərində hansı şəhər Rza şah Pəhləvinin şərəfinə “Rezaiyeh” adlandırılır.**
568. Urmiya
569. Sərab
570. Təbriz
571. Xoy
572. Ərdəbil
573. **Rus şərqşünas Vladmir Minorskiyə görə neçənci minillikdən başlayaraq Urmiya düzlüyündə bir sıra yaşayış məskənləri yerləşirdi?**
574. e.ə. 2000-ci illərdə
575. e.ə 500-cü illər
576. e.ə. 1000-ci illər
577. e.ə 4000-ci illər
578. e.ə 100-cü illər
579. **Qədim dövrdə Urmiya gülünün qərb sahili adlandırılırdı?**
580. Gilzan
581. Urartu
582. Sərab
583. Güllütala
584. Çuxursəd
585. **e.ə. IX əsrdə Urmiya gölünün qərb sahili Gilzan adlandırılan ərazidə bərqərar oldu**
586. Müstəqil hakimiyyət
587. Asılı dövlət
588. İqtisadi əlaqələr
589. Şəhər əlaqələri
590. Qonşuluq əlaqələri
591. **Gilzan e.ə. VIII əsrdə Midiya dövləti tərəfindən işğal edilənə qədər hansı dövlətin vassalı oldu**
592. Assuriya aralığının
593. Midiya ağalığının
594. İskitlərin ağalığının
595. Mesopotomiya ağalığının
596. Makedoniya ağalığının
597. **Urmiya və ona yaxın olan ərazilərdən tapılan əşyalar neçənci əsirlərə aiddir?**
598. VII-VI əsrlərə
599. V-III əsrlərə
600. IX-VIII əsrlərə
601. I-III əsrlərə
602. IV-V əsrlərə
603. **Urmiya ərazisindən tapılan qiymətli maddi mədəniyyət nümunələrinin çoxu hansı xarici ölkələrin muzeylərində saxlanılır**
604. ABŞ, İngiltərə, Fransa
605. Fransa, Çili, Braziliya
606. ABŞ, Çin , Avstraliya
607. İngiltərə, İspaniya, Misir
608. İspaniya, Portuqaliya, Peru
609. **Assur hakimiyyətinin süqutundan sonra Urmiya şəhəri kimlər tərəfindən idarə edilmişdir.**
610. Parflar və Farslar
611. Türklər
612. Parflar və İngilislər
613. Ərəblər və Farslar
614. Makedoniyalılar
615. **Urmiya şəhəri neçənci ildə Bizans imperatoru İraklı tərəfindən zəbt edilərək qarət edilmişdir.**
616. 624-626-cı illərdə
617. 780-783-cü illər
618. 670-711-ci illər
619. 740-765-ci illər
620. 650-700-cü illər
621. **X əsrin ortalarında Urmiya şəhəri idarə olunurdu**
622. Salarilər tərəfindən
623. Parfiyalılar tərəfindən
624. Səlcuqlar tərəfindən
625. Şəddadilər tərəfindən
626. Şirvanşahlar tərəfindən
627. **Urmiya şəhəri XI əsrin II yarısında hansı dövlətin tərkibinə qatıldı?**
628. Rəvvadilər
629. Şəddadilər
630. Şirvanşahlar
631. Atabəylər
632. Girdirman
633. **Urmiya şəhəri XI əsrin ortalarından sonra tərkibinə daxil edildi?**
634. Səlcuq imperiyasının
635. Atabəylərin
636. Sacilərin
637. Monqolların
638. Sasanilərin
639. **Urmiya şəhərində 1149-cu ildə kimin hakimiyyəti altında olumuşdur?**
640. Məhəmməd Təpərin
641. Kərim xan Zəndin
642. Mahmud Şəbüstərinin
643. Zeynalabdin Şirvaninin
644. Həmdulla Əl Müstəvinin
645. **XII əsrin sonlarına doğru Urmiya şəhəri hansı dövlətin tərkibinə daxil oldu?**
646. Atabəylərin
647. Səlcuqların
648. Gürcülərin
649. Rəvvadilərin
650. Səlarilərin
651. **1340-cı ildə Urmiya şəhərində olmuş Ərəb tarixçisi yazırdı Urmiya şəhərinin divanı vergi gəlirləri 70 min dinardan çox idi.**
652. Həmdullah əl-Müstəvfi
653. Zeynalabdin Şirvani
654. İ.M.Diakanov
655. Mahmud Şəbüstəri
656. Həmdullah Əl Müstəvi
657. **Atabəy hakimi Əbu Bəkir 1205-1206-cı ildə Marağa şəhərinə qarşılıq olaraq hansı şəhəri Atabəy Əlaəddinə vermişdir?**
658. Urmiya
659. Təbriz
660. Xoy
661. Ərdəbil
662. Sərab
663. **1724-cü ildə yenidən Azərbaycanın hansı cənub şəhəri Osmanlıların hakimiyyəti altına keçdi**.
664. Urmiya
665. Salyan
666. Gilan
667. Dərbənd
668. Lənkəran
669. **Kərim xan Zəndin 9 ay mühasirədə saxladığı şəhər**
670. Urmiya
671. Xoy
672. Təbriz
673. Ərdəbil
674. Sərab
675. **Urmiya şəhəri 1760-cı ildə kim tərəfindən tutulmuşdur?**
676. Kərim xan Zənd
677. Fətəli xan Əfşar
678. Məhəmməd Həsən xan
679. Pənahəli xan
680. Fətəli xan
681. **İlk Qacar şahı Ağa Məhəmməd şah Qacar 1755-ci ildə hansı şəhərdə taxta çıxmışdır?**
682. Urmiya
683. Ərdəbil
684. Marağa
685. Naxçıvan
686. Xoy
687. **Urmiyanın adı Rza şah Pəhləvinin şərəfinə Rzayeh adlandırılsa da neçənci ildən yenidən köhnə adı ilə əvəz edilmişdir.**
688. 1979
689. 1981
690. 1970
691. 1972
692. 1974
693. **Urmiya soyqırımı?**
694. 1917-1918
695. 1900-1903
696. 1905-1910
697. 1980-1985
698. 1970-1971
699. **II əsrdə Atropatenanın əsas şəhərlərindən idi**
700. Təbriz
701. Gəncə
702. Bakı
703. Reşt
704. Zəncan
705. **Rəvvadilər dövlətinin paytaxtı idi?**
706. Təbriz
707. Rəşt
708. Əhər
709. Zəncan
710. Ərdəbil
711. **Elxanilər dövlətinin 1265-1306-cı illərdə paytaxtı olmuş şəhər**
712. Təbriz
713. Dərbənd
714. Gilan
715. Rəşt
716. Marağa
717. **1359-cu ildə Cəlarilər dövlətinin paytaxtına çevrildi?**
718. Təbriz
719. Gəncə
720. Rəşt
721. İravan
722. Naxçıvan
723. **XVII əsrin sonlarında Təbrizin əhalisi getdikcə azalırdı?**
724. Azərbaycan iqtisadiyyatının ümumi tənəzzülü ilə əlaqədar olaraq
725. Kənd təsərrüfatının tənəzzülü ilə əlaqədar olaraq
726. Əlaqələrin zəifliyi ilə əlaqədar olaraq
727. İşğallarla əlaqədar olaraq
728. Daxili məhsulun istehsalın azalması ilə əlaqədar olaraq
729. **1758-ci ildə Təbriz kimin hakimiyyəti altına düşdü**
730. Urmiyalı Fətəlixan Əfşarın
731. Məhəmməd Həsən xanın
732. Ədəbil xanlığının
733. Kərim xan Zəndin
734. Pənahəli xanın
735. **1761-ci ildə Təbriz kimin hakimiyyəti altına düşdü**
736. Xoylu Nəcəfqulu xan Dümbülünün
737. Fətəli xan Əfşarın
738. Kərim xan Zəndin
739. Hacı Çələbin
740. Cavad xanın
741. **Bakı şəhərinin İlk rəsmi gerbi?**
742. 21 may 1843-cü il
743. 21 may 1840-cı il
744. 21 iyul 1836-cı il
745. 21 dekabr 1849-cu il
746. 21 may 1852-ci il
747. **Bakı şəhərinin ikinci gerbi**
748. 1883-cü ildə təsdiq olunub
749. 1875-ci ildə təsdiq olundu
750. 1888-ci ildə təsdiq olundu
751. 1892-ci ildə təsdiq olundu
752. 1877-ci ildə təsdiq olundu
753. **Bakı şəhərinin üçüncü gerbi?**
754. 1967-ci il
755. 1960-cı il
756. 1977-ci il
757. 1962-ci il
758. 1974-cü il
759. **Bakının bügünkü gerbi?**
760. 29 mart 2001-ci il
761. 29 mart 2010-cu il
762. 29 mart 1999-cu il
763. 29 mart 2008-ci il
764. 29 mart 2009-cu il
765. **Bakı neçənci əsrdən başlayaraq liman şəhəri kimi məhşur idi**
766. X əsrdən
767. V əsrdən
768. I əsrdən
769. VI əsrdən
770. XV əsrdən
771. **Bakı şəhərinin feodal inkişaf dövrü**
772. XII əsrin sonu XIII əsrin əvvəli
773. XIV əsrin sonu XV əsrin əvvəli
774. IX əsrin sonu X əsrin əvvəli
775. II əsrin sonu III əsrin əvvəli
776. III əsrin sonu VII əsrin əvvəli
777. **Bakını dəniz tərəfdən qorumaq məqsədilə buxta daxilində möhkəmləndirilmiş qala tikildi?**
778. 1232-1235
779. 1132-1135
780. 1032-1035
781. 1332-1335
782. 1500-1503
783. **Səfəvi hökmdarı I Təhmasib Bakınında daxil olduğu Şirvanı Səfəvilər dövlətinə birləşdirdi.**
784. 1538
785. 1530
786. 1543
787. 1532
788. 1535
789. **2001-ci ildə Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı keçirildi?**
790. Bakı
791. Gəncə
792. İsveçrə
793. Təbriz
794. Almaniya
795. **İrəvan şəhərinin əsası qoyulmuşdur?**
796. e.ə. 782
797. e.ə 882
798. e.ə 982
799. e.ə 682
800. e.ə 700
801. **Şəddadilər dövlətinin paytaxtı olmuşdur?**
802. Gəncə
803. Şəmkir
804. Təbriz
805. Naxçıvan
806. Şamaxı
807. **Gəncə adının yenidən bərpa olunması**
808. 1989
809. 1990
810. 1988
811. 1987
812. 1986
813. **Mingəçevirdə kiçik rayon kimi qaynar həyat mövcud olmuşdur.**
814. 5000
815. 2000
816. 800
817. 200
818. 1000
819. **Mingəçevirdə yaşayış mövcud olmuşdur.**
820. e.ə. III minillikdə
821. e.ə. I minillikdə
822. e.ə. II minillikdə
823. III minillikdə
824. e.ə. IX minillikdə
825. **Daşkəsən şəhər statusu verilmişdir.**
826. 16 mart 1948
827. 16 mart 1947
828. 16 sentyabr 1949
829. 16 dekabr 1950
830. 16 mart 1953
831. **AXC-nin ilk paytaxtı**
832. Gəncə
833. Şamaxı
834. Bakı
835. Şəki
836. Dərbənd
837. **Bakı Səfəvilər dövrü fars dilli mənbələrdə necə adlanırdı.**
838. Badi kubə
839. Baku
840. Kubə
841. Badi-Badə
842. Atişi
843. **Albaniyanın ilk paytaxt şəhəri**
844. Qəbələ
845. Şəki
846. Bərdə
847. Gəncə
848. Dərbənd
849. **Antik Qəbələ adı ilə tanınan Güllütala ərazisində aparılmış uzunmüddətli arxeoloji və tədqiqatlar nəticəsində burada intensiv şəhər həyatı olduğu sübuta yetirilmişdir.**
850. E.ə. IV əsrdə - I əsrin sonlarınadək
851. E.ə. III əsrdə - II əsrin sonlarınadək
852. E.ə. II əsrdə - III əsrin sonlarınadək
853. E.ə. I əsrdə - II əsrin sonlarınadək
854. IV əsrdə - V əsrin sonlarınadək
855. **Antik Qəbələnin alt mədəni təbəqəsi öyrənilərkən orada neçənci əsrə aid çox nəhəng anbarların qalıqları aşkar olunub?**
856. E.ə. IV-III əsrlərə
857. E.ə. II-I əsrlərə
858. E.ə. I əsrlərə
859. VI-III əsrlərə
860. E.ə. IX-VII əsrlərə
861. **1974-1978-ci illərdə Səlbirin cənub-qərb küncünə tədqiqat aparılarkən orada neçənci əsrə aid çay daşlarından inşa edilmiş möhtəşəm qala bürcü aşkar edilmişdir?**
862. E.ə. I əsrə
863. E.ə X əsrə
864. E.ə VIII əsrə
865. E.ə V əsrə
866. V əsrə
867. **Şəhərsalma mədəniyyətinin təşəkkülü**
868. E.ə II minilliyin- I yarısı
869. E.ə V minilliyin – I yarısı
870. E.ə IV minilliyin I yarısı
871. E.ə VI minilliyin I yarısı
872. II minilliyin I yarısı
873. **Mahmudabad şəhərinin inşası**
874. XIV əsrin əvvəlləri
875. XV əsrin əvvəlləri
876. XIII əsrin əvvəlləri
877. XVI əsrin əvvəlləri
878. XIII əsrin əvvəlləri
879. **Pənahabad Şuşa qalasının inşası**
880. 1757
881. 1857
882. 1749
883. 1759
884. 1960
885. **Xocalı Gədəbəy mədəniyyəti**
886. E.ə XIV-VIII əsrlər
887. E.ə VII-V əsrlər
888. E.ə XIX –XVII əsrlər
889. E.ə V – III əsrlər
890. E.ə IV – II əsrlər
891. **Naxçıvan mədəniyyəti**
892. E.ə II minillik – I miniliyin əvvəlləri
893. E.ə IV minillik – III miniliyin əvvəlləri
894. E.ə V minillik – IV miniliyin əvvəlləri
895. E.ə V minillik – III miniliyin əvvəlləri
896. I minillik – II miniliyin əvvəlləri
897. **Talı Muğan Mədəniyyəti**
898. E.ə XIV – VII əsrlər
899. E.ə X – VII əsrlər
900. E.ə XI – V əsrlər
901. E.ə XI – VI əsrlər
902. IV – VII əsrlər