|  |  |
| --- | --- |
| **11.SINIF TARİH 1.DÖNEM 2.YAZILI** | |
| **ADI-SOYADI:**  **SINIFI-NUMARASI:** | **PUAN:** |

* **4.Senaryoya göre hazırlanmıştır.**

**Kazanım:** 11.1.4. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti’nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.

|  |
| --- |
| 1. **Rusya’nın Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nden elde ettiği çıkarlar nelerdir? Yazınız.** |
|  |

**Kazanım:** 11.1.4. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti’nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.

|  |
| --- |
| **2.** **D’argenson Markisi’nin Projesi (1738) nedir? kısaca açıklayınız** |
|  |

**Kazanım:** 11.2.1. Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder

|  |
| --- |
| **3.** **Vestfalya Barışı’nın Önemi ve Sonuçları nelerdir? yazınız** |
|  |

**Kazanım:** 11.2.1. Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder

4.

|  |
| --- |
| **Reform nedir? Reformun nedenlerini nelerdir? yazınız** |
|  |

**Kazanım:** 11.2.2. Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.

5.

|  |
| --- |
| **Osmanlı Devleti’nde Tımar sistemi neden bozulmuştur? Yazınız.** |
|  |

**Kazanım:** 11.2.2. Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.

|  |
| --- |
| 6. **Ekber ve erşed sistemi nedir? amacı ile açıklayınız.** |
|  |

**Kazanım:** 11.2.3. Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder

|  |
| --- |
| 7. **Osmanlı Devleti’nde Lale devrinde hangi yenilikler yapılmıştır? Yazınız.** |
|  |

**Kazanım:** 11.2.3. Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder

|  |
| --- |
| 8. |
|  |

İnstagram: Metin Hoca (@metinhhoca)

Metin Uruk

1. Osmanlı Devleti’nin imzaladığı en ağır antlaşmadır.

Rus ticaret gemileri Boğazları kullanma, Karadeniz ve Akdeniz’de serbestçe faaliyet gösterme hakları elde etmiştir.

Osmanlılar diğer devletlere verilen imtiyazlardan Rusların da istifade etmesini ve gerekli yerlerde konsolosluklar açmasını kabul etmiştir.

Rusların İstanbul’da daimî bir elçi bulundurmasına ve Galata’da bir Ortodoks Kilisesi inşasına izin verilmiştir.

Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya dört buçuk milyon ruble tazminat ödemesi kararlaştırılmıştır.

2. Bu proje, Osmanlı'nın yıkılıp yerine yeni Hristiyan devletler kurulmasını amaçlamıştır. Projeye göre, Avrupa'da Hristiyan yükselişinin gerçekleşmesi için Osmanlı'nın yıkılması ve böylece İslam'ın gerilemesi gerekmektedir.

Fransız siyaset adamı Markisi 1736-1739 Osmanlı ve Avusturya-Rusya savaşlarının devam ettiği yıllarda çağdaşlarıyla aynı duyguları paylaşıyordu. Türk Devleti’nin taksimi konusuna eğilenlerin kaleminden ilk kez çıkan cömert fikri şöyleydi: “Avrupa’nın karşılaşacağı ilk büyük devrim muhtemelen Türk Devleti’nin ele geçirilmesi olacaktır. Türk yenilince herkesin kendi payına düşeni alması lazımdır veya daha iyisi, çok sayıda Hristiyan devlet kurdurmak, kadim Yunanistan’a ve Nil Nehri’ne, Ege Adaları’na yeniden hayat vermek gerekir. Bugün Avrupa barış içindeyken bütün bu ülkeleri Avrupa’nın dengesi ve ticareti için masrafını paylaşarak fethetmek, Hristiyanlığı yerleştirmek, kutsal mekânları tamir edip düzenlemek ve taksimi iyi yaparak Hristiyan kralların iktidarını yerleştirmek güzel bir proje olurdu.”

3.

Kilisenin dünyevi gücü sınırlandırılmıştır.

• Avrupa, kalıcı olarak Katolik ya da Protestan mezhebini benimseyen devletlere bölünmüştür.

• Uluslararası alanda modern devletler hukukunun temelleri atılmıştır.

• Devletler arası antlaşmalar, Papalık tarafından onaylanırken antlaşma metni papaya imzalattırılmamıştır. Avrupa’da dinî etkenlerin yerini, modern diplomasi kuralları almaya başlamıştır.

• Hollanda, Portekiz ve İsviçre bağımsızlıklarına kavuşmuştur.

• Evrensel imparatorluklar yerine, ulus devletler kurulmaya başlamıştır.

5.

• Tımarların, rüşvet karşılığında sipahiler dışında kimselere verilmesi

• Tımarların saray görevlilerinin eline geçerek özel mülk veya vakfa dönüştürülmesi

• Nüfusun hızlı artması

• Enflasyon artışı ve paranın değer kaybetmesi

• Uzun süren savaşların yaşanması

• Dirliklerin parayla alınıp satılır hâle gelmesi

• Sipahilerin gösterişli yaşama arzusu ve çok para kazanma hırsı

• Geleneksel silahlarla savaşan sipahilerin, ateşli silah eğitimine ayak uyduramaması

6. I. Ahmet’ten itibaren hanedanın en büyüğünün tahta geçmesi kural hâline gelmiştir. Bu yeni uygulama ile saltanatın babadan oğula geçme yöntemi yerine en yaşlı hanedan üyesinin tahta geçmesi demek olan “Ekber ve Erşed Sistemi”ne geçilmiştir. Amaç taht kavgalarını önlemek ve merkezi otoriteyi güçlendirmektir.

8. Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde Bozoklu Şeyh Celâl adında bir kişi mehdilik iddiasıyla Tokat civarında isyan başlatmıştır. Bundan sonraki isyanlar, halk arasında onun adına nispetle Celâli İsyanları olarak anılmaya başlanmıştı.

**Celâli İsyanlarının Sonuçları**

• Tarımsal ve hayvansal ürün fiyatları yükselmiştir.

• “Büyük Kaçgun” adıyla anılan göç hareketi başlamıştır.

• Anadolu’daki sosyal düzen bozulmuştur.

• Şehirlerde asayiş sorunu ortaya çıkmıştır.

• Üretimin durma noktasına gelmesi devletin vergi toplayamamasına hazinenin para sıkıntısı çekmesine sebep olmuştur.