**TARİH 11**

**1.ÜNİTE**

1**- Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yapılan;**

 I.1533 İstanbul Antlaşması ile Avusturya hükümdarı Osmanlı vezir-i âzamına denk sayılacak

II.1606 Zitvatorok Antlaşması’nda ise Avusturya hükümdarı protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılacak

**Yukarıdaki anlaşma hükümleri dikkate alındığında Osmanlı-Avusturya ilişkileri hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?**

A) Osmanlı-Avusturya ilişkilerinde çatışma yaşanmadığı

B) İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin güç kaybettiği

C) Avusturya hükümdarının Osmanlı Devleti tarafından belirlendiği

D) Osmanlı Devleti’nin Avusturya karşısında üstünlüğünün devam etmediği

E) Zitvatoruk Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki gücünü koruduğu

2- Lehistan, Osmanlı Devleti’nin XVI. ve XVII. yüzyıllarda mücadele ettiği devletlerden birisidir. Ancak XVII. yüzyılın ortalarından itibaren, Rusya’nın doğudan, İsveç’in de kuzeyden Lehistan’a saldırması üzerine, Osmanlı Devleti, bu devletlere karşı Lehistan’ı destekleme politikası izlemiştir.

**Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Lehistan politikası değişikliğinin sebeplerindendir?**

 A) Osmanlı Devleti’nin Lehistan’ın içişlerine karışmak istemesi

B) Lehistan’ın Osmanlı Devleti’nden yardım istemesi

C) Rusya’nın Lehistan’a karşı Osmanlı Devleti ile ittifak kurması

D) İsveç’in Lehistan toprakları için Rusya ile mücadele etmesi

E) Değişen siyasi rekabet içerisinde güçler dengesinin değişmesi

**3-Aşağıdakilerden hangisi II. Viyana Kuşatmasının sonuçları arasında gösterilemez?**

A) Askeri ve psikolojik üstünlük Avrupalıların eline geçmiştir.

B) Avrupalılar,Osmanlılara karşı Kutsal İttifak kurmuşlardır.

C) Karlofça Antlaşması imzalanmıştır.

D) Avrupa'dan Türklerin geri çekilişi başlamıştır.

E) Kırım Hanlığı kendilerine verilen görevi yerine getirmiştir.

**4-** II.Viyana Kuşatması’nın başarısızlıkla sonuçlanmasının Osmanlı Devleti ve Avrupa devletleri açısından siyasi olduğu kadar askerî, sosyal, ekonomik ve kültürel sonuçları da önemliydi. Bu başarısızlıktan yararlanmak isteyen Avrupa devletleri rekabet halinde olmalarına rağmen Papa’nın önderliğinde “Kutsal İttifak” adı altında birleşerek Osmanlı Devleti’ne karşı birlikte mücadele ettiler.

**Bu paragrafa göre  aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?**

A) Avrupa’da Papalık hâla etkilidir.

B) Avrupa devletleri menfaatleri gereği ittifak kurmuşlardır.

C) Osmanlı Devleti Batı’da denge politikası izledi.

D) Avrupa devletleri arasındaki mezhep farklılıkları ittifak kurmalarına engel değildir.

E) Yaşanan gelişmelerden Osmanlı Devleti’nin iç  dinamikleri de etkilendi

5- Otuz Yıl Savaşları yaşanırken Fransa, Katolik olmasına rağmen Roma-Germen İmparatorluğu’na karşı Protestan prenslik ve devletleri desteklemiştir.

**Fransa’nın izlediği bu politika ile ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Protestan devletlerin koruyuculuğunu üstlenmek

B) Devletlerarası ilişkilerde dinî bir araç olmaktan çıkarmak

C) Habsburg Hanedanı’na karşı Fransa’nın gücünü artırmak

D) Avrupa’da dinî sebeplere dayalı savaşlara son vermek

E) Uluslararası ilişkilerde Katolik mezhebinin gücünü arttırmak

6- Otuz Yıl Savaşları, Avrupa tarihindeki uzun süren din savaşlarının sonuncusudur. Avrupa devletleri artık siyasi çıkarlarının dinî karakterlerinin önüne geçtiğini fark etmişlerdir. Kurulan yeni diplomatik ilişkiler ve stratejik hamlelerle devletlerarası siyasi ilişkilerde özellikle politik güç dengelerine dayalı küresel bir yol izlemelerine zemin hazırlamıştır.

**Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında savaş sonrası Avrupa siyasetine dair hangi yargıya ulaşılamaz?**

A) İmparatorların neredeyse tüm yetkilerinin elinden alındığına

B) Avrupa siyasetinde dinin etkisini kaybettiğine

C) Devletlerarası ilişkilerde güçler dengesinin önem kazandığına

D) Devlet çıkarının ön plana çıktığına

E) Diplomasinin önem kazandığına

7- Avrupa’da devletlerarası ilişkilerde politik güç dengelerine dayalı küresel bir yol izlenerek din orijinli devlet anlayışı yerini laik devlet anlayışına bırakmış ve ulus- devlet anlayışı günümüzdeki şekline çok yakın bir hâle gelmiştir.

 **Paragrafta bahsedilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Westfalia(Vestfalya )Antlaşması

B) Augsburg (Ogsburg)Antlaşması

C) Ekslaşapel Antlaşması

D) Pirene Antlaşması

E) Utrecht (Ütreht)Antlaşması

8- **1648'de Almanya ile Fransa ve müttefiklerinin imzaladığı Vestfalya Antlaşması'nın dış politika açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Kendi çıkarlarına göre hareket eden, istediği tarafta yer alan modern devlet anlayışı ortaya çıkmıştır.              B) Alman İmparatorluğu içindeki prenslikler bağımsız hale gelmiştir.

C) Alman prensliklerinin onayı olmadan imparator vergi ve asker toplayamayacaktır.

D) Hollanda ve İsviçre'nin bağımsızlığı bütün taraflarca tanınacaktır.

E) Protestanlığın yanı sıra Kalvenizm'in de varlığı kabul edilecektir.

**9-** Otuz Yıl Savaşları sonucunda Katolik müttefikler ile Protestanlar arasında Westphalia Barışı imzalanmıştır.

**Aşağıdakilerden hangisi Westphalia Antlaşması'nın**

**sonuçlarından biri değildir?**

A) Almanya'nın siyasal birliğini tamamlaması

B) Protestanlığı ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların

son bulması

C) Hollanda, İsviçre ve Portekiz gibi devletlerin bağımsızlığının

kabul görmesi

D) Avrupa halkına mezhep seçme özgürlüğünün tanınması

E) Modern devletler hukukunun temelinin atılması

**10- Westphalia Barışı ile ;**

 I.  Din özgürlüğü Avrupa’da kesinlik kazandı.

II. Devletler kendi topraklarında mutlak egemen bir ko­numa yükseldi.

III.Din orijinli devlet anlayışı yerini laik devlet anlayışına bıraktı.

**Buna göre hangisine ulaşılamaz?**

A) Devletler birbirlerinin haklarını tanımıştır.

B) Dinin devletler üzerindeki etkisi azalmıştır.

C) Dinsel alandaki kısıtlamalar tamamen ortadan kalkmıştır.

D) Ulus- devlet anlayışının temelleri atılmıştır.

E) Papa’nın hâlâ nüfuz sahibi olduğu görülmüştür.

11- Modern devlet anlayışı Avrupa’da Westphalia Antlaşması’ndan itibaren ortaya çıkmıştır. Bu anlayışta kilisenin, devlet ve toplum üzerindeki etkisinin azaltılması esas alınmış, merkezî otoritenin, ülkede tek hâkim güç olması sağlanmıştır. Modern devletlerde merkezî bir ordu bulunur ve merkezî otoritenin koyduğu hukuk kuralları her zaman geçerlidir.

**Buna göre Westphalia Antlaşması ile Avrupa’da**

I. Kilisenin etkinliğinin arttığı

II. Kralların gücünü artırdığı

III. Laik devlet anlayışının ortaya çıktığı

**gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı söylenebilir?**

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) II ve III E) I, II ve III

12- Avrupa’da 1618-1648 yılları arasında yaşanan Mezhep Savaşları’nda (Otuz Yıl Savaşları) Fransa Katolik olmasına rağmen Protestanlığı seçen Alman prensliklerinin yanında yer alarak Katolik Alman İmparatorluğu’na karşı savaşmıştır.

**Buna göre Fransa’nın Protestan Alman prensliklerinin yanında yer alarak**

I. Mezhep birliğini sağlamak

II. Kalvenizm’in güçlenmesini sağlamak

III. Almanya’nın güçlenmesini engellemek

IV. Bireysel özgürlükleri devlet politikası

olarak savunmak

**amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek**

**istemiştir?**

A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III

D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV

13- Akdeniz’de kıyısı bulunan ülkeler, Coğrafi Keşifler öncesinde ticari açıdan önemli gelirlere sahipken, Keşifler sonrası Atlas Okyanusu’na komşu olan ülkelerin ticareti gelişince Akdeniz ticareti eski önemini yitirdi.

**Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?**

A) Venedik ve Ceneviz gibi devletler olumsuz etkilendi.

B) Avrupa ülkeleri alternatif ticaret yollarına yöneldi.

C) İspanya ve Portekiz devletlerinin ekonomileri güçlendi.

D) Osmanlı Devleti ticari alanda zayıfladı.

E) Rusya’nın deniz ticareti sayesinde ekonomisi güçlendi.

**14-** Osmanlı Devleti, donanmada Barbaros Hayrettin Paşa Modeli’ni XVII. yüzyılın ortalarından itibaren terk ederek dönemin revaçta olan kalyon modeline geçiş yaptı. Kalyona geçiş bir anda olmayıp uzun görüşmeler, araştırmalar ve tartışmalar neticesinde gerçekleşti.

**Bu paragrafa göre ;**

I. XVII. yüzyılın en güçlü savaş gemisi kalyondur.

II.Osmanlı Devleti  Kalyona geçiş sürecinde istişareye önem verilmiştir.

III. Osmanlı Devleti zamanın şartlarına göre kendini yenilemektedir.

IV. Donanmada Barbaros Hayrettin Paşa Modeli kullanılmaya devam edilmiştir.

**yargılarından hangisine ulaşılamaz?**

A) I-II B) II-III C) I- III

D) I, II ve III E) Yalnız IV

15- Coğrafi Keşifler’den sonra yeni toprakların bulunması, yeni ticaret yollarının kullanıma açılması Akdeniz’deki siyasi ve ekonomik dengeleri değiştirdi. Avrupa’dan Amerika’ya göçler yaşandı. Keşifler sonrası İspanya ve Portekiz’in ilgi alanlarını ağırlıklı olarak Amerika ve Ümit Burnu yolu ile Hindistan’a çevirmiş olmalarına karşılık, Kuzey Avrupa ülkeleri Akdeniz’de varlık göstermeye başladı.

**Verilen bilgilere göre**

I. Coğrafi Keşifler ile keşfedilen yerlerde etnik unsurlar çeşitlenmiştir.

II. Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler Coğrafi Keşifler’den etkilenmiştir.

III. Baharat Yolu önemini kaybetmiştir.

IV. Coğrafi Keşifleri gerçekleştiren ülkeler arasında İspanya ve Portekiz de vardır.

**hangilerine ulaşılabilir?**

A) Yalnız I B) I ve III C) I, II ve IV

D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

16- Batılı tüccarların Osmanlı topraklarındaki ticari faaliyetlerini XVIII. yüzyılın başlarından itibaren arttırdıkları görülmektedir. Bu dönemde Hollanda ve İngiltere gibi sömürge sahibi Avrupa devletleri başta olmak üzere, Avusturya, Rusya, Orta ve Doğu Avrupa devletlerinin Osmanlı dış ticaretindeki payı belirgin bir şekilde artış göstermektedir.

**Verilenlere göre hangisine ulaşılamaz?**

A) Avrupa’nın öncü sömürgeci devletleri İngiltere ve Hollanda’dır.

B) XVIII. yüzyılda Avrupa devletleri sömürgecilik faaliyetleri ile uğraşmışlardır.

C) XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti ekonomik yapısında ihracat ön plana çıkmıştır.

D) Osmanlı Devleti’nin yerli tüccarları XVIII. yüzyıldan itibaren eski gücünü kaybetmeye başlamıştır.

E) 1700’lü yıllardan itibaren Avrupa devletleri

Osmanlı Devleti’nin dış ticaretinde etkin rol oynamışlardır

17- Osmanlı Devleti ticari amaçlarla 14. ve 15.  yüzyıllarda Doğu Akdeniz ticaretini ellerinde tutan Ceneviz, Venedik ve Floransa gibi Avrupa ülkelerine bazı ticari imtiyazlar vermiştir. 16. yüzyılda ise coğrafi keşiflerin olumsuz etkilerini azaltıp Avrupalı tüccarları Doğu Akdeniz’e yönlendirmek ve siyasal dostluklar kurabilmek amacıyla;  Fransa ve İngiltere gibi diğer Avrupa ülkelerine de kapitülasyonlar (ayrıcalık) vermiştir.  Osmanlı Devleti’nin verdiği bu ayrıcalıklar daha sonra Osmanlı ekonomisini dışa bağımlı hâle getirmiştir.  Öyle ki 18. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti’nin Avrupalı tüccarlara tanıdığı haklar, kendi vatandaşlarına tanıdığı hakların önüne geçmeye başlamıştır. 19. yüzyıla gelindiğinde İngiltere ile imzalanan Balta Limanı Antlaşması (1838)  da Osmanlı Devleti’nin ekonomik yönden çöküşünü hazırlamıştır.

**Bu paragrafa göre aşağıdaki yargılardan  hangisine  ulaşılamaz?**

A) Ticaret ekonomide önemli bir yere sahiptir.

B) Osmanlı Devleti kuruluş döneminden itibaren ticari anlaşmalar yapmıştır.

C) Yapılan antlaşmaların farklı dönemlerde farklı sonuçları ortaya çıkmıştır.

D) 19. yüzyıl Osmanlı ekonomisi için olumsuz geçmiştir.

E) Avrupalıların yeni bölgeler keşfetmesi Osmanlı'yı olumlu etkilemiştir.

**18- Osmanlı Devleti'nin Rusya ile mücadelesinde tampon devlet (ara devlet) olarak düşündüğü ve özellikle Rus saldırılarına karşı korumaya çalıştığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?**

A) İran             B) Eflak  C) İsveç

D) Lehistan E) Avusturya – Macaristan

19- 1699’da imzalanan Karlofça Antlaşması Osmanlı Devleti açısından yeni bir dönemi ifade ediyordu.

**Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Antlaşma’sının Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden biri değildir?**

A) İlk defa büyük çapta toprak kaybına uğraması

B) Konjonktürel ittifaklara yönelmesi

C) Osmanlı Devleti'nin saldırıdan savunmaya geçmesi

D) Gerileme Dönemi'nin başlaması

E) Avrupa’daki siyasi üstünlüğün korunması

20- Osmanlı Devleti 18.yüzyılın başlarında  Rusya, Venedik ve Avusturya ile yoğun savaşlar yapmıştır.

**Bu devletlerle savaşların yapılmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Karlofça Antlaşması ile kaybedilen toprakları geri almak

B) Avrupalı devletlerin güçsüzlüğünden yararlanmak

C) Kapitülasyonları kaldırmak

D) Avrupalıların Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasını engellemek

E) Batıda oluşan ittifakları engellemek

21- 1700 yılında Rusya ile yapılan İstanbul Antlaşması’na

göre Azak Kalesi Rusya’ya bırakıldı.

**Antlaşmanın bu maddesine göre Rusya ile ilgili olarak**

**aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?**

A) Karadeniz’e egemen olmuştur.

B) Kafkaslarda yeni müttefikler edinmiştir.

C) Osmanlı tarafından diplomatik olarak tanınmıştır.

D) Sıcak denizlere inme siyasetini değiştirmiştir.

E) Karadeniz’e inme politikasında başarılı bir adım atmıştır

22- 1700 İstanbul Antlaşması ile Karadeniz’e inen Rusya, Boğazları da tehdit etmeye başladı.  Bu durum karşısında diğer Avrupa devletleri ise kendi çıkarları doğrultusunda Osmanlı-Rus rekabetine dâhil olarak zamanla Osmanlı Devleti’ni devletlerarası rekabetin odağı hâline getirdi; böylece, iç ve dış siyasette belirgin sorunların ortaya çıkmasına neden olmuşlardır.

**Bu durum karşısında Osmanlı Devleti nasıl bir politika izlemiştir?**

A) Genişleme politikası izlemiştir.

B) Yalnızlık politikası izlemiştir.

C) Denge politikası izlemiştir

D) Okyanuslara açılma politikası izlemiştir.

E) Türk-İslam birliği politikası izlemiştir.

23- Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1711 yılında imzalanan Prut Antlaşması ile;

● Kaybedilen Azak Kalesi geri alındı.

● Rusya, İstanbul’da elçi bulunduramayacaktı.

● Rusya, Lehistan’ın iç işlerine karışmayacaktı.

● Demirbaş Şarl, ülkesine serbestçe geri dönebilecekti.

**Buna göre Prut Antlaşması ile ilgili verilenlerden hangisi**

**söylenebilir?**

A) Rusya, savaştan başarı ile çıkmıştır.

B) Rusya’nın, Lehistan üzerindeki etkisi artmıştır.

C) Rusya, Karadeniz politikasında engellenmiştir.

D) Rusya, Osmanlı egemenliğine girmiştir.

E) Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları alamamıştır.

24- Çarlık Rusya’sı XVII. yüzyıla kadar her bakımdan geriydi. Yüzyılın sonlarında yönetime gelen Çar I.Petro’nun çabalarıyla büyük devlet olma yolunda önemli adımlar atılarak güçlü bir devlet konumuna getirdi. Ancak Rusya bir kara devletiydi. Bu nedenle Çar I. Petro denizcilik faaliyetlerine yöneldi.1700 İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devletinden Azak Kalesi alınarak, Baltık Denizi kıyısındaki Petersburg Limanı’nı yaptırdı. Rusya ,Baltık Denizi’ni tamamen ele geçirmek için Lehistan’ın içişlerine müdahale etti. Bu durum İsveç ile savaş ortamının oluşmasına neden oldu.

**Yukarıda verilen bilgi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi Rusların XVIII. yüzyılda izlediği politikaların amaçları arasında yer almaz?**

A) Rusya’yı güçlü bir devlet yapmak

B) Karadeniz’de etkin hâle gelmek

C) Lehistan’ı hâkimiyet altına almak

D) Slav Birliği’ni sağlamak

E) Baltık Denizi’ne açılmak

25- Osmanlı Devleti, Rusya ile imzaladığı Küçük Kaynarca

Antlaşması ile Kırım’ın bağımsız olmasını kabul etmiş,

Kırım Hanlığı’nın yalnızca dinî açıdan Osmanlı halifesine

bağlı kalması benimsenmiştir. Ayrıca Rusya’ya, Karadeniz ve Akdeniz’deki Türk sularında serbest ticaret hakkı tanınmış, Fransa ile İngiltere’ye tanınan ticari ayrıcalıklar Rusya’ya da verilmiştir.

**Küçük Kaynarca Antlaşması’nın bu hükmüne bağlı**

**olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkün**

**değildir?**

A) Karadeniz’in Türk gölü olma özelliğinin sona erdiği

B) Halifelik makamının dinsel gücünden yararlanılmak

istediği

C) Rusya’nın sıcak denizlere inme siyasetinin sona erdiği

D) Rusya’nın kapitülasyonlardan yararlanmaya başladığı

E) Kırım ile olan dinî bağların korunmak istendiği