Кафедраи идораи давлатӣ ва худидоракунӣ

Фан Таърихи идоракунии давлатӣ

Устод н.и.ф., дотсент Ализода Б.П. тел.: 918 18 97 26

Курси 1 гурӯҳи “А”. “Б”

 Ихтисоси “идораи давлатӣ”

ҶАВОБИ ДУРУСТ ВАРИАНТИ А

@1.Дар низоми идоракунии кадом давлат бори аввал дастгоҳи муқтадири

 идоракунии давлатӣ созмон дода шуд?

$A) Ҳахоманишиён;

$B) Бохтар, Суғд Хоразм;

$C) Ашкониён;

$D) Пешдодиён;

$E) Кушониён;

@2.Подшоҳони силсилаи Пешдодиёнро муайян кунед?

$A) Каюмарс, Хушанг, Ҷамшед,Таҳмурас, Заҳҳок, Фаридун ва дигарон;

$B) Ҷамшед, Фаридун, Кайковус, Ҷомосп, Кайхусрав ва Исфандиёр;

$C) Исфандиёр, Кайхусрав, Кайковус, Ҷамшед, Заҳҳок ва Фаридун;

$D) Хушанг, Заҳҳок, Фаридун, Кайковус, Кайхусрав ва Ҳурмузд;

$E) Хушанг, Аршак, Фаридун, Кайковус, Кайхусрав ва Ҳурмузд;

 @3.Подшоҳ Кайковус намояндаи кадом сулола буд?

$A) Яке аз шоҳони машҳури силсилаи Каёниён;

$B) Аз шоҳони машҳури сулолаи Сосониён;

$C) Аз шоҳони машҳури сулолаи Пешдодиён буд;

$D) Аз шоҳони бонуфузи сулолаи Ориёиҳо буд;

$E) Аз сулолаи Хорзмшоҳиён;

@4.Мувофиқи маълумотҳои таърихӣ «Авасто» бори аввал дар замони давлатдории кадом сулола китобат шудааст?

$A) Дар замони Ҳахоманишиён (558-330 то мелод);

$B) Дар давраи Ашкониён (250 то м. -226 м.);

$C) Дар замони Сосониён (224-651 м.);

$D) Дар аҳди Кушониён ва Ҳайтолиён;

$E) Дар аҳди Кушониён ва Тахористон;

@5. Давлати Ҳахоманишиён дар Осиёи Марказӣ кадом минтақаҳоро фаро мегирифт?

$A) Хоразму Бохтар, Суғд, Порт ва сарзамини қабилаҳои сакоӣ;

$B) Эрон, Бохтар, Суғд, Тахористон, Хоразм ва Ҳамадону Исфаҳон;

$C) Эронзамин ва сарзамини қабилаҳои сакоӣ;

$D) Хуросону Вароруд ва Эрони ғарбӣ;

$E) Самарқанду Бухоро;

@6. Ислоҳоти подшоҳи давлати Ҳахоманишиён – Дориюши Кабирро номбар кунед?

$A) Ислоҳоти сохтори давлат, роҳу алоқа, соҳаи ҳарбӣ ва муносибатҳои молию пулӣ;

$B) Ислоҳоти идоракунии давлатӣ, ҳарбӣ, хоҷагӣ ва роҳу алоқа;

$C) Ислоҳоти сохтори давлатӣ, ҳарбӣ, замин ва роҳу алоқа;

$D) Ислоҳоти молию пулӣ, роҳу алоқа дину мазҳаб ва идораи давлатӣ;

$E) Ислоҳоти хизмати давлат ва идораи давлатӣ;

@7.Дар замони Ҳахоманишиён интихоби шоҳаншоҳ аз ҷониби кадом гурӯҳҳо сурат мегирифт?

 $A) Аз тарафи дарбориён ва артиш сурат мегирифт;

$B) Танҳо аз ҷониби Шӯрои занони дарбор интихоб сурат мегирифт;

$C) Аз тарафи посбонон ва дарбориён алоҳида сурат мегирифт;

$D) Аз ҷониби табақаи рӯҳониёни олимақом сурат мегирифт;

$E) Аз ҷониби табақаи ашрофони маҳаллӣ сурат мегирифт;

@8.Дар замони давлатдории Ҳахоманишиён дар коргузорӣ кадом забонҳо ва кадом намуди хатҳо (алифбо) истифода мешуданд?

$A) Забони коргузорӣ: - аккадӣ, оромӣ, форсии қадим буданд ва хати мехӣ ва оромӣ дар коргузорӣ истифода мешуд;

$B) Забони коргузорӣ: - аккадӣ, оромӣ, форсии қадим, авастоӣ буданд ва хати мехӣ, насталиқ ва оромӣ дар коргузорӣ истифода мешуд;

$C) Забони коргузорӣ: -элломӣ, аккадӣ, оромӣ, форсии қадим буданд ва хати мехӣ, бохтарӣ ва оромӣ дар коргузорӣ истифода мешуд.

$D) -Забони коргузорӣ: - авастоӣ, аккадӣ, оромӣ, форсии қадим буданд ва хатти мехӣ, финикиягӣ ва оромӣ дар коргузорӣ истифода мешуд.

$E) Забони коргузорӣ- форсии тоҷикӣ, дарӣ ва хатти бохтарӣ, суғдӣ ва хоразмӣ дар коргузорӣ истифода мешуд;

@9.Дар замони Ҳахоманишиён кадом ҳуҷҷати ҳуқуқӣ идоракунии давлатӣ ва муносибатҳои ҷамъиятиро ба танзим мекард?

$A) Эъломияи ҳуқуқи башари Куруши Кабир ё Устувонаи Куруш;

$B) Эъломияи ҳуқуқи башари Куруши Кабир, Додномак;

$C) Эъломияи ҳуқуқи башари Куруши Кабир, Хешкорномак ва Матикони ҳазор додастон;

$D) Хватайномак ва Матикони ҳазор додастон, Эъломияи ҳуқуқи башари Куруши Кабир.

$E)Васиятнома;

@10.Кадом мансабҳои давлатии замони Ҳахоманишиёнро медонед?

$A) Ҳазорапатӣ, гаушака, озарбад, барид ва ғайра;

$B) Ҳазорапатӣ, гаушака, озарбад, барид, остондор;

$C) Эъломияи ҳуқуқи башари Куруши Кабир, Хешкорномак ва Матикони ҳазор додастон;

$D) Вузург фармондор, ҳазорапатӣ, гаушака, озарбад, барид;

$E)- Нахчирпат, ҳазорапатӣ, гаушака, озарбад, барид, мағупат;

@11.Дар замони Ҳахоманишиён қонун чӣ номида мешуд?

$A) Қонун – data – dod – дод номида мешуд, ки маънояш «ба тартиб

 овардан» мебошад.

$B) Қонун номак номида мешуд, ки маънояш « китоб» мебошад.

$C) Қонун наск номида мешуд, ки маънояш « китоб» мебошад.

$D) Қонун мотикон номида мешуд, ки маънояш «китоб» мебошад.

$E) Қонун мотикон, номак, наск номида мешуд;

@12.Дар замони Дорюши Кабир дар давлати Ҳахоманишиён кадом воҳиди пулӣ ҷорӣ шуд?

$A) Дарик ва донак;

$B) Динор ва дирҳам;

$C) Тетрадираҳма ва диобол;

$D) Дирҳам ва танга;

$E) Дирам ва сомонӣ;

@13.Лашкари подшоҳи Ҳахоманишинӣ – Дорои III кай ва дар кадом

 муҳориба пурра ба шикаст дучор шуд?

$A) Соли 331-уми то милод, дар муҳорибаи назди Гавгамела (шимолу

шарқии Байнаннаҳрайн).

$B) Соли 335-уми то милод, дар муҳорибаи назди шаҳри Персеполис

$C) Соли 33-юми то милод, дар муҳорибаи назди дарёи Нил (шимолу

шарқии Миср);

 $D) Соли 528-уми то милод, дар муҳорибаи назди Марв;

$E) Соли 321-уми то милод, дар муҳорибаи назди Гавгамела (шимолу шарқии Байнаннаҳрайн);

@14.Искадари Мақдунӣ дар сарзамини Тоҷикистони имрӯза кадом шаҳрро бунёд карда буд?

$A) Искандарияи канорӣ (Эсхата);

$B) Курушкада (Киропол);

$C) Эроншаҳр (Персиполис);

$D) Искандарияи Арея(Ориё);

$E) Курушкада;

@15.Давлати Юнону Бохтар кай арзи ҳастӣ намуд ва кадом минтақаҳоро дар бар мигирифт?

$A) Миёнаи асри III - ибтидои асри II-юми то милод, Бохтар, Суғд, қисми шимолу ғарбии Ҳиндустон, Хоразм ва Фарғона;

$B) Асри III-юми то милод, Бохтар, Афғонистони ҳозира, шимоли Ҳиндустон, Эрон, Марв, Бадахшон ва Хатлон;

$C) Афғонистони ҳозира, қисми шимолу ғарбии Ҳиндустон, Хоразм ва Фарғона;

$D) Асрҳои V-V-уми милодӣ, Хоразм, Суғд, Бохтар, Эрон, Ҳиндустон, Туркистони Шарқӣ;

$E) Асрҳои I-IV-уми милодӣ, Суғду Фарғона, Марву Хоразм ва Эрон;

@16. Давлати Ашкониён (Порт)-ро кай ва кӣ асос гузошт?

$A) Соли 247-уми то милод, Аршак ё Ашки I.

$B) Соли 148-уми то милод,Фарҳоди I;

$C) Соли 245 то милод, Тирдоди I;

$D) Дар асри Ш-уми то милод, Меҳрдоди II;

$E) Соли 245 то мелод Куруш;

@17.Подшоҳони давлати Ашкониён (Порт) кадом намуди тангаҳоро ба муомилот мебароварданд?

$A) Тангаҳои тиллоӣ ва нуқрагиро ба номи драҳма, тетрадираҳма ва обол;

$B) Пули умумӣ ва тетрадираҳма;

$C) Тангаҳои нуқрагӣ ва оҳаниро ба номи дирам.

$D) Тангаҳои филизин

$E) Тангаҳои тиллоиро ба номи динор ва нуқрагиро ба номи ашконӣ;

@18. Давлати Порт дар таърих бо кадом номҳо машҳур аст?

$A)Порт, Парфия, Ашкониён ва Аршакиён;

$B) Ашкониён, Эроншаҳр ва «Порти Бузург»;

$C) Бо номҳои шоҳии Порт ва давлати Парфияи бузург;

$D) Бо номҳои шоҳаншоҳии Ашкониён, Порт ва «Паҳлавиён».

$E) Ориёно ва Турон;

@19.Ҳокимони Суғд ва Истаравшани тоисломӣ бо кадом унвон

машҳур буданд?

$A) Ишхид ва афшин;

$B) Худот ва ҳоким;

$C) Афшин ва тархон;

$D) Суғдхудот ва афшин;

$E) Сатрап;

@20.Давлати Бохтари қадим кадом минтақаҳоро дар бар мегирифт?

$A) Тоҷикистони марказӣ, ҷанубӣ, Афғонистони Шимолӣ ва водии Сурхондарёи Ӯзбекистони имрӯза;

$B) Мовароуннаҳр ва Хуросон;

$C) Осиёи Марказӣ, Афғонистон ва Эрон, Тахористон, Қирғизистони имрӯза;

$D) Тахористон, Афғонистон ва қисми ҷанубии Қирғизистони имрӯза.

$E) Ғарҷистон, Тахористон, Афғонистон ва қисми ҷанубии Қирғизистони имрӯза;

 @21. Асосгузори давлати Кушониён кӣ буд ва кай ҳукмронӣ кардааст?

$A) Куҷула Кадфиз буда, то нимаи дуюми асри II пеш аз милод;

$B) Вима Кадфиз буда, дар асри II-юми то милод;

$C) Кадфизи II буда, асри II-юми милодӣ;

$D) Васишка буда, асри III-юми милодӣ;

$E) Канишка буда, асри III-юми милодӣ;

@22. Пойтахтҳои давлати Кӯшониён дар кадом шаҳр ҷойгир шуда буданд?

$A) Аввал Бохтар (Бактрия), баъд Пурушапура (ҳозира Пешовар);

$B) Аввал Пешовар (Пурушапура), баъд Арахосия;

$C) Аввал Работак баъд Сурхкӯтал;

$D) Аввал Пешовар, баъд Гандхара;

$E) Аввал Балху Пешовар, баъд Гандхара;

@23. Кадом шоҳаншоҳи Кушониён дини буддоиро қабул карда, пойтахти давлатро аз Бохтар ба Пешовар кӯчонид?

$A) Канишкаи бузург;

$B) Кадфизи II;

$C) Хувишкаи I;

$D) Кадфизи I;

$E) Васишкаи III;

@24. Ҳуҷҷатҳо ва санадҳои меъёрии замони Сосониён, ки муносибатҳои ҷамъиятиро танзим мекарданд, муайян кунед?

$A) Хешкорномак ва Матикони ҳазор додастон;

$B) Хешкорномак ва Қонунномаи Ардашер, суханномак;

$C) Хешкорномак ва Матикони дуҳазор додастон;

$D) Эъломия, Хватайномак ва Матикони ҳазор додастон;

$E) Хешкорномак ва Матикони сеҳазор додастон;

@25.Дар замони Ашкониён ва Сосониён барои идоракунии давлатӣ

чанд Шӯро амал мекад?

$A) 2 Шӯро;

$B) 4 Шӯро;

$C) 3 Шӯро;

$D) 5 Шӯро;

$E) 7 Шӯро;

@26. Кадом шоҳаншоҳи Сосонӣ се маротиба бар зидди давлати Ҳайтолиён лашкар кашида ба шикаст дучор шудааст?

 $A) Шоҳаншоҳ Фирӯз;

 $B) Ардашери Бобакон;

 $C) Баҳроми Чӯбина;

 $D) Анушервони Одил.

 $E) Шопури аввал

@27. Солшумории ҳиҷрии мусулмонӣ аз кадом соли насронӣ оғоз шудааст?

$A) Соли 622, аз ҳиҷрати Муҳаммад (с) паёмбар аз Макка ба

 Ясриб(Мадина).

$B) Соли 999, аз барҳам хӯрдани давлати Сомониён;

$C) Соли 632, аз риҳлати Муҳаммад (с) пайғамбар;

$D) Соли 323-юми то милод, пас аз марги Искандари Мақдунӣ;

$E) Соли аавали Хилофати Араб.

@28. Нахустин давлати феодалӣ дар Осиёи Марказӣ чӣ ном дошт?

$A) Давлати Ҳайтолиён ном дошта, давлати шоҳӣ буд;

$B) Давлати Суғд ном дошта, давлати конфедеративӣ буд;

$C) Давлати Кушониён ном дошта, давлати монархӣ буд;

$D)Давлати Сосониён ном дошта, давлати шоҳӣ буд;

$E) Давлати Тахористон ном дошт.

@29. Давлати Ҳайтолиён дар кадом асрҳо арзи ҳастӣ намудааст?

$A) Миёнаи асри V – солҳои 60-уми асри VI.

$B) Асрҳои IV-V-уми милодӣ;

$C) Асрҳои V-IV то милод;

$D) Асрҳои IV солҳои 60-уми асри VI то милод;

$E) Асрҳои V-VI то милод;

@30. Ба ҳайати давлати Ҳайтолиён кадом ҳудудҳо дохил мешуданд?

$A) Тамоми вилоятҳои Осиёи Миёна, Ҳиндустони Шимолӣ, Туркистони Шарқӣ, Афғонистони имрӯза;

$B) Тоҷикистон, Афғонистони имрӯза, Ҳиндустон ва Покистон;

$C) Туркманистон, Ӯзбекистон, Тоҷикистон, Афғонистон ва Эрон;

$D) Бухоро, Самарқанд, Чоч, Кеш, Хатлон, Тахористон, Истаравшан, Фарғона, Хуҷанд ва Туркистони Шарқӣ.

$E) Тоҷикистон, Афғонистони имрӯза, Ҳиндустон ва Банғола

@31.Пойтахти музофоти Хуталон ва макони ҷойгиршавии он дар кадом банд омадааст?

$A) Ҳулбук, дар ҳудуди деҳаи Қурбоншаҳиди ноҳияи Восеъ;

$B) Бадахшон, дар ҳудуди Афғонистон;

$C) Ҳаловард, дар ноҳияи Вахш;

$D) Саксанохур, дар ҳудуди ноҳияи Фархор;

$E) Бадахшон, дар ҳудуди куҳҳо

@32.Халифаҳои рошиддин ва солҳои ҳукмронии онҳоро муайян намоед?

$A) Абӯбакр (632-634), Умар (634-644), Усмон (644-656), Алӣ (656-661).

$B) Муҳаммад (570-632), Абӯбакр (632-634), Умар (634-644), Ҳайдар (656-661);

$C) Исмоил, Муҳаммад, Иброҳим ва Умар;

$D) Умар (632-634), Усмон (634-644), Алӣ (656-661), Муҳаммад (570-632);

$E) Исмоил, Иброҳим ва Умар;Исмоил, Муҳаммад, Иброҳим ва Умар;

@33. Аббосиёнро кӣ ба сари ҳокимият овард?

$A) Абӯмуслими Хуросонӣ;

$B) Ҳусайн ибни Алӣ;

$C) Ҳорунн-ар-рашид. ;

$D) Ҳусайн ибни Тоҳир;

$E) Писарони Ҳусайн ибни Тоҳир;

@34. Намояндагони кадоме аз ин хонадонҳои маҳаллӣ дар Хилофати Араб ба мансаби баланди давлатӣ расидаанд?

$A) Бармакиён, Ковусҳои Истаравшан,Тоҳириён;

$B) Тоҳириён, Шинасбониён, Ковусҳои Истаравшан;

$C) Хоразмиён, Тоҳириён;

$D) Сомониён, Ғуриён;

$E) Сомониён, Саффориён.

@35.Арабҳо барои идора намудани давлат сохтори давлатдории кадом давлатро қабул намуда буданд ва ҳокимияти марказӣ дар ихтиёри кӣ буд?

$A) Сохтори идории давлати Сосониёнро қабул карда, ҳокимияти марказӣ тариқи девонҳо идора мешуд.

$B) Сохтори давлатдории Ҷониёнро қабул намуда ҳокимияти марказӣ дар дасти Амир буд.

$C) Сохтори давлатдории Манғитияро истифода намуда ҳокимиятӣ марказӣ дар дасти Қозӣ буд.

$D) Сохтори давлатдории Бормакиёнро истифода намуда ҳокимияти марказӣ дар дасти ҳоким буд.

$E) Сохтори давлатдории Саффориёнро истифода намуда ҳокимияти марказӣ дар дасти амир буд.

@36.Девони расоил дар Хилофати Араб кадом вазифаҳоро иҷро мекард?

$A)Девони расоил – ин хизмати мукотибаи умумидавлатӣ ва муносибатҳои дипломатиро ба амал мебаровард.

$B) Девони Расоил ин нигоҳ доштани сирру асрори давлатро ҳифз намуда таъмини майшии ҷамъоваронро низ иҷро мекард.

$C) Девони Расоил- Ин танҳо вазифаи таъмини тартиботи ҷамъиятиро дар музафотҳои алоҳида ба уҳда дошт.

$D) Девони Расоил- Ин тартиботи ҷамъиятиро дар дохили дарбор таъмин менамуд.

$E) Девони Расоил- Ин ҳифзи сарҳадотро дар дохили дарбор таъмин менамуд.

 @37.Хизмати почтаи давлатиро дар Хилофати Араб кадом девон иҷро

 мекард?

$A) Девон - ал - барид.

$B) Девони вақф.

$C) Девони қозӣ.

$D) Девони Ҳоҷиби бузург.

$E) Девони почта.

@38.Як соли ҳиҷрии қамарӣ – баробари чанд шабонарӯзу соату дақиқаю сония мебошад?

$A) Як соли ҳиҷрии қамарӣ – баробар ба 354 шабонарӯзу 8 соату 48 дақиқаю 45,6 сония мебошад.

$B) Як соли ҳиҷрии қамарӣ – баробар ба 365 шабонарӯзу 8 соату 48 дақиқаю 45,6 сония мебошад.

$C) Як соли ҳиҷрии қамарӣ – баробар ба 366 шабонарӯзу 8 соату 48 дақиқаю 45,6 сония мебошад.

$D) Як соли ҳиҷрии қамарӣ – баробар ба 356 шабонарӯзу 8 соату 48 дақиқаю 45,6 сония мебошад.

$E) Як соли ҳиҷрии қамарӣ – баробар ба 346 шабонарӯзу 8 соату 48 дақиқаю 45,6 сония мебошад.

 @39. Асосгузори давлати Саффориён кӣ буд?

$A) Яъқуб ибни Лайс;

$B) Исмоили Сомонӣ;

$C) Рафеъ ибни Лайс;

$D) Тоҳир ибни Хусайн;

$E) Бармакиён.

@40. Тоҳир ибни Ҳусайн дар дарбори кадом халифа соҳиби обрӯй ва шуҳрат гардид?

$A) Халифа Маъмун;

$B) Халифа Мансур;

$C) Халифа Маҳдӣ;

$D) Халифа Ҳорунаррашид;

 $E) Халифа Муътамид.

@41. Амир Исмоили Сомонӣ кадом солҳо ба сифати сардори давлат ҳукмронӣ кардааст?

$A) Солҳои 892-907;

$B) Солҳои 861-879;

$C) Солҳои 874-999;

$D) Солҳои 821-873;

$E) Солҳои 822-879.

@42. Падари Исмоили Сомонӣ –Аҳмад ибни Асад дар куҷо ҳукмронӣ кардааст?

$A) дар Фарғона;

$B) дар Самарқанд;

$C) дар Чоч;

$D) дар Ҳирот;

$E) дар Бухоро.

@43. Нашъунамои давлати Сомониён ба аҳди кадом амир рост меояд?

$A) Наср ибни Аҳмади Сомонӣ (914-943) ;

$B) Асад ибни Сомонхудот (819-821) ;

$C) Исмоили Сомонӣ (874-907) ;

$D) Абдумалики I (954-961) ;

$E) Мансури II ибни Нуҳ.

@44.Вазирони машҳури давлати Сомониёнро муайян кунед?

$A) Абӯабдуллоҳи Ҷайҳонӣ ва Абулфазли Балъамӣ;

$B) Холид ва Яҳёи Бармакӣ, Сайфи Исфарангӣ;

$C) Ҳасан ва Бузургмеҳри Бармакӣ;

$D) Муҳаммади Бармакӣ, Абӯалии Балъамӣ;

$E) Холиди Бармакӣ, Абӯалии Балъамӣ.

 @45. Охирин намояндаи хонадони Сомониён, ки барои барқарор намудани

 давлатдории Сомониён қаҳрамониҳои зиёде кардааст, кӣ буд?

$A) Абӯиброҳим Исмоили Мунтасир, зиёда аз 5 сол бар зидди Қарахониён

 мубориза бурда, соли 1005 ҳалок гардид;

$B) Асад ибни Сомонхудот, 3 сол бар зидди бар зидди арабҳо мубориза

 бурд;

$C) Мансур абни Нӯҳ, 2 сол бар зидди Насри Қарахонӣ мубориза бурд;

$D) Нӯҳи II, 5 сол мубориза бурдааст;

$E) Абдумалики I (954-961).

@46. Девонҳо ҳамчун мақомоти идоракунӣ дар кадом давлатҳо вуҷуд доштанд?

$A) Сосониён, Хилофати Аббосӣ, Сомониён, Ғазнавиён, Ғуриён ва ғайра;

$B) Ҳахоманишиҳо, Кушониён, Ҳайтолиён , Хилофати Уммавиён;

$C) Тоҳириён, Саффориён, Ғӯриён,Сарбадорон;

$D) Салҷуқиён, Қарахониён,Темуриён, Шайбониён;

$E) Бармакиён, Қарахониён,Темуриён, Шайбониён;

@47. Дар замони Сомониён Девони амид-ул-мулк кадом вазифаҳоро иҷро

 мекард?

$A) Девони амид-ул-мулк ба ҳамаи ҳуҷҷатҳои муҳими давлатӣ маъмур буда, инчунин муносибатҳои дипломатиро бо дигар давлатҳо идора мекард.

$B) Девони амид-ул-мулк ба ҳамаи коғазҳои муҳими давлатӣ маъмур буда, инчунин муносибатҳои ҳарбиро бо дигар давлатҳо идора мекард.

$C) Девони амид-ул-мулк ба ҳамаи девонҳои дигар маъмур буда, инчунин муносибатҳои дипломатиро бо дигар давлатҳо идора мекард.

$D) Девони амид-ул-мулк ба ҳамаи коғазҳои муҳими давлатӣ маъмур буда, инчунин муносибатҳои фарҳангиро бо дигар давлатҳо идора мекард.

$E) Девони Вазир ба ҳамаи ҳуҷҷатҳои муҳими давлатӣ маъмур буда, инчунин муносибатҳои дипломатиро бо дигар давлатҳо идора мекард.

@48.Дар замони Сомониён Девони муставфӣ кадом вазифаҳоро иҷро мекард?

$A) Девони муставфӣ ҳамаи корҳои молиявӣ, яъне харчу дахли мамлакатро пеш мебурд.

$B) Девони муставфӣ ҳамаи корҳои маоши хизматчиёнро, яъне харчу дахли мамлакатро пеш мебурд.

$C) Девони муставфӣ ҳамаи корҳои беҳбудии вазъи зиндагӣ ва молиявӣ, яъне харҷу дахли мамлакатро пеш мебурд.

$D) Девони муставфӣ ҳамаи корҳои ҳарбӣ, яъне амнияти давлатро пеш мебурд.

$E) Чунин девон набуд.

@49.«Сиёсатнома» асари кадом мутафаккири форсу тоҷик аст ва номи аслии муаллифро муайян намоед?

 $A) Низомулмулки Тӯсӣ – Абӯалӣ Ҳасан ибни Алӣ.

$B) Муҳаммад Наршахӣ – Абӯбакри Бухорӣ.

 $C) Аҳмади Дониш, Аҳмади Кала.

$D) Мустаҷир, Абдураҳмони Самарқандӣ.

$E) Ибни Сино, Абдураҳмони Самарқандӣ.

@50.Давлати тоҷикиасоси Ғӯриён дар куҷо ташкил ёфта буд?

 $A) дар водии дарёи Ғурируд(Ҳарируд)-и Хуросон

$B) дар Вароруд (Мовароунаҳр)

 $C) дар Ҳиндустони шимолӣ

 $D) дар ҳудуди Тоҷикистони имрӯза

 $E) дар водии дарёи Ғунт ва Бартанг

 @51.Дар давраи Ғуриён мазолим кадом масъалаҳоро назорат ва танзим

 мекард?

$A) Мазолим девони махсус буда, корҳоеро медид, ки маҳкамаҳои шаръӣ аз уҳдаи ҳаллу фасли онҳо намебаромаданд.

$B) Корҳои махсуси давлатдориро ҳалу фасл мекард.

$C) Бо артиши махсуси обутобёфта машғул буд.

$D) Масъалаҳои баҳсталаби маҳкамаҳои шаръиро дида мебаромад.

$E) Масъалаҳои баҳсталаби бозорро дида мебаромад.

@52.Дар замони Темуриён доир ба кори адлия ва суд кадом муассисаи махсус вуҷуд дошт?

$A) Девони адолат.

$B) Девони Қозӣ

$C) Девони Ҳоҷиби бузург.

$D) Соҳиб-ул- барид.

$E) Девони ҳақиқат.

@53.Дар давраи Темуриён барои ҷиноятҳои дуздӣ, роҳзанӣ кадом намуди ҷазо татбиқ карда мешуд?

$A) Ҳукми қатл.

$B) Дурразанӣ ва бадарға.

$C) Буридани як даст.

$D)Бадарға намудан.

$E) Ба дор овехтан

@54.Асосгузори давлати Шайбониён кӣ буд ва кадом солҳо ҳукмронӣ кардааст?

$A) Муҳаммад Шайбонихон солҳои 1500-1510

$B) Убайдуллохон солҳои 1514-1520

$C) Абулхайрхон солҳои 1520-1530

$D)Имомқулихон солҳои 1540-1560

$E) Субҳонқулихон

 @55.Асосгузори сулолаи Ҷониён кӣ буд?

 $A) Ҷонибек Султон.

 $B) Абулхайрхон

 $C) Сабуктегин

 $D) Ануштегини Ғалча

$E) Аштархон

@56.Асосгузори давлати Темуриёни Ҳинд кӣ буд?

 $A) Бобур Мирзо

 $ B) Шоҳиҷаҳон

 $ C)Масъудбек

 $D) Аврангзеб

 $E) Акбархон

@57.Кадом шоҳаншоҳи Сосонӣ бо маслиҳати Маздаки Бомдод хазинаи давлатро ба ниёзмандон тақсим карда, буҷети давлатро касод кард ва сабаби аз вазифа рафтани ӯ гардид?

$A) Шоҳаншоҳ Қубод;

$B) Ардашери Бобакон;

$C) Баҳроми Чӯбина;

$D) Анушервони Одил.

$E) Хусрави Парвиз.

@58.Дар замони Ҳахоманишиён давлат ба кадом воҳиди калони маъмурӣ тақсим шуда буд?

$A) Сатрапия;

$B) Остон;

$C) Вилоят;

$D) Туман;

$E) Туман.

 @59.Дар давраи Ғуриён Девони қазо кадом корҳор анҷом медод?

$A) Корҳои мазҳабӣ ва шаръиро назорат ва танзим мекард;

$B) Корҳои махсуси давлатдориро ҳалу фасл мекард;

$C) Бо артиши махсуси обутобёфта машғул буд;

$D) Масъалаҳои баҳсталаби молиявиро дида мебаромад;

$E) Масъалаҳои баҳсталаби иқтисодиро дида мебаромад.

@60.Дар замони Темуриён ҳокимияти иҷроияро кӣ сарварӣ мекард?

$A) Девонбегӣ (сарвазир) сарварӣ мекард;

$B) Девони Қозӣ сарварӣ мекард;

$C) Девони Ҳоҷиби бузург;

$D) Соҳиб-ул- барид сарварӣ мекард;

$E) Атолиқ.

@61.Дар арафаи ҳуҷуми Россияи подшоҳӣ дар Осиёи Миёна кадом давлатҳо вуҷуд доштанд?

$A) Аморати Бухоро, Хонигариҳои Қӯқанд ва Хева;

$B) Аморати Бухоро ва Хонигарии Қӯқанд;

$C) Хонигариҳои Қӯқанд ва Хева;

$D) Хонигарии Қӯқанд ва шоҳигарии Дарвозу Бадахшон;

$E)Кишвари Туркистон, Хева, Балҷувон.

@62.Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон кадом сол ба ҷумҳурии мустақили иттифоқӣ табдил дода шуд?

$A) 16 октябри соли 1929;

$B) марти соли 1928;

$C) 31декабри соли 1924;

$D) 22 ноябри соли 1922;

$E) 14 ноябри соли 1924.

@63.Аморати Бухоро кай сарнагун карда шудааст?

$A) 2 сентябри соли 1920;

$B) 7 ноябри соли 1917;

$C) 25 феврали соли 1917;

$D) 15 апрели соли 1918;

$E) 25 марти соли 1917.

@64. Наберагони Сомонхудотро, ки бо фармони халифа ал-Маъмун ҳокими шаҳру вилоятҳо гардидаанд, номбар кунед?

$A) Нӯҳ ибни Асад дар Самарқанд, Аҳмад ибни Асад дар Фарғона, Яҳё ибни Асад Чоч ва Истаравшан, Илёс ибни Асад дар Ҳирот;

$B) Аҳмад дар Фарғона, Илёс дар Ҳирот, Яҳё дар Истарафшан, Нӯҳ дар Бухоро;

$C) Наср дар Самарқанд, Аҳмад дар Фарғона, Мунтасир дар Хоразм, Сомонхудот дар Бухоро;

$D) Абдуллоҳ дар Балх, Тоҳир дар Ҳирот, Амру дар Тирмиз, Яъқуб дар Марв;

$E) Абдуллоҳ дар Тахор, Тоҳир дар Истаравшан, Амру дар Тирмиз, Яъқуб дар Марв.

@65. Яке аз идоракунандаи маҳаллии муғулҳо дар Мовароуннаҳр кӣ буд ва дар куҷо зиндагӣ мекард?

$A) Тоҷир ва судхӯри машҳур Маҳмуди Ялавоч буда, дар Хуҷанд;

$B) Шамсуддин Маҳбубӣ дар Бухоро;

$C) Маҳмуди Торобӣ, дар Кармина;

$D) Маҳмуди Ялавоч, дар Мовароуннаҳр;

$E) Масъудбек дар Чин.

@66. Пас аз барҳам хӯрдани империяи Искандари Мақдунӣ Ориёно ба ҳайати кадом давлат дохил шуд?

$A) Селевкиён;

$B) Суғд;

$C) Порт;

$D) Ҳахоманишҳо;

$E) Юнону Бохтар.

@67.Суғдиёну бохтариён кай ва бо роҳбарии кӣ ба муқобили истилогарони Юнону мақдунӣ мубориза бурданд?

 $A) Солҳои 329-327-уми то милод, бо роҳбарии Спитамен;

 $B) Солҳои 331-329-уми то милод, бо роҳбарии Сипаргапис;

 $C) Соли 5220-юми то милод, бо роҳбарии Фрада;

 $D) Солҳои 323-321-уми то милод, бо роҳбарии Спитамен;

 $E) Солҳои 323-327-уми то милод, бо роҳбарии Шерак.

@68. Туркҳо бори аввал кай ба Осиёи Миёна ворид шуданд?

$A)Дар солҳои 60-уми асри VI, пас аз барҳам хӯрдани давлати Ҳайтолиён;

$B) Дар асри IV-уми милодӣ пас аз барҳам хӯрдани давлати Кӯшониён;

$C) Дар асри VII-уми милодӣ, пас аз барҳам хӯрдани давлати Сосониён;

$D) Дар охири асри Х, пас аз барҳам хӯрдани давлати Сомониён;

$E) Дар охири асри Х, пас аз барҳам хӯрдани давлати Саффориён.

@69. Муборизаи озодихоҳонаи суғдиён бо сарварии Деваштич бар зидди истилогарони араб кай ва дар куҷо ба амал омад?

$A) Солҳои 720-722, шӯриши халқӣ дар Суғд;

$B) Солҳои 651-653, муборизаи халқӣ дар Мовароуннаҳр;

$C) Соли 712, шӯриши халқӣ дар Суғд;

 $D) Соли 738, шӯриши халқӣ дар Хуттал;

 $E) Соли 751, шӯриши халқӣ дар Истаравшан.

@70.Неҳзати Абӯмуслими Хуросонӣ бо кадом натиҷа анҷом ёфт?

$A) Соли 750, сарнагун шудани сулолаи Умавиён ва ба сари ҳокимият омадани сулолаи Аббосиён;

$B) Соли 821, ба миён овардани давлати Тоҳириён;

$C) Соли 661, ҳокимиятро аз даст додани сулолаи Умавиён;

$D) Соли 651, барҳам додани давлати Сосониён;

$E) Соли 821, ба миён овардани давлати Хуросон.

@71. Дар арафаи ҳуҷуми Россияи подшоҳӣ халқи тоҷик бештар дар ҳайати кадом давлатҳои Осиёи Миёна зиндагӣ мекард?

$A) Аморати Бухоро ва хонигарии Қӯқанд;

$B) Хонигариҳои Қӯқанд ва Хева;

$C) Аморати Бухоро ва Хева;

$D) Хнигарии Қӯқанд ва кишвари Туркистон;

$E) Хнигарии Қӯқанд ва Шоҳигарии Дарвоз.

@72. Ҳуҷуми қатъии қӯшунҳои Росия ба Осиёи Миёна кай сар шуд ва ба он кӣ сардорӣ мекард?

$A) Соли 1864 бо сардории генерал М. Г.Черняев;

$B) Соли 1866 бо сардории генерал Романовский;

$C) Соли 1870 бо сардории генерал Абрамов;

$D) Соли 1867 бо сардории генерал Ф.Кауфман;

$E) Соли 1863 бо сардории генерал Куропатский.

@73. Шӯриши Восеъ дар куҷо ба амал омадааст?

$A) Дар Бухорои Шарқӣ, Бекигарии Балҷувон;

$B) Дар Бухорои Марказӣ ва Кармина;

$C) Дар бекигарии Ҳисор ва Дарвозу Бадахшон;

$D) Дар Раштонзамин ва Бекигарии Қубодиён;

$E) Дар Ховалинг.

@74. Дар кадом ҳуҷҷат сабабҳои бавуҷудоии шасхпарастии Сталин ва

роҳҳои барҳам додани оқибатҳои он пешниҳод шуда буд?

$A) Қарори КМ ҲК ИҶШС«Дар бораи бартараф кардани шахспарастӣ

ва оқибатҳои он»;

$B) Сессияи ҳаштуми ғайринавбатии Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон;

$C) Пленуми апрели Комитети Марказӣ;

$D)Сессияи даҳуми ғайринавбатии Шӯрои Олии ИҶШС;

$E) Сессияи даҳуми ғайринавбатии Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон.

@75. Муаллифи асари «Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён»

 кист»?

$A) Эмомалӣ Раҳмон;

$B) Ш. Шотемур;

$C) Б. Искандаров;

$D) Б. Fафуров;

$E) Ю.Ёқубшоҳ.

@76.Раванди музокироти сулҳи байни тоҷикон дар кадом давлатҳо баргузор гардидааст.

$A) Россия, Эрон, Покистон, Қазоқистон, Афғонистон Қирғизистон ва Туркманистон;

$B) Россия, Эрон, Афғонистон, Қирғистон, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Ӯзбекистон;

$C) Россия, Эрон, Қазоқистон ва Арабистон;

$D) Россия, Арабистон, Белорусия, Афғонистон Эрон, Қазоқистон ва Арабистон;

$E) Россия, Арабистон, Белорусия, Афғонистон Эрон, Қазоқистон, Курдистон ва Арабистон.

@77. Дар арафаи ҳуҷуми Россияи подшоҳӣ байни кадом давлатҳои Осиёи Миёна пай дар пай ҷангҳои шадид ба амал меомад?

 $A) Байни Аморати Бухоро ва Хонигарии Қӯқанд;

$B) Байни хонигариҳои Қӯқанд ва Хева;

$C) Байни Аморати Бухоро ва Хева;

 $D) Байни хонигарии Қӯқанд ва шоҳигарии Дарвоз;

 $E) Байни Аморати Бухоро ва Бадахшон.

@78. Дар миёнаи асри ХIХ дар Осиёи Миёна кадом мулкҳои ниммустақил вуҷуд доштанд?

$A) Ҳисору Кӯлоб, Қаротегину Дарвоз ва Бадахшон;

$B) Шаҳрисабз, Китоб, Самарқанд, Қаротегину Дарвоз ва Бадахшон;

$C) Қаротегину Дарвоз ва Кармина;

$D) Хуҷанду Ӯротеппа ва Тирмиз;

$E) Мулкҳои мустақил набуд.

@79. Шартномаи Зирабулоқ кай ва байни кадом давлатҳо ба имзо расид?

$A) Соли 1868 байни Аморати Бухоро ва Русия;

$B) Соли 1870 байни Аморати Бухоро ва Англия;

$C) Соли 1895 байни Англия ва Русия;

$D) Соли 1885 байни Аморати Бухоро ва Англия;

$E) Соли 1895 байни Англия ва Чин.

@80. Дар Генерал-губернатории Туркистони Россияи подшоҳӣ кадом воҳидҳои марзӣ-маъмурӣ вуҷуд доштанд?

$A) вилоятҳо, уездҳо, волостҳо, приставҳо;

$B) вилоятҳо, уездҳо, волостҳо, бекигариҳо, приставҳо;

$C) сатрапҳо, вилоятҳо, уездҳо, волостҳо, приставҳо;

$D) вилоятҳо, уездҳо, остонҳо, волостҳо, приставҳо;

$E) вилоятҳо, уездҳо, туманҳо, волостҳо, приставҳо

@81. Генерал – губернатории Туркистон аз чанд вилоят иборат буд?

$A) аз панҷ вилоят – Сирдарё, Ҳафтрӯд, Самарқанд, Фарғона, Закаспий;

$B) аз се вилоят – Сирдарё, Ҳафтрӯд, Фарғона;

$C) аз ду вилоят – Самарқанд ва Фарғона;

$D) аз чор вилоят – Сирдарё, Ҳафтрӯд, Фарғона, Бадахшон.

$E) аз се вилоят – Хева, Ташкент, Фарғона;

@82. “Масъалаи Помир”кай ва дар байни кадом давлатҳо ҳал гардид?

$A) Соли 1895 байни Англия ва Русия

$B) Соли 1890 дар байни Русия ва Бухоро

$C) Соли 1895 байни Англия ва Бухоро

$D) Соли 1888 байни Русия ва Афғонистон

Соли 1895 байни Англия ва Дарвоз.

 @83. Ҷумҳурии Халқии Шӯравии Бухоро кай эълон гардид?

$A) 2 сентябри соли 1920 дар Анҷумани якуми намояндагони халқии Бухоро

$B) 6 ноябри соли 1920 дар Қурултой (съезд)-и I-и намояндагони халқии умумибухороӣ.

$C) Моҳи майи соли 1921баъд аз барпо намудани Ҳукумати Шӯравӣ дар Бухорои Шарқӣ

$D) 6 октябри соли 1920 дар Қурултой (съезд)-и I-и намояндагони халқии умумибухороӣ.

$E) Моҳи майи соли 1921баъд аз барпо намудани Ҳукумати Шӯравӣ дар Кӯлоб.

@84.Ҳайати Ҳукумати ҶМШС Тоҷикистон кай аз Тошкент баромада, ба Душанбе равон гардиданд?

$A) 16-уми январи соли 1925.

$B) 20-уми январи соли 1929.

$C) 1-уми ноябри соли 1940.

$D) Декабри соли 1933.

$E) Ноябри соли 1937.

@85.Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон кай ба ҳайати Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон дохил гардидааст?

$A) 2 январи соли 1925.

$B) 10 ноябри соли 1924.

$C) 10 феврали соли 1925.

$D) 5 майи соли 1926.

$E) 1 феврали соли 1925.

@86.Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон кай ташкил ёфтааст?

$A) 14 октябри соли 1924;

$B) марти соли 1923;

$C) декабри соли 1923;

$D) 22 ноябри соли 1922.

$E) 16 ноябри соли 1929.

@87.Раиси нахустини Ҳукумати Тоҷикистони Шӯравӣ кӣ буд?

$A) Абдулқодир Муҳиддинов;

$B) Абдураҳим Ҳоҷибоев;

$C) Чинор Имомов;

$D) Шириншоҳ Шоҳтемур.

$E) Муҳиддин Хоҷаев

@88.Округи Хуҷанд кай аз ҳайати кадом ҷумҳурӣ баромада, ба ҳайати ҶМШС Тоҷикистон дохил шуд?

$A) 1929,ҶШС Ӯзбекистон;

$B) 1922,ҶХШС Бухоро;

$C) 1928,ҶШС Қазоқистон;

$D) 1930, ҶШС Қирғизистон.

$E) 1928, Автономияи Қуқанд.

@89.Аз роҳбарони Тоҷикистон киҳо дучори таъқиботи сиёсӣ гардида, чун «душманони халқ» кушта шуданд?

$A) Абдураҳим Ҳоҷибоев, Нусратулло Махсум, Абдулло Раҳимбоев, Шириншоҳ Шоҳтемур, Абдулқодир Муҳиддинов.

$В)Нусратулло Махсум, Урунбой Ашуров, Файзуло Хоҷаев. Д. Протопопов, Бройдо, Шадунтс, Ч Имомов.

$C) Н. Абдинов, С. Носиров, Х. Боқиев, Д. Протопопов.

$D) Файзуло Хоҷаев, Акмал Икромов, Шириншоҳ Шоҳтемур.

$E) Абдулло Раҳимбоев, Акмал Икромов, Шириншоҳ Шоҳтемур.

@90.Солҳои 1939 - 1946 кӣ роҳбари аввали ҶШС Тоҷикистон буд?

$A) Д.З. Протопопов

$B) Б. Ғафуров

$C) М. Қурбонов

$D) М.Шогадоев

$E) М.Бройдо

@91.Иҷлосияи (сессияи) таърихии XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

кай ва дар куҷо доир гардид?

$A) 26 ноябр-2 декабри соли 1992 дар Хуҷанд.

$B) Феврали соли 1992, дар Кӯлоб.

$C) 30 август-9 сентябри соли 1992, дар Хоруғ.

$D) 9 сентябр-2 октябри соли 1992 дар Қурғонтеппа.

$E) 9 сентябр-2 октябри соли 1992 дар Хоруғ.

@92.Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон байни Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва Роҳбари Иттиҳодияи оппозитсионии тоҷик – С. А. Нурӣ кай ва дар куҷо ба имзо расидааст?

$A) 27 июни соли 1997, дар Маскав.

$B) 25 марти соли 1997, дар Машҳад.

$C) 26 январи соли 1996, дар Толиқон.

$D) 26 декабри соли 1996, дар Маскав.

$E) 26 декабри соли 1996, дар Теҳро

@93.Дар асоси Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз 24. 04. 2010) ҳадафҳои стратегии кишварамонро номбар кунед?

$A)Таъмини истиқлолияти энергетикӣ, таъмини амнияти озуқавории мамлакат, аз бунбасти коммуникатсионӣ баровардани Тоҷикистон.

$B) Самти афзалиятнок эълон кардани соҳаи маориф, паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар кишвар, таъмини аҳолӣ бо ҷойҳои нави корӣ.

$C) Таъмини ҳамкорӣ бо кишварҳои шарики стратегӣ, ҳимояи ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ, рушди соҳибкории хурду миёна.

$D)Таъмини истиқлолияти энергетикӣ, рушди соҳибкории хурду миёна, таъмини амнияти озуқавории мамлакат.

$E)Таъмини истиқлолияти иқтисодӣ, рушди соҳибкории хурду миёна, таъмини амнияти озуқавории мамлакат.

@94.Бо кӯшода шудани нақби Шаҳристон кадом ҳадафи стратегии Тоҷикистон дар амал татбиқ гардид?

$A) Тоҷикистон аз бунбасти коммуникатсионии дохилӣ баромад.

$B) Тоҷикистон бо ҷомеаи ҷаҳонӣ пайваст гардид.

$C) Кишвари мо бо давлатҳои ҳамсоя пайваст гардид.

$D) Ҳадафи муҳими Тоҷикистон – бунёди роҳҳо амалӣ гардид.

$E) Ҳадафи муҳими Тоҷикистон – бунёди нақбҳо амалӣ гардид.

@95.Дар асоси Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз 24. 04. 2010) ҳадафҳои стратегии кишварамонро номбар кунед?

$A)Таъмини истиқлолияти энергетикӣ, таъмини амнияти озуқавории мамлакат, аз бунбасти коммуникатсионӣ баровардани Тоҷикистон.

$B) Самти афзалиятнок эълон кардани соҳаи маориф, паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар кишвар, таъмини аҳолӣ бо ҷойҳои нави корӣ.

$C) Таъмини ҳамкорӣ бо кишварҳои шарики стратегӣ, ҳимояи ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ, рушди соҳибкории хурду миёна.

$D)Таъмини истиқлолияти энергетикӣ, рушди соҳибкории хурду миёна, таъмини амнияти озуқавории мамлакат.

$E)Таъмини ҷойҳои корӣ, истиқлолияти энергетикӣ, рушди соҳибкории хурду миёна, таъмини амнияти озуқавории мамлакат.

@96. Дар Тоҷикистон кадом шакли идораи давлатӣ қабул шудааст?

$A) Президентӣ;

$B) Парламентӣ;

$C) Омехта;

$D) Ҳизбӣ.

$E) Ҷумҳуривӣ

@97. Кадоме аз ин мақомоти давлатӣ ба низоми ҳокимияти иҷроия дохил мешаванд?

$A) Президент ва Ҳукумат;

$B) Президент ва МаҷлисиОлӣ;

$C) Суди Олӣ ва Прокуратура;

$D) Ҳукумат ва Суди конститутсионӣ.

$E) Шӯрои амният

@98. Дар Тоҷикистон ба фаъолияти Ҳукумат кӣ роҳбарӣ мекунад?

$A)Президент;

$B) Сарвазир;

$C) Президент, Сарвазир ва аъзоёни Ҳукумат;

$D)Раёсати Ҳукумат.

$E) Аъзоёни Ҳукумат,Раёсати Ҳукумат.

@99. Мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатии Тоҷикистонро муайян кунед?

$A) Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

$B) Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;

$C) Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;

$D)Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

$E) Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

 @100. Роҳбарони аввали Тоҷикистонро аз соли 1924 то имрӯз муайян

 кунед?

$A) Нусратулло Махсум (Лутфуллоев), Мирзо Доуд Багир огли Гусейнов, Г.И. Бройдо, Шадунц Сурен Константинович, Урунбой Ашуров, Протопопов Д.З, Ғафуров Б.Ғ., Улҷабоев Т.У., Расулов Ҷ.Р , Набиев Р.Н., Махкамов Қ.М., Набиев Р.Н., Эмомалӣ Раҳмон;

$B) Нусратулло Махсум (Лутфуллоев), Мирзо Доуд Багир огли Гусейнов, Г.И.Бройдо, Шадунц Сурен, Абдулло Раҳимбоев, Урунбой Ашуров, Протопопов Д.З, Ғафуров Б.Ғ., Улҷабоев Т.У., Расулов Ҷ.Р , Набиев Р.Н., Махкамов Қ.М., Набиев Р.Н., Эмомалӣ Раҳмон;

$C) Нусратулло Махсум (Лутфуллоев), Мирзо Доуд Багир огли Гусейнов, А. Ҳоҷибоев, Шадунц Сурен Константинович, Урунбой Ашуров, Чинор Имомов, Ғафуров Б.Ғ., Улҷабоев Т.У., Расулов Ҷ.Р., Набиев Р.Н., Махкамов Қ.М., Набиев Р.Н., Эмомалӣ Раҳмон;

$D)Нусратулло Махсум (Лутфуллоев), Абдулқодир Муҳиддинов, Г.И. Бройдо, Шадунц Сурен Константинович, Урунбой Ашуров, Протопопов Д.З, Ғафуров Б.Ғ., Улҷабоев Т.У., Расулов Ҷ.Р , Набиев Р.Н., Махкамов Қ.М., Набиев Р.Н., Эмомалӣ Раҳмон;

$E)Нусратулло Махсум (Лутфуллоев), Абдураҳим Хоҷибоев, Г.И. Бройдо, Шадунц Сурен Константинович, Урунбой Ашуров, Протопопов Д.З, Ғафуров Б.Ғ., Улҷабоев Т.У., Расулов Ҷ.Р., Набиев Р.Н., Махкамов Қ.М., Набиев Р.Н., Эмомалӣ Раҳмон.

 Дотсент Б. Ализода