Siyasi elmin əsasları

Testlər

Tərtib etdi: GDU, TC fakültəsi, SF kafedrasının müəllimi Ramin Ramiz oğlu Əliyev

Tel.: + 99 450 351 62 23

Email: raminlev@gmail.com

1. Siyasət elmində şəxsiyyətin muxtariyyatı hansı anlama gəlir?

A. fərdin seçim azadlığı

B. fərdin seçim vəzifəsi

C. şəxsiyyətin seçmək və seçilmək hüququ

D. şəxsiyyətin mütləq azadlığı

E. fərdlərin şəxsiyyətə çevrilmək hüququna

2. “Müqavilə nəzəriyyəsi”nin müəllifləri aşağıdakı hansı varianda düzgün sıralanır?

A. Hobs, Lok və Russo

B. Apter, Russo və Pay

C. Hobs, Vert və Pay

D. Russo, Vert və Lok

E. sadəcə Russo

3. Siyasi modernizasiya nəzəriyyəsinin baniləri hansılardır?

A. Apter, Vert və Pay

B. Hobs, Lok və Apter

C. Aristotel, Lok və Russo

D. Apter, Vaqner və Pay

E. Aristotel, Platon və Sokrat

4. Siyasi rejim növü kimi avtoritarizm nəyə söykənir?

A. şəxsin hakimiyyəti və güc tətbiqinə

B. şəxsin nüfuzu və cəmiyyət arasında hörmətinə

C. kriminal avtoritetlərin nüfuzuna

D. bütün sahələrə total nəzarətə

E. siyasi idarəçilikdə müasir avtomatlaşdırma metodlarının tətbiqinə

5. Dövlətin meydana gəlməsini şərh edən “fəthetmə nəzəriyyəsi”nin müəllifi aşağıdakılardan hansıdır?

A. L. Qumploviç

B. M. Veber

C. S. Sorokin

D. Aristotel

E. H. Morgentau

6. Plebisitar demokratiya nəzəriyyəsinin müəllifi kimdir?

A. М. Вебер

B. M. Veber

C. S. Sorokin

D. L. Qumploviç

E. H. Morgentau

7. Siyasətin aksioloji funksiyası nəyə xidmət edir?

A. cəmiyyətdə siyasi mədəniyyətə aid dəyərlərin formalaşması və möhkəmlənməsinə

B. siyasi aksiomların tərtibi və tətbiqinə

C. cəmiyyətdə aksioloji, sərt idarəçilik qaydalarının formalaşması və möhkəmlənməsinə

D. siyasi maarifçiliyə

E. cəmiyyətdə siyasi ideologiyaların koordinasiyasına

8. Antietatist nəzəriyyələr:

A. dövlətin rolunun məhdudlaşdırılmasını əsaslandırır.

B. dövlətin rolunun artırılmasını əsaslandırır.

C. TNK-ların nüfuzunun möhkəmlənməsinə xidmət edir.

D. millərlərin özmüqəddəratını təyin etməsini təbliğ edir.

E. insan hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasına səsləyir.

9. Siyasətdə şəxsiyyətin antropoloji nöqteyi-nəzərdən şərhi ideyası kimə məxsusdur?

A. Aristotelə

B. Platona

C. Sokrata

D. Epikürə

E. Pifaqora

10. Siyasətin əsas mənbəyinin antropoloji traktovkasına görə:

A. onun əsas mənbəyi insandır.

B. onun əsas mənbəyi dövlətdir.

C. onun əsas mənbəyi cəmiyyətdir.

D. onun əsas mənbəyi ordudur.

E. onun əsas mənbəyi kütlələrdir.

11. Apolitik şəxs kimdir?

A. siyasətə təsir göstərməyən insan

B. siyasi proseslərə qatılmayan insan

C. apatridlər

D. bipatridlər

E. əcnəbilər

12. Aristotel cəmiyyətin siyasi quruluşunu nəyin məhsulu hesab edirdi?

A. insan təbiətinin mahiyəti

B. dövlət quruluşunun forması

C. dünya düzəninin məhsulu

D. zorakılığın

E. ilahi iradənin

13. Kadr partiyalarında hansı təbəqələrin təmçilçiləri cəmləşir?

A. sosial elitanın

B. siyasi elitanın

C. hərbi elitanın

D. iqtisadi elitanın

E. elm müəssisələrindən gələn kadrların

14. Marksist nəzəriyyəyə görə, elitaların yerdəyişməsi nəyin nəticəsində baş verir?

A. əvvəlki hakim sinfin devrilməsi nəticəsində

B. bir siyasi partiyanın devrilməsi nəticəsində

C. dövlət çevirilişləri nəticəsində

D. kadr inqilabı nəticəsində

E. şüurlarda inqilab nəticəsində

15. Müvafiq elmi ədəbiyyatda siyasi idarəetmənin hansı növləri fərqləndirilir?

A. avtoritar, demokratik, liberal

B. avtoritar, demokratik, mühafizəkar

C. avtoritar, teokratik, liberal

D. demokratik, totalitar, liberal

E. demokratik, totalitar, avtoritar

16. Normativ anlamda siyasət dedikdə nə başa düşülür?

A. ictimai rifaha nail olunmasına yönəlmiş fəaliyyət

B. fərdi rifaha nail olunmasına yönəlmiş fəaliyyət

C. universal rifaha nail olunmasına yönəlmiş fəaliyyət

D. idarəçiliklə bağlı fəaliyyət

E. dövlətçiliklə bağlı fəaliyyət

17. Siyasi fəaliyyətlərin motivasiyasını aşağıdakılardan hansı təşkil edir?

A. tələbatlar, maraqlar, dəyərlər

B. tələbatlar

C. maraqlar

D. dəyərlər

E. hakimiyyətə gəlmək istəyi

18. Siyasi hakimiyyətin əsasını nə təşkil edir?

A. dövlətin legitim güc tətbiqi hüququ, qanunlar və hakimiyyətin nüfuzu

B. xalq və güc tətbiqi

C. dövlətin legitim güc tətbiqi hüququ

D. hüquq

E. dövlətin legitim güc tətbiqi hüququ və hüquq

19. M. Veber siyasi hökmranlığın hansı tiplərini fərqləndirir?

A. leqal, ənənəvi, xarizmatik

B. leqal

C. ənənəvi

D. xarizmatik

E. qanuni, mühafizəkar, təbii-obyektiv

20. M. Veberə görə, hakimiyyət anlayışının əsasında nə dayanır?

A. iradəvi başlanğıc

B. güc

C. xalq

D. konsensus

E. siyasi idarəçilik

21. Siyasi liderliyin müasir təsnifatlandırması aşağıdakılardan hansının elmi yanaşmasına əsaslanır?

A. M. Veberin

B. H. Morgentaunun

C. S. Sorokinin

D. L. Qümploviçin

E. Z. Bzejinskinin

22. Ənənəvi hakimiyyət tipinin əsasında nə dayanırdı?

A. iman

B. güc

C. etibar

D. pul

E. qorxu

23. Siyasi sferada şəxsiyyətin rolunu təhlil edən xristian konsepsiyasının əsasında aşağıdakılardan hansı dayanır?

A. insan şəxsiyyətinin unikal dəyərlərin daşıyıcısı olması

B. insan şəxsiyyətinin siyasi dəyərlərin daşıyıcısı olması

C. şəxsiyyətin başlıca siyasi oyun qurucu olması

D. şəxsiyyətin dini və siyasi sferaları əlaqələndirən başlıca aktyor olması

E. xristianlıqda şəxsiyyətin başlıca siyasi güc sayılması

24. Siyasi hakimiyyətin həyata keçirilməsində güc və ya zor tətbiqi -

A. məcburi komponentdir.

B. fundamental komponentdir.

C. fakültativ komponentdir.

D. ilkin komponentdir.

E. sərbəst seçimə əsaslanan komponentdir.

25. Müasir elmi ədəbiyyatda müasirləşmənin hansı əsas tipləri fərqləndirilir?

A. iki – original və ikinci dərəcəli

B. üç – original, birinci dərəcəli və ikinci dərəcəli

C. bir - original

D. iki - birinci və ikinci dərəcəli

E. bir – autentik

26. Siyasi müasirləşmə nəzəriyyəsinə görə cəmiyyətin siyasi inkişaf səviyyəsi nə ilə əlaqələndirilir?

A. sosial səfərbərlik səviyyəsi və siyasi texnologiyaların istifadə dərəcəsi ilə

B. sadəcə sosial səfərbərlik səviyyəsi ilə

C. sadəcə siyasi texnologiyaların istifadə dərəcəsi ilə

D. əhalinin düşüncə tərzi və mentalitlə

E. siyasi idarəetmədə müasir üsulların tətbiqi dərəcəsi ilə

27. Unitar dövlətlərdə inzibati-ərazi vahidləri -

A. siyasi müstəqilliyə malik deyil.

B. siyasi müstəqilliyə malikdir.

C. nisbi siyasi müstəqilliyə malikdir.

D. belə dövlət növü yoxdur.

E. heç bir dövlətdə hər hansı inzibati-ərazi vahidi hər hansı ölçüdə siyasi müstəqilliyə malik deyil.

28. Problemin təhlili fazasnda nə baş verir?

A. ilkin informasiyanın əsasında siyasi situasiyanın öyrənilməsi

B. ilkin informasiyanın əsasında siyasi situasiyanın müşahidəsi

C. ilkin informasiyanın əsasında siyasi situasiyanın planlaşdırılması

D. ilkin informasiyanın əsasında siyasi situasiyanın proqnozlaşdırılması

E. problemin tədqiqinin belə bir fazası yoxdur.

29. Məhkəmə hakimiyyətinin əsas funksiyası aşağıdakılardan hansıdır?

A. konstitusiya və qanunvericiliyə əməl olunmasına nəzarət

B. hüquq yaradıcılığı

C. idarəçiliklə bağlı normativ-hüquqi aktların qəbulu

D. hüququn tətbiqi

E. hüququn icrası

30. Siniflәrin, sosial tәbәqәlәrin dövlәt hakimiyyәtinә münasibәtlәri әsasında yaranan sosial­iqtisadi vә ictimai­siyasi mövqe vә mәnafelәrini әks etdirәn ideya vә tәsәvvürlәrin, his vә әhval­ruhiyyәlәrin mәcmusu necә adlanır?

A. Siyasi şüur

B. Siyasi mәdәniyyәt

C. Siyasi münasibәt

D. Siyasi mәnafe

E. Siyasi proseslәr

31. Siyasi fәaliyyәt hansı fәaliyyәt növünün spesifik formasıdır?

A. ictimai fәaliyyәtin

B. siyasi fәaliyyәtin

C. sosial fәaliyyәtin

D. mәnәvi fәaliyyәtin

E. maddi fәaliyyәt

32. Hansı siyasi mәdәniyyәt növü vәtәndaşların yüksәk siyasi iştirakcılığını, onların siyasi sistemә cәlb edilmәsi insanların hüquq vә avadanlıqlarını tәmin edir?

A. demokratik

B. totalitar

C. avtoritar

D. sosialist

E. despotik

33. Maddi vә mәnәvi sәrvәtlәrin mәcmusu necә adlanır?

A. mәdәniyyәt

B. istiqamәt

C. siyasәt

D. ideologiya

E. Sivilizasiya

34. Stratifikasiya nәzәriyyәsinә görә cәmiyyәtin sosial strukturun әsas elementi aşağıda qeyd olunanlardan hansıdır?

A. strat

B. sosial qrup

C. sinif

D. orta sinif

E. yüksәk sinif

35. Marksist nәzәriyyәdә cәmiyyәt hansı bölgü әsasında xarakterizә olunurdu?

A. siniflәr

B. siniflәr vә qruplar

C. sosial qruplar

D. ictimai birliklәr

E. siyasi institutlar vә sosial qruplar

36. Stratifikasiya anlayışı hәrfi tәrcümәdә hansı mәnanı verir?

A. tәbәqә

B. sosial institut

C. sinif

D. sosial yanaşma

E. sosial idarәetmә

37. Siyasi institutun başlıca rolu nədir?

A. qanunların hazırlanması, hüquq subyekti rolunda çıxış etmək

B. tətillərin təşkili

C. seçkilərin keçirilməsi

D. piketlər

E. problemlərin konstitusiyada əksini tapması

38. Siyasi ideologiya kimi liberalizm әsasında hansı amillәr dayanır?

A. insanın әn ali varlıq kimi qiymәtlәndirilmәsi, fәrdiyәçilik, humanizm, kosmopolitizm vә s.

B. milli maraqlar, mәnafelәr, mübarizә

C. adәt­әnәnәlәrin qorunub saxlanması, ailәnin cәmiyyәtin tәmәl daşı olması

D. dini motivlәrin qorunub saxlanması

E. kollektivçilik, sosial bәrabәrlik

39. Sosial­demokratiya cәrәyanına xarakterik olmayan cәhәt?

A. irqçilik, millәtçilik

B. sosial barışıq

C. sülh vә әmәkdaşlıq

D. üçüncü dünya ölkәlәrinin inkişafına imkan yaradan әdalәtli dünya iqtisadiyatı

E. qadın vә kişi bәrabәrliyi probleminin hәlli

40. Heç bir mәhdudiyyәt qoyulmadan, bütün insanlara yönәlmiş olan, ideyalar, baxışlar sisteminin mәcmusunu özündә әks etdirәn ideologiya necә adlanır?

A. Universal

B. Partikulyar

C. Dünyәvi

D. Rasional

E. İrrasional

41. Liberalizm latın dilindәn tәrcümәdә nә mәna verir?

A. Azadlığa aid olan

B. Plüralizm

C. Dövlәtin qeyri şәrtsiz hakimiyyәti

D. Vicdan azadlığı

E. Mühafizә etmәk

42. Mühafizәkarlıq termini ilk dәfә kim tәrәfindәn irәli sürülmüşdür?

A. Şatobrian

B. Manheyn

C. Lukresti

D. Lokk

E. Smitt

43. Әgәr dövlәt ictimai müqavilә nәticәsindә yaranmışdırsa, onda xalqın özünün tәlәblәrinә cavab vermәyәn faydasız müqavilәni dağıtmağa vә öz maraqlarına uyğun yeni bir assosiasiya yaratmağa şәrait yaradacaq hüquqları qalmalıdır ­fikri kimә aiddir?

A. Jan­Jak Russo

B. Deni Di Dro

C. Şarl lui Moteskye

D. Con Lokk

E. Krod Adrian Helvesti

44. Nәsrәddin Tusinin fikrincә dövlәt insanlar üçün nә idi vә nә vaxt әmәlә gәlir?

A. Tusiyә görә dövlәt insanların birliyi, cәmiyyәtin tәbii vәziyyәtidir, insanlar öz mәnafelәri әsasında könül¬lü surәtdә birlәşmәk arzusunda

olduqları zaman dövlәt әmәlә gәlir.

B. Tusiyә görә dövlәt insanlara yaxşılıq etmәk üçün, onların tәlәbatını ödәmәk üçün yaranır vә dövlәt xalqların birliyidir.

C. Tusiyә görә dövlәt insanların birliyi vә vahidliyi әsasında formalaşır vә insanların tәlәbatını ödәmәk üçün yaranır.

D. Tusiyә görә dövlәt millәt vә xalqların birliyi әsasında yaranır. İnsanların sosial problemlәrini hәll etmәk mәqsәdi daşıyır.

E. Tusiyә görә dövlәt bacarıqlı elmli fәdәkarlı insanların birliyi әsasında yaranır vә mәqsәdi xeyirxahlıq olmalıdır.

45. Politologiyanın tədqiqat obyekti:

A. cəmiyyən həyatının siyasi sferası

B. quruluşun idealları və normativ prinsipiəri

C. insanlar arasında sosial münasibətlər

D. dünyagörüşü haqqında elmdir

E. insanların psixoloji görüşləri

46. Qədim Yunanıstanda ideal dövlət haqqında təlim yaratmış mütəfəkkirin adını müəyyənləşdirin:

A. Platon

B. Pifaqor

C. Demokrit

D. Sokrat

E. Heraklit

47. Azərbaycan xalqının siyasi fikrinin sistemli şəkildə şərh olunduğu ilk böyük yazılı abidə:

A. Avesta

B. Kitabi-Dədə-Qorqud

C. Manilik

D. Hurifılik

E. İxvan əs-səfa

48. İbn-Xaldunun siyasi təlimində idarəetmənin hansı formaları bir-birindən fərqləndirilir?

A. təbii monarxiya, siyasi monarxiya, xilafət

B. təbii monarxiya, politiya, xilafət

C. siyasi monarxiya, xilafət, pultokratiya

D. xilafət. demokratiya, oliqarxiya

E. təbii monarxiya, xilafət, tiraniya

49. Mütəfəkkir bu əsərində mövcud quruluşa qarşı inqilabi mübarizə yolunu açıq etiraf etmiş, burada istibdadın zorakılıq yolu ilə devrilməsinə çağırış tam aydınlıqla səslənmişdir. Söhbət M.F.Axundovun hansı əsərindən gedir?

A. Kəmalüddövlə məktubları

B. Aldanmış Kəvakib

C. Hacı Qara

D. Yek kəlmə haqqında

E. Puşkinin ölümünə Şərq poeması

50. Mirzә Fәtәli Axundov hansı әsәrindә maarifçi monarxiyanı tәbliğ etmişdir?

A. Aldanmış kәvakib

B. Yek kәlmә haqqında

C. Hәkimi ingils Yuma cavab

D. Babi vә babilik

E. İnsan tәlәbatları haqqında

1. Politologiyanın elm kimi təşəkkül tapması nə vaxtdan başlamışdır?
2. XIX əsrin II yarısından
3. XIX əsrin I yarısından
4. XX əsrin I yarısından
5. XX əsrin II yarısından
6. XX əsrin 90-cı illərindən
7. Politologiyanın bir tədris fənni kimi meydana gəlməsi kimin adı ilə bağlıdır?
8. F.Leyber
9. C.Bercess
10. T.Parsons
11. Q.Almond
12. D.İston
13. Amerikada milli siyasi elmlər assosiasiyası nə vaxt yaradılmışdır?
14. 1903
15. 1949
16. 1948
17. 1880
18. 1882
19. UNESCO-nun nəzdində Beynəlxalq siyasi elmlər assosiasiyası nə vaxt yaradılmışdır?
20. 1949
21. 1948
22. 1903
23. 1880
24. 1955
25. UNESCO-nun ekspertlər qrupunun təklifi əsasında politoloji tədqiqatların hansı istiqamətləri müəyyənləşdirildi?
26. Siyasi sosiologiya
27. Siyasi tarix
28. Beynəlxalq münasibətlər
29. Siyasi proseslər
30. Siyasi təsisatlar
31. Partiyalar, qruplar, ictimai rəy
32. Qlobal əməkdaşlıq
33. 2, 3, 5,6
34. 2, 4, 5,7
35. 1, 2, 4, 5
36. 1,3, 4, 6
37. 2, 3,4, 6
38. Pozitivizm mövqeyindən çıxış edən politoloqlar basilica diqqəti nəyə yönəldirdilər?
39. Formal təsisatların tədqiq edilməsinə
40. Insan davranışının öyrənilməsinə
41. Qeyri-formal təşkilatların tədqiq edilməsinə
42. Siyasi proseslərin öyrənilməsində insan faktoruna
43. Siyasi proseslərin hərtərəfli tədqiq edilməsinə
44. XX əsrin ilk rübündə siyasi tədqiqatların istiqaməti dəyişdi:
45. Fərd və qrupların davranışına maraq artdı
46. Formal təsisatların tədqiq edilməsinə başlandı
47. Qeyri-formal təsisatların öyrənilməsinə son qoyuldu
48. Insan faktorunun əhəmiyyəti azalmağa başladı
49. Siyasi təsisatların öyrənilməsinə doğru istiqamətləndi
50. Geniş mənada “Politologiya “ dedikdə başa düşülür:
51. Siyasət haqqında bütün bilikləri əhatə edən elm sahəsi
52. Siyasəti,siyasi prosesləri öyrənən elm sahəsi
53. Siyasi hakimiyyət haqqında bütün bilikləri əhatə edən elm sahəsi
54. Cəmiyyətin siyasi həyatını öyrənən elm sahəsi
55. Siyasi sistemi öyrənən elm sahəsi
56. Məhdud mənada politologiya termini özündə hansı elementləri birləşdirir?
57. Siyasi elmin obyektini və predmetini təşkil edən problemləri
58. Siyasi fəlsəfəni və siyasi sosiologiyanı
59. Siyasi təsisatları və siyasi sosiologiyanı
60. Siyasi təsisatları və dövlət nəzəriyyəsini
61. Siyasi elmin predmetini təşkil edən problemləri
62. Politologiyanın predmetini nə təşkil edir?
63. Siyasət, siyasətin təsisatları vasitəsilə cəmiyyət və şəxsiyyətin qarşılıqlı münasibətləri
64. Siyasi sistemləri müqayisəli təhlili
65. Siyasi fəlsəfə və onun çərçivəsində siyasi hakimiyyətin təhlili
66. Siyasi prosesin və siyasi fəaliyyətin müqayisəli təhlili
67. Siyasi davranışın cəmiyyət və şəxsiyyət üçün əhəmiyyəti
68. Politologiyanın basilica prinsipləri
69. Humanist dəyərlərin üstün tutulması
70. Subyektiv münasibət
71. Siyasi reallığa əsaslanmaq
72. Ümumilik
73. Leqallıq
74. Digər elmlərdən istifadə
75. 1,2,6
76. 1,3,4
77. 1,4,6
78. 2,3,4
79. 2,5,6
80. Politologiya digәr ictimai elmlәrin istifadә etdiyi hansı metodlardan istifadә edir?
81. Ümummәntiqi vә nәzәri metodlar
82. Nəzəri və ümumməntiqi metodlar
83. Sistemli və ümumməntiqi metodlar
84. Nəzəri və biheviorçu metodlar
85. Nəzəri və sosial-humanitar metodlar
86. Struktur-funksional metod ilk dəfə kimlər tərəfindən işlənmişdir?
87. R,Merton və T.Parsons
88. Q.Almond və D.İston
89. F.Leyber və C.Bercess
90. T.Parsons və D.İston
91. F. Leyber və D.İston
92. Nizami Gәncәvi öz әsәrlәrindә hansı ideyanı tәbliğ edirdi?
93. Әdalәt vә humanizm
94. Vәtәndaşların hüquq bәrabәrliyi
95. Qanun aliliyi
96. Hökümdarın toxunulmamazlığını
97. Hüquqi normalara әmәl olunmasının vacibliyi
98. Mövcud istismarçı quruluşu tәriflәyәn, yoxsulluğa dözmәyә çağıran mütәfәkkir hansı idi ?

A) Bәhmәnyar

B) M.Әhvәdi

C) N.Gәncәvi

D) N.Tusi

E) Zәrdüşt

1. N.Gәncәvinin siyasi idealı hansı idarәetmә forması olmuşdur ?
2. Xalq hakimiyyәti
3. Konstitusiyalı monarxiya
4. Teokralik monarxiya
5. Mütlәq monarxiya
6. Maarifçi monarxiya
7. Avesta ya görә dövlәtә kim başçılıq etmәlidir?

A) Xeyirxah hökmdar

B) Mariflәnmiş monarx

C) Dini başçı

D) Xalqın seçdiyi

E) Xalq

1. Avesta ya görә dövlәt hakimiyyәtinin möhkәmliyi nәdәn asılıdır?

A) Vәtәndaşlarda mәnәvii borcun necә tәrbiyә edilmәsindәn

B) Cәmiyәtin mühavizәsindәn

C) Vәtәndaşla dövlәt arasındakı münasibәtin xarakterindәn

D) Cәmiyyәtdәki ünsiyyәt formasından

E) Vәtәndaşlarda “vәtәndaşlıq” hissinin necә tәrbiyә edilmәsindәn

1. “Politika” әsәrinin müәllifi kimdir?

A) Aristotel

B) Platon

C) Sokrat

D) Monteskyo

E) Makiavelli

1. N.Tusiyә görә lider olmaq istәyәnin neçә xislәti olmalıdır?

A) 7

 B) 3

C) 5

D) 9

E) 4

1. Liderliyin psixoanaliz mövqeyindәn açıqlayan mütәfәkkir hansıdır ?

A) Z.Freyd

B) F.Nitsşe

 C) C.Lokk

D) T.Hobbs

 E) M.Veber

1. Lider­ hakimiyyәti әldә,insanları isә itaәt altında saxlamağı bacaran hökmdardır fikri kimә mәxsusdur ?

A) N.Makiavelli

B) Ş.Moneskyö

C) C.Lokk

D) A.Foma

E) Aristotel

1. Mütәfikirlәrdәn hansı siyasәti birgәyaşayış sәnәti hesab edirdi?

 A) Platon

B) Aristotel

C) Pifaqor

D) Siseron

E) Demokrat

1. Xürrәmilәrә görә dövlәt hansı prinsiplәr әsasında idarә olunmalıdır ?

A) Әdalәt vә bәrabәrlik

B) Ordu vә güc

C) Qanun vә hüquq

D) Hüquqi normalar әsasında

 E) Qanun әsasında

1. Azәrbaycan xalqının siyasi fikrinin ilk dəfə sistemli şәkildә şәrh olunduğu Avesta neçә kitabdan ibarәtdir?

 A) 3

B) 2

C) 5

D) 4

E) 6

1. Cәlil Mәmmәdquluzadә siyasi görüşlәrindә hansı dövlәt formasının tәrәfdarı kimi çıxış edir?

 A) demokratik respublika

B) konstitusiyalı monarxiya

C) maarifçi monarxiya

D) burjua respublikası

E) cümhuriyyәt respublikası

1. M.F.Axundov yaradıcılığının ilk illәrindә hansı dövlәt formasının tәrәfdarı kimi çıxış edirdi?

A) Maarifçi monarxiya

B) Konstitusiya monarxiya

C) Demokratik respublika

 D) burjua respublikası

E) xalq hakimiyyәti

1. XIX әsrin 70­ci illәrindәn etibarәn M.Axundov hansı dövlәt formasının tәrәfdarı kimi çıxış edir?

A) xalq hakimiyyәti

 B) demokratik monarxiya

C) maarifçi monraxiya

D) konstitusiyalı monarxiya

 E) inqilabçı dmokratiya

1. Mirzә Fәtәli Axundov hansı әsәrindә maarifçi monarxiyanı tәbliğ etmişdir?

A) «Aldanmış kәvakib»

 B) «Yek kәlmә haqqında»

 C) «Hәkimi­ingils Yuma cavab»

 D) «Babi vә babilik»

 E) «İnsan tәlәbatları haqqında»

1. N.Gәncәvinin siyasi idealı ilk әvvәl vә sonra nә olmuşdur?

 A) maarifçi monarxiya, sonra xalq hakimiyyәti

B) utopik monarxiya, sonra xalq hakimiyyәti

C) maarifçi monarxiya, sonra demokratik respublika

D) maarifçi feodalizm, sonra xalq hakimiyyәti

E) maarifçi monarxiya, sonra utopik dövlәt

1. İdeal dövlәt lahiyyәsi kimә mәxsusdur?.

 A) Platon

 B) Aristotel

C) Sokrat

 D) Karl Marks

 E) Pareto

1. Platona görә ideal dövlәtdә cәmiyyәt hansı üç silklәrә bölünür?

 A) Filosoflar, mühafizәçilәr, әkinçilәr vә sәnәtkarlar

B) Filosoflar, idarәedәnlәr, fәhlәlәr

C) Aristokratlar, qullar, muzdlular

D) Kәndlilәr, qullar, aristokratlar

E) Quldarlar, qullar, sәnәtkarlar

1. “Çox gülmәlidir insanlar hәr yoldan ötәnә öz ayaqqabılarını tikmәyi mәslәhәt bilmәdiyi halda, dövlәti idarә etmәyi rüşkatma yolu ilә hәll edirlәr” ­fikri hansı qәdim dövr mütәfәkkirinә aiddir ?

A) Sokrat

 B) Pifaqor

C) Demokrit

D) Platon

E) Heraklit

1. “Dövlәt әdalәtlә qanunlar әsasında qurulmalı vә idarә olunmalıdır” ­fikri hansı qәdim dövr mütәfәkkirinә aiddir?

 A) Sokrat

B) Pifaqor

C) Heraklit

D) Platon

E) Demokrit

1. Patriarxal­-parenalist nәzәriyyә hansı qәdim dövr mütәfәkkirinә aiddir?

 A) Konfutsi

B) Şan­Yan

C) Leszı

D) Mao­szı

E) Lao­szı

1. Qәdim dövrdә ilkin sosial­-siyasi baxışlar hansı yönümlü olmuşdur?

 A) Dini­mifololji

B) Sosial ­siyasi

C) Rsixoloji ­sosial

D) Mifoloji ­siyasi

 E) İqtisadi ­siyasi

1. Hakimiyyәt bir insanın digәr insanların şüuru vә hәrәkәtlәri üzәrindә nәzarәtdir ­fikri hansı mütәfәkkirә mәxsusdur ?

A) H.Margentau

B) F.Akvinalı

C) T.Hobbs

D) N.Makiavelli

E) C.Lokk

1. Hakimiyyәt bölgüsü prinsipini ilk dәfә kim irәli sürmüşdür?

 A) C.Lokk

B) Ş.Monteskyö

 C) T.Hobbs

D) N.Makiavelli

E) A.Helvetsi

1. M.Veberә görә nüfuz hakimiyyәtinin neçә növü var ?

A) 3

B) 2

C) 1

D) 4

E) 5

1. C.Lokka görә dövlәt hakimiyyәtinin әsas vәzifәsi hansılardır?

 A) qanunlar qәbul etmәk,onu pozanları cәzalandirmaq,vәtәndaşları xarici tәcavüzdәn qorumaq B) Dövlәti iqtisadi,hәrbi vә siyasi cәhәtdәn idarә etmәk

C) Dövlәti hәrbi cәhәtdәn qorumaq,müvafiq,qanunlar qәbul etmәk

 D) azadlığı,müstәqilliyi qorumaq,qanunların aliliyini tәmin etmәk

E) hәrbi vә siyasi cәhәtdәn dövlәti qorumaq,azadlığı tәmin etmәk

1. Siyasi hakimiyyәtin teleoloji izahına görә hakimiyyәt

A) qarşıya qoyulmuş mәqsәdә çatmaq üçün vasitәdir

B) davranış tipi formasıdır

C) sistemli yanaşma üsuludur

D) iki tәrәf arasında münasıbәtin tәşkilidir

E) psixoloji hәrәkәt tәrzidi

1. Müasir politologiya siyasi mәdәniyyәt kateqoriyasını ilk dәfә kim gәtirmişdir?

 A) X.Fayer

B) İ.Gerder

C) Q.Almond

D) Q.Ponell

E) M.Veber

1. Dar mәnada mәdәniyyәt dedikdә nә başa düşülür?

A) Cәmiyyәtdә qәbul olunmuş dәyәrlәr vә normalar sistemi

 B) Mәnәvi mәdәniyyәt nümunәlәri

C) Beynәlxalq dәyәrlәr vә nomalar sistemi

D) Maddi mәdәniyyәt nümunәlәri

E) Maddi vә mәnәvi mәdәniyyәt nümunәlәri

1. Siyasi şüurun sәviyyәlәrinә aiddir?

 A) Adi vә nәzәri

B) İqtisadi vә siyasi

C) Sosial­ və mәdәni

D) Siyasi vә mәdәni

E) Adi vә mürәkkәb

1. Hansı siyasi mәdәniyyәt әhalinin yüksәk mәcburi fәallığı sayәsindә hakimiyyәrin ifrat şәkildә mәrkәzlәşmәsinә bütün sahәlәrdә dövlәt nәzarәtinin bәrqәrar edilmәsinә әsaslanır?

A) totailtar

B) demokratik

C) avtoritar

 D) despotik

E) socialist

1. Siniflәrin, sosial tәbәqәlәrin dövlәt hakimiyyәtinә münasibәtlәri әsasında yaranan sosial­iqtisadi vә ictimai­siyasi mövqe vә mәnafelәrini әks etdirәn ideya vә tәsәvvürlәrin, his vә әhval ruhiyyәlәrin mәcmusu necә adlanır?

A) siyasi şüur

B) siyasi mәdәniyyәt

 C) siyasi münasibәt

 D) siyasi proseslәr

E) siyasi mәnafe

1. Aşağıda qeyd olunan amillәrdәn hansı sosial siyasәtin hәm obyekti, hәm dә subyekti rolunda çıxış edir?

 A) insan

 B) cәmiyyәt

C) sosial qrup

D) sosial tәbәqә

 E) Sinif

1. Sosial siyasәtin funksiyaları hansılardır?

 A) proqnozlaşdırıcı, tәnzimlәyici, mühafizәedici

B) proqnozlaşdırıcı, tәrbiyәvi

C) tәrbiyәvi, nәzarәt, tәnzimlәyici

D) nәzarәt, mühafizәedici, tәrbiyәvi

E) müşahidә, nәzatәr, tәrbiyәvi

1. Müasir dövrdә istifadә edilәn hakimiyyәt bölgüsü hansı mütәfәkkir tәrәfindәn irәli sürülmüşdür?

A) Ş.Montskye

B) C.Lokk

 C) M.Veber

D) A.Smitt

E) H.Spenser

1. Azәrbaycan Respubilkasının Konstitusiyana görә hakimiyyәt bölgüsü prinsipinә uyğun olaraq hakimiyyәtin qolları kimә vә yaxud hansı orqana mәxsusdur?

 A) Qanunverici hakimiyyәt Milli Mәclisә, İcra hakimiyyәti Azәrbaycan Respublikasının prezidentinә, mәhkәmә hakimyyәti Ali mәhkәmә, Konstitusiya mәhkәmәsi vә yerli mәhkәmәlәrә aiddir

 B) Qanunverici hakimiyyәt Azәrbaycan Respubilkasının Milli mәclisinә mәxsusdur. İcra hakimiyyәti Nazirlәr kabinetinә mәhkәmә Hakimiyyәti. Ali mәhkәmә Konstitusiya mәhkәmәsi vә yerli mәhkәmәlәrә aiddir

C) Qanunverici hakimiyyәt Әdliyyә Nazirliyinә, İcra hakimiyyәti Nazirlәr Kabinetinә mәhkәmә hakimiyyәti isә Konstitusiya mәhkәmәsinә mәxsusdur

 D) Qanunverici hakimәt Prezidentә icra hakimiyyәti Nazirlәr Kabinetinә mәhkәmә hakimyyәti Konstitusiya mәhkәmәsinә aiddir

E) Qanunverici hakimiyyәt Әdliyyә Nazirliyinә İcra hakimiyyәti Bakı Şәhәr İcra hakiyyәtinә mәhkәmә hakimiyyәti Ali mәhkәmәyә aiddir

1. Bunlardan hansı demokratiyanın prinsiplәrinә aiddir ?

A) Pluralizm; dövlәtin idarә olunmasında vәtәndaşların hüquq bәrabәrliyi; aşkarlılıq, mәlumatlılıq, Qanunun aliliyi; ictimai rәyin nәzәrә alınması

B) Hakimiyyәt bölgüsü prinsipi, qәrarların çoxluq tәrәfindәn qәbul edilmәsi, Pluralizm prinsipi aşkarlılıq vә mәlumatlılıq, әsas dövlәt orqanlarının seçkili olması

C) Hakimiyyәt bölgüsü, vәtәndaşların hüquq bәrabәrliyi prinsipi, pluralizm prinsipi, ictimai rәyin nәzәrә alınması

D) Әsas dövlәt orqanlarının sekli olması, hakimiyyәt bölgüsü prinsipi, plyuralizm, qanunun aliliyi, aşkarlılıq, mәlumatlılıq

 E) Hakimiyyәt bölgüsü; prinsipi, pluralizmin prinsipi, qanunun aliliyi, ictimai rәyin nәzәrә alınması, aşkarlılıq vә mәlumatlılıq

1. Çoxpartiyalı siyasi sistemin müsbәt cәhәti deyil :

A) partiyalararası fasilәsiz mübarizәlәr hakimiyyәti zәiflәdir, enerji siyasi mübarizәyә sәrf olunur

 B) siyasi partiyalar arasındakı rәqabәt cәmiyyәtin dә siyasi maariflәnmәsinә pozitiv tәsir göstәrir

C) dinә etiqad müxtәlifliyi

 D) siyasi mәsәlәlәrdә gizli mәqamlar maksimum azalır, mәsәlәlәrin hәllindә alternativlik tәmin olunur

E) rәqabәt baxımından yeni sosial proqramların hazırlanması

1. İdeologiya nədir?

 A) bu vә ya digәr qrupun hakimiyyәtә vә ondan istifadәyә olan iddialarına haqq qazandıran vә buna uyğun olaraq, ictimai rәyi öz ideyalarına tabe etdirmәyә çalışan doktorinadır

 B) hansısa maraqlara xidmәt edәn, siyasi şüurlara kütlәvi şәkildә hakim kәsilәn ideyalar sistemidir

C) kütlәlәrin siyasi şüurunu vә siyasi davranışını müәyyәnlәşdirir, hәmçinin kollektiv siyasi yaradıcılığın mәhsuludur

 D) insanların fәaliyyәtindә, davranışında tәzahür edәn, zaman­zaman formalaşan dәyәrlәr, tәsәvvürlәr, vәrdişlәr, inanclar sistemidir

E) ciddi siyasi böhranlar zamanı sәhnәyә çıxan cәmiyyәtin siyasi hәyatının әnәnәviliyini tәmin edәn dәyәrlәr sistemidir

1. Dini vә dünyәvi ideologiyaların mahiyyәti nәdәn ibarәtdir ?

A) müqәddәs varlığın mövcudluğunun әsaslandırılması

B) nәyin bahasına olursa ­olsun hәqiqәti müdafiә etmәk, ondan üz çevirmәmәk

 C) adamların fәaliyyәtini mifoloji, yaxud rasional mәntiqi metodlarla izah edilmәsi

D) hәr şeyin kökündәn, әsasından, eyni zamanda dәrhal dәyişdirilmәsi

E) insan fәaliyyәtinin, davranışının spesifik xüsusiyyәtlәri әsas götürülmәsi

1. Siyasi partiya nədir?

 A) hakimiyyәti әlә almaq vә ondan istifadә etmәk mәqsәdilә müәyyәn ideologiya, ya da liderin tәrәfdarlarının mәqsәdyönlü vә mütәşәkkil qrupudur

B) seçkilәrdә fәal iştirak edәn vә öz namizәdlәrini dövlәt idarәlәrinә keçirmәk imkanına malik olan siyasi qrupdur

 C) zamanca fasilәsiz fәaliyyәt göstәrәn tәşkilat olub, xalqın kömәyi ilә hakimiyyәti әlә keçirmәk vә saxlamaq üçün tәdbirlәr görәn funksionerlәr qrupudur

D) xalqın dәstәyi üçün yarışanların tәşkilatıdır

E) insanların fәaliyyәtini koordinasiya edәn qrupdur

1. M. Veberә görә siyasi liderlәrin növlәri hansılırdır?

 A) Әnәnәvi, harizmalı, rasional­leqal

B) Әnәnәvi, harizmalı, demokratik

C) Harizmalı, avtoritar, demokratik

D) Әnәnәvi, demokratik, totalitar

E) Harizmalı, rasional­leqal, demokratik

1. Liderliyi psixoanaliz mövqeyindәn açıqlayan mütәfәkkir hansıdır?

 A) Z. Freyd

B) F. Nitsşe

 C) S.Xuk

D) M. Veber

E) C.Lokk

1. Ali­ bioloji tip, fövqәlinsan konsepsiyasının müәllifi kimdir?

 A) F. Nitsşe

 B) M. Veber

C) Z. Freyd

D) De. Qoll

E) S. Xuk

1. Harizmalı liderin başlıca xüsusiyyәtlәri ?

A) Rәhbәrin qabiliyyәtinә hәdsiz inam, onun әlahiddәliyi, şәxsiyyәtә pәrәstiş

B) Rәhbәrә inamsızlıq,şәxsiyyәtә pәrәstiş

C) Rәhbәrin әlahiddәliyi, şәxsiyyәtә pәrәstiş

D) Rәhbәrә hәdsiz inam

E) Şәxsiyyәtә pәrәstiş

1. Mütәfәkkirlәrdәn hansı xalqı mövcud quruluşu zorakı yolla devirmәyә xalqı üsyana sәslәyirdi ?

A) M.F. Axundov

 B) H. Zәrdabi

C) C. Mәmmәdquluzadә

 D) A.Bakıxanov

E) M.Kazımbәy

1. “Ölkәni idarә edәn monarx zülmünün vә cәhalәtin әlehinә olmalıdır” ­fikri hansı mütәfәkkirә mәxsusdur?

 A) A.Bakıxanov

B) M.F. Axundov

C) N.Tusi

D) N.Gәncәvi

 E) M.M.Ә.Kazımbәy

1. Tusiyә görә dövlәt hansı siniflәrdәn tәşkil olunmalıdır?

 A) Qәlәm әhli, qılınc әhli, müamilә әhli, ziraәt әhli

 B) Aristokratiya, kütlә, publika

 C) Elita ziyalılar, hәrbiçilәr

 D) Tacirlәr, ziyalılar, aristokratiya, hәrbiçilәr

 E) Aristokratiya, kütlә, hәrbisilәr, kәndlilәr

1. “Dövlәt tәbii mәnşәyә malik olub, insanların özlәri tәrәfitndәn yaradılmışdır” fikri hansı mütәfәkkirә mәxsusdur?

 A) Tomas Hobbs

B) Tomas Mor

C) Benedikt Spinoza

 D) Con Lokk

E) Şarl lui Monteskye

1. “Dövlәt hakimiyyәtinin idarә olunmasında hökümdarla onun tәbәqәlәrinin vәhdәti vacibdir” ­fikri hansı orta әsr mütәfәkkirinә aiddir ?

A) İbn ­Xaldin

 B) İbn ­Röşd

 C) Әl ­Fәrabi

D) Әl ­Biruni

E) İbn ­Sina

1. “Dövlәtin başlıca vәzifәsi öz sakinlәrini әdalәtlә vә sәxavәtli idarәetmәkdir” ­fikri hansı orta әsr mütәfәkkirinә aiddir ?

A) Әl ­Fәrabi

B) Әl ­Biruni

C) İbn ­Sina

D) İbn ­Xaldun

 E) İbn ­Rüşd

1. Aristotelә görә әn pis dövlәt forması hansıdır?

 A) Tiraniya

B) Oliqarxiya

 C) Demokratiya

 D) Politiya

 E) Monarxiya

1. Aristotelә görә aşağıda qeyd olunanlardan hansılar qeyri -normal dövlәt formasına aiddir ?

A) Tiraniya, oliqarxiya, demokratiya

B) Tiraniya, oliqarxiya, anarxiya

C) Demokratiya, aristokratiya, demokratiya

D) Tiraniya, politiya, demokratiya

E) Demokratiya, politiya, aristokratiya

1. Arestotelә görә normal dövlәt formaları hansılardır ?

A) monarxiya, aristokratiya, politiya

B) Politiya, monarxiya, tiraniya

 C) Demokratiya, aristokratiya, palitiya

D) Oliyarxiya, aristokratiya, politiya

 E) Monarxiya, oliqarxiya, politiya

1. Yerinә yetirdiyi funksiyalara görә ideologiyanın hansı tiplәrini fәrqlәndirmәk olar?

 A) Mühafizәkar, mütәrәqqi, mürtәce

 B) Milli, irqi, sinfi

C) Dini vә dünyәvi

D) Uzun vә qısa müddәtli

E) Ümumi vә regional

1. İdeologiyanın ilkin sәviyyәsi olub әsasәn başlıca mәqsәdi mәnәvi dәyәrlәr vә ideyalar sisteminin formalaşdırılması işinә xidmәt edәn sәviyyәsi necә adlanır?

 A) Nәzәri konseptual

B) İdraki

C) Proqram

D) Psixoloji

 E) Kütlәvi

1. Bu vә ya digәr ictimai qrupun hakimiyyәtә vә ondan istifadәyә olan iddialarına haqq qazandıran vә buna uyğun olaraq ictimai rәyi özideyalarına tabe etdirmәyә çalışan doktrina necә adlanır ?

A) İdeologiya

B) Siyasәt

 C) Siyasi hakimiyyәt

D) Siyasi sistem

E) Siyasi rejim

1. Siyasi sosiallaşmanın yüksәk vәtәndaş fәallığını tәmin etmә mәqsәdi daşıyan tipi necә adlanır?

 A) pluralist

B) hegemon

C) harmonik

 D) demokratik

E) münaqişәli

1. Şәxsiyyәtin tәlәblәri onun sosial vә siyasi fәallığı, siyasi hәyatda iştirakı vә öz hüquqlarından istifadә imkanı ilә bağlılığı siyasi sosiallaşmanın hansı funksiyasına aiddir?

 A) instrumental

B) siyasilәşmә

 C) dәyәrlәr orientası

D) tәsisatlanma

E) Ideallaşma

1. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı totalitar cәmiyyәtdәki siyasi sosiallaşma prosesinin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil?

 A) şәxsiyyәtin tam azadlığını tәmin etmәk

B) tam siyasi mәqsәdyönlülük

C) şәxsiyyәtә mәnәvi vә fiziki tәsir

D) fәrdin fәaliyyәtinә kütlәvi nәzarәt

E) açıq siyasi sosiallaşma

1. Şәxsiyyәtin siyasi proseslәrdәn kәnarda qalmasını, onun siyasi iştirakçılıq rolundan tәcrid olunması necә adlanır?

A) siyasi özgәlәşmә

B) siyasәtdәn uzaqlaşma

C) siyasi aktivlәr

D) siyasi passivlik

E) siyasi iştirakçılıq

1. Vәtәndaşların siyasi azadlıqlarını vә hüquqlarının mәhdudlaşdırılması, şәxsiyyәtin siyasi iştirakçılığına meydan verilmәmәsi prosesi necә adlanır?

 A) siyasәtdәn kәnar edilmәsi

B) siyasi özgәlәşmә

 C) siyasәtdәn uzaqlaşma

 D) siyasi passivlik

E) siyasi aktivlik

1. Siyasi münaqişәlәrin hansı tiplәri fәrqlәndirilir ?

A) Daxili, xarici ,beynәlxalq

B) Milli,siyasi ,etnik

C) Şәxsi,qrup,milli

D) Daxili,etnik beynәlxalq

 E) Beynәlxalq,milli,regional

1. Tarixәn müәyyәn әrazi hüdudlarında yaşayan mәdәniyyәt, dil vә psixoloji xarakterin dәyişilmәz xüsiyyәtlәrinә vә ümumi cәhәtlәrinә malik olan, hәmçinin özlәrinin birliyinin vә başqalarından fәrqlәrini dәrk edәn insanların sabit mәcmusu necә adlanır?

A) etnos

B) xalq

C) milli varlıq

D) millәt

E) sosial­ etnik birlik

1. Siyasi sistemin tәrkibindә hansı elementlәri fәrqlәndirmәk olar?

 A) Siyasi struktur vә siyasi tәşkilatlar, siyasi­hüquqi normlar, siyasi münasibәtlәr, siyasi şüur vә mәdәniyyәt

 B) Siyasi tәşkilatlar, siyasi­hüquqi normlar, siyasi münasibәtlәr, siyasi şüur vә mәdәniyyәt

C) Siyasi struktur, siyasi­hüquqi normlar, siyasi münasibәtlәr, siyasi şüur vә mәdәniyyәt

D) Siyasi struktur vә siyasi tәşkilatlar, siyasi­hüquqi normlar, siyasi münasibәtlәr, siyasi şüur

 E) Siyasi struktur vә siyasi tәşkilatlar, siyasi­hüquqi normlar, siyasi münasibәtlәr, siyasi mәdәniyyәt

1. Konkret mәnada çәmiyyәtin siyasi sistemi ...

 A) hakim partiya, çәmiyyәtdә tәmsil olunan siniflәr vә sosial qrupların mәnafeyi naminә çәmiyyәtin bütün sahәlәrindә idarәetmәni hәyata kejirәn dövlәt içtimai tәşkilatların, siyasi partiya vә tәsisatların bütöv vә qarşılıqlı әlaqәsi olan kompleksidir.

B) siyasi partiyalar, siniflәr vә sosial qrupların mәnafeyi naminә çәmiyyәtin bütün sahәlәrindә idarәetmәni hәyata keçirәn dövlәt, içtimai tәşkilatlar, siyasi tәsisatların bütöv vә qarşılıqlı әlaqәsi olan kompleksidir.

C) siniflәr vә sosial qrupların mәnafeyi naminә çәmiyyәtin bütün sahәlәrindә idarәetmәni hәyata keçirәn dövlәt, içtimai tәşkilatlar, siyasi tәsisatların bütöv vә qarşılıqlı әlaqәsi olan kompleksidir

D) siyasi partiyalar, siniflәr vә sosial qrupların mәnafeyi naminә çәmiyyәtin bütün sahәlәrindә idarәetmәni hәyata keçirәn dövlәt,siyasi tәsisatların bütöv vә qarşılıqlı әlaqәsi olan kompleksidir

E) siyasi partiyalar, siniflәr vә sosial qruplar,içtimai tәşkilatlar, siyasi tәsisatların bütöv vә qarşılıqlı әlaqәsi olan kompleksidir

1. Siyasi rejm anlayışı özündә nәyi әks etdirir?

 A) Siyasi hakimiyyәtin hәyata keçirilmә üsul vә vasitәlәri

 B) İdarәetmә formalarını

C) Cәmiyyәtdә mövcud olan sosial tәbәqәlәr arasındakı münasibәtlәri

D) Cәmiyyәtdәki münaqişәlәrin hәll yollarını

E) Hakimiyyәt­cәmiyyәt münasibәtlәrini

1. Müxtәlif dövlәtlәrin siyasi,hәrbi,iqtisadi vә s.problemlәri hәll etmәk üçün müvәqqәti birlәşmәsi necә adlanır ?

A) Konfederasiya

B) Federasiya

C) Unitar

D) Respublika

E) Monarxiya

1. Siyasi sistemin alt sistemləri hansılardır?

 A) İnstitutsional, tәnzimlәyici,kommunikativ, siyasi­ideoloji

B) Kommunikativ vә siyasi­ideoloji

C) Tәnzimlәyici vә ideoloji

D) İdarәetmә vә siyasi­ideoloji

E) İnstitutsional,kommunikativ vә tәnzimlәyici

1. Siyasi mәdәniyyәt anlayışı ilk dәfә kim tәrәfindәn istifadә olunmuşdur ?

A) İ.Gerder

B) X.Fayer

C) M.Veber

D) Q.Almond

E) Q.Ponell

1. Demokratiyanın aşkarlıq prinsipinin başlıca vәzifәsi nәdir?

 A) Siyasi vә mәnәvi mühitin saflaşdırmaq

B) Cәmiyyәtin mәnәvi dәyәrlәrinin sağlamlaşdırıması

C) qanunun aliliyinin tәmin olunması

D) Vәtәndaşların öz hüquqlarını qanunlarına şәrait yaratmaq

E) Hakimiyyәt bölgüsünün tәmin edilmәsi

1. İnsanlar yemәk vә su kimi siyasi lidersiz dә keçinә bilmәzlәr ­ fikir kimә aidir?

 A) C.Lokk

B) De Qoll

C) F.Nitsşe

D) M.Veber

E) S.Xuk

1. M.Ә. Rәsulzadәnin siyasi irsindә hansı ideyalar aparıcı rol oynayırdı?

 A) Hürriyyәt vә azadlığı

B) Vәtәndaş azadlığı

C) Hüquq bәrabәrliyi

 D) Vicdan azadlığı

E) Mülkiyyәt azadlığı

1. H. Zәrdabi cәmiyyәtin sosial­iqtisadi vә mәdәni geriliyinin sәbәbi kimi hansı amili göstәrirdi ?

A) Xalqın müasir elmi biliklәrdәn xәbәrsiz olması

B) xalqın ictimai aktivliyinin aşağı sәviyyәdә olması

C) Xalqın siyasi şüur sәviyyәsinin aşağı olması

D) Xalqın siyasi mәdәniyyәt sәviyyәsinin aşağı olması

E) Xalqın siyasi savadsızlığı

1. İctimai münasibәtlәrin fundamentini Sinif­- dövlәt­- siyasәt formulu ilә xarakterizә edәn mütәfәkkirlәr hansılardır?

 A) K.Marks vә F.Engels

 B) K.Marks

C) Ş.L.Monteskye vә C.Lokk

D) T.Hobbs vә C.Lokk

E) F.Engels vә İ.Kant

1. “Әgәr dövlәt ictimai müqavilә nәticәsindә yaranmışdırsa, onda xalqın özünün tәlәblәrinә cavab vermәyәn faydasız müqavilәni dağıtmağa vә öz maraqlarına uyğun yeni bir assosiasiya yaratmağa şәrait yaradacaq hüquqları qalmalıdır” ­fikri kimә aiddir ?

A) Jan­Jak Russo

 B) Deni Di Dro

 C) Şarl lui Moteskye

D) Con Lokk

E) Krod Adrian Helvesti

1. Cәmiyyәtdә hamının hamıya qarşı müharibәsi labüddür ideyası kimә mәxsusdur?

 A) Tomas Hobbs

B) Con Lokk

C) Şarl lui Monteskye

D) Benedikt Spinoza

E) Pyer Qassendi

1. Hakimiyyətin hansı aspektləri ayırd edilir?
2. Direktiv,funksional, kommunikativ
3. Direktiv, ideoloji, funksional
4. Ideoloji, funksional, kommunikativ
5. Hüquqi, ideoloji, kommunikativ
6. Hüquqi,funksional, kommunikativ
7. Veber hakimiyyətin hansı növlərini ayırır?
8. Iqtisadi, ideoloji, hüquqi
9. ənənəvi, iqtisadi, hüquqi
10. ənənəvi, xarizmatik, ideoloji
11. xarizmatik, rasional-leqal, ideoloji
12. hüquqi, iqtisadi, rasional-leqal
13. Legitimliyin hansı tipləri mövcuddur?
14. ənənəvi
15. hüquqi
16. bürokratik
17. siyasi
18. xarizmalı
19. liberal-demokratik
20. ideoloji
21. rasional
22. etnik
23. 1,3,5,6,9
24. 1,2,4,5,8
25. 1,2,5,6,9
26. 2,4,5,6,8
27. 2,4,6,7,9
28. L.Milbertә görә dövlәt vә partiya orqanlarına rahbәrlik seckili hakimiyyәt orqanlarında namizәdlәrin fәaliyyәti, seckiqabağı kompaniyaların tәşkili vә s. siyasi iştrakçılıgın hansı formasına aiddir?
29. fәal forması
30. etinasız forması
31. orta forması
32. özgәlәşmә
33. müşahıdәçı nümayәndәlәri
34. Münaqişәni hakimiyyәtin hegemonluq münasibәtlәrinin elementi kimi açıqlayan politoloq hansıdır ?
35. Dorendorf
36. Kozer
37. Rennet
38. Boulding
39. Makiavelli
40. Münaqişәni cәmiyyәti durğunlaşmağa,süstlәşmәyә ,әtalәt vәziyyәtinә düşmәyә qoymayan ,ona yenilik abu­havası gәtirәn amil kimi qiymәtlәndirәn politoloq kimdir?
41. Karer
42. Darendorf
43. Kennet
44. Boulding
45. Makiavelli
46. Politoloqlara görә hakimiyyәt sәlahiyyәtlәri vә sәrvәtlәr uğrunda mubarizә aparan iki vә ya daha çox tәrәfin rәqabәt mahiyyәtli qarşılıqlıfәliyyәti necә adlanır?
47. Siyasi münaqişә
48. Milli münaqişә
49. Etnik münaqişә
50. Şәxslәrarası münqaişә
51. Dövlәtlәrarası münaqişә
52. Hansı dövlәt quruluşu inzibati­dövlәt vahidlәri üzәrindә mәrkazlәşdirilmiş rәhbәrliklә sәciyyәlәnir?
53. Konfedarasiya
54. Federasiya
55. unitar
56. Imperiya
57. Respiblika
58. Cәmiyyәtin obyektiv surәtdә hakim vә idarә olunan tәbәqә kimi iki qeyri­bәrabәr hissәyә bölünmәsi haqqında konsepsiya işlәyib hazırlamış politoloq:
59. Q.Moska
60. V.Pareto
61. R.Mixels
62. X.orteqa I ­Qasset
63. M.Aqripp
64. Әrazi quruluşuna görә dövlәtin tiplәri
65. Unitar vә federativ
66. Demokratik vә federativ
67. Federativ vә konfederativ
68. Respublika vә konfederativ
69. Unitar vә konfederativ
70. Aşağıda qeyd olunanlardan hansılar dövlәtin әlamәtinә aid deyil?
71. İdarәetmәk
72. Mәcburetmә
73. Vergi vә mükәllәfiyәt toplamaq
74. Suverenlik
75. Hüquq
76. Tәrkibindә dövlәt suverenliyi malik olamayan inzibati әrazi vahidlәri mövcud olan sadә vә vahid idarәetmә sisteminә malik dövlәt quruluşu forması necә adlanır ?
77. Unitar
78. Federativ
79. Konfederativ
80. Monarxiya
81. Respublika
82. Müәyyәn әrazi daxilindә,başlıca mәqsәdi müxtәlif siniflәrin tәbәqә vә qrupların maraqlarının,mәnafelәrinin ödәnilmәsinә kömәk olan siyasi hakimiyyәt tәşkilatı necә adlanır?
83. Dövlәt
84. Siyasi hakimiyyәt
85. İqtisadi hakimiyyәt
86. Siyasi system
87. Partiya sistemlәri
88. Siyasi sistem aşağıda qeyd olunan hansı alt sistemlәri özünә daxil edir?
89. İnstitutsional,orta,institutsionallaşmamış
90. Ali,Orta,aşağı
91. Sosial, iqtisadi,mәdәni
92. Siyasi,iqtisadi,hәrbi
93. İnstitutsional ,mikro,ali
94. Dövlәt hansı funksiyaları yerinә yetirir?
95. Daxili vә xarici
96. Daxili vә beynәlxalq
97. Ümumi vә fәrdi
98. Sosial vә iqtisadi
99. Sosial vә siyasi
100. Aşağıda sadalananlardan hansı siyasi hakimiyyәtin funksiyasına aid deyil?
101. Siyasi sistem vә siyasi rejimin dәyişdirilmәsi
102. Cәmiyyәtin siyasi sistemini formalaşdırmaq
103. Cәmiyyәt vә dövlәt işlәrinin müxtәlif sәviyyәdә idarә olunması
104. Hakimiyyәt orqanlıarının siyasi vә qeyri­siyasi proseslәrә rәhbәrlik edәrәk lazımı istiqamәtә yönәldilmәsi
105. Cәmiyyәt üçün xarakterikolan siyasi rejim vә dövlәtquruluşunun yaradılması
106. Mövcud cәmiyyәtin sosial münasibәtlәrinin tәnqidinә vә dәyişdirilmәsinә yönәlmiş olan fikirlәrin mәcmusunu özündә әks etdirәn ideologiya tipi necә adlanır?
107. Sezarçı
108. Marksist
109. Sosioloji
110. Әnәnәvi
111. Liberal
112. Liberalizm ideoloji cәrәyanı nә zaman meydana gәlmişdir?
113. XVIII әsrdә
114. XV әsrdә
115. XVI әsrin sonu
116. XIX әsrin sonu
117. XVII әsrin әvvәli
118. Şәxsiyyәtin siyasәtә tәsiri nәdәn asılıdır ?
119. Şәxsi mövqe vә siyasi fәallıq
120. Sosial vәziyyәt vә şәxsi mövqe
121. Sosial fәallıq vә şәxsi mövqe
122. Sosial mövqeyә vә ictimai fәallıq
123. İctimai fәaliyyәt vә siyasi fәallıq
124. Y.M.Danken siyasәtdә hansı üç aspekti әsas hesab edir?
125. idarәçilik, strategiya,mülahızә
126. rәhbәrlik, idarәçilik, strategiya
127. idarәçilik, taktika,strategiya
128. strategiya, mülahizә,rәhbәrlik
129. rәhbәrlik tәşkilatçılıq, idarәetmә
130. Siyasi sosiallaşmanın şәxsiyyәtin siyasi sferanın әdalәt, bәrabәrlik, azadlığın hüquq qavantı vә s. prinsiplәrini özünә daxil edәn funksiyası necә adlanır?
131. dәyәrlәr oriyentasiyası
132. instrumental
133. ideoloji
134. idraki
135. Praktik
136. Cәmiyyәtdә qәrarlaşmış siyasi şәraitdә, idarәçilik üsullarına, hakimiyyәtin siyasi kursuna, fәrdin vә ya qrupun neqativ mәzmunlu reaksiyası necә adlanir?
137. siyasi etiraz
138. siyasi özgәlәşmә
139. siyasi kәnaredilmә
140. siyasi fәallıq
141. siyasi biganәlik
142. Siyasi­ rejim özündә hansı amillәri xarakterizә edir 7
143. Cәmiyyәtin siyasi tәşkili vә siyasi sistemi
144. Siyasi hakimiyyәt vә dövlәt
145. Siyasi vә sosial sferanı
146. Siyasi sistem vә siyasi hakimiyyәt
147. Siyasi sistem vә ictimai sferanı
148. Siyasi rejim xarakterizә edir
149. dövlәt vә cәmiyyәtin siyasi tәşkilinin formasını
150. dövlәt vә siyasi hakimiyyәtin tәşkilinin formasını
151. cәmiyyәtin siyasi tәşkilinin formasını
152. cәmiyyәtin sosial tәşkilinin formasını
153. cәmiyyәtin iqtisadi tәşkilinin formasını
154. Parlament әvvәlcәdәn müәyyәnlәşdirilmiş regioanl vә etnik tәmsilçilik әsasında formalaşır ­ bu parlament idarәçiliyinin hansı növünün xüsusiyyәtidir ?
155. Parlament konsensusu sistemi
156. Tәkpartiyalı çoxluq әsasında
157. Parlament koalisiya sistemi
158. Parlament tәkpartiyalılıq әsasında
159. Parlament çox partiyalılıq әsasında
160. Aşağıda sadalananlardan hansı parlament idarәçiliyinin xüsusiyyәti deyildir ?
161. Prezident hәm dövlәt hәmdә hökümәt başçısıdır
162. Hökümәti parlamnet formalaşdırır
163. Hökümәt parlamnet qarşısında hesabat verir
164. Parlamnet ölkәnin ali hakimiyyәt orqanıdır
165. Prezident parlamnetdә seçilir
166. Nümayәndәli demokratiyanın hansı növlәri fәrqlәndirilir?
167. Prezident vә parlament idarәçiliyi
168. Prezident vә mәhkәmә idarәçiliyi
169. Parlament vә mәhkәmә idarәçiliyi
170. Qanunun aliliyi vә prezident idarәçiliyi
171. Qanunun aliliyi vә parlament idarәçiliyi
172. Nümayәndәli demokratiya ideyası aşağıda adları çәkilәn hansı mütəfəkkirlər tәrәfindәn irәli sürülmüşdür ?
173. Ş.L. Monteskye vә J.J.Russo
174. A.Smitt vә H.Spenser
175. C.Lokk vә Monteskye
176. J.J.Russo vә C.Lokk
177. Monteskye vә H. Spenser
178. Amerika politoloqu S.Koen siyasi partiyaların mövcud cәmiyyәtdә tutduğu rola şamil etmәmişdir.
179. kütlәvi partiya
180. partiya siyasi avanqard kimi
181. parlament tipli partiya
182. seçki kampaniyalarına xidmәt edәn partiya
183. insanları birlәşdirәn partiya klubları
184. Siyasi partiyaların funksiyalarına daxil deyil
185. insanların sosial hәyat sәviyyәsini yüksәldir
186. vәtәndaş cәmiyyәti ilә dövlәt arasında münasibәtlәrdә vasitәçi rol oynayır
187. ictimai rәyi formalaşdırır
188. vәtәndaşların ideoloji tәrbiyәsindә iştirak edir
189. hakimiyyәt orqanlarına öz nümayәndәlәrini tәqdim edir
190. Aşağıda sadalananlardan hansı siyasәtin subyektinә aid deyil?
191. Siyası hakimiyyәt
192. Siyasәtin bilavasitә iştirakçıları
193. Siyasi elitalar
194. Birbaşa subyektlәr
195. Bilavasitә subyektlәr
196. Partiyaların klassik təsnifatı kim tərəfindən verilmişdir?
197. M.Dyuverje
198. Vainer
199. Şarlo
200. Sartori
201. Parsons
202. Partiyaların ilk təsnifatını kim vermişdir?
203. D.Yum
204. M.Dyuverje
205. Şarlo
206. Sartori
207. Parsons
208. Siyasi rәqabәt vә siyasi әmәkdaşlıq nәyi әks etdirir?
209. siyasi hәyatın xüsusiyyәtlәrini vә onun inkişaf vәziyyәtini
210. cәmiyyәtdә mәnafelәrin әksliyini vә qarşıdurmasını
211. siyasi razılaşmanı vә konsepsiyasını
212. siyasi partiyalar arasındakı әsas mövqelәri
213. siyasi birliklәr arasında qarşılıqlı yaxınlaşmanı
214. Dövlәtin ali prinsiplәrinin insanlar tәrәfindәn tez­-tez dәyişdirilmәsinә yol verilmәz hesab edәn ideologiya necә adlanır?
215. Mühafizәkarlıq
216. Liberalizm
217. Rasional
218. Sosialist
219. Partikulyar
220. Mühafizәkarlıq termini ilk dәfә kim tәrәfindәn irәli sürülmüşdür ?
221. Şatobrian
222. Manheyn
223. Lukresti kar
224. C. Lokk
225. A. Smitt
226. Liberalizm ideologiyasının әn mühüm vәzifәsi
227. Azadlıq, demokratiya vә s. ümumbәşәri sәrvәtlәrin qorunması
228. Dövlәtin әsasını qorumaq
229. Kosmopolitmi tәbliğ etmәk
230. Hakim tәbәqәnin mәnafeyini müdafiә etmәk
231. Kütlәnin mәnafeyini müdafiә etmәk
232. Әvvәlcәdәn hansı qrup insanları әhatә etdiyi mәlum olan ideologiya necә adlanır?
233. Partikulyar
234. Dini
235. Dünyәvi
236. Universal
237. Rasional
238. K.Kautski tәrәfindәn irәli sürülәn demokratik sosializm idelogiyasının mәzmununu tәşkil edәn әsas prinsiplәrә daxil deyil
239. cәmiyyәtdә stabilliyin, tәhlükәsizliyin möhkәmlәnmәsinә kömәk edәn әnәnәlәrin qorunması
240. dövlәtin sosial funksiyalarının güclәndirilmәsi
241. bir sıra iri sәnaye müәssisәlәrinin millilәşdirilmәsi
242. cәmiyyәtin iqtisadi hәyatının dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsinә yol verilmәsi vә qarışıq iqtisadiyyatın üstünlüyü
243. cәmiyyәt hәyatının müxtәlif sferalarının idarә olunmasında vәtәndaşlara geniş sәlahiyyәtlәrin verilmәsi
244. Öz mәnşәyini utopik baxışlardan, eqalitarist ideyalardan götürәn vә özünә dünyada çoxlu sayda tәrәfdar toplamağa müvәffәq olan siyasi ideologiya
245. sosialist
246. liberializm
247. anarxizm
248. mühafizәkarlıq
249. Radikal
250. Siyasi elmdә konfliktologiyanın әsası nә zaman qoyulmuşdur?
251. xx әsrin ortası
252. xx әsrin sonu
253. xx әsrin әvvәlәri
254. xıx әsrin I yarısı
255. xıx әsrin ikinci yarısı
256. Postindustrial cәmiyyәt konsepsiyasının әsası kim tәrәfindәn qoyulmuşdur ?
257. D.Bell
258. C.Kelbreyt
259. Z.Brejinski
260. R.Hoyebroner
261. C.Pelton
262. Ümum qәbul edilmiş dәyәrlәrin,ideyaların,әxlaq normalarının,mәdәniyyәtin, ictimai hәyat normalarının inkar edәn yanaşma
263. Nihilizm
264. Konversensiya
265. Postindustrial cәmiyyәt
266. İnkişaf hәddi
267. Vәtәndaş cәmiyyәti
268. Siyasi sistemin aşağıdakı tәrifi hansı politoloq tәrәfindәn irәli sürülmüşdür .Siyasi sistem­ hәm hakimiyyәt institutu, hәm dә cәmiyyәtin digәr strukturelementlәri tәrәfindәn hәyata keçirilәn rol vә qarşılıqlı tәsirin mәcmusudur
269. Q.Almond
270. F.Burlatskiy
271. A.Qalkin
272. T.Parsons
273. D.İsten
274. Siyasi sistem cәmiyyәtdә mövcud olan ehtiyat vә dәyәrlәrin bölüşdürülmәsi üçün yardılan hakimiyyәtin formalaşdırılması mexanizmidir ­ fikri kimә mәxsusudur?
275. D.İston
276. T.Parsons
277. Q.Almond
278. A.Qalkin
279. F.Burlatskiy
280. T.Parsonsa görә sistem hansı alt sistemlәrin mәcmusudur ?
281. İqtisadi,siyasi,mәnәvi
282. İqtisadi, siyasi, mәdәni
283. İdarәetmә,sosial,siyasi
284. Mәdәni,mәnәvi,siyasi
285. Mәdәni,mәnәvi,social
286. “Hakimiyyәt bir fәrdin vә ya qrupun başqaları üzәrindә öz iradәsini hәyata keçirmәsidir” ­fikri kimә mәxsusdur ?
287. P.Blau
288. Aristotel
289. Platon
290. C.Lokk
291. T.Hobbs
292. Liberalizm cәrәyanının meydana gәlmәsindә böyük rolu olmuş maarifçilәr
293. C.Lokk, A.Smit, T.Hobbs
294. N.Makiavelli, Z.Boden, J.Russo
295. P.Qassendi, B.Spinoza
296. J.Bentoun, C.Millin
297. A.Bentli, M.Veber, R.Mixles
298. Siyasi sistemin qərarlaşmasına, xarakterinin müəyyənləşməsinə hansı amillər təsir göstərir?
299. Sosial-iqtisadi və coğrafi
300. Siyasi və iqtisadi
301. Mənəvi və mədəni
302. Siyasi və mədəni
303. Iqtisadi və coğrafi
304. Sosial stratifikasiya nәzәriyyәsinә görә, sәmiyyәtin sosial strukturunun әsas elementi rolunda nә çıxış edir?
305. tәbәqәlәr
306. ictimai birliklәr
307. siyasi institutlar
308. siyasi rejim
309. siniflәr, sosial qruplar vә ayrı­ayrı fәrdlәr
310. Demokratiya anlayışı ilk dәfә hansı mütәfәkir tәrәfindәn istifadә olunmuşdur?
311. Fukidid
312. Platon
313. Aristotel
314. Demokrit
315. Siseron
316. Tarixә mәlum olan ilk siyasi partiyalar harada meydana gәlmişdir?
317. Yunanıstan
318. Roma
319. Amerika
320. Fransa
321. Almaniya
322. Hakimiyyәti Allahın yaratdığı qayda hesabedәn mütәfәkkir kimdir ?
323. F.Akvinalı
324. H.Morgentan
325. T.Hobbs
326. C.Lokk
327. N.Makiavell
328. Hakimiyyәtin mәqsәdi cәmiyyәtin bütövlüyünü vә birliyini tәmin etmәkdir ­fikri hansı mütәfәkkirә mәxsusdur?
329. Aristotel
330. Platon
331. Siseron
332. Makiavelli
333. Hobbs
334. Azәrbaycanda dövlәt hakimiyyәtinin mәnbәyi nәdir?
335. Azәrbaycan xalqı
336. siyasi qruplar vә tәşkilatlar
337. siyasi partiyalar
338. ictimai­ kütlәvi hәrәkatlar
339. Dövlәt hakimiyyәtinin mәnbәyi olmur
340. Hakimiyyәtin öz iradәsini birbaşa vә dolayı yolla idarә olunan obyektlәrә qәbul etdirilmәsini nәzәrdә tutan tәzahür forması necә adlanır?
341. Rәhbәrlik
342. Ağalıq
343. Tabelik
344. İdarәetmә
345. Nüfuz hakimiyyәti
346. Hakimiyyәtin bir sıra adamların digәrlәrinә mütlәq vә ya nisbi tabeçiliyini nәzәrdә tutan tәzahür forması necә adlanır?
347. Ağalıq
348. Tabelik
349. Rәhbәrlik
350. İdarәetmә
351. Nüfuz hakimiyyәti
352. Siyasi hakimiyyәtin fәliyyәtinin normal olması üçün başlıca şәrt hansıdır?
353. Cәmiyyәtdә mövcud olan mәnafelәrin düzgün әlaqәlәndirilmәsi
354. Siyasi lideri düzgün seçmәk
355. Qanun aliliyini tәmin etmәk
356. Vәtәndaş­ dövlәt arasındakı münasibәti düzgün әlaqәlәndirmәk
357. Şәffaf seçkilәr keçirmәk
358. Siyasi partiyanın fәaliyyәtinin әsas mәzmununu nә tәşkil edir ?
359. Hakimiyyәt uğrunda mübarizә
360. Hakimiyyәt çevrilişi
361. Mövcud sosial siyasi vәziyyәti dәyişmәk
362. Mövcud siyasi rejimi dәyişmәk
363. İslahatlar aparmaq
364. Politologiyanın əsas qanunauyğunluqlarına aid deyil:
365. Siyasi maraqların yox olması və tənəzzülü
366. Siyasi sistemin və siyasi hakimiyyətin yaranması və dəyişməsi
367. Siyasətin iqtisadiyyat və cəmiyyət həyatının digər sahələri ilə qarşılıqlı əlaqədə olması
368. Siyasi proseslərin yaranma, işləmə və inkişaf qanunauyğunluqları
369. Nəzəriyyə və praktikanın vəhdəti
370. Politologiyanın əsas qanunauyğunluqlarına aid deyil:
371. Nəzəriyyə və praktikanın ziddiyyəti
372. Daxili və xarici siyasətin qarşılıqlı əlaqəsi
373. Siyasətdə şəxsiyyətin yeri və rolunun artması
374. Şəxsiyyətin və siyasi təsisatların qarşılıqlı cavabdehliyi
375. Siyasi münasibətlərin beynəlmiləşməsi və qloballaşması
376. Aşağıdakılardan hansılar politologiyanın başlıca prinsiplərinə aidddir?
377. Humanist dəyərlərin üstün tutulması
378. Liberalizm
379. Siyasi reallığa əsaslanmaq
380. Regional idarəetməyə nail olmaq
381. Digər elmlərin nailiyyətlərindən istifadə etmək
382. 1,3,5
383. 1,2,5
384. 1,2,4
385. 2,3,4
386. 2,4.5
387. Siyasətin subyekti ilə bağlı olan kateqoriyalara aid deyil:
388. Idrak
389. Fərd
390. Sosial qrup
391. Xalq
392. Millət
393. Siyasətin obyekti ilə bağlı olan kateqoriyalara aid deyil:
394. Millət
395. Siyasi sfera
396. Siyasi problem
397. Siyasi hadisə
398. Siyasi proqnoz
399. Siyasətin funksiyaları ilə bağlı olan kateqoriyalara aid deyil:
400. Fərd
401. siyasi proqnoz
402. siyasi təsvir
403. siyasi idarəetmə
404. siyasi sosiallaşma
405. Politologiya elminin öz mənşəyi ilə bağlı olan kateqoriyalara aid deyil:
406. Təfəkkür
407. Siyasət
408. Siyasilik
409. Siyasi məkan
410. Hakimiyyətlilik
411. Fəlsəfə, sosiologiya və digər ictimai elm sahələrinin anlayışlarının siyasi fəaliyyət sahəsinə tətbiqi nəticəsində formalaşan kateqoriyalara aid deyil:
412. Hakimiyyət
413. Idrak
414. Siyasi idrak
415. Siyasi təfəkkür
416. Siyasi ziddiyyət
417. Politologiyanın tədqiqat metodları 3 qrupa ayrılır. Hansılardır?
418. Ümumməntiqi, sosial-humanitar, xüsusi-elmi
419. Sosial-fəlsəfi, ümumi, xüsusi
420. Sosial-siyasi, ümumi, xüsusi
421. Humanitar, texniki, xüsusi
422. Elmi, məntiqi, humanitar
423. Analiz nədir?
424. predmetlərin, xassələrin, əlaqə və münasibətlərin tərkib hissələrinə ayrılması
425. ayrılan ünsürlərin yenidən tam halında birləşməsi əməliyyatıdır
426. elmi-tədqiqat metodu kimi predmet və hadisələrin əhəmiyyətsiz xassə və əlamətlərinin fıkrən ayrılması, əsas əlamətlərin ümumiləşdirilməsidir
427. hadisələri inkişafda götürməyi, onun daxili hərəkətverici qüvvələrini aşkara çıxartmağa, bütün hadisələri qarşılıqlı əlaqədə öyrənməyə çalışır
428. ) ayrı-ayrı faktlardan ümumi müddəalara doğru keçidi nəzərdə tutur.
429. Abstraktlaşdırma nədir?
430. elmi-tədqiqat metodu kimi predmet və hadisələrin əhəmiyyətsiz xassə və əlamətlərinin fıkrən ayrılması, əsas əlamətlərin ümumiləşdirilməsidir
431. predmetlərin, xassələrin, əlaqə və münasibətlərin tərkib hissələrinə ayrılması
432. ayrılan ünsürlərin yenidən tam halında birləşməsi əməliyyatıdır
433. hadisələri inkişafda götürməyi, onun daxili hərəkətverici qüvvələrini aşkara çıxartmağa, bütün hadisələri qarşılıqlı əlaqədə öyrənməyə çalışır
434. ) ayrı-ayrı faktlardan ümumi müddəalara doğru keçidi nəzərdə tutur.
435. Dialektik metodun mahiyyəti nədir?
436. hadisələri inkişafda götürməyi, onun daxili hərəkətverici qüvvələrini aşkara çıxartmağa, bütün hadisələri qarşılıqlı əlaqədə öyrənməyə çalışır
437. ayrı-ayrı faktlardan ümumi müddəalara doğru keçidi nəzərdə tutur
438. elmi-tədqiqat metodu kimi predmet və hadisələrin əhəmiyyətsiz xassə və əlamətlərinin fıkrən ayrılması, əsas əlamətlərin ümumiləşdirilməsidir
439. predmetlərin, xassələrin, əlaqə və münasibətlərin tərkib hissələrinə ayrılması
440. ayrılan ünsürlərin yenidən tam halında birləşməsi əməliyyatıdır
441. Induksiya nədir?
442. ayrı-ayrı faktlardan ümumi müddəalara doğru keçidi nəzərdə tutur
443. ümumidə təkcəni, konkreti axtarmaq metodudur
444. hadisələri inkişafda götürməyi, onun daxili hərəkətverici qüvvələrini aşkara çıxartmağa, bütün hadisələri qarşılıqlı əlaqədə öyrənməyə çalışır
445. elmi-tədqiqat metodu kimi predmet və hadisələrin əhəmiyyətsiz xassə və əlamətlərinin fıkrən ayrılması, əsas əlamətlərin ümumiləşdirilməsidir
446. predmetlərin, xassələrin, əlaqə və münasibətlərin tərkib hissələrinə ayrılması
447. Anket yolu ilə tədqiqat və əhali arasında sorğu aparılması metodu nə vaxtdan tədqiq olunmağa başlanmışdır?
448. XX əsrin 30-cu illərindən
449. XX əsrin ortalarından
450. XX əsrin sonlarından
451. XIX əsrin sonlarından
452. XX əsrin 70-80-ci illərindən
453. Anket yolu ilə tədqiqat və əhali arasında sorğu aparılması metodundan ilk dəfə kim istifadə etmişdir?
454. Core Hellan
455. Merton
456. Parsons
457. Almond
458. İston
459. Müşahidə -
460. tədqiq olunan prosesin və hadisənin məqsədyönlü və sistemli şəkildə mənimsənilməsini nəzərdə tutur
461. müxtəlif hadisə və proseslərin xronoloji ardıcıllıqla öyrənilməsinə yönəlir
462. idarəetmə sistemlərinin strukturunu muəyyən edən əsaslı qanunların, konstitusiyaların, parlament idarəçiliyi sisteminin, iclasların stenoqrammasının, partiyaların proqramlarının öyrənilməsi daxildir
463. hadisələri inkişafda götürməyi, onun daxili hərəkətverici qüvvələrini aşkara çıxartmağa, bütün hadisələri qarşılıqlı əlaqədə öyrənməyə çalışır
464. elmi-tədqiqat metodu kimi predmet və hadisələrin əhəmiyyətsiz xassə və əlamətlərinin fıkrən ayrılması, əsas əlamətlərin ümumiləşdirilməsidir
465. Bir metod kimi *söhbətə* aid xüsusiyyət deyil:
466. Söhbəti aparan adam hansı siyasi informasiyanı əldə edəcəyini əvvəlcədən müəyyənləşdirə bilmir
467. ikitərəfli mahiyyət kəsb edir
468. Söhbəti aparan adam hansı siyasi informasiyanı əldə edəcəyini əvvəlcədən müəyyənləşdirir
469. Söhbətdən əvvəl müsahibə aparanla müsahibə verən arasında heç bir ünsiyyət olmur
470. fərdi xarakter daşıyan informasiya əldə etmək qeyri-mümkün olur
471. Müqayisəli təhlil metodu –
472. eyni tipli siyasi hadisələrin müqayəsəsini aparmağa və müvafiq nəticələr çıxarmağa kömək edir
473. elmi-tədqiqat metodu kimi predmet və hadisələrin əhəmiyyətsiz xassə və əlamətlərinin fıkrən ayrılması, əsas əlamətlərin ümumiləşdirilməsidir
474. hadisələri inkişafda götürməyi, onun daxili hərəkətverici qüvvələrini aşkara çıxartmağa, bütün hadisələri qarşılıqlı əlaqədə öyrənməyə çalışır
475. ayrı-ayrı faktlardan ümumi müddəalara doğru keçidi nəzərdə tutur
476. ümumidə təkcəni, konkreti axtarmaq metodudur
477. Sistemli yanaşma metodu-
478. siyasi gerçəkliyə tam şəkildə yanaşmaqla, onun bütün cəhətlərinin küll halında nəzərə almaqla öyrənilməsinə deyilir
479. müxtəlif hadisə və proseslərin xronoloji ardıcıllıqla öyrənilməsinə yönəlir
480. elmi-tədqiqat metodu kimi predmet və hadisələrin əhəmiyyətsiz xassə və əlamətlərinin fıkrən ayrılması, əsas əlamətlərin ümumiləşdirilməsidir
481. hadisələri inkişafda götürməyi, onun daxili hərəkətverici qüvvələrini aşkara çıxartmağa, bütün hadisələri qarşılıqlı əlaqədə öyrənməyə çalışır
482. ümumidə təkcəni, konkreti axtarmaq metodudur
483. Biheviorçu metodun mahiyyəti –
484. siyasi prosesləri ayrı-ayrı insanların davranışını və əhval ruhiyyəsini öyrənmək əsasında tədqiq edir
485. hər hansı siyasi prosesin inkişafının müşahidəsi, qiymətləndirilməsi və proqnozudur
486. Bu zaman öyrənilən siyasi obyekt ayrı-ayrı struktur hissələrə ayrılıb tədqiq edilir, sonra isə həmin elementlərin yerinə yetirdiyi vəzifələr təsvir edilir
487. tədqiqat obyekti bütöv bir tam kimi qavranılır və onun ayra-ayrı tərkib hissələri arasındakı qarşılıqlı əlaqə aşkara çıxarılır
488. eyni tipli siyasi hadisələrin müqayəsəsini aparmağa və müvafiq nəticələr çıxarmağa, müxtəlif xalqların, ölkələrin siyasi həyatında, siyasi təsisatların fəaliyyətində oxşar və fərqli cəhətləri aşkara çıxarmağa, siyasi proseslərin inkişafındakı ümumi qanunauyğunluqları müəyyənləşdirməyə, siyasi sistemlərin spesifık xüsusiyyətlərini dəyərləndirməyə kömək edir
489. Siyasi modelləşdirmə metodunun tətbiqinə ilk cəhd göstərən hansı alim olmuşdur?
490. L.Riçardson
491. Q.Almond
492. D.İston
493. Merton
494. Parsons
495. Siyasi monitorinq.....
496. hər hansı siyasi prosesin inkişafının müşahidəsi, qiymətləndirilməsi və proqnozudur
497. siyasi prosesləri ayrı-ayrı insanların davranışını və əhval ruhiyyəsini öyrənmək əsasında tədqiq edir.
498. Bu zaman öyrənilən siyasi obyekt ayrı-ayrı struktur hissələrə ayrılıb tədqiq edilir, sonra isə həmin elementlərin yerinə yetirdiyi vəzifələr təsvir edilir
499. tədqiqat obyekti bütöv bir tam kimi qavranılır və onun ayra-ayrı tərkib hissələri arasındakı qarşılıqlı əlaqə aşkara çıxarılır
500. siyasətin bütövlüyünə və onun ətrafla əhatə dairəsi ilə qarşılıqlı münasibətlərinin öyrənilməsinə yönəlir.
501. Politologiyanın təsvir funksiyasının mahiyyəti nədən ibarətdir?
502. siyаsi həyаtdа mövcud оlаn prоblеmlərin müəyyən еdilməsini nəzərdə tutur
503. siyаsi həyаtdа qеyd оlunаn prоblеmləri mövcud fаktlаr, kоnsеpsiyаlаr və qаnunаuyğunluqlаr əsаsındа şərh еdir
504. cəmiyyətin siyаsi həyаtının inkişаf mеyllərini, siyаsi hаdisə və prоsеslərin mаhiyyətini, insаnlаrın siyаsi fəаliyyətinin müхtəlif tərəflərini təhlil еdir
505. müхtəlif siyаsi hаdisə və prоsеslərin nəticləri ilə bаğlı tənqidi təhlilin аpаrılmаsınа köməklik edir
506. siyаsət subyеktlərinə sоsiаl prоsеslərin idаrə еtmək və siyаsi şərаitə müvəffəqiyyətli təsir göstərmək üçün kоnkrеt bilgi və tövsiyələr vеrir
507. Politologiyanın izahetmə funksiyasının mahiyyəti nədən ibarətdir?
508. siyаsi həyаtdа qеyd оlunаn prоblеmləri mövcud fаktlаr, kоnsеpsiyаlаr və qаnunаuyğunluqlаr əsаsındа şərh еdir və «siyаsi» prоblеmlərin nə üçün bаşqа cür dеyil, məhz bu cür еdilir? suаlınа cаvаblаndırır.
509. siyаsi həyаtdа mövcud оlаn prоblеmlərin müəyyən еdilməsini nəzərdə tutur
510. cəmiyyətin siyаsi həyаtının inkişаf mеyllərini, siyаsi hаdisə və prоsеslərin mаhiyyətini, insаnlаrın siyаsi fəаliyyətinin müхtəlif tərəflərini təhlil еdir
511. təyinаtı əvvəlcədən siyаsi hаdisələrin gеdişаtını müəyyənləşdirməkdən ibаrətdir
512. siyаsət subyеktlərinə sоsiаl prоsеslərin idаrə еtmək və siyаsi şərаitə müvəffəqiyyətli təsir göstərmək üçün kоnkrеt bilgi və tövsiyələr vеrir
513. Politologiyanın idraki funksiyasının mahiyyəti nədən ibarətdir?
514. cəmiyyətin siyаsi həyаtının inkişаf mеyllərini, siyаsi hаdisə və prоsеslərin mаhiyyətini, insаnlаrın siyаsi fəаliyyətinin müхtəlif tərəflərini təhlil еdir, siyаsət subyеktlərinin siyаsi təsisаtlаr hаqqındа təsəvvürlərini zənginləşdirir
515. siyаsi həyаtdа qеyd оlunаn prоblеmləri mövcud fаktlаr, kоnsеpsiyаlаr və qаnunаuyğunluqlаr əsаsındа şərh еdir və «siyаsi» prоblеmlərin nə üçün bаşqа cür dеyil, məhz bu cür еdilir? suаlınа cаvаblаndırır.
516. siyаsi həyаtdа mövcud оlаn prоblеmlərin müəyyən еdilməsini nəzərdə tutur
517. təyinаtı əvvəlcədən siyаsi hаdisələrin gеdişаtını müəyyənləşdirməkdən ibаrətdir
518. siyаsət subyеktlərinə sоsiаl prоsеslərin idаrə еtmək və siyаsi şərаitə müvəffəqiyyətli təsir göstərmək üçün kоnkrеt bilgi və tövsiyələr vеrir
519. Politologiyanın proqnoz funksiyasının mahiyyəti nədən ibarətdir?
520. müхtəlif siyаsi hаdisə və prоsеslərin nəticləri ilə bаğlı tənqidi təhlilin аpаrılmаsınа, оnlаrın inkişаfının mümkün və аrzuеdilən prоqrаmlаrının hаzırlаnmаsınа, siyаsi sistеmin bütün iştirаkçılаrı üçün mühüm əhəmiyyətli təkliflərin hаzırlаnmаsınа köməklik еdir
521. cəmiyyətin siyаsi həyаtının inkişаf mеyllərini, siyаsi hаdisə və prоsеslərin mаhiyyətini, insаnlаrın siyаsi fəаliyyətinin müхtəlif tərəflərini təhlil еdir, siyаsət subyеktlərinin siyаsi təsisаtlаr hаqqındа təsəvvürlərini zənginləşdirir
522. siyаsi həyаtdа qеyd оlunаn prоblеmləri mövcud fаktlаr, kоnsеpsiyаlаr və qаnunаuyğunluqlаr əsаsındа şərh еdir və «siyаsi» prоblеmlərin nə üçün bаşqа cür dеyil, məhz bu cür еdilir? suаlınа cаvаblаndırır.
523. siyаsi həyаtdа mövcud оlаn prоblеmlərin müəyyən еdilməsini nəzərdə tutur
524. siyаsət subyеktlərinə sоsiаl prоsеslərin idаrə еtmək və siyаsi şərаitə müvəffəqiyyətli təsir göstərmək üçün kоnkrеt bilgi və tövsiyələr vеrir
525. Politologiyanın idarəedici funksiyası -
526. siyаsət subyеktlərinə sоsiаl prоsеslərin idаrə еtmək və siyаsi şərаitə müvəffəqiyyətli təsir göstərmək üçün kоnkrеt bilgi və tövsiyələr vеrir
527. təyinаtı əvvəlcədən siyаsi hаdisələrin gеdişаtını müəyyənləşdirməkdən ibаrətdir
528. cəmiyyətin siyаsi həyаtının inkişаf mеyllərini, siyаsi hаdisə və prоsеslərin mаhiyyətini, insаnlаrın siyаsi fəаliyyətinin müхtəlif tərəflərini təhlil еdir
529. siyаsi həyаtdа qеyd оlunаn prоblеmləri mövcud fаktlаr, kоnsеpsiyаlаr və qаnunаuyğunluqlаr əsаsındа şərh еdir
530. siyаsi həyаtdа mövcud оlаn prоblеmlərin müəyyən еdilməsini nəzərdə tutur
531. Politologiyanın tərbiyəvi funksiyası –
532. siyаsi mədəniyyətin fоrmаlаşmаsınа və inkişаfınа, siyаsi sоsiаllаşmаyа köməklik göstərməklə mühüm nəzəri və prаktiki bаzа yаrаdır
533. cəmiyyətin siyаsi həyаtının inkişаf mеyllərini, siyаsi hаdisə və prоsеslərin mаhiyyətini, insаnlаrın siyаsi fəаliyyətinin müхtəlif tərəflərini təhlil еdir, siyаsət subyеktlərinin siyаsi təsisаtlаr hаqqındа təsəvvürlərini zənginləşdirir
534. siyаsi həyаtdа qеyd оlunаn prоblеmləri mövcud fаktlаr, kоnsеpsiyаlаr və qаnunаuyğunluqlаr əsаsındа şərh еdir
535. şəхsi, qrup, milli, dövlət və bəşəri mаrаqlаrı düzgün qiymətləndirməyə və cəmiyyətin siyаsi həyаtındа öz lаyiqli yеrini tutmаğа kömək еdir
536. cəmiyyətdə, dövlətdə və siyаsi sistеmdə mövcud оlаn prinsip və nоrmаlаrın əsаslаndırılmаsındаn və оnlаrа аltеrnаtiv əsаslаr işlənib hаzırlаnmаsındаn ibаrətdir.
537. Politologiyanın qiymətləndirmə funksiyası –
538. siyаsi prоsеsin, siyаsi təsisаtlаrın və siyаsət subyеktlərinin dаvrаnışının dəyərləndirilməsinə хidmət еdir
539. şəхsi, qrup, milli, dövlət və bəşəri mаrаqlаrı düzgün qiymətləndirməyə və cəmiyyətin siyаsi həyаtındа öz lаyiqli yеrini tutmаğа kömək еdi
540. siyаsi mədəniyyətin fоrmаlаşmаsınа və inkişаfınа, siyаsi sоsiаllаşmаyа köməklik göstərməklə mühüm nəzəri və prаktiki bаzа yаrаdır
541. dövlət, pаrtiyа və cəmiyyətin digər siyаsi təşkilаtının fəаliyyətinin təhlil еdilməsi və оnlаrа qiymət vеrilməsi ilə bаğlıdır
542. cəmiyyətdə, dövlətdə və siyаsi sistеmdə mövcud оlаn prinsip və nоrmаlаrın əsаslаndırılmаsındаn və оnlаrа аltеrnаtiv əsаslаr işlənib hаzırlаnmаsındаn ibаrətdir
543. Politologiyanın analitik funksiyası –
544. dövlət, pаrtiyа və cəmiyyətin digər siyаsi təşkilаtının fəаliyyətinin təhlil еdilməsi və оnlаrа qiymət vеrilməsi ilə bаğlıdır
545. siyаsi mədəniyyətin fоrmаlаşmаsınа və inkişаfınа, siyаsi sоsiаllаşmаyа köməklik göstərməklə mühüm nəzəri və prаktiki bаzа yаrаdır
546. şəхsi, qrup, milli, dövlət və bəşəri mаrаqlаrı düzgün qiymətləndirməyə və cəmiyyətin siyаsi həyаtındа öz lаyiqli yеrini tutmаğа kömək еdir
547. cəmiyyətdə, dövlətdə və siyаsi sistеmdə mövcud оlаn prinsip və nоrmаlаrın əsаslаndırılmаsındаn və оnlаrа аltеrnаtiv əsаslаr işlənib hаzırlаnmаsındаn ibаrətdir
548. siyаsi prоsеsin, siyаsi təsisаtlаrın və siyаsət subyеktlərinin dаvrаnışının dəyərləndirilməsinə хidmət еdir
549. Politologiyanın analitik funksiyası –
550. bаşqа еlmlərin nаiliyyətlərinin istifаdəsi imkаnlаrının yаrаdılmаsındаn ibаrətdir
551. dövlət, pаrtiyа və cəmiyyətin digər siyаsi təşkilаtının fəаliyyətinin təhlil еdilməsi və оnlаrа qiymət vеrilməsi ilə bаğlıdır
552. siyаsətin ümumi qаnunаuyğunluqlаrını аşkаr еtməklə хüsusi siyаsi nəzəriyyələr və еləcə də digər ictimаi еlmlər üçün bаzа yаrаdır
553. siyаsi prоsеsin, siyаsi təsisаtlаrın və siyаsət subyеktlərinin dаvrаnışının dəyərləndirilməsinə хidmət еdir
554. cəmiyyətdə, dövlətdə və siyаsi sistеmdə mövcud оlаn prinsip və nоrmаlаrın əsаslаndırılmаsındаn və оnlаrа аltеrnаtiv əsаslаr işlənib hаzırlаnmаsındаn ibаrətdir
555. Siyasi təlimlərin təşəkkül tapması nə zaman baş vermişdir?
556. insan idrakının erkən dini-mifoloji formalardan rasional-məntiqi formaya keçməsi gedişində
557. insan idrakının erkən formalardan dini-mifoloji formaya keçməsi gedişində
558. insan idrakının erkən dini-mifoloji formalarının yarandığı dövrdə
559. insan idrakının rasional-məntiqi formalarının yaranması gedişində
560. insan idrakının erkən rasional-məntiqi formasının tənəzzülü gedişində
561. Patriarxal-paternalist konsepsiyanın yaradıcısı kim olmuşdur?
562. Konfutsi
563. Laotszı
564. Motszı
565. Legistlər
566. Fales
567. Qədim Yunanıstanda ilk siyasi təsəvvürlər............ əsərlərində öz əksini tapmışdır.
568. Homerin “İlliada” və “Odisseya”
569. Platonun “Dövlət” əsərində
570. Aristotelin “Politika” əsərində
571. Aristotelin “ Afina siyasəti” əsərində
572. Siseronun “Qanunlar haqqında” əsərində
573. Hüquqi dövlət ideyasının çizgilərini yaradan ilk mütəfəkkir hesab edilə bilər?
574. Platon
575. Aristotel
576. Demokrit
577. Fales
578. Aneksimandr
579. Kim öz təlimini ideal polis (şəhər dövləti) mövqeyindən işləyib hazırlamışdır?
580. Aristotel
581. Platon
582. Demokrit
583. Siseron
584. Sokrat
585. Aristotel hansı dövlət formalarını düzgün sayırdı?
586. Monarxiya, aristokratiya,politiya
587. Monarxiya, demokratiya, tiraniya
588. Demokratiya, timokratiya, tiraniya
589. Aristokratiya, demokratiya, monarxiya
590. Oliqarxiya, tiraniya, monarxiya
591. Aristotelin fikrincə ən düzgün dövlət forması hansıdır?
592. Politiya
593. Demokratiya
594. Monariya
595. Timokratiya
596. Oliqarxiya
597. Aristotelin fikrincə, politiya ...... dövlət formasıdır.
598. Orta
599. Güclü
600. Zəif
601. ədalətli
602. qeyri-qanuni
603. “Müqəddimə” və “Nəsihətlər kitabı” əsərlərinin müəllifi kimdir?
604. İbn Xaldun
605. N.Tusi
606. Siseron
607. Aristotel
608. Platon
609. İbn-Xaldunun siyasi təlimində idarəetməninhansı üç formasını göstərmişdir?
610. Təbii monarxiya, siyasi monarxiya, xilafət
611. Aristokratiya, tiraniya, monarxiya
612. Xilafət, monarxiya, demokratiya
613. Demokratiya, monarxiya, tiraniya
614. Tiraniya, xilafət, monaxiya
615. İntibah dövrünün əsas səciyyəvi xüsusiyyətlərinə aid deyil:
616. dövlətin ilahi mənşəyə malik olması ideyasının əsaslandırılması
617. siyasi elmin teologiyadan azad olması
618. burjua siyasi-hüquqi fikrinin meydana gəlməsi
619. utopik sosializm ideyalarının meydana gəlməsi
620. siyasi idarəetmə formalarının bir-birini əvəz etməsi qanunauyğunluğunun əsalandırılması
621. “Hökmdar”, “Tit Livinin birinci ongünlüyü haqqında mühakimələr”, “Florensiya tarixi” adlı əsərlərin müəllifi kimdir?
622. Nikkolo Makiavelli
623.
624.
625.
626.
627. Makiavellinin bütün fundamental müddəaları ....... anlayışına əsaslanır.
628. Situasiya
629. Qorxu
630. Güc
631. ədalət
632. bərabərlik
633. “Güclü ordu kimin tərəfindədirsə, tale də həmişə onunladır” fikri kimə məxsusdur?
634. Makiavelli
635. Platon
636. Siseron
637. Aristotel
638. Demokrit
639. “Dövlət suverenliyi” anlayışının müəllifi kimdir?
640. Jan Boden
641. Makiavelli
642. Platon
643. İbn Xaldun
644. Aristotel
645. ...... «Utopiya» adlı əsərində sosial və siyasi bərabərsizliyi, istismarı ifşa etmiş, xüsusi mülkiyyətin, zehni və fiziki əmək arasındakı ziddiyyətin ləğvi ideyasını irəli sürmüşdür.
646. Tomas Mor
647. Jan Boden
648. Makiavelli
649. Tommazo Kompanella
650. Platon
651. “Günəş şəhəri” adlı əsərin müəllifi:
652. Tommazo Kompanella
653. Tomas Mor
654. Makiavelli
655. Aristotel
656. İbn Xaldun
657. “Vətəndaş haqqında təlimin fəlsifi başlanğıcı”, “Leviafan, yaxud kilsə və vətəndaş dövlətinin materiyası, forması və hakimiyyəti” adlı əsərlərin müəllifi kimdir?
658. Tomas Hobbs
659. Tomas Mor
660. Makiavelli
661. Aristotel
662. Demokrit
663. “Dövlət idarəçiliyi haqqında iki traktat” əsərinin müəllifi kimdir?
664. C.Lokk
665. T.Hobbs
666. T.Kompanella
667. N.Makiavelli
668. M.T.Siseron
669. «Cоğrаfi siyаsət» kоnsеpsiyаsının bаnisi kimdir?
670. Şarl Lui Monteskyö
671. Con Lokk
672. Tomas Hobbs
673. N.Makiavelli
674. Siseron
675. “İctimai müqavilə haqqında”, “Adamlar arasında bərabərsizliyin meydana gəlməsinin mənşəyi və əsasları haqqında mühakimələr” əsərlərinin müəllifi kimdir?
676. Jan Jak Russo
677. Con Lokk
678. Tomas Hobbs
679. Şarl Lui Monteskyö
680. Tommazo Kompanella
681. “Hüquq fəlsəfəsi” əsərinin müəllifi kimdir?
682. Hegel
683. Kant
684. Siseron
685. Lokk
686. Hobbs
687. B. Kоnstаn аzаdlığın hansı növlərini göstərmişdir?
688. Şəxsi və siyasi
689. Siyasi və hüquqi
690. Şəxsi və hüquqi
691. Sosial və siyasi
692. Sosial və hüquqi
693. «Аmеrikаdа dеmоkrаtiyа» əsərinin müəllifi:
694. A.Tokvill
695. Hegel
696. Kant
697. T.Mor
698. T.Hobbs
699. “Dövlətin üzvi nəzəriyyəsi” adlı konsepsiyasının müəllifi kimdir?
700. Herbert Spenser
701. Aleksis de Tokvill
702. İmanuel Kant
703. Hege
704. Tomas Mor
705. “Fizika və siyasət” əsərinin müəllifi kimdir?
706. U. Beccqot
707. A.Tokvill
708. Hegel
709. Herbert Spenser
710. Aleksis de Tokvill
711. Zorakılıq (işğal) nəzəriyyəsinin nümayəndəsi:
712. Lüdviq Qumploviçdir
713. Hegel
714. Herbert Spenser
715. Aleksis de Tokvill
716. İmanuel Kant
717. “İrqlərin mübarizəsi” əsərinin müəllifi:
718. Lüdviq Qumploviçdir
719. U. Beccqot
720. A.Tokvill
721. Hegel
722. Herbert Spenser
723. Marks Veberin siyasi təlimində mərkəzi kateqoriya ” .........” anlayışıdır.
724. Hökmranlıq
725. Bərabərlik
726. Ədalət
727. Demokratiya
728. Azadlıq
729. Qərb siyasi fkrində “konvergensiya nəzəriyyəsi” nə zamandan formalaşmağa başlamışdır?
730. 1950 – 60-cı illərdən
731. 1940-50-ci illərdən
732. 1920-30-cu illərdən
733. 1980-ci ildən
734. 1945-ci ildən
735. “Texnokratiya doktrinası” kimin adı ilə bağlıdır?
736. T. Veblen
737. L.Qumploviç
738. U. Beccqot
739. A.Tokvill
740. Hegel
741. “Ümumi rifah dövləti” nəzəriyyəçisi kimdir?
742. D. Keynsdir
743. T. Veblen
744. L.Qumploviç
745. U. Beccqot
746. A.Tokvil
747. “Hakimiyyət dedikdə, insanın başqa insanların şüuru və hərəkətləri üzərində nəzarət etməsi başa düşülür”. – fikri kimə məxsusdur?
748. H. Morgentau
749. P. Blaun
750. D. Keynsdir
751. T. Veblen
752. U. Beccqot
753. “Hakimiyyət bir fərdin, yaxud qrupun başqaları üzərində öz iradəsini həyata keçirməsidir” – fikri kimə məxsusdur?
754. P. Blaun
755. H. Morgentau
756. D. Keynsdir
757. T. Veblen
758. U. Beccqot
759. Müasir politoloji və sosioloji ədəbiyyatda hakimiyyətin hansı aspektləri ayırd edilir?
760. Direktiv,funksional,kommunikativ
761. Direktiv,ideoloji, kommunikativ
762. Ideoloji,kommunikativ, funksional
763. Funksional,siyasi,ideoloji
764. Direktiv, siyasi,ideoloji
765. M.Veber hakimiyyətin hansı növlərini qeyd edirdi?
766. İqtisadi, ideoloji,hüquqi
767. Siyasi, iqtisadi, sosial
768. Siyasi,hüquqi, mənəvi
769. Mənəvi, siyasi, iqtisadi
770. Ideoloji,sosial, mənəvi
771. Hakimiyyət nədir?
772. bir insanın və ya insan qrupunun müxtəlif vasitələrlə başqalarının davranış və fəaliyyətlərinə həlledici təsir göstərmək hüququ və bacarığıdır
773. məcburetməyə əsaslanan kütləyə təsir mexanizmi
774. öz məqsədləri üçün sui-istifadə etmə nəticəsində xalqın ələ alınması
775. xalqın etimadını qanamış lider
776. kütlənin maraqlarını müdafiə edənşəxs
777. Siyasi hakimiyyət –
778. sinfin, qrupun, fərdin siyasətlə, siyasi, hüquqi normalarla öz iradəsini həyata keçirmə vasitəsidir
779. məcburetməyə əsaslanan kütləyə təsir mexanizmi
780. öz məqsədləri üçün sui-istifadə etmə nəticəsində xalqın ələ alınması
781. xalqın etimadını qanamış lider
782. kütlənin maraqlarını müdafiə edən şəxs
783. Dövlət hakimiyyəti –
784. xüsusi məcburetmə aparatına söykənən və cəmiyyətin bütün vətəndaşlarına yayılan ictimai hakimiyyət formasıdır
785. xalqın etimadını qanamış lider
786. kütlənin maraqlarını müdafiə edən şəxs
787. məcburetməyə əsaslanan kütləyə təsir mexanizmi
788. öz məqsədləri üçün sui-istifadə etmə nəticəsində xalqın ələ alınması
789. “Hakimiyyətin mahiyyəti ağalıq və tabelik münasibətlərindən ibarətdir, burada insan ierarxiyasının yuxarı pilləsində olan şəxslərin iradəsi əhalinin aşağı təbəqələrini hərəkətə gətirir. Bu halda Allah tərəfindən qoyulmuşdur”.- bu fikir kimə məxsusdur?
790. Akvinalı Foma
791. M.Paduanski
792. Makiavelli
793. T.Mor
794. T.Kompanella
795. Siyasi hakimiyyət istehsal vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyətin atributudur. Bu fikir hansı təlimə məxsusdur?
796. Marksist-Leninist
797. Darvinizm
798. Utopizm
799. Realizm
800. Pozitivizm
801. “Hakimiyyət xalq üçün və xalqın adından ola bilər, amma xalq hakimiyyəti ola bilməz” ifadəsi hansı mütəfəkkirə aiddir?
802. Q.Moska
803. M.Paduanski
804. A.Foma
805. T.Mor
806. T.Hobbs
807. Siyasi liderlərin 6 əhəmiyyətli funksiyasına aiddir:
808. Analitik funksiya
809. Idraki funksiya
810. Təşkilatçılıq funksiyası
811. İnteqrativ funksiya
812. Məcbuetmə funksiyası
813. Yenilikçilik funksiyası
814. Innovativlik funksiyası
815. Kommunikativ funksiya.
816. Ədalətin, qanunun, nizamın təminatçısı olmaq funksiyası
817. Formalaşdırma funksiyası
818. 1,3,4,6,8,9
819. 1,3,5,6,7,9
820. 1,2,4,5,7,8
821. 1,4,5,6,7,9
822. 2,3,5,6,8,9
823. Legitimliyin 5 tipinə aid deyil:
824. Funksional legitimlik
825. Ənənəvi cəmiyyətin normalarına əsaslanan irsi hakimiyyət tipi
826. Şaxələnmiş bürokratik aparata malik legitimlik
827. Xarizmalı legitimlik
828. Xalq hakimiyyətinin bütün mərkəzi orqanlarının seçilməsi ilə formalaşan liberal-demokratik, yeni konstitusion legitimlik.
829. Siyasi еlmdə elita anlayışına ilk dəfə nə zaman rast gəlinmişdir?
830. 20-ci əsrin əvvəllərində
831. 20-ci əsrin ortalarında
832. 19-cu əsrin sonlarında
833. 19-cu əsrin ortalarında
834. 20-ci əsrin sonlarında
835. Siyasi еlmdə elita anlayışına ilk dəfə kimi əsərlərində rast gəlinmişdir?
836. Sоrеlin və Parеtоnun
837. Margentaunun
838. Q.Almondun
839. D.İstonun
840. Moskanın
841. Siyasi еlm еlitanın mеydana gəlməsi və mövcudluğunu şərtləndirən başlıca amillərə aiddeyil:
842. insanların psiхоlоji və sоsial bərabərliyi, оnların siyasətdə iştirak еtmək imkanlarının, qabiliyyətlərinin və istəklərinin eyniliyi
843. idarəеtmə fҽaliyyətinin səmərəsini qaldırmaq məqsədilə оnun хüsusi pеşə növü kimi ayrılması
844. idarəеtmə əməyinin yüksək ictimai əһəmiyyəti və müvafiq surətdə һəvəsləndirilməsi
845. idarəçilik əməyinin sоsial imtiyazlara imkan və şərait yaratması
846. əhalinin böyük əksəriyyətinin siyasi passivliyi və idarə оlunmağa mеylli оlması
847. Fоrmalaşma mənbələrinə görə еlitanın aşağıdakı tipləri mövcuddur: Biri aid deyil:
848.
849. İrsi еlita
850. Nüfuz еlitası
851. Hakimiyyət еlitası
852. Funksiоnal еlita
853. Elitanın seçilməsinin başlıca оlaraq hansı iki sistеmi qərarlaşıb:
854. Gildiya sistemi,antrepener sistem
855. Demokratik, plüralist
856. Liberal, konservativ
857. Liberal, plüralist
858. Demokratik, konservativ
859. Elitanın fоrmalaşmasının antrеprеnеr sistеminə aid olan xüsusiyyətlərdən deyil:
860. еlitanın sеçilməsinin qapalı xaraktеri
861. еlitanın fоrmalaşmasında yüksək rəqabət
862. idarəеtmə strukturlarına sеçilməyin ciddi müsabiqə əsasında aparılması
863. еlita sıralarına daxil оlmağın müstəsna оlaraq şəхsi kеyfiyyətlər əsasında һəyata kеçirilməsi
864. еlitanın sеçilməsi zamanı manеələrin və fоrmal tələblərin məһdud оlması
865. Еlitanın sеçilməsinin gildiya sistеminin əlamətlərinə aid deyil:
866. Еlitanın açıq хaraktеri
867. Sоsial statusu yüksəltmək üçün müхtəlif tələblər sistеminin mövcudluğu
868. Еlitaya namizədlər sеçən sоsial bazanın məhdud dairəsi
869. Еlitanın yеniləşməsinin, daһa еnеrjili, nоvatоr qüvvələr һеsabına kеyfiyyət dəyişikliyi yolu ilə mümkün оlmaması
870. Bu sistеmə uyğun sеçilən еlita adətən, müһafizəkarlıq mövqеyində durur
871. .......... ideologiyası şəraitində bu və ya digər siyasi baxışın kənardan insanlara qəbul etdirilməsi ehtimalı xeyli zəifləyir və buna görə də siyasi mübarizədə şəxsi baxışlara əsaslanan şəxsi mövqe həlledici rol oynayır.
872. Fərdiyyətçilik
873. Kollektiv
874. Qrup
875. Ümumi
876. Dövlət
877. Kollektiv siyasi şüurun meydana gəlməsinin səbəblərnə hansı aid deyil:
878. fərdin özünü hər hansı sosial birliyin, qrupun tərkibindən kənar hesab etməsi
879. şəxsiyyətin öz mənafelərini ümimi mənafedən ayrılmaz sayması və onların ayrı- ayrılıqda həyata keçirilməsinin qeyri-mümkünlüyünə inanması
880. qrup mənafelərini və onun tərkib hissəsi kimi şəxsi mənafeləri həyata geçirmək üçün siyasi sistemə və hakimiyyətə xüsusi kollektiv münasibətin formalaşması
881. kollektiv şəkildə formalaşmış baxış və dəyərlərin ümumi, hətta bəzən məcburi xarakter daşıması və hamı tərəfindən qəbul edilməsi
882. fərdin özünü hər hansı sosial birliyin, qrupun ayrılmaz hissəsi hesab etməsi
883. Siyasi mövqe dedikdə -
884. şəxsiyyətin hakimiyyətin həyata keçirilməsi və ya hakimiyyət uğrunda mübarizədə təzahür edən spesifik davranışını səciyyələndirən keyfiyyətləri başa düşülür
885. vətəndaş cəmiyyətilə siyasi cəmiyyət, yəni vətəndaşlarla hakimiyyətin mənafelərinin qovuşma nöqtələrini axtarıb tapmaq məqsədinə xidmət göstərir.
886. yalançı şüurun formalarından biri və ya onun konkretləşməsidir
887. siyasi meyllərin ümumi axarında üstünlük təşkil edən cərəyanları üzə çıxarmaq üçün əhəmiyyət kəsb edir.
888. müxtəlif nöqteyi-nəzərlər azad şəkildə ifadə olunmaq imkanına malikdir
889. İctimai rəy –
890. vətəndaş cəmiyyətilə siyasi cəmiyyət, yəni vətəndaşlarla hakimiyyətin mənafelərinin qovuşma nöqtələrini axtarıb tapmaq məqsədinə xidmət göstərir
891. şəxsiyyətin hakimiyyətin həyata keçirilməsi və ya hakimiyyət uğrunda mübarizədə təzahür edən spesifik davranışını səciyyələndirən keyfiyyətləri başa düşülür
892. yalançı şüurun formalarından biri və ya onun konkretləşməsidir
893. siyasi meyllərin ümumi axarında üstünlük təşkil edən cərəyanları üzə çıxarmaq üçün əhəmiyyət kəsb edir.
894. müxtəlif nöqteyi-nəzərlər azad şəkildə ifadə olunmaq imkanına malikdir
895. Stereotip -
896. ictimai şüurda gerçəklik haqqında sadə, bəsit, sxematik təsəvvürlərdir
897. vətəndaş cəmiyyətilə siyasi cəmiyyət, yəni vətəndaşlarla hakimiyyətin mənafelərinin qovuşma nöqtələrini axtarıb tapmaq məqsədinə xidmət göstərir
898. şəxsiyyətin hakimiyyətin həyata keçirilməsi və ya hakimiyyət uğrunda mübarizədə təzahür edən spesifik davranışını səciyyələndirən keyfiyyətləri başa düşülür
899. siyasi meyllərin ümumi axarında üstünlük təşkil edən cərəyanları üzə çıxarmaq üçün əhəmiyyət kəsb edir.
900. müxtəlif nöqteyi-nəzərlər azad şəkildə ifadə olunmaq imkanına malikdir
901. ....... kateqoriyası ilk dəfə 1922-ci ildə amerikalı politoloq V. Limpanın “ictimai rəy” adlı kitabında nəzərdən keçirilib.
902. Stereotip
903. Ictimai rəy
904. Siyasi mövqe
905. Siyasi hakimiyyət
906. Sosial mövqe
907. Siyasi elmdə siyasi şüurun aşağıdakı funksiyaları göstərilir: aHHHHHansı aid deyil:
908. Preventiv funksiya
909. koqnitiv funksiya
910. ideoloji funksiya
911. kommunikativ funksiya
912. proqnozlaşdırma funksiyası
913. İdeologiya termini elmdə ...................... etibarən işlədilir.
914. 18-ci əsrin sonu – 19-cu əsrin əvvəllərindən
915. 19-cu əsrin ortalarından
916. 19-cu əsrin sonlarından
917. 20-ci əsrin əvvəllərindən
918. 20-ci əsrin 60-cı illərindən
919. İdeologiyanın məzmununu təşkil edən üç əsas tərkib ünsürünə aiddir:
920. Gerçəkliyin təsviri, aksioloji sistem, praktik göstərişlər
921. Aksioloji sistem, idraki, dünyagörüşü
922. Dünyagörüşü, təcrübi, mənəvi
923. Mənəvi, siyasi, hüquqi
924. Hüquqi, ideoloji, iqtisadi
925. Siyasi sistem nəzəriyyəsinin yaradıcısı :
926. C.İston
927. Parsons
928. Almond
929. Moska
930. Pareto
931. Siyasi sitemin müstəqilliyini məhdudlaşdiran ilk vasitə......
932. Iqtisadiyyat
933. KİV
934. Cəmiyyət
935. Sosiologiya
936. Dövlət
937. Siyasi sistemin qərarlaşmasına təsir göstərən əsas amillər:
938. Sosial-iqtisadi və coğrafi
939. Siyasi və coğrafi
940. Siyasi və iqtisadi
941. Sosial və maddi
942. Sosial və mənəvi
943. Siyasi sistemlərin klassik təsnifatı ilk dəfə 1956-cı ildə ....... tərəfindən irəli sürülmüşdür.
944. Q.A. Almond
945. C.İston
946. Parsons
947. Moska
948. Pareto
949. Almond siyasi sistemləri 4 əsas kateqoriyaya bölür: hansı aid deyil
950. avtoritar
951. ingilis-amerikan
952. kontinental Avropa
953. sənayeyəqədərki, yaxud qismən sənaye cəmiyyətlərindəki siyasi sistemlər
954. totalitar siyasi sistemlər
955. Müasir siyasi sistemlərin üç əsas modelini ayırmaq olar:
956. amirlik, bəshləşmə, sosial-barışdırıcı
957. avtoritar, demokratik və totalitar
958. avtoritar, xarizmalı, demokratik
959. demokratik, plüralist, avtoritar
960. amirlik, demokratik, xarizmalı
961. Tәrkibindә dövlәt suverenliyi malik olmayan inzibati әrazi vahidlәri mövcud olan sadә vә vahid idarәetmә sisteminә malik dövlәt quruluşu şforması necә adlanır ?
962. Unitar
963. Federativ
964. Konfederativ
965. Monarxiya
966. Respublika
967. Tәrkibindә bu vә ya digәr dәrәcәdә dövlәt suverenliyinә vә dövlәtin digәr әlamәtlәrinә malik olan dövlәt quruluşu forması necә adlanır?
968. Federativ
969. Unitar
970. Respublika
971. Konfederativ
972. Monarxiya
973. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı dövlәt idarәetmә formasına aid deyildir:
974. Unitar respublika
975. Monarxiya
976. Respublika
977. Prezidentli respublika
978. Parlamentli respublika
979. Siyasi rejimin tiplәri hansılardır?
980. Demokratik,totolitar,avtoritar
981. totolitar,avtoritar
982. Demokratik,totolitar
983. Demokratik,avtoritar
984. Aristokratik,totolitar,avtoritar
985. Dövlәtin xarici funksiyalarına aiddir:
986. dövlәtin mәnafeyinin vә suverenliyinin müdafiәsi, diplomatik münaisbәtlәr
987. beynәlxalq münasibәtlәrin bütün sferalarında dövlәtin mәnafeyinin vә suverenliyinin müdafiәsi, diplomatik münaisbәtlәr
988. beynәlxalq vә dövlәtdaxili münasibәtlәrin bütün sferalarında dövlәtin mәnafeyinin vә suverenliyinin müdafiәsi, diplomatik münaisbәtlәr
989. dövlәtdaxili münasibәtlәrin bütün sferalarında dövlәtin mәnafeyinin vә suverenliyinin müdafiәsi, diplomatik münaisbәtlәr
990. diplomatik münasibәtlәrin qurulması
991. Dövlәt hansı funksiyaları yerinә yetirir ?
992. Daxili vә xarici
993. Daxili vә beynәlxalq
994. Ümumi vә fәrdi
995. Sosial vә iqtisadi
996. Sosial vә siyasi
997. Hakimiyyәtin bir sıra adamların digәrlәrinә mütlәq vә ya nisbi tabeçiliyini nәzәrdә tutan tәzahür forması necә adlanır ?
998. Ağalıq
999. Tabelik
1000. Rәhbәrlik
1001. İdarәetmә
1002. Nüfuz hakimiyyәti
1003. Aşağıda olunanlardan hansı siyasi hakimiyyәti müvәffәqiyyәtlә hәyata keçirmәk istәyәn şәxsin malik olması gәrәkәn xüsusiyyәt deyil :
1004. Var dövlәt sahibi olsun
1005. Yaxşı natiq olsun
1006. Bilik vә qayğıkeşliyinә görә ona etibar olunsun
1007. Müәyyәn vәzifә sahibi olsun
1008. İtaәtsizlik halları olduqda qәti vә ciddi addımlar atmaq qabiliyyәtinә malik olsun
1009. S.Monteskyö hansı әsәrindә hakimiyyәt bölgüsünü әsaslandırmışdır?
1010. qanunların ruhu
1011. demokratik quruluş
1012. Respublika
1013. Fars mәktubları
1014. dövlәt vә cәmiyyәt
1015. Müstәqil demokratik Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasında cәmiyyәt üzvlәrinin mәdәniyyәt hüququ neçәnci maddәdә öz әksini tapmışdır?
1016. 50­ci maddәsindә
1017. 60­cı maddәsindә
1018. 30­cu maddәsindә
1019. 25­cı maddәsindә
1020. 40­cı maddәsindә
1021. Ölkәni idarә edәn monarx zülmünün vә cәhalәtin әlehinә olmalıdır ­fikri hansı mütәfәkkirә mәxsusdur?
1022. A.Bakıxanov
1023. M.F. Axundov
1024. N.Tusi
1025. N.Gәncәvi
1026. M.M.Ә.Kazımbәy
1027. A.Bakixanovun siyasi idealı hansı idarәetmә forması olmuşdur?
1028. maariflәşmiş monarxın idarә etdiyi dövlәt
1029. Ali dini başçının idarә etdiyi dövlәt
1030. parlamentli monarxiya
1031. Mütlәq monarxiya
1032. Qanunun hakim olduğu dövlәtlәr
1033. Mirzә Mәhәmmәd Kazımbәyin fikrincә dünyada siyasi hәyatda hәr şey necә inkişaf edir?
1034. tәbii sarsılmaz qanunlar әsasında inkişaf edir
1035. dövlәt başçılarının yürütdüyü siyasәtin nәticәsindә
1036. dövlәt başçısının apardığı islahatların nәticәsindә
1037. dövlәtin xeyirxah әmәli fәaliyyәtinin nәticәsindә
1038. dövlәt başçısının nә dәrәcәdә maarifçi olmasıyla әlaqәdar olaraq
1039. Nizami Gәncәvi öz әsәrlәrindә hansı ideyanı tәbliğ edirdi?
1040. Әdalәt vә humanizm
1041. Vәtәndaşların hüquq bәrabәrliyi
1042. Qanun aliliyi
1043. Hökümdarın toxunulmamazlığını
1044. Hüquqi normalara әmәl olunmasının vacibliyi
1045. Mövcud istismarçı quruluşu tәriflәyәn, yoxsulluğa dözmәyә çağıran mütәfәkkir hansı idi ?

A) Bәhmәnyar

B) M.Әhvәdi

C) N.Gәncәvi

D) N.Tusi

E) Zәrdüşt

1. XIX әsrin 70­ci illәrindәn etibarәn M.Axundov hansı dövlәt formasının tәrәfdarı kimi çıxış edir?

A) xalq hakimiyyәti

 B) demokratik monarxiya

C) maarifçi monraxiya

D) konstitusiyalı monarxiya

 E) inqilabçı dmokratiya

1. Mirzә Fәtәli Axundov hansı әsәrindә maarifçi monarxiyanı tәbliğ etmişdir?

A) «Aldanmış kәvakib»

 B) «Yek kәlmә haqqında»

 C) «Hәkimi­ingils Yuma cavab»

 D) «Babi vә babilik»

 E) «İnsan tәlәbatları haqqında»

1. N.Gәncәvinin siyasi idealı ilk әvvәl vә sonra nә olmuşdur?

 A) maarifçi monarxiya, sonra xalq hakimiyyәti

B) utopik monarxiya, sonra xalq hakimiyyәti

C) maarifçi monarxiya, sonra demokratik respublika

D) maarifçi feodalizm, sonra xalq hakimiyyәti

E) maarifçi monarxiya, sonra utopik dövlәt

1. İdeal dövlәt lahiyyәsi kimә mәxsusdur?.

 A) Platon

 B) Aristotel

C) Sokrat

 D) Karl Marks

 E) Pareto

1. Platona görә ideal dövlәtdә cәmiyyәt hansı üç silklәrә bölünür?

 A) Filosoflar, mühafizәçilәr, әkinçilәr vә sәnәtkarlar

B) Filosoflar, idarәedәnlәr, fәhlәlәr

C) Aristokratlar, qullar, muzdlular

D) Kәndlilәr, qullar, aristokratlar

E) Quldarlar, qullar, sәnәtkarlar

1. “Çox gülmәlidir insanlar hәr yoldan ötәnә öz ayaqqabılarını tikmәyi mәslәhәt bilmәdiyi halda, dövlәti idarә etmәyi rüşkatma yolu ilә hәll edirlәr” ­fikri hansı qәdim dövr mütәfәkkirinә aiddir ?

A) Sokrat

 B) Pifaqor

C) Demokrit

D) Platon

E) Heraklit

1. “Dövlәt әdalәtlә qanunlar әsasında qurulmalı vә idarә olunmalıdır” ­fikri hansı qәdim dövr mütәfәkkirinә aiddir?

 A) Sokrat

B) Pifaqor

C) Heraklit

D) Platon

E) Demokrit

1. Müasir dövrdә istifadә edilәn hakimiyyәt bölgüsü hansı mütәfәkkir tәrәfindәn irәli sürülmüşdür?

A) Ş.Montskye

B) C.Lokk

 C) M.Veber

D) A.Smitt

E) H.Spenser

1. Azәrbaycan Respubilkasının Konstitusiyana görә hakimiyyәt bölgüsü prinsipinә uyğun olaraq hakimiyyәtin qolları kimә vә yaxud hansı orqana mәxsusdur?

 A) Qanunverici hakimiyyәt Milli Mәclisә, İcra hakimiyyәti Azәrbaycan Respublikasının prezidentinә, mәhkәmә hakimyyәti Ali mәhkәmә, Konstitusiya mәhkәmәsi vә yerli mәhkәmәlәrә aiddir

 B) Qanunverici hakimiyyәt Azәrbaycan Respubilkasının Milli mәclisinә mәxsusdur. İcra hakimiyyәti Nazirlәr kabinetinә mәhkәmә Hakimiyyәti. Ali mәhkәmә Konstitusiya mәhkәmәsi vә yerli mәhkәmәlәrә aiddir

C) Qanunverici hakimiyyәt Әdliyyә Nazirliyinә, İcra hakimiyyәti Nazirlәr Kabinetinә mәhkәmә hakimiyyәti isә Konstitusiya mәhkәmәsinә mәxsusdur

 D) Qanunverici hakimәt Prezidentә icra hakimiyyәti Nazirlәr Kabinetinә mәhkәmә hakimyyәti Konstitusiya mәhkәmәsinә aiddir

E) Qanunverici hakimiyyәt Әdliyyә Nazirliyinә İcra hakimiyyәti Bakı Şәhәr İcra hakiyyәtinә mәhkәmә hakimiyyәti Ali mәhkәmәyә aiddir

1. Bunlardan hansı demokratiyanın prinsiplәrinә aiddir ?

A) Pluralizm; dövlәtin idarә olunmasında vәtәndaşların hüquq bәrabәrliyi; aşkarlılıq, mәlumatlılıq, Qanunun aliliyi; ictimai rәyin nәzәrә alınması

B) Hakimiyyәt bölgüsü prinsipi, qәrarların çoxluq tәrәfindәn qәbul edilmәsi, Pluralizm prinsipi aşkarlılıq vә mәlumatlılıq, әsas dövlәt orqanlarının seçkili olması

C) Hakimiyyәt bölgüsü, vәtәndaşların hüquq bәrabәrliyi prinsipi, pluralizm prinsipi, ictimai rәyin nәzәrә alınması

D) Әsas dövlәt orqanlarının sekli olması, hakimiyyәt bölgüsü prinsipi, plyuralizm, qanunun aliliyi, aşkarlılıq, mәlumatlılıq

 E) Hakimiyyәt bölgüsü; prinsipi, pluralizmin prinsipi, qanunun aliliyi, ictimai rәyin nәzәrә alınması, aşkarlılıq vә mәlumatlılıq

1. Çoxpartiyalı siyasi sistemin müsbәt cәhәti deyil :

A) partiyalararası fasilәsiz mübarizәlәr hakimiyyәti zәiflәdir, enerji siyasi mübarizәyә sәrf olunur

 B) siyasi partiyalar arasındakı rәqabәt cәmiyyәtin dә siyasi maariflәnmәsinә pozitiv tәsir göstәrir

C) dinә etiqad müxtәlifliyi

 D) siyasi mәsәlәlәrdә gizli mәqamlar maksimum azalır, mәsәlәlәrin hәllindә alternativlik tәmin olunur

E) rәqabәt baxımından yeni sosial proqramların hazırlanması

1. İdeologiya nədir?

 A) bu vә ya digәr qrupun hakimiyyәtә vә ondan istifadәyә olan iddialarına haqq qazandıran vә buna uyğun olaraq, ictimai rәyi öz ideyalarına tabe etdirmәyә çalışan doktorinadır

 B) hansısa maraqlara xidmәt edәn, siyasi şüurlara kütlәvi şәkildә hakim kәsilәn ideyalar sistemidir

C) kütlәlәrin siyasi şüurunu vә siyasi davranışını müәyyәnlәşdirir, hәmçinin kollektiv siyasi yaradıcılığın mәhsuludur

 D) insanların fәaliyyәtindә, davranışında tәzahür edәn, zaman­zaman formalaşan dәyәrlәr, tәsәvvürlәr, vәrdişlәr, inanclar sistemidir

E) ciddi siyasi böhranlar zamanı sәhnәyә çıxan cәmiyyәtin siyasi hәyatının әnәnәviliyini tәmin edәn dәyәrlәr sistemidir

1. Dini vә dünyәvi ideologiyaların mahiyyәti nәdәn ibarәtdir ?

A) müqәddәs varlığın mövcudluğunun әsaslandırılması

B) nәyin bahasına olursa ­olsun hәqiqәti müdafiә etmәk, ondan üz çevirmәmәk

 C) adamların fәaliyyәtini mifoloji, yaxud rasional mәntiqi metodlarla izah edilmәsi

D) hәr şeyin kökündәn, әsasından, eyni zamanda dәrhal dәyişdirilmәsi

E) insan fәaliyyәtinin, davranışının spesifik xüsusiyyәtlәri әsas götürülmәsi

1. “Dövlәt hakimiyyәtinin idarә olunmasında hökümdarla onun tәbәqәlәrinin vәhdәti vacibdir” ­fikri hansı orta әsr mütәfәkkirinә aiddir ?

A) İbn ­Xaldin

 B) İbn ­Röşd

 C) Әl ­Fәrabi

D) Әl ­Biruni

E) İbn ­Sina

1. “Dövlәtin başlıca vәzifәsi öz sakinlәrini әdalәtlә vә sәxavәtli idarәetmәkdir” ­fikri hansı orta әsr mütәfәkkirinә aiddir ?

A) Әl ­Fәrabi

B) Әl ­Biruni

C) İbn ­Sina

D) İbn ­Xaldun

 E) İbn ­Rüşd

1. Yerinә yetirdiyi funksiyalara görә ideologiyanın hansı tiplәrini fәrqlәndirmәk olar?

 A) Mühafizәkar, mütәrәqqi, mürtәce

 B) Milli, irqi, sinfi

C) Dini vә dünyәvi

D) Uzun vә qısa müddәtli

E) Ümumi vә regional

1. İdeologiyanın ilkin sәviyyәsi olub әsasәn başlıca mәqsәdi mәnәvi dәyәrlәr vә ideyalar sisteminin formalaşdırılması işinә xidmәt edәn sәviyyәsi necә adlanır?

 A) Nәzәri konseptual

B) İdraki

C) Proqram

D) Psixoloji

 E) Kütlәvi

1. Bu vә ya digәr ictimai qrupun hakimiyyәtә vә ondan istifadәyә olan iddialarına haqq qazandıran vә buna uyğun olaraq ictimai rәyi özideyalarına tabe etdirmәyә çalışan doktrina necә adlanır ?

A) İdeologiya

B) Siyasәt

 C) Siyasi hakimiyyәt

D) Siyasi sistem

E) Siyasi rejim

1. Siyasi sosiallaşmanın yüksәk vәtәndaş fәallığını tәmin etmә mәqsәdi daşıyan tipi necә adlanır?

 A) pluralist

B) hegemon

C) harmonik

 D) demokratik

E) münaqişәli

1. Şәxsiyyәtin siyasi proseslәrdәn kәnarda qalmasını, onun siyasi iştirakçılıq rolundan tәcrid olunması necә adlanır?

A) siyasi özgәlәşmә

B) siyasәtdәn uzaqlaşma

C) siyasi aktivlәr

D) siyasi passivlik

E) siyasi iştirakçılıq

1. Vәtәndaşların siyasi azadlıqlarını vә hüquqlarının mәhdudlaşdırılması, şәxsiyyәtin siyasi iştirakçılığına meydan verilmәmәsi prosesi necә adlanır?

 A) siyasәtdәn kәnar edilmәsi

B) siyasi özgәlәşmә

 C) siyasәtdәn uzaqlaşma

 D) siyasi passivlik

E) siyasi aktivlik

1. Siyasi münaqişәlәrin hansı tiplәri fәrqlәndirilir ?

A) Daxili, xarici ,beynәlxalq

B) Milli,siyasi ,etnik

C) Şәxsi,qrup,milli

D) Daxili,etnik beynәlxalq

 E) Beynәlxalq,milli,regional

1. Siyasi rejm anlayışı özündә nәyi әks etdirir?

 A) Siyasi hakimiyyәtin hәyata keçirilmә üsul vә vasitәlәri

 B) İdarәetmә formalarını

C) Cәmiyyәtdә mövcud olan sosial tәbәqәlәr arasındakı münasibәtlәri

D) Cәmiyyәtdәki münaqişәlәrin hәll yollarını

E) Hakimiyyәt­cәmiyyәt münasibәtlәrini

1. Müxtәlif dövlәtlәrin siyasi,hәrbi,iqtisadi vә s.problemlәri hәll etmәk üçün müvәqqәti birlәşmәsi necә adlanır ?

A) Konfederasiya

B) Federasiya

C) Unitar

D) Respublika

E) Monarxiya

1. Siyasi sistemin alt sistemləri hansılardır?

 A) İnstitutsional, tәnzimlәyici,kommunikativ, siyasi­ideoloji

B) Kommunikativ vә siyasi­ideoloji

C) Tәnzimlәyici vә ideoloji

D) İdarәetmә vә siyasi­ideoloji

E) İnstitutsional,kommunikativ vә tәnzimlәyici

1. Siyasi mәdәniyyәt anlayışı ilk dәfә kim tәrәfindәn istifadә olunmuşdur ?

A) İ.Gerder

B) X.Fayer

C) M.Veber

D) Q.Almond

1. Politologiyanın əsas qanunauyğunluqlarına aid deyil:
2. Nəzəriyyə və praktikanın ziddiyyəti
3. Daxili və xarici siyasətin qarşılıqlı əlaqəsi
4. Siyasətdə şəxsiyyətin yeri və rolunun artması
5. Şəxsiyyətin və siyasi təsisatların qarşılıqlı cavabdehliyi
6. Siyasi münasibətlərin beynəlmiləşməsi və qloballaşması
7. Aşağıdakılardan hansılar politologiyanın başlıca prinsiplərinə aidddir?
8. Humanist dəyərlərin üstün tutulması
9. Liberalizm
10. Siyasi reallığa əsaslanmaq
11. Regional idarəetməyə nail olmaq
12. Digər elmlərin nailiyyətlərindən istifadə etmək
13. 1,3,5
14. 1,2,5
15. 1,2,4
16. 2,3,4
17. 2,4.5
18. Induksiya nədir?
19. ayrı-ayrı faktlardan ümumi müddəalara doğru keçidi nəzərdə tutur
20. ümumidə təkcəni, konkreti axtarmaq metodudur
21. hadisələri inkişafda götürməyi, onun daxili hərəkətverici qüvvələrini aşkara çıxartmağa, bütün hadisələri qarşılıqlı əlaqədə öyrənməyə çalışır
22. elmi-tədqiqat metodu kimi predmet və hadisələrin əhəmiyyətsiz xassə və əlamətlərinin fıkrən ayrılması, əsas əlamətlərin ümumiləşdirilməsidir
23. predmetlərin, xassələrin, əlaqə və münasibətlərin tərkib hissələrinə ayrılması
24. Anket yolu ilə tədqiqat və əhali arasında sorğu aparılması metodu nə vaxtdan tədqiq olunmağa başlanmışdır?
25. XX əsrin 30-cu illərindən
26. XX əsrin ortalarından
27. XX əsrin sonlarından
28. XIX əsrin sonlarından
29. XX əsrin 70-80-ci illərindən
30. Anket yolu ilə tədqiqat və əhali arasında sorğu aparılması metodundan ilk dəfə kim istifadə etmişdir?
31. Core Hellan
32. Merton
33. Parsons
34. Almond
35. İston
36. Müşahidə -
37. tədqiq olunan prosesin və hadisənin məqsədyönlü və sistemli şəkildə mənimsənilməsini nəzərdə tutur
38. müxtəlif hadisə və proseslərin xronoloji ardıcıllıqla öyrənilməsinə yönəlir
39. idarəetmə sistemlərinin strukturunu muəyyən edən əsaslı qanunların, konstitusiyaların, parlament idarəçiliyi sisteminin, iclasların stenoqrammasının, partiyaların proqramlarının öyrənilməsi daxildir
40. hadisələri inkişafda götürməyi, onun daxili hərəkətverici qüvvələrini aşkara çıxartmağa, bütün hadisələri qarşılıqlı əlaqədə öyrənməyə çalışır
41. elmi-tədqiqat metodu kimi predmet və hadisələrin əhəmiyyətsiz xassə və əlamətlərinin fıkrən ayrılması, əsas əlamətlərin ümumiləşdirilməsidir
42. Politologiyanın proqnoz funksiyasının mahiyyəti nədən ibarətdir?
43. müхtəlif siyаsi hаdisə və prоsеslərin nəticləri ilə bаğlı tənqidi təhlilin аpаrılmаsınа, оnlаrın inkişаfının mümkün və аrzuеdilən prоqrаmlаrının hаzırlаnmаsınа, siyаsi sistеmin bütün iştirаkçılаrı üçün mühüm əhəmiyyətli təkliflərin hаzırlаnmаsınа köməklik еdir
44. cəmiyyətin siyаsi həyаtının inkişаf mеyllərini, siyаsi hаdisə və prоsеslərin mаhiyyətini, insаnlаrın siyаsi fəаliyyətinin müхtəlif tərəflərini təhlil еdir, siyаsət subyеktlərinin siyаsi təsisаtlаr hаqqındа təsəvvürlərini zənginləşdirir
45. siyаsi həyаtdа qеyd оlunаn prоblеmləri mövcud fаktlаr, kоnsеpsiyаlаr və qаnunаuyğunluqlаr əsаsındа şərh еdir və «siyаsi» prоblеmlərin nə üçün bаşqа cür dеyil, məhz bu cür еdilir? suаlınа cаvаblаndırır.
46. siyаsi həyаtdа mövcud оlаn prоblеmlərin müəyyən еdilməsini nəzərdə tutur
47. siyаsət subyеktlərinə sоsiаl prоsеslərin idаrə еtmək və siyаsi şərаitə müvəffəqiyyətli təsir göstərmək üçün kоnkrеt bilgi və tövsiyələr vеrir
48. Politologiyanın idarəedici funksiyası -
49. siyаsət subyеktlərinə sоsiаl prоsеslərin idаrə еtmək və siyаsi şərаitə müvəffəqiyyətli təsir göstərmək üçün kоnkrеt bilgi və tövsiyələr vеrir
50. təyinаtı əvvəlcədən siyаsi hаdisələrin gеdişаtını müəyyənləşdirməkdən ibаrətdir
51. cəmiyyətin siyаsi həyаtının inkişаf mеyllərini, siyаsi hаdisə və prоsеslərin mаhiyyətini, insаnlаrın siyаsi fəаliyyətinin müхtəlif tərəflərini təhlil еdir
52. siyаsi həyаtdа qеyd оlunаn prоblеmləri mövcud fаktlаr, kоnsеpsiyаlаr və qаnunаuyğunluqlаr əsаsındа şərh еdir
53. siyаsi həyаtdа mövcud оlаn prоblеmlərin müəyyən еdilməsini nəzərdə tutur
54. Politologiyanın tərbiyəvi funksiyası –
55. siyаsi mədəniyyətin fоrmаlаşmаsınа və inkişаfınа, siyаsi sоsiаllаşmаyа köməklik göstərməklə mühüm nəzəri və prаktiki bаzа yаrаdır
56. cəmiyyətin siyаsi həyаtının inkişаf mеyllərini, siyаsi hаdisə və prоsеslərin mаhiyyətini, insаnlаrın siyаsi fəаliyyətinin müхtəlif tərəflərini təhlil еdir, siyаsət subyеktlərinin siyаsi təsisаtlаr hаqqındа təsəvvürlərini zənginləşdirir
57. siyаsi həyаtdа qеyd оlunаn prоblеmləri mövcud fаktlаr, kоnsеpsiyаlаr və qаnunаuyğunluqlаr əsаsındа şərh еdir
58. şəхsi, qrup, milli, dövlət və bəşəri mаrаqlаrı düzgün qiymətləndirməyə və cəmiyyətin siyаsi həyаtındа öz lаyiqli yеrini tutmаğа kömək еdir
59. cəmiyyətdə, dövlətdə və siyаsi sistеmdə mövcud оlаn prinsip və nоrmаlаrın əsаslаndırılmаsındаn və оnlаrа аltеrnаtiv əsаslаr işlənib hаzırlаnmаsındаn ibаrətdir.
60. Politologiyanın qiymətləndirmə funksiyası –
61. siyаsi prоsеsin, siyаsi təsisаtlаrın və siyаsət subyеktlərinin dаvrаnışının dəyərləndirilməsinə хidmət еdir
62. şəхsi, qrup, milli, dövlət və bəşəri mаrаqlаrı düzgün qiymətləndirməyə və cəmiyyətin siyаsi həyаtındа öz lаyiqli yеrini tutmаğа kömək еdi
63. siyаsi mədəniyyətin fоrmаlаşmаsınа və inkişаfınа, siyаsi sоsiаllаşmаyа köməklik göstərməklə mühüm nəzəri və prаktiki bаzа yаrаdır
64. dövlət, pаrtiyа və cəmiyyətin digər siyаsi təşkilаtının fəаliyyətinin təhlil еdilməsi və оnlаrа qiymət vеrilməsi ilə bаğlıdır
65. cəmiyyətdə, dövlətdə və siyаsi sistеmdə mövcud оlаn prinsip və nоrmаlаrın əsаslаndırılmаsındаn və оnlаrа аltеrnаtiv əsаslаr işlənib hаzırlаnmаsındаn ibаrətdir
66. Politologiyanın analitik funksiyası –
67. dövlət, pаrtiyа və cəmiyyətin digər siyаsi təşkilаtının fəаliyyətinin təhlil еdilməsi və оnlаrа qiymət vеrilməsi ilə bаğlıdır
68. siyаsi mədəniyyətin fоrmаlаşmаsınа və inkişаfınа, siyаsi sоsiаllаşmаyа köməklik göstərməklə mühüm nəzəri və prаktiki bаzа yаrаdır
69. şəхsi, qrup, milli, dövlət və bəşəri mаrаqlаrı düzgün qiymətləndirməyə və cəmiyyətin siyаsi həyаtındа öz lаyiqli yеrini tutmаğа kömək еdir
70. cəmiyyətdə, dövlətdə və siyаsi sistеmdə mövcud оlаn prinsip və nоrmаlаrın əsаslаndırılmаsındаn və оnlаrа аltеrnаtiv əsаslаr işlənib hаzırlаnmаsındаn ibаrətdir
71. siyаsi prоsеsin, siyаsi təsisаtlаrın və siyаsət subyеktlərinin dаvrаnışının dəyərləndirilməsinə хidmət еdir
72. Politologiyanın analitik funksiyası –
73. bаşqа еlmlərin nаiliyyətlərinin istifаdəsi imkаnlаrının yаrаdılmаsındаn ibаrətdir
74. dövlət, pаrtiyа və cəmiyyətin digər siyаsi təşkilаtının fəаliyyətinin təhlil еdilməsi və оnlаrа qiymət vеrilməsi ilə bаğlıdır
75. siyаsətin ümumi qаnunаuyğunluqlаrını аşkаr еtməklə хüsusi siyаsi nəzəriyyələr və еləcə də digər ictimаi еlmlər üçün bаzа yаrаdır
76. siyаsi prоsеsin, siyаsi təsisаtlаrın və siyаsət subyеktlərinin dаvrаnışının dəyərləndirilməsinə хidmət еdir
77. cəmiyyətdə, dövlətdə və siyаsi sistеmdə mövcud оlаn prinsip və nоrmаlаrın əsаslаndırılmаsındаn və оnlаrа аltеrnаtiv əsаslаr işlənib hаzırlаnmаsındаn ibаrətdir
78. Dövlət hakimiyyəti –
79. xüsusi məcburetmə aparatına söykənən və cəmiyyətin bütün vətəndaşlarına yayılan ictimai hakimiyyət formasıdır
80. xalqın etimadını qanamış lider
81. kütlənin maraqlarını müdafiə edən şəxs
82. məcburetməyə əsaslanan kütləyə təsir mexanizmi
83. öz məqsədləri üçün sui-istifadə etmə nəticəsində xalqın ələ alınması
84. “Hakimiyyətin mahiyyəti ağalıq və tabelik münasibətlərindən ibarətdir, burada insan ierarxiyasının yuxarı pilləsində olan şəxslərin iradəsi əhalinin aşağı təbəqələrini hərəkətə gətirir. Bu halda Allah tərəfindən qoyulmuşdur”.- bu fikir kimə məxsusdur?
85. Akvinalı Foma
86. M.Paduanski
87. Makiavelli
88. T.Mor
89. T.Kompanella
90. Siyasi hakimiyyət istehsal vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyətin atributudur. Bu fikir hansı təlimə məxsusdur?
91. Marksist-Leninist
92. Darvinizm
93. Utopizm
94. Realizm
95. Pozitivizm
96. Siyasi hakimiyyәtin fәliyyәtinin normal olması üçün başlıca şәrt hansıdır?
97. Cәmiyyәtdә mövcud olan mәnafelәrin düzgün әlaqәlәndirilmәsi
98. Siyasi lideri düzgün seçmәk
99. Qanun aliliyini tәmin etmәk
100. Vәtәndaş­ dövlәt arasındakı münasibәti düzgün әlaqәlәndirmәk
101. Şәffaf seçkilәr keçirmәk
102. Siyasi partiyanın fәaliyyәtinin әsas mәzmununu nә tәşkil edir ?
103. Hakimiyyәt uğrunda mübarizә
104. Hakimiyyәt çevrilişi
105. Mövcud sosial siyasi vәziyyәti dәyişmәk
106. Mövcud siyasi rejimi dәyişmәk
107. İslahatlar aparmaq
108. “Texnokratiya doktrinası” kimin adı ilə bağlıdır?
109. T. Veblen
110. L.Qumploviç
111. U. Beccqot
112. A.Tokvill
113. Hegel
114. “Ümumi rifah dövləti” nəzəriyyəçisi kimdir?
115. D. Keynsdir
116. T. Veblen
117. L.Qumploviç
118. U. Beccqot
119. A.Tokvil
120. “Hakimiyyət dedikdə, insanın başqa insanların şüuru və hərəkətləri üzərində nəzarət etməsi başa düşülür”. – fikri kimə məxsusdur?
121. H. Morgentau
122. P. Blaun
123. D. Keynsdir
124. T. Veblen
125. U. Beccqot
126. Siyasi sistem cәmiyyәtdә mövcud olan ehtiyat vә dәyәrlәrin bölüşdürülmәsi üçün yardılan hakimiyyәtin formalaşdırılması mexanizmidir ­ fikri kimә mәxsusudur?
127. D.İston
128. T.Parsons
129. Q.Almond
130. A.Qalkin
131. F.Burlatskiy
132. T.Parsonsa görә sistem hansı alt sistemlәrin mәcmusudur ?
133. İqtisadi,siyasi,mәnәvi
134. İqtisadi, siyasi, mәdәni
135. İdarәetmә,sosial,siyasi
136. Mәdәni,mәnәvi,siyasi
137. Mәdәni,mәnәvi,social
138. “Hakimiyyәt bir fәrdin vә ya qrupun başqaları üzәrindә öz iradәsini hәyata keçirmәsidir” ­fikri kimә mәxsusdur ?
139. P.Blaum
140. Aristotel
141. Platon
142. C.Lokk
143. T.Hobbs