***“Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları”***

***ixtisası üzrə imtahan sualları***

**Azərbaycan tarixinin tarixşünaslığı**

1. Azərbaycan tarixinin ən qədim dövrünə dair tarixi biliklər
2. Azərbaycan tarixinin antik dövrünə dair tarixi biliklər
3. VII-XII əsrlərdə Azərbaycanda tarixi biliklər
4. Azərbaycan tarixinə dair ərəb müəlliflərinin əsərləri tarixi bilik nümunəsi kimi
5. XIII-XV əsrlərdə Azərbaycanda tarixi biliklər
6. Abbasqulu Ağa Bakıxanovun tarixi görüşləri
7. Mirzə Adıgözəl bəy və onun “Qarabağnamə”sinin Azərbaycan tarixşünaslığında yeri
8. Mirzə Camal Cavanşirin “Tarixi Qarabağ” əsərinin Azərbaycan tarixşünaslığında yeri
9. Mirzə Yusif Qarabağinin “Tarixi-Safi” əsərində erməni təəssüfkeşliyi
10. Mir Mehdi Xəzani və onun “Kitabi-tarixi Qarabağ” əsərinin tarixşünaslıq əhəmiyyəti
11. Şahzadə Bəhmən Mirzə və onun “Qacarın Şükürnameyi-Şahənşahi” əsərində Rus çarizmini ideallaşdırması
12. Seyidəli Kazımbəyoğlunun “Cəvahirnameyi-Lənkəran” əsərinin Talış xanlığının öyrənilməsi üçün əhəmiyyəti
13. Azərbaycan maarifçi demokratlarının tarixi görüşləri
14. Azərbaycan Rus tarixşünaslığında
15. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünün tarixşünaslığı
16. 1918-ci il mart qırğınının tarixşünaslığı
17. Azərbaycan mühacirət tarixşünaslığında
18. 1920-1930-cu illərdə Azərbaycan tarixşünaslığı
19. 1940-1950-ci illərdə Azərbaycan tarixşünaslığı
20. Azərbaycanın Böyük Vətən müharibəsində iştirakının tarixşünaslığı
21. 1960-1980-ci illərdə Azərbaycan tarixşünaslığı
22. Azərbaycanın qədim tayfa və dövlətlərinin tarixşünaslığı
23. Azərbaycanda kapitalizmin genezisi və inkişafı sovet tarixşünaslığında
24. Azərbaycanda Sosialist inqilabının tarixinin öyrənilməsi sovet tarixşünaslığında
25. III Respublika dövrünün tarixşünaslığı

**Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı**

1. Mənbəşünaslığın predmeti, məqsəd və vəzifələri
2. Tarixi mənbələrin təsnifatı
3. Mənbələrin təhlil edilməsi metodları
4. Mixi yazı mənbələri və onun xüsusiyyətləri
5. Yunan müəlliflərinin əsərləri mənbə kimi
6. Roma müəlliflərinin əsərləri mənbə kimi
7. Erməni mənbələrinin xüsusiyyətləri və Albaniyanın tarixini öyrənmək üçün əhəmiyyəti
8. Yerli narrativ (nəqli) alban mənbələri
9. Albaniyanın qanunvericilik sənədləri
10. Ərəb müəlliflərinin əsərlərində Azərbaycanın siyasi və sosial-iqtisadi həyatı
11. Xürrəmilər hərəkatı ərəb mənbələrində
12. Nizam əl-Mülkün “Siyasətnamə” əsəri Səlcuq dövrünə aid qaynaq kimi
13. Səfəvilər dövlətinin qanunvericilik sənədləri
14. Səfəvilər dövrünə dair farsdilli mənbələr
15. Avropa və rus diplomatların, elçilərin və səyyahların səyahətnamələri və qeydləri Səfəvilər dövrünə dair mənbə kimi
16. XIX əsr xarici siyasət aktlarının Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində əhəmiyyəti
17. XIX əsr daxili siyasət aktları mənbə kimi
18. XIX əsr-XX əsrin əvvəllərində statistik sənədlərinin mənbəşünaslıq əhəmiyyəti
19. AXC dövrünün qanunvericilik sənədləri
20. AXC-nin xarici siyasət aktlarının mənbəşünaslıq əhəmiyyəti
21. Sovet dövrünün Qanunverici və İcraedici orqanlarının aktları mənbə kimi
22. Sovet dövrünün statistik mənbələri
23. Sovet dövrünün sənaye statistikası
24. Azərbaycan tarixinin III Respublika dövrünün qanunvericilik sənədlərinin mənbəşünaslıq əhəmiyyəti
25. Azərbaycan tarixinin III Respublika dövrünün ictimai təşkilatların və siyasi partiyaların sənədləri mənbə kimi.