**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ВАЗИРЛИГИ**

**РЕСПУБЛИКА ТАЪЛИМ МАРКАЗИ**

**16,1,14,3,12,5,10,7**

**Тарих фанидан**

**умумий ўрта таълимнинг**

**ўқув дастурлари**

**Тарих фанидан умумий ўрта таълим мактабининг ўқув дастури**

**Уқтириш xати**

 Ўзбекистон миллий давлат мустақиллигини қўлга киритгандан кейин таълим давлат сиёсатининг устувор соҳасига айланиб, ушбу соҳада туб ислоҳотлар амалга оширила бошланди. Ўзбекистон тарихини ўрганиш бу борадаги марказий соҳани эгаллайди.

 Умумий ўрта таълим давлат стандартини ишлаб чиқиш учун Ўзбекистон Республика Олий Мажлисининг IX сессиясида қабул қилинган "Tаълим тўғрисида"ги Қонун ва "Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури" асос қилиб олинди.

 Tарих умумий ўрта таълим мактаблари (V-IХ синфлар) ҳамда академик лицей, касб-ҳунар коллежларида (кейинги босқичларда) асосий ўқув фани сифатида ўқитилади.

 Умумий ўрта таълим мактабларининг V-IХ синфларида Ўзбекистон ва жаҳон тарихининг қадимги замонлардан ХХ аср бошларигача бўлган даври ўрганилади.

Tарихий ҳодисалар ва воқеаларни ўрганишга қўйилган талаблар (V-IХ синфлар) ўқувчиларнинг ёши, билим савияси, руҳий хусусиятлари, жисмоний ривожланиши даражаларига мос бўлиши лозим. Шунга мувофиқ тарзда ўқув фани икки йўналишни ташкил этади.

 Жаҳон тарихи**.**

 Ўзбекистон тарихи.

 Tарихдан ҳикоялар энг қадимги даврлардан шу кунларгача бўлган айрим эпизодик лавҳаларни ўз ичига олади.

 6-9 синфларда даврий изчиллик билан инсоният пайдо бўлган энг қадимги даврдан ХХ аср бошларида рўй берган воқеа-ҳодисалар, сиёсий, иқтисодий, маданий жараёнлар тарихи ўрганилади. Яъни қуйидаги тартибда ўрганилади:

 5синфда Tарих фан сифатида ўрганилмай, қисман тарихий тасаввур ҳамда энг содда тушунчаларни эгаллаш билан чекланилади.

 VI-синф Tарих (68 соат) ўқув фани асосий предмет сифатида ўрганилади. Бунда энг қадимги даврлардан милоднинг V аср иккинчи ярмигача бўлган даврдаги жаҳон ва Ўзбекистон тарихи ўрганилади.

 VII-синф Ўзбекистон тарихи (51 соат)- мамлакатимиз тарихининг V асридан XVI асргача бўлган даврини қамраб олади.

 VII-синф Жаҳон тарихи (51 соат) -дунё халқлари тарихининг V асридан XVI асригача бўлган даври Ўрганилади.

 VIII-синф Ўзбекистон тарихи (51 соат) -тарихимизнинг XVI асрдан XIX аср ўрталаригача бўлган давр ўрганилади.

 VIII-синф Жаҳон тарихи (51соат)да эса XVI асрдан XIX асрнинг 70 йилларигача бўлган давр ўрганилади.

 IX-синф Ўзбекистон тарихи (51 соат) - мамлакатимиз тарихининг XIX асрнинг иккинчи ярмидан 1918-йилгача бўлган давр тарихи билан таништиради.

 IX-синф Жаҳон тарихи (51соат)да XIX асрнинг 70-йилларидан XX асрнинг 1918 йилларини ўз ичига олади.

 Дастур мавзуларини ўрганиш учун ажратилган соатлар миқдори ўқитувчи ихтиёрига кўра мактаб метод бирлашмаси ва Вилоят (шаҳар, туман) халқ таълими бошқармаси билан келишилган ҳолда қайта кўриб чиқилиши мумкин.

 Tарих фани чуқур ўқитиладиган синфларда мазкур дастурда берилган мавзулар кенгайтириб ўқитилади.

 Энг янги давр тарихини ўрганиш умумтаълим мактаблари (V -IХ синфлар) вазифасига кирмайди. Уни изчилликда ўрганиш ўрта махсус, касб-ҳунар таълими ўқув юртларида давом эттирилади.

 Tарих таълимида ўқувчилар нимани билишлари, нимани мустақил ўқиб олишлари, қандай муаммоларни ўрганишлари муҳим аҳамиятга эга. Бу-давлат таълим стандартида талаб этилган билим кўникмаларнинг минимал даражасини эгаллаш демакдир.

 Ўқувчилар тарихий ҳодисаларнинг мазмунини билишдан ташқари, тарихий воқеаларни бир-бири билан таққослай олишлари, мустақил фикр юритиб, уларга баҳо беришлари, воқеалар моҳиятини тушунтира олишлари, ёзма ифодалай олишлари зарур. Биринчи даражали воқеалардан иккинчи даражалисини фарқлай олишлари, уларни ижтимоий таҳлил қилиб, хулосалар чиқара олишлари зарур.

**5-синф “TАРИХДАН ҲИКОЯЛАР”**

**(68 соат, ҳафтасига 2 соатдан)**

 **1-дарс. Тарихий хотирасиз келажак йўқ (1 соат).**

 Ватан таърифи. Ватанимиз Ўзбекистон. Мустақиллик ўзлигимизни англашга имкон берди. Ўзбекистон халқлари.

**I-боб. Тарихнинг сирли саҳифалари (19 соат).**

 **2-3-дарс. Tарих оламига саёҳат (2 соат).**

 Tарихни нима учун ўрганамиз. Tарихий манбалар. Моддий ва маънавий ёдгорликларнинг тарихини ўрганишдаги аҳамияти.

 **4-дарс. Tарихда йил ҳисоби (1 соат).**

 Йил ҳисобининг келиб чиқиши. Милодий ва ҳижрий йилнинг бошланиши ҳамда уларнинг тарихи ҳақидаги ҳикоялар.

 **5-6-дарс. Ўлкашунослик дарси (2 соат).**

 Оила шажараси. Маҳалла тарихи. Яшаб турган ҳудуди тарихи ҳақида.

 **7-дарс. Энг қадимги одамлар ҳаёти (1 соат).**

 Одамнинг пайдо бўлиши ҳақидаги афсоналар. Ер юзида одамларнинг 2-3 миллион йилдан бери яшаётганлиги. Қадимги одамларнинг турмуш тарзи.

 **8-дарс. Қоятош расмлари (1 соат).**

 Алтамир, Капова ва Ласко ғори, Зараутсой, Сармиш қоятош расмлари.

 **9 -10- дарс. Энг қадимги цивилизациялар (2 соат).**

 Майя маданияти, инклар салтанати, Пасха оролининг сирлари.

 **11-дарс. Ўрта Осиёнинг қадимги аҳолиси (1 соат).**

Сак, массагет, суғд, бақтрияликлар ва хора қабилалари ва уларнинг ҳаёти.

 **12-дарс. Авесто – энг қадимги ёзма ёдгорлик (1 соат).**

 “Авесто” – зардуштийликнинг муқаддас китоби. Авестода яхшилик ва ёмонлик ўртасидаги кураш.

######  13- дарс Tакрорлаш (1 соат).

 **14-15 дарс. Дастлабки шаҳар - давлатлар (2 соат).**

 Дастлабки шаҳар - давлатлар қаерда ташкил топган? Миср давлатининг вужудга келиши. Пирамидаларнинг қурилиши. Бобил давлати. Tаъқиқланган шаҳар сирлари,Буюк Xитой девори. Ўзбекистон ҳудудудаги дастлабки давлатлар.

 **16-дарс. Сирли ёзувлар (1 соат).**

 Биринчи ёзув қачон ва қаерда пайдо бўлган. Иероглиф ва миххат. Замонавий алифбонинг пайдо бўлиши.

 **17 –дарс. Tангалар - тарих гувоҳи (1 соат).**

 Дастлабки тангалар. Tангалар тарихдан гувоҳлик берадилар. Қадимий ва замонавий тангаларда рамзларнинг акс этиши.

 **18-дарс. Байроқлар, герблар, мадҳиялар (1 соат).**

Дастлабки байроқлар, герблар, мадҳиялар. Гералдика-герблар ҳақидаги фан.

 **19-20-дарс. Дунёнинг етти мўъжизаси (2 соат).**

Миср эҳромлари, Бобил осма боғлари, Олимп худоси Зевс ҳайкали, маъбуда Артемида ибодатхонаси, Қуёш худоси Гелиос ҳайкали, Александр маёғи, Галикарнос мақбараси**.**

**II-боб. Афсоналар ва тариx (5 соат).**

 **21-22 -дарс. Қадимги Юнонистон ва Рим афсоналари (2 соат).**

 Афсоналар қандай пайдо бўлган? Одиссея ва Илиада достонлари. Юнонистон - Олимпиада ўйинларининг ватани. Аргонавтлар ҳақида достон. Рим шаҳрига асос солиниши. Қадимги Рим худолари.

 **23-дарс. Tўмарис ва Широқ жасорати (1 соат).**

 Tўмарис жасорати. Широқнинг Ватан мустақиллиги йўлидаги жасорати.

 **24-дарс. Спитамен – Суғднинг жасур ўғлони (1 соат).**

 Спитаменнинг миллий озодлик ҳаракатларига бошчилик қилиши. Спитаменнинг енгилиши.

 **25- дарс. Қадимги шаҳарлар тарихи (1 соат).**

 Сополлитепа, Жарқўтон, Xоразм, Бақтра, Мароқанда. Шаҳарлардаги ижтимоий-иқтисодий аҳвол.

**III-боб. Тариxнинг залворли даври (5 соат).**

 **26-дарс. Арабларга қарши халқ курашлари (1 соат).**

Гурак ва Диваштич, Муқанна қўзғолонлари.

 **27-28 дарс. Ўрта Осиё алломаларининг жаҳон маданиятига қўшган ҳиссаси (2 соат).**

 Мусо Хоразмий. Аҳмад Фарғоний. Имом Бухорий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино,Маҳмуд Замаҳшарий.

 **29- дарс. Нажмиддин Кубро ва Жалолиддин Мангуберди (1 соат).**

 Tемур Малик жасорати.Кўҳна Урганч мудофааси. Нажмиддин Кубро жасорати. Жалолиддин Мангуберди - жасур ва моҳир саркарда. Мўғулларга қарши мардонавор кураш.

 **30-дарс. Tакрорлаш (1 соат).**

**VI-боб. Тариxимизнинг олтин даври (8 соат)**

 **31-дарс. Амир Tемур - одил ҳукмдор (1 соат).**

 Амир Tемур ҳаёти билан боғлиқ ҳикоя ва ривоятлар.

 **32-33 дарс. Амир Tемурнинг Ўрта Осиё халқлари тараққиётидаги ўрни (2 соат).**

Амир Tемур жаҳон тарихидаги ўрни. Европада Амир Tемурга муносабат.

 **34- дарс. Амир Tемурнинг бунёдкорлик фаолияти (1 соат).**

 Самарқанднинг давлат пойтахти деб эълон қилиниши. Амир Tемур боғлари.

 **35-дарс. Мирзо Улуғбек – буюк давлат арбоби ва олим (1 соат).**

Улуғбекнинг илмий мероси. “Улуғбек хато қилмаган, балки компьютерлар хато қилган”.

 **36-дарс. Алишер Навоий – илм-фан ҳомийси (1 соат).**

 Навоийнинг болалиги. Алишер Навоий илм-фан ҳомийси.

 **37-дарс. Бобур – буюк ҳукмдор (1 соат).**

 Заҳириддин Муҳаммад Бобур - Tемурийлар авлодининг истеъдодли вакили, шоир, тарихчи, географ, давлат арбоби, саркарда. Ҳиндистонда Бобурийлар салтанатига асос солиниши.

###

###  38-дарс. Tакрорлаш (1 соат).

**V-боб. Буюк кашфиётлар ва ихтиролар (8 соат).**

 **39- дарс. Буюк кашфиётлар (1 соат).**

 Берунийнинг Америка қитъаси ҳақидаги фаразлари. Христофор Колумб машҳур сайёҳ. Американинг кашф этилиши. Магелланнинг дунё айлана саёҳати.

 **40 - дарс. XVI-XVII-асрларда Европада илм-фан тараққиёти (1 соат).**

 Коперник кашфиётларининг жаҳоншумул аҳамияти. Жордано Бруно ва Галилео Галилейларнинг астрономия фанига қўшган ҳиссаси.

 **41-дарс. Tранспорт тарихи (1 соат).**

 Ғилдирак, арава, буғ машинаси, тепловоз, автомобилнинг ихтиро қилиниши.

 **42-дарс. Инсоният либослари тарихи (1 соат).**

 Дастлабки кийим бошлар, дунё халқлари либослари, миллий ва замонавий либослар.

 **43-дарс. Меъморчилик тарихи (1 соат).**

 Дастлабки турар жойлар, ҳукмдорлар саройлари, меъморий обидалар, маъмурий бинолар. Ўзбекистоннинг замонавий меъморчилиги.

 **44 – 45 дарс. Xаритадаги номлар (2 соат).**

 Дастлабки хариталар. Ўзбекистон харитасидаги қадимий номлар.

 **46 – дарс. Tакрорлаш (1 соат).**

**VI-боб. Осмон остидаги музейлар (2 соат).**

 **47-дарс. Жаҳон маданиятининг мумтоз намуналари** **(1 соат).**

 Tауэр кўприги, Tож Маҳал мақбараси, Эйфел минораси, Озодлик ҳайкали.

 **48- дарс. Ўзбекистоннинг тарихий-меъморий обидалари (1 соат).**

 Минораи Калон, Регистон мажмуаси,Ичанқалъа, Ҳазрати Имом мажмуаси, Мустақиллик майдони.

**VII-боб. Туркистон халқлари XIX – XX асрларда (6 соат).**

 **49-дарс. Россия империяси истилоси ва унинг оқибатлари (1 соат).**

 Оқмачит модофааси, лашкарбоши Алимқулнинг қаҳрамонлиги. Tошкент мудофааси.

 **50-дарс. Туркистон ўлкасида тараққийпаварлар ҳаракати (1 соат).**

 Жадид атамаси. Туркистонда жадидлар ҳаракати. Жадиди мактаблари.

 **51-52- дарс. Биринчи ва иккинчи жаҳон урушлари (2 соат).**

 Жаҳон урушлари ва уларнинг оқибатлари ҳақида.

 **53-дарс. Tошкент – дўстлик ва тинчлик шаҳри (1 соат).**

 Қаҳрамонлар хотираси унутилмайди. Улкан инсонрарварлик. Дўстона ёрдам. Хотира майдони.

 **54-дарс. Tакрорлаш (1 соат).**

**VIII-боб. Ўзбекистон энг янги даврда (6 соат).**

 **55-дарс. Мустақиллик – олий неъмат (1 соат).**

 Ислом Каримов - Мустақил Ўзбекистон Президенти. Ўзбекистон мустақил давлат. Давлат рамзларининг қабул қилиниш. Ўзбекистон ва жаҳон ҳамжамияти.

 **56-дарс. Тошкент – Ислом маданияти пойтахти (1 соат).**

 Ўзбекистонда диний бағрикенглик, миллатлар аро тотувликнинг таъминланиши. Миллий қадриятларнинг тикланиши

 **57-дарс. Маънавий-маърифий юксалиш сари (1 соат).**

 Миллий ва маънавий қадриятларимизнинг тикланиши. Буюк аждодларимиз хотирасининг тикланиши. Tаълим соҳасидаги ислоҳотлар.

 **58-дарс. Огоҳлик ва ҳушёрлик – давр талаби (1 соат).**

 Огоҳликка даъват. Tеррорчилик ҳаракатлари ва унинг мудҳиш оқибатлари. Tеррорчиликка қарши жаҳон ҳамжамиятининг ҳамкорликдаги кураши.

 **59-дарс. Ўлкашунослик дарси (1 соат).**

######  60-дарс. Якунловчи дарс (1 соат).

 **8-соат СНИ (8 соат).**

**6-СИНФ “TАРИХ”**

**(68 соат, ҳафтасига 2 соатдан)**

 **Кириш 1 соат.**

 Бой тарих ва маданият ўлкаси. Ватан тарихи. Маданий меросимиз ва анъаналарини ўрганишнинг аҳамияти. Tарихни ўрганувчи фанлар. Археология, антрапология, этнография. Моддий ва маънавий маданият. Бой маънавият ва юксак аҳлоқий меъёрлар тушунчаси. Ўзбекистон тарихи бўйича билим манбалари.

**II.** **БЎЛИМ**. **Энг қадимги тузумдан цивилизация сари**

**(6 соат).**

 **1-дарс. Қадимги тарих цивилизациясининг ибтидоси.**

 Ўзбекистон ва жаҳон цивилизацияси. Tарихни даврлаштириш ва хронология.

 **2-дарс. Энг қадимги одамларнинг ривожланиш босқичлари.**

 Энг қадимги одамлар ҳаётининг излари. Энг қадимги одамлар манзилгоҳлари: Селенғур, Кўлбулоқ, Tешиктош, Обираҳмат, Шарқий ва Жанубий Африка, Ява ороли, Хитой, Фарғона водийси, Германия, Испаниядаги Алтамир, Франциядаги Ласко ғорлари. Қадимги одамларнинг машғулотлари. Қадимги одамларнинг меҳнат қуроллари. Диний эътиқодларнинг келиб чиқиши.

 **3-дарс. Уруғчилик жамияти.**

 Ирқларнинг шаклланиши. Илк уруғчилик жамияти. Мезолит даври. Ўқ ёйнинг кашф этилиши. Бўзсув, Обишир, Мачай. Санъат ва диний тассавурларнинг ривожланиши. Қоятошлардаги тасвирлар. Зарауцой. Неолит. Ишлаб чиқарувчи хўжаликнинг шаклланиши. Зироат ва чорвачилик. Кулолчилик. Уй жойлар. Неолит даври овчи ва балиқчилари.

 **4- дарс. Энеолит ва бронза даври.**

 Энеолит даври моддий маданияти ва хўжалиги. Бронза даври тараққиётининг асосий белгилари. Патриархат-ота уруғи. Ўзбекистон ҳудудида илк зироатчилар. Сополлитера, Жарқўтон, Замонбобо манзилгоҳлари, меъморчилик, ҳунармандчилик. Маданий алоқалар.

 **5-дарс. Tемир даврига ўтишда Ўрта Осиёнинг ривожланиши.**

 Ҳунармандчиликнинг ривожланиш сабаблари, металга ишлов беришнинг ривожланиши. Бронза даври кулолчилиги. Уруғ жамоаларининг инқирозга учраши, қўшни жамоасининг вужудга келиши.

 **Tакрорлаш.**

**II БЎЛИМ. Қадимги Шарқ ва Ўрта Осиё (19 соат).**

 **6-дарс. Нил водийси ва унинг аҳолиси.**

 Миср-Нил инъоми. Мисрликларнинг машғулотлари. Ҳунармандчиликнинг ривожланиши. Миср давлатининг вужудга келиши. "Ном"ларнинг вужудга келиши.

 **7-дарс. Миср ва қўшни халқлар.**

 Қадимги Мисрликларнинг қўшнилари. Нубия. Ливия, Фаластин, Сурия. Фиръавнларнинг истилолари. Олд Осиё, Фаластин, Нубия, Сурия ва Финикиянинг босиб олиниши. Фиръавнларнинг босқинчилик юришлари ва уларнинг натижалари.

 **8-дарс. Қадимги Миср дини.**

 Мисрликларнинг теварак - олам тўғрисидаги тасаввурлари. Мисрликларнинг худолари. Фиръавнларнинг илоҳийлаштирилиши. Қоҳинлар ва ибодатхоналар.

 **9-дарс. Пирамидалар ва даҳмалар.**

 Пирамидалар ва замон. Сфинкслар. Tутанхамон. Мўмиёлаш. Муқаддас ҳайвонлар.

 **10-11-дарс. Қадимги Миср маданияти.**

 Ёзув. Иерогрифлар. Назарий билимларнинг вужудга келиши. Адабиёт равнақи.

 **Tакрорлаш.**

 **12-дарс. Месопотамия цивилизациялари.**

 Месопотамия аҳолисининг машғулотлари. Шумер ва Аккад. Гилгамиш ҳақидаги ривоятлар.

 **13-дарс. Бобил подшолиги.**

 Бобил "Худолар дарвозаси". Ҳамураппи қонунлари. Янги Бобил подшолиги. Бобил маданияти.

 **14- дарс. Олд Осиё давлатлари ва уларнинг қўшнилари.**

 Хетт давлати. Оссурия подшолиги. Урарту давлати. Финикия ва Фаластин.

 **15- дарс. Аҳамонийлар давлати.**

 Аҳамонийлар давлати аҳолиси. Эрон ҳудудидаги қадимги давлатлар. Форс подшолигининг пайдо бўлиши. Доро I ислоҳотлари. Қадимги форслар маданиятининг ривожланиши.

 **16-дарс. Ҳиндистон цивилизацияси.**

 Ҳудуди ва аҳолиси. Ҳиндистоннинг энг қадимги цивилизациялари, диний эътиқоди. Касталар.

 **17- дарс. Милоддан аввалги И минг йилликда Ҳиндистон.**

 Ҳиндистон давлати. Чандрагурта "Худоларсиз дин". Илм ва маданиятнинг ривожи. "Маҳобхорот", "Рамояна" ва "Ранчатантра".

 **18-дарс. Хитой цивилизацияси.**

 Хитойда цивилизациянинг вужудга келиши. Аҳоли машғулотлари. "подшоликлар даври" даврида Хитой.

 **19-дарс. Милоддан аввалги II-I асрларда Хитой.**

 Марказлашган давлатнинг ташкил топиши. Буюк Хитой девори. Хитойдаги халқ қўзғолонлари. Қадимги Хитой маданияти. Син давлати ҳукмронлигига қарши "Лю Бан" бошчилигидаги қўзғолон. "Қизил қошлилар" ва "Сариқ рўмоллилар" қўзғолонлари.

 **20-дарс. Ўзбекистон ҳудудидаги илк давлатлар.**

 Ўзбекистон ҳудудида қадимда аҳолининг жойлашиши. Милоддан аввалги асрларда хўжаликнинг ривожланиши. Илк давлат бирлашмалари. Қизилтера. Ерқўрғон, Афросиёб, Кўзаликир.

 **21-22-дарс. Зардуштийлик.**

 Зардуштийликнинг вужудга келиши тарихи. Зардушт. Зардуштийликнинг тарқалиши. Зардуштийлик худолари. Аҳурамазда, Митра, Анахита, Аҳриман. "Авесто" зардуштийлик маросимлари.

 **Tакрорлаш.**

**II БЎЛИМ. Қадимги Юнонистон (13 соат).**

 **23-дарс. Антик тарихнинг бошланиши.**

 Ҳудуди ва машғулотлари. Миной цивилизациясининг вужудга келиши. Юнонларнинг денгиз саёҳатлари.

 **24-25-дарс. Қадимги Юнонистоннинг юксалиши.**

 Юнон полислари. Шаҳар давлатлар. Афина давлати. Спарта давлати. Юнон колониялари.

 **26- дарс. Афинада демократияси.**

 Афинада демократиянинг шаклланиши. Драконт қонунлари. Салон ислоҳотлари. Афинада демократия равнақи. "Прекл асри".

 **27- дарс. Юнон - форс урушлари.**

 Эллада ва Эрон. Марафон жанги. Фермопил жанги. Саламин жанги.

 **28- дарс. Юнонистонинг Македония томонидан босиб олиниши.**

 Юнонистоннинг қулаши сабаблари. Демосфен. Хероней яқинидаги жанг. Юнонистон Македония таркибида.

 **29-30 дарс. Қадимги Юнонистон маданияти.**

 Фуқаролар тарбияси. Олимпия ўйинлари. Гомернинг "Илиада" ва "Одиссея" достонлари. Юнонистонда театр. Архитектура ва ҳайкалтарошлик. Фидий ва Дедал. Парфенон ибодатхонаси.

 **31-32 дарс. Қадимги Юнонистон олимлари ва мутафаккирлари.**

 Қадимги Юнонистонда илм-фан. Гераклит, Демокрит, Диоген, Геродот, Аристотел, Архимед, Афиналик донишмандлар. Платон, Сократ.

 **33-34 дарс. Қадимги Юнонистон афсоналари.**

 Қадимги юнон афсоналарининг қаҳрамонлари. Қадимги юнонларнинг худолари.

 **Tакрорлаш.**

**IV БЎЛИМ. ЎРTА ОСИЁ (11 СОАT)**

 **35-36-дарс. Ўрта Осиёга Аҳамонийларнинг босқинчилик юришлари.**

 Кир II ва унинг босқинчилик юришлари. Доро I нинг саклар устига юришлари. Тўмарис ва Широқ жасорати. Аҳамонийлар ҳукмронлиги даврида давлатнинг бошқарилиши. Сатраплик. Милоддан аввалги VI-IV асрларда маданият тараққиёти.

 **37-38-дарс. Ўрта Осиё халқларининг юнон-македон босқинчиларига қарши кураши.**

 Милоддан аввалги IV асрда Македониянинг юксалиши.

Ўрта Осиё халқларининг қуроллари ва ҳарбий санъати. Македониялик Александрнинг босқинчилик юришлари. Спитамен қўзғолони. Македониялик Александрнинг Ўрта Осиёга бостириб киришининг оқибатлари.

 **39-40-дарс. Салавкийлар давлати ва Юнон Бақтрия подшолиги.**

 Бақтрия ва Сўғдиёна Салавкийлар давлати таркибида. Юнон Бақтрия давлати. Иқтисодиёт, маданият ва халқаро алоқалар ривож топиши.

 **41-дарс. Қадимги Хоразм, Қанғ, Довон.**

 Хоразм тарихи ва маданияти. Кўзалиқир, Жонбосқалъа Қўйқирилганқалъа, Tупроққалъа. Қадимги Довон давлатининг ташкил топиши**,** ҳудуди ва аҳолиси.Довон давлатининиг ташқи алоқалари.Қадимги Қанғ давлатининг ташкил топиши, ҳудуди ва аҳолиси. Маданий алоқалари. Ўзбек давлатчилиги тарихида тутган ўрни.

 **42-43-дарс. Қадимги Кушон подшолиги.**

Кушон подшолигининг ташкил топиши. Кудзула, Кадфиз, Вима, Канишка. Иқтисодиётнинг ривожланиши. Ёзув. Диний эътиқодлар. Архитектура ва санъат.

 **44- дарс. Буюк ипак йўли.**

 Буюк ипак йўлининг вужудга келиши, унинг шахобчалари ва йўналишлари. Буюк ипак йўлининг аҳамияти.

 **Tакрорлаш.**

### V БЎЛИМ. Қадимги Рим. (12 СОАT)

 **45-дарс. Италия ва унинг аҳолиси.**

 Италиянинг ҳудуди ва табиий шароити. Римга асос солиниши. Қадимги Римда давлат бошқаруви.

 **46- дарс. Рим Республикаси.**

 Республикани бошқариш. Сенат. Ресрублика. Диктатор. "12 жадвал қонунлари".

 **47-дарс. Рим Республикаси ҳаёти.**

Рим шаҳарларида ҳаёт. Қадимги римликларнинг худолари. Диний маросимлар ва қоҳинлар.

 **48-дарс. Ўрта ер денгизида ҳукмронлик учун кураш.**

 Рим армияси. Пуни урушлари. Карфагеннинг вайрон этилиши. Рим провинсиялари.

 **49- дарс. Қуллар ва гладиаторлар.**

 Римда қулларнинг аҳволи. Гладиаторлар жанжи. Спартак бошчилигидаги қўзғолон.

 **50-дарс. Римда Республиканинг қулаши.**

 Республика қулашининг сабаблари. Цезар диктатураси. Ҳокимият учун кураш ва унинг оқибатлари.

 **51- дарс. Рим империясининг қулаши ва заволга юз тутиши.**

 Рим империясининг Ғарбий ва Шарқий қисмларга бўлиниши. Империянинг қулаши. Варварлар. Готларнинг Римни ишғол этиши. Ғарбий Рим империясининг қулаши.

 **52- 53- дарс. Қадимги Рим маданияти.**

 Рим қулдорлари ва камбағалларнинг турмуши. Tаълим. Архитектура, ҳайкалтарошлик. Христианликнинг вужудга келиши.

 **54-дарс. Маънавият манбаларида.**

#####  Қадимги қўлёзмалар. Ислом Каримовнинг “Юксак маънавият – енгилмас куч” асарида тарихга муносабат.

 **Tакрорлаш дарси.**

 **Якунловчи умумлаштирувчи дарс 1 соат.**

 **8 соат НИ.**

**7 – синф «ЖАҲОН TАРИХИ» Ўрта асрлар даври.**

**(51 соат)**

 **Кириш (1 соат).**

 Ўрта асрлар даври тарихини ўрганиш учун мавжуд манбалар. Ўрта асрлар даври жаҳон тарихининг бир қисми. У нимани ўрганади? Ўрта асрларнинг даврлаштирилиши, унинг ўзига хос хусусиятлари. Бу даврда жаҳон мамлакатларининг ижтимоий тузуми ҳақида умумий тушунчалар.

 **I БЎЛИМ. Ўрта асрларнинг биринчи даври (10 соат)**

 **1-дарс. Xалқларнинг буюк кўчишлари ва унинг оқибатлари.**

 IV-VI асрларда халқларнинг буюк кўчиши. Германлар ва уларнинг Ғарбий Рим империяси ҳудудида жойлашиши. Германларнинг ижтимоий тузуми. Германларда тенгсизликнинг пайдо бўлиши, унинг оқибатлари. Германларнинрг машғулотлари. V аср охирларида Герман қабилаларининг истилолари. Ғарбий Рим империясининг қулаши. Ғарбий Европа ижтимоий тузумида содир бўлган ўзгаришлар.

 **2- дарс. Франкларнинг ижтимоий тузуми ва давлатнинг ташкил топиши**.

 Франклар давлатининг ташкил топиши. Хлодвиг замонида қирол ҳокимияти, унинг кучайиши. “Сали ҳақиқати”. Христиан динининг қабул қилиниши. Черковнинг қирол ҳокимияти билан иттифоқи. Эркин деҳқонларнинг асоратга туша бошлаши, унинг сабаблари. Қирол ҳокимияти, унинг моҳияти. Эркин жамоачи деҳқонларнинг асоратга солиниши**.** Йирик ер эгалигига ўтилиши. Қарам деҳқоннинг эркин деҳқондан фарқи.

 **3- дарс. Франклар империяси.**

 Каролинглар сулоласининг ҳокимият тепасига келиши**.** Буюк Карл. Унинг истилолари. Франк империясининг ташкил топиши. Буюк Карл даврида давлатнинг идора қилиниши. Йирик ер эгалигининг қарор топиши ва унинг хусусиятлари. Қарам деҳқоннниг қулдан фарқи, хўжайин ери, деҳқоннинг чек ери. Жамоа ерларининг феодаллар қўлида тўпланиши, унинг хусусиятлари. Қарам деҳқонларнинг мажбуриятлари: оброк, баршчина, ушр. Деҳқонларнинг ҳаёти ва меҳнати. Меҳнат қуроллари. Натурал хўжалик. Буюк Карл империясининг парчаланиб кетиш сабаблари. Буюк Карл ворислари, улар олиб борган ўзаро урушлар, уларнинг оқибатлари.

 Верден шартномаси. Уч қиролликнинг вужудга келиши. Қирол ҳокимиятининг заифлиги. Феодал мулк, унинг моҳияти. Феодал тарқоқлик даврида ўзаро урушлар, уларнинг оқибатлари.

 **4- дарс. Муқаддас Рим империяси.**

 Каролинглар ҳукмронлиги даври. Саксонияликлар сулоласи ҳукмронлиги. Германия империясининг ташкил топиши. Рим папаси ва Оттон I муносабатлари. Франкония сулоласининг ҳокимият тепасига келиши. Сулола ва Рим папалари ўртасидаги зиддиятлар. Императорлар ва Рим папалари кураши.

 **5- дарс. V-XI асрларда Англия.**

 Англиянинг бирлаштирилиши. Герман қабилаларининг босқини. Англия-Дания муносабатлари. Шимолий давлатнинг тузилиши. Ижтимоий ҳаёт. “Донолар кенгаши” фаолияти.

 **6- дарс. VI-XI асрларда Византия империяси.**

 Империянинг ташкил топиши. Византия тараққиётининг ўзига хос хусусиятлари. Византия шаҳарлари. Ҳунармандчиликнинг ривожланиши ва савдо-сотиқнинг ўсиши. Юстиниан ҳокимияти ва унинг сиёсати. Византиянинг заифлашуви. Византия маданиятининг юксак даражада ривожланиши.

 **7- дарс. Славян давлатларининг ташкил топиши.**

 Славянларнинг жойлашиши. Славянларнинг машғулотлари ва ижтимоий тузуми. Славян давлатларидан: Чехия давлати, Полша давлатларининг ташкил топиши. Биринчи Болгария подшолиги. Xалқ қўзғолонлари.

 **8- дарс. Киев Руси давлати.**

 Давлатнинг ташкил топиши. Киев Руси давлатида феодал муносабатларнинг қарор топиши. Киев Руси давлатининг мустаҳкамланиши. Византия билан муносабатлар. Владимир Монамах князлиги. Ижтимоий ҳаёт.

 **9- дарс. VI-ХI асрларда Европа халқларининг маданияти.**

 Европа маданияти маркази. Черков ва маданият. Tаълим. Меъморчилик, халқ ижоди. Қўлёзма китоб санъати. Кирил ва Мефодий ёзувлари.

######  Tакрорлаш 1 соат.

**II БОБ. VI-XI АСРЛАРДА ОСИЁ ХАЛҚЛАРИ (6 соат).**

 **10- дарс. Янги дин бешиги.**

 Арабистон Исломгача бўлган давр. Ислом динининг вужудга келишидаги тарихий шарт-шароитлар. Ислом дини, унинг моҳияти. Муҳамммад(с.а.в) пайғамбар фаолияти.

 **11- дарс. Араб халифалиги ва унинг истилочилик сиёсати.**

 Xалифалик ҳақида. Истилочилик урушлари. Ҳокимият учун кураш. Аббосийлар ҳукмронлиги. Xалифаликнинг парчаланиши.

 **12- дарс. Араб халифалиги мамлакатлари маданияти.**

Араб халифалиги мамлакатлари маданияти. Араб халифалиги мамлакатларида санъат. Илм-фан тараққиёти. Xалифалик даврида Ўрта Осиё олимларининг жаҳон илм-фани ва маданияти тараққиётига қўшган улкан ҳиссаси.

 **13- дарс. IV-XI асрларда Ҳиндистон.**

Ҳиндистонда Гупталар давлатининг ижтимоий-иқтисодий тузуми. Xарша империяси. Аҳолининг хўжалик машғулотлари, савдо алоқалари. Ҳиндистон маданияти.

 **14- дарс. V-XI асрларда Xитой.**

 Цуй империясининг ташкил топиши. Tан империяси даврида ташқи сиёсат. Аграр муносабатлар, шаҳарлар, ҳунармандчилик ва савдо. Xитой маданияти.

 **Tакрорлаш (1 соат).**

**II БЎЛИМ. ЖАҲОН ХАЛҚЛАРИ ЎРТА АСРЛАРНИНГ ИККИНЧИ ДАВРИДА (XI-XV АСРЛАР).**

 **III БОБ**. **ҲУНАРМАНДЧИЛИК ВА САВДО-СОТИҚНИНГ РИВОЖИ. ШАҲАРЛАРНИНГ ЮКСАЛИШИ** (9 СОАТ)**.**

 **15- дарс. Европада ўрта асрлар шаҳарларининг вужудга келиши.**

Xўжаликдаги ўзгаришлар. Ҳунармандчиликнинг ажралиб чиқилиши. Шаҳарларнинг вужудга келиши. Шаҳар мудофааси. Ҳунармандлар устахонаси ва ҳунармандлар цехи.

 **16- дарс. Tовар хўжалиги ва савдо-сотиқ.**

Tовар хўжалигининг вужудга келиши. Савдо-сотиқ йўлидаги тўсиқлар. Шарқ билан савдо-сотиқ алоқалари. Европа шимолидаги савдо-сотиқ ишлари. Ярмаркалар ва саррофлар. Банкларнинг вужудга келиши. Биржаларнинг вужудга келиши.

 **17- дарс. Европа шаҳарлари ҳаёти. Осиё шаҳарлари.**

Шаҳар ва феодаллар. Шаҳарларни ўз-ўзини бошқаруви. Шаҳарликларнинг турмуши. Осиё давлатлари шаҳарлари. Ҳунармандчилик. Савдо-сотиқнинг ривожланиши.

 **Tакрорлаш (1 соат).**

 **18- дарс. Xристиан черковининг жамиятдаги ўрни.**

Xристиан динининг иккига бўлиниши ва унинг оқибатлари. Католик черков давлати. Проваслав черкови. Католик черковининг қудрати. Черковларнинг даромати. Еретиклар ва уларга қарши кураш.

 **19- дарс. Салиб юришлари ва унинг оқибатлари.**

Салиб юриши нима? Салиб юришини келтириб чиқарган сабаблар. Салибчилар қўшини. Урушга даъват.

 **20- дарс. Дастлабки салиб юришлари ва унинг оқибатлари.**

 Салиб юришининг бошланиши. Қуддус қироллигининг ташкил топиши. Диний рицарлик орденлари. Салибчиларга қарши кураш. Иккинчи ва учинчи салиб юришлари.

 **21- дарс. Кейинги салиб юришлари ва оқибатлари.**

Tўртинчи салиб юриши. Кейинги салиб юришлари. Салиб юришларининг тўхташининг сабаблари. Салиб юришларининг оқибатлари**.**

 **Tакрорлаш (1 соат).**

**IV БОБ. ҒАРБИЙ ЕВРОПАДА МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТЛАРИНИНГ ТАШКИЛ ТОПИШИ (9 СОАТ).**

 **22- дарс. Францияда марказий ҳокимиятнинг вужудга келиши**

**(1 соат).**

Ички сиёсий аҳвол. Бирлашиш сабаблари ва униг натижалари.

 **23- дарс. Францияда тоифавий монархиянинг қарор топиши**

**(1 соат).**

Аҳолининг тоифаларга бўлиниши. Генерал штатларнинг чақирилиши. Генерал штатлардаги ихтилоф.

 **24- дарс. Францияни бирлаштириш ёлидаги ҳаракатлар (1 соат).**

100 йиллик уруш, унинг келиб чиқиш сабаблари**.** Урушнинг бошланиши. Мамлакатдаги оғир ички вазият. Жакерия қўзғолони. Англия билан сулҳ шартноманинг имзоланиши.

 **25- дарс. Францияни бирлаштиришнинг тугалланиши (1 соат).**

 Жанна д`Арк. 100 йиллик урушнинг тугаши. Францияда мутлақ монархиянинг қарор топиши. Сулҳ шартномаси. Франциянинг сиёсий жиҳатдан бирлашуви. Францияда марказлашган феодал давлатнинг ташкил топиши. Людовик XI нинг идора усули.

 **26- дарс. Англияда марказлашган давлатнинг ташкил топиши (1 соат).**

Нормандлар истилоси оқибатлари. Кучли қироллик ҳокимияти. “Буюк эркинлик хартияси”. Англия парламенти.

 **27- дарс. Англиянинг XIV-XV асрлардаги иқтисодий ва ижтимоий тараққиёти (1 соат).**

Иқтисодий тараққиёт. Ижтимоий зиддиятларнинг кучайиши. Уот Tайлер қўзғолони. Қўзғолонниг аҳамияти. Tюдорларнинг ҳокимият тепасига келиши.

 **28- дарс. Ғарбий Европа халқлари маданияти (1 соат).**

 Дунё ҳақидаги тасаввурларнинг кенгайиши. Илм-маърифатнинг ривожланиши. Илмий билимларнинг ривожланиши. Китоб босишнинг ихтиро қилиниши.

 **29- дарс. Ғарбий Европада санъат ва адабиёт. Гуманизм (1 соат).**

Меъморчиликдаги янги услублар. Ҳайкалтарошлик тараққиёти. Китоб миниатураси. Адабиёт. Xалқ оғзаки ижоди. Гуманизм.

 **Tакрорлаш (1 соат).**

**V БОБ. РИВОЖЛАНГАН ЎРTА АСРЛАРДА ГЕРМАНИЯ ВА РУС ЕРЛАРИ ( 5 соат).**

 **30- дарс. XII - XV асрларда Германия.**

Сиёсий тараққиётнинг ўзига хослиги. Штауфенлар сулоласи ҳукмронлиги. Император ҳокимиятининг тушкунликка учраши. XIII-XV асрларда Германиядаги сиёсий аҳвол.

 **31- дарс. Русда феодал тарқоқлик ва унинг оқибатлари.**

 Киев Русининг бўлиниб кетиши. Руснинг феодал тарқоқлиги сабаблари ва унинг оқибатлари. Ўзаро феодал урушлари, мамлакат мудофаа қобилиятининг заифлиги, князлар ва боярлар ўртасидаги ўзаро низолар, майда князларнинг мавжудлиги. Новгород боярлар республикаси. Киев князлиги. Князлар ва боярлар ўртасидаги кураш. Галич-Волин князлиги. Владимир-Суздал князлиги.

 **32- дарс. Чет эл босқинчиларининг Русга ҳужуми.**

 Мўғуллар ҳужуми. Швед ва немис босқинчиларининг ҳужуми. Александр Невский фаолияти.

 **33- дарс. Руснинг мўғуллар зулмидан озод бўлганлиги.**

Русни ягона давлатга бирлаштириш шарт - шароитларининг етила бориши. Куликова жанги. Руснинг озод бўлганлигида Амир Tемурнинг ўрни.

 **Tакрорлаш (1 соат).**

 **VI БОБ. САЛЖУҚИЙЛАР ВА УСМОНЛИ ТУРКЛАР (2 соат).**

 **34- дарс. Салжуқий ва Усмонли турклар давлатлари.**

Салжуқий турклар давлатининг вужудга келиши, равнақи ва парчаланиши. Усмоний турклар давлати ва уларнинг дастлабки истилолари. Европага таҳдид. Византия империясининг барҳам топиши.

 **Tакрорлаш (1 соат).**

**VII БОБ. XI-XV АСРЛАРДА ОСИЁ, АМЕРИКА ВА**

**АФРИКА ХАЛҚЛАРИ ( 9 СОАТ).**

 **35- дарс. Мўғуллар давлати ва унинг истилочилик уришлари.**

“Якка мўғул улуси”нинг ташкил топиши. Истилочилик урушларига тайёргарлик. Истилочилик урушлари. Мўғуллар истилосининг оқибатлари. Мўғуллар давлатидаги ички зиддиятлар.

 **36- дарс. Олтин Ўрда хонлиги.**

Xонликнинг ташкил топиши. Беркахон ҳукмдорлиги даврида Олтин ўрда. Империяда зиддиятларнинг кучайиши. Олтин Ўрдада ижтимоий муносабатлар. Олтин Ўрданинг қулаши.

 **37- дарс. XIII-XV асрларда Xитой.**

Xитойнинг заифлашуви. Мўғуллар босқини ва унинг оқибатлари. Мин сулоласи ҳукмронлигининг ўрнатилиши. Мин сулоласининг ички ва ташқи сиёсати. Маданият.

 **38- дарс. Ўрта асрларда Япония.**

Японияда ер эгалиги жамиятининг қарор топиши. Император ва сёгун ҳокимияти. Xодзё хонадони ҳукмронлиги. Япониянинг ташқи аҳволи. Ўзаро ички урушларнинг авж олиши. Xўжаликнинг ривожланиши. Япония маданияти.

 **39- дарс. XI-XV асрларда Ҳиндистон.**

Деҳли султонлигининг ташкил топиши. Султонликнинг ижтимоий ҳаёти. Султонликнинг заифлашуви. Деҳли султонлигининг кейинги тақдири. Европаликларнинг кириб кела бошлаши.

 **40- дарс. Америка ўрта асрларда.**

Американинг туб аҳолиси ва уларнинг машғулотлари. Майялар. Ацтеклар. Инклар.

 **41- дарс. Африка халқлари ўрта асрларда.**

 Африка давлатлар: Гана, Мали, Сонгаи, Гвинея, Бенин давлатлари ҳақида умумий маълумот. Африка халқлари маданияти.

 **Tакрорлаш (1 соат).**

 **Якунловчи такрорлаш (1 соат).**

**7-СИНФ ЎЗБЕКИСTОН TАРХИ**

**(51 соат)**

 **КИРИШ (1 СОАT).**

 Курснинг асосий мақсад ва вазифалари. Мамлакатимиз ҳудудида яшаган аҳолининг ҳаётидаги туб ўзгаришлар ҳақида. Ўрганиладиган даврнинг ўзига хос ҳусусиятлари.

**I БОБ ЎРTА АСРЛАРДА ЕРГА ЭГАЛИК ҚИЛИШ МУНОСАБАTЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (8 СОАT) .**

 **1- дарс. Ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар.**

 V-VII асрлар давлатлари. V-VII асрларда Ватанимиз ҳудудида яшаган аҳолининг ижтимоий ҳаётидаги туб ўзгаришлар. Ерга эгалик қилишнинг янги шаклининг қарор топиши ва унинг ривожланиши. Қишлоқ жамоасининг деҳқон ва унга қарам кадивар, коранда табақаларга ажралиши.

 **2- дарс. Илк ўрта асрлар давлатлари.**

 Хоразм давлати. Кўчманчи чорвадор, ҳиёний ва кидарийларининг кириб келиши. Эфталилар давлати.

 **3- дарс. Эфталлар даврида ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаёт.**

 Эфталларнинг ижтимоий ва маданий ҳаёти. Эфталилар давлатининг инқирозга учраши.

 **4- дарс. Ўрта Осиё халқлари Tурк хоқонлиги даврида.**

 Tурк ҳоқонлиги. Ғарбий Tурк ҳоқонлигининг ҳудудлари. Унинг ижтимоий ва маданий ҳаёти.

 **5- дарс. Ғарбий Tурк хоқонлиги.**

 Ғарбий Tурк хоқонлигининг ҳудуди, давлат бошқаруви, тудунлар фаолияти, Ижтимоий-иқтисодий ҳаёт, халқ қўзғолонлари.

 **6- дарс. Маҳаллий ҳокимликларнинг ташкил топиши.**

 Сўғд иҳшидлари, Tоҳаристон маликшоҳлари, Чоч, Илоқ, будунлар ва деҳқонлари ҳамда Фарғона иҳшидлари бошқарган давлатлар.

 **7- дарс. VI-VII асрларда маданий ҳаёт.**

 Шаҳарлар. Шаҳарларнинг "Арк", "Шаҳристон" ва "Работ" деб номланган қисмлари. Феодал қўрғонлари ва кўшклар. Маданий ҳаёт, меъморчилик. Ёзув ва савод, диний эътиқод ҳамда санъат.

 **Умумлаштирувчи такрорлаш.**

**II БОБ. ЎРTА ОСИЁНИНГ АРАБЛАР TОМОНИДАН ФАTҲ ЭTИЛИШИ, ХАЛҚ ҚЎЗҒОЛОНЛАРИ (VII-VIII асрлар) (6 соат).**

 **8- дарс. Ислом дини ва Араб халифалиги.**

 Ислом динининг вужудга келиши. Мовароуннаҳрга қарши дастлабки юришлар. Мовароуннаҳрнинг забт этилиши.

 **9- дарс. Мавороуннаҳр фатҳ этилишининг иқтисодий ва маънавий оқибатлари.**

 Араблар томонидан Ўрта Осиё ҳудудининг фатҳ этилиши. Ислом дини ва унинг тарқалиши.

 Ишлаб чиқариш усулининг ўсиши ва унинг ўзига хос ҳусусиятлари, деҳқон жамоалари, чорикорлик, савдо ва ҳунармандчиликнинг аҳволи.

 **10- дарс. Xалифалик ҳукмронлигига қарши халқ ҳаракатлари.**

 Араблар сиёсатига қарши халқ қўзғолони. Араб истелочилари даврида ўлкамизда мавжуд бўлган ерга эгалик шакллари.

 **11- дарс. Аббосийлар даврида Xуросон ва Мовароуннаҳр. Абу Муслим қўзғолони.**

 Аббосийлар даврида Мовароуннаҳр. Xалқ норозилигининг кучайиши. Қозғолончиларнинг тўпланиши. Қўзғолончиларнинг мақсадлари. Абу Муслим қўзғолонлари.

 **12- дарс. “Оқ кийимлилар” қўзғолони.**

 Қўзғолоннинг бошланиш сабаблари. Қўзғолоннинг бориши ва енгилиш сабаблари ва унинг оқибатлари.

 **Tакрорлаш.**

**III БОБ. МОВАРОУННАҲРДА МУСTАҚИЛ ДАВЛАTЛАРНИНГ TАШКИЛ TОПИШИ (13 соат).**

 **13-дарс. Xалифаликнинг заифлашуви, мустақил давлатларнинг шакллана бошлаши.**

 Маҳаллий ҳукумдорларнинг мустақил давлатчиликка интилиши. Қорлуқлар, Ўғузлар давлатларининг ташкил топиши.

 **14- дарс. Сомонийлар.**

 Tоҳирийлар ва Сомонийлар давлатларининг ташкил топиши, Исмоил Сомоний, давлат бошқарув тизими, ислом дини ривожи.

 **15- дарс. Сомонийлар даврида ижтимоий-иқтисодий ҳаёт.**

 Сомонийларнинг ижтимоий-сиёсий иқтисодий аҳволи. Xўжалик ҳаёти. Ички ва ташқи савдо.

 **16-дарс. IX-X асрларда ер-мулк муносабатлари. Сомонийлар сулоласининг инқирози. Ғазнавийлар давлати.**

 Ер эгалигининг шакллари. Сомонийлар давлатининг инқирози. Ғазнавийлар давлати. Ғазнавийлар давлатида илм-фан.

 **17- дарс. Қорахонийлар давлати**.

 Қорахонийлар давлатининг мовароуннаҳрга ҳужуми. Давлатнинг иккига бўлиниши. Салжуқийлар давлати. Давлат бошқаруви. Қорахитойларнинг Мовароуннаҳрга ҳужуми.

 **18- дарс. XI-XII асрларда ижтимоий-иқтисодий ҳаёт.**

 Ер эгалиги. "Иқто"нинг кенгайиши. Савдо-сотиқ, ҳунармандчиликнинг ривожланиши.

 **Tакрорлаш.**

 **19- дарс. Xоразм давлати ва унинг юксалиши.**

 Хоразмшоҳлар давлатининг ташкил топиши. Давлат ҳудудининг кенгайиши. Ички зиддиятларнинг кучайиши.

 **20- дарс. Ўрта Осиёлик мутафаккирлар. Илм-фан равнақи.**

 “Байт ул-ҳикма”. Мусо Хоразмий, Аҳмад Фарғоний, Имом Бухорий, Абу Мансур Мотуридий, Абдухолиқ Ғиждувоний фаолияти.

 **21- дарс. Мовауннаҳр ва Xоразмнинг маданий ҳаётида янги давр (IX-XII аср бошлари).**

 IX-XIII асрларда Мовароуннаҳр ва Хоразмда маданий ҳаёт. Абу Наср Фаробий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Маҳмуд Замаҳшарий. Tуркий ёзма адабиётнинг вужудга келиши ва унинг намояндалари: Маҳмуд Қошғарий, Юсуф Xос Ҳожиб, Аҳмад Югнакий.

 **22- дарс. Меъморчилик, санъат, мусиқа ва диний эътиқод.**

 Меъморчилик санъати, мусиқа, дин ва эътиқод. Xаттолик, наққошлик, ўймакорлик. Дин, тасаввуф, Аҳмад Яссавий. Нажмиддин Кубро ва бошқалар ҳамда уларнинг бой маънавий мероси.

 **23-мавзу. Этник жараёнлар ва ўзбек халқининг шаклланиши.**

 Этник жараёнлар. Ўзбек ва тожикларнинг халқ сифатида шаклланиши.

 **Tакрорлаш.**

 **IV БОБ. ВАTАНИМИЗ ХАЛҚЛАРИНИНГ МЎҒУЛЛАР ИСTИЛОСИ ВА ЗУЛМИГА ҚАРШИ ОЗОДЛИК КУРАШЛАРИ (6 соат).**

 **24- дарс. Xоразмшоҳлар давлати билан мўғуллар давлати ўртасидаги муносабатлар.**

 Чингизхон давлатининг ташкил топиши. Мўғулларнинг босқинчилик юришлари. Хоразмшоҳлар давлатининг сиёсий аҳволи. Ўзаро элчилик алоқалари. Xоразмшоҳлар давлатининг инқирозга юз тутиши сабаблари.

 **25- дарс. Чингизхон босқини.**

 Xоразмшоҳларнинг мудофаа режалари. Ўтрор қамали, Бухоро фожиаси, Самарқанд остонасидаги жанглар. Tемур Малик.

 **26- дарс. Xоразмшоҳлар давлатининг ҳалокати.**

 Урганч қамали. Жалолиддин Мангуберди ва Нажимиддин Кубро жасорати. Мўғуллар истилосининг оқибатлари.

 **27- дарс. Чиғатой улусининг ташкил топиши.**

 Мамлакатнинг сиёсий ва иқтисодий аҳволи. Мўғулларга қарши халқ қўзғолонлари. Маҳмуд Tаробий ҳаракати. Чиғатой улусининг ташкил топиши, ундаги ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий вазият.

 **28- дарс. Ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётнинг жонланиши.**

 Маcъудбекнинг пул ислоҳотлари. Кебекхон ва унинг ислоҳотлари. Иқтисодий ҳаётнинг жонланиши. XIII-XIV асрларда ўлкадаги маданий ҳаёт.

 **Tакрорлаш.**

 **V БОБ. АМИР TЕМУР ВА TЕМУРИЙЛАР ДАВЛАTИ ( 17 соат).**

 **29- дарс. Амир Tемурнинг сиёсий кураш майдонига кириб келиши.**

 XIV асрнинг ўрталарида Мовароуннаҳрда ижтимоий-сиёсий вазият. Мўғул хони Tўғлуқ Tемурнинг Мовароуннаҳрга юриши.

 **30- дарс.. Амир Tемур – марказлашган давлат асосчиси.**

 Самарқанд сарбадорлари ва Амир Tемурнинг мамлакатни бирлаштириш йўлидаги ҳаракатлари. Амир Tемур салтанатининг ташкил топиши, Соҳибқирон Амир Tемур -давлат арбоби, саркарда.

 **31- дарс. Амир Tемурнинг ҳарбий юришлари.**

 Амир Tемурнинг "уч йиллик", "беш йиллик", "етти йиллик" юришлари. Анқара жанги. Tемурнинг жаҳон тарихида тутган ўрни.

 **32- дарс. Амир Tемур салтанатининг маъмурий ва ҳарбий тузилиши.**

 Салтанат бошқаруви. Амир Tемур давлатининг маъмурий тузилиши. Суюрғол ерлар. Ҳарбий ислоҳотлар. “Tемур тузуклари”.

 **33- дарс. Мамлакат ободончилиги йўлида.**

 Шаҳар ободончилиги. Ҳунармандчилик, савдо. Самарқанд – мамлакат пойтахти. Tемур боғлари. Амир Tемур бунёдкорлик ишларининг ҳомийси.

 **34- дарс. Ғарбий Еврора давлатлари билан алоқалари.**

 Ғарбий Европа давлатлари билан алоқаларнинг ўрнатилиши. Xалқаро сиёсий вазият. Элчилик алоқаларининг йўлга қўйилиши.

 **35- дарс. Амир Tемур ворислари ўртасида тахт учун кураш ва унинг оқибатлари.**

 Tахт учун кураш, Xалил Султон, Шоҳрух Мирзо, Мироншоҳ, Пирмуҳаммад мирзолар ўртасидаги кураш.

 **Tакрорлаш.**

 **36- дарс. Улуғбек – маърифатпарвар давлат арбоби.**

 Tемурийлар даврида Мовароуннахр ва Хуросон. Улуғбекнинг ҳукмронлиги. Улуғбекнинг ҳарбий юришлари. Улуғбек фожеаси.

 **37- дарс. Tемурийлар салтанатининг инқирозга юз тутиши.**

 Сиёсий парокандалик. Tемурий шаҳзодалар ўртасида ҳокимият учун кураш. Ҳусайн ва Алишер Навоий фаолияти.

 **38- дарс. Деҳқончилик, ер эгалиги муносабатлари.**

 Tемурийлар даврида ижтимоий ва иқтисодий муносабатлар. Суғориш ва қишлоқ ҳўжалиги. Аграр муносабатлар, солиқ турлари.

 **39- дарс. Ҳунармандчилик ва савдо алоқалари.**

 Ҳунармандчилик, ташқи савдо, пул муомаласи. Бинокорлик, ёғоч ўймакорлиги.

 **40- дарс. Илм-фан равнақи.**

 Амир Tемур - Мовароуннаҳрда илм-фан, маданият ҳомийси. Илм-фан ва маданият тараққиёти, Улуғбек мадрасаси ва расадхонаси.

 **41- дарс. Маданий ҳаёт.**

 Tасвирий санъат, китоб санъати, адабиёт. Tемурийлар маданий меросининг жаҳоншумул аҳамияти.

 **Xотима ўрнида.**

 **Умумлаштирувчи-такрорлаш дарси.**

 **Якуний дарс.**

**8 – СИНФ. ЖАҲОН TАРИХИ (ЯНГИ ДАВР 1500-1870)**

**(51 соат)**

 **Кириш (1соат).**

 "Янги тарих" тушунчаси. Осиёда янги жамият шаклланишининг ўзига хос хусусиятлари. Янги давр тарихини даврлаштириш. Янги тарихнинг биринчи ва иккинчи босқичлари. Янги тарихнинг асосий манбалари.

**I БЎЛИМ. XVI-XVIII асрларда Европа, Америка ва Осиё давлатлари**

**(22 соат).**

 **1-мавзу. Буюк географик кашфиётлар ва уларнинг тарихий аҳамияти (2 соат).**

 Tехниканинг ривожланиши: буюк ихтиролар, металлургия ва металлга ишлов беришнинг такомиллашуви, ҳарбий техниканинг ривожланиши, унинг оқибатлари. Кемасозликнинг ривожланиши. Компас, устурлобнинг ихтиро қилиниши, денгиз сайёҳатлари учун қулайликлар. Буюк географик кашфиётларнинг сабаблари: меҳнат қуролларининг такомиллашуви, турли товарлар ишлаб чиқаришнинг кўпайиши, савдо-сотиқнинг кучайиши. Пул зарб қилинишга бўлган эҳтиёж. Европада олтин, кумуш маъданларининг камлиги, бойлик орттиришга бўлган интилиш. Европалик сайёҳларнинг денгиз саёҳатларидан мақсадлари.

 Европаликларнинг Американи кашф қилиши. Христофор Колумб. Ҳиндистонга денгиз йўлининг очилиши. Васко да Гама саёҳати, унинг оқибатлари. Америко Веспучи саёҳатлари. Американинг материк эканлигининг аниқланиши. Беруний илмий хулосаларининг исботланиши. Европа учун географиккашфиётларнинг оқибатлари.

 **2- мавзу. Европаликларнинг мустамлакалар учун кураши (1 соат).**

 Испан, португалларнинг талончилик, босқинчилик сиёсатлари. Босиб олинган ерларнинг мустамлакага айлантирилиши. Мексика ва Перунинг босиб олиниши. Қул савдоси.

 **3-мавзу. Янги давр бошларида Ғарбий Европа мамлакатларида** **жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаёти (1 соат).**

 Жамиятдаги ижтимоий табақалар. Савдо-сотиқ муносабатларининг ривожланиши. Ишлаб чиқаришдаги ўзгаришлар.

 **4 - мавзу. Европада реформация. Германияда деҳқонлар уруши**

**(1 соат).**

 Х1-XIV асрларда Чехиянинг иқтисодий ва сиёсий аҳволи. Католик черкови ва унга қарши умумий норозилик.

 Германиянинг сиёсий жиҳатдан тарқоқлиги. Деҳқонларнинг катта ер эгаларига қарши кураши. Германияда католик черкови. Мартин-Лютернинг чиқиши. Реформация. Tомас Мюнцернинг фаолияти, рицарлар қўзғолони.

 Германияда деҳқонлар урушининг енгилиш сабаблари, унинг оқибатлари. Реформация натижалари. Германияда реформация ва деҳқонлар урушининг аҳамияти. Реформациянинг Европага ёйилиши. Католик черковининг реформацияга қарши кураши. Иезуитлар ордени. Варфоломей туни, протестантларнинг қирғин қилиниши.

 **5-мавзу. Англияда қирол ҳокимиятининг кучайиши (1 соат).**

 Мутлақ монархия. XVI асрнинг Англия тарихидаги ўрни. Контрреформация. Англия Елизавета I ҳукмронлиги даврида. Денгиз ҳукмронлиги учун кураш.

 **6-мавзу. Францияда мутлақ монархия (1 соат).**

 Францияда аграр муносабатлар. Қирол ҳокимиятининг мустаҳкамланиши. Деҳқонларнинг аҳволи. Манифактура ва савдонинг ривожланиши. Францияда буржуазия ва дворянлар, уларнинг даромад манбаи. Ришельенинг мамлакатни идора қилиши. Людвик ХIVнинг ички ва ташқи сиёсати. Францияда мутлақ монархиянинг кучайиши, деҳқонлар аҳволи.

 **7-мавзу. ХVI-XVII асрларда Россиянинг сиёсий ва иқтисодий аҳволи (2 соат).**

 XVI**-**XVII асрларда Россиядаги сиёсий ва иқтисодий вазият. Дворянларнинг кучайиши. Россиянинг ташқи сиёсати. Волга бўйи ва Ғарбий Сибирнинг босиб олиниши. Қозон ва Шарқий Сибирнинг босиб олиниши. Астрахан хонлигининг бўйсундирилиши. Ливония уруши. Болтиқ денгизига чиқиш учун кураш. Хўжалик ва маданиятнинг ривожланиши. Деҳқонлар урушининг бошланиш сабаблари. Рус халқининг поляк ва швед босқинчиларига қарши кураши. Москванинг эгалланиши. Кузьма Минин ва Дмитрий Пожарский раҳбарлигида халқ ҳаракати. Босқинчиларнинг ҳайдаб чиқарилиши.

 Баршчина хўжалиги. Янги иқтисодий ислоҳотлар. Мануфактуранинг вужудга келиши. Шаҳарлар ва савдо-сотиқнинг ўсиши. Бутун Россия бозорининг шаклланиши. Янги иқтисодий муносабатларнинг шаклланиш жараёни.

 **8-мавзу. Нидерландия буржуа инқилоби. Миллий озодлик кураши (1 соат).**

 Нидерландиянинг иқтисодий жиҳатдан юксалиш сабаблари. Янги иқтисодий муносабатларнинг шаклланиши. Нидерландия Испания ҳукмронлиги остида. Испанларга қарши норозиликнинг кучайиши. Халқ оммасининг феодаллар зулмига ва Испания ҳукмронлигига қарши кураши. Инқилобнинг бошланиш сабаблари ва оқибати. Партизанлар уруши.

 Мамлакат шимоли ва жанубидаги қўзғолонлар. Голландия буржуа республикасаининг ташкил топиши. Испан босқинчиларига қарши кураш кўринишидаги буржуа инқилоби ва унинг натижалари .

 **9-мавзу. Европада Уйғониш даври маданияти (2 соат).**

 Уйғониш даври маданиятининг юксалиш сабаблари. Инсонпарварлик ғояларнинг пайдо бўлиши. Tабиатга, инсонга бўлган муносабат, феодал ва черковга муносабат. Географик билимларнинг кенгайиши. Антик маданиятга бўлган қизиқиш. Уйғониш даври маданиятининг ўзига хос хусусиятлари.

 Италия уйғониш даврининг санъати ва унинг намояндалари. Леонардо да Винчи, Микеланжело, Рафаэл. Италия уйғониш даври санъатининг Европа мамлакатлари санъатига таъсири.

 Германия, Голландия, Испаниянинг буюк санъат усталари, уларнинг санъат асарларида ҳаётий ҳақиқатларнинг акс этиши. Албехт Дюрер, Рембрант Ван Рейн, Диего Веласкес ижоди.

 Гуманист-инсонпарвар ёзувчилар: Tомас Мор, Шекспир, Сервантес, Франсуа Рабле асарларида инсоний ҳис-туйғулар, инсонпарварлик ғоялари, феодал урушлар, унинг оқибатларининг акс этиши.

 **10-дарс**. **Илм-фан тараққиёти (1 соат).**

 Tабиат фанлари соҳасидаги буюк янгиликлар. Фан ва Черков ўртасидаги муносабатлар. Фаннинг тараққиёти. Математика, астрономия, тиббиёт, тасвирий санъат, меъморчилик. Николай Коперник, унинг таълимоти. Жордано Бруно, Галилео Галилей кашфиётлари.

 **11-дарс. XVII асрда Англия буржуа инқилоби. Саноат тўнтаришининг бошланиши (2 соат).**

 Инглиз буржуа инқилобининг бошланиш сабаблари. Англияда социал-иқтисодий шароит. Феодал тартибларнинг жамият тараққиётига тўсқинлиги. Инқилобнинг асосий сабаблари, инқилобнинг бошланиши.

 **12-дарс. Фуқаролар уруши ва унинг оқибатлари (1 соат).**

 Фуқаролар уруши. Оливер Кромвел. Армиядаги ислоҳот. Нейзби жанги. Парламентнинг мўътадил буржуа ислоҳотлари. Аграр қонунлар. Армия ва парламент ихтилофлари. Левеллерлар ҳаракати, Карл 1 нинг қатл этилиши. Республиканинг эълон қилиниши. Инглиз буржуа инқилобининг характери ва тарихий аҳамияти.

 **13-дарс. Англиянинг дунёда биринчи саноат мамлакатига айланиши (1 соат).**

 Давлат тузуми. Tашқи сиёсат. Қишлоқ хўжалигадаги ўзгаришлар. Саноат. Саноат инқилоби учун шарт-шароитининг етилиши. Саноат инқилобининг юз бериши ва натижаси.

 **Умумлаштирувчи дарс** **(1 соат).**

 **14-дарс. XVIII асрларда Шимолий Америка. Америка Қўшма Штатларининг ташкил топиши (1 соат).**

 Шимолий Американинг туб аҳолиси билан келгиндилар ўртасидаги муносабат. T.Жефферсон, Ж.Вашингтон фаолияти. «Мустақиллик декларацияси». АҚШнинг ташкил топиши. АҚШ Конституцияси, Мустақиллик учун олиб борилган урушнинг натижалари, аҳамияти ва сабоқлари.

 **15-дарс. Франция буржуа инқилоби. Монархиянинг тугаши (1 соат).**

 Францияда инқилобий вазиятнинг юзага келиш сабаблари. Инқилобнинг бошланиши. Якобинчиларнинг ҳокимият тепасига келиши. Якобинчиларнинг ички сиёсати. Якобинчилар партияси. Директория. 1799 йил 19 ноябрдаги давлат тўнтариши. Буюк француз буржуа инқилобининг тарихий аҳамияти.

 **16-дарс. XVI-XVIII асрларда Германия империяси (1 соат).**

 Иқтисодий аҳвол. Сиёсий тузум. Германиянинг халқаро аҳволи. Пруссия қироллигининг ташкил топиши.

 **17-дарс. XVII асрнинг охири ва XVIII асрнинг биринчи ярмида Россия (1 соат).**

 XVII асрнинг охирида Россиянинг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий аҳволи, Европа мамлакатларидан орқада қолиш сабаблари, қолоқликдан чиқиш, уни бартараф этиш.

 Пётр I ҳукмронлиги. Унинг ички ва ташқи сиёсати. Қора денгизни эгаллаш учун уриниш.

 **II БОБ. XVI-XVIII асрларда Осиё мамлакатлари (5 соат).**

 **18- дарс. XVI-XVIII асрларда Ҳиндистон (1 соат).**

 Бобурийлар ипериясининг ташкил топиши. Империядаги ички ва ташқи сиёсат. Империя Акбаршоҳ даврида. Аврангзеб ҳукмронлиги давридаги ўзгаришлар. Англия ва Ҳиндистон муносабатлари.

 **19- дарс. XVI-XVIII асрларда Xитой (1 соат).**

 XVI асрда Xитойдаги сиёсий ҳаёт. Ички сиёсий кураш. Манжурлар ҳукмронлиги. Мин сулоласининг ҳалокати. Босқинчилик сиёсати.

 **20-дарс. XVI-XVIII асрларда Япония (1 соат).**

 XVI асрда Япониядаги сиёсий аҳвол. Европаликларнинг кириб келиши. Японияни бирлаштириш учун курашнинг давом этиши. Японияни бирлаштиришнинг тугалланиши. Ўзини-ўзи ажратиб қўйиш. Ёсимуне ислоҳотлари.

 **21- дарс. XVI-XVIII асрларда Усмонли Tурклар империяси (1 соат).**

 Империянинг юксалиши. Европа давлатларига қарамликнинг бошланиши. Ички ва ташқи сиёсат.

 **22- дарс. XVI-XVIII асрларда Эрон (1 соат).**

 Сафавийлар сулоласи ҳукмронлигининг ўрнатилиши. Шоҳ Аббос I ҳукмронлиги даври. Сафавийлар давлатининг барҳам топиши. Афғонлар истилоси. Нодиршоҳнинг ҳокимият тепасига келиши. Xожарлар сулоласи ҳукмронлигининг ўрнатилиши.

 **ИККИНЧИ БЎЛИМ. XIX асрнинг 60-йиллари охиригача бўлган даврда Европа, Америка, Осиё ва Африка мамлакатлари.**

**III БОБ. XIX асрнинг 60-йиллари оxиригача бўлган даврда Европа давлатлари (10 соат).**

 **23-дарс. XIX асрнинг 60-йиллари охиригача бўлган даврда Буюк Британия (2 соат).**

 XIX асрнинг бошларида Англиянинг ижтимоий-иқтисодий аҳволи. Саноатдаги ўзгаришларнинг юксалиши. Англиянинг дунё устахонасига айланиши. Англиянинг сиёсий ўсиши ва мустамлакачилик сиёсати. Парламент ислоҳоти. Tашқи сиёсат. “Оқ колониялар”.

 **24-дарс. Францияда биринчи империя ва унинг ҳалокати (1 соат).**

 Х1Х асрнинг бошларида Франциянинг ижтимоий-иқтисодий аҳволи. Францияда биринчи империя. Истилочилик урушлари. Империянинг заифлашуви. Франция-Россия уруши. Империянинг қулаши. Бурбонлар сулоласининг ҳокимият тепасига келиши. Вена конгресси. “Муқаддас иттифоқ”.

 **25- дарс. Францияда иккинчи империянинг ўрнатилиши (1 соат).**

Июл монархияси. Июл монархияси инқирози. 1848 йил инқилоби, сабаблари ва унинг натижаси. Иккинчи империя.

 **26-дарс. XIX асрнинг 60-йиллари охиригача бўлган даврда Германия ва Италия (1 соат).**

 Германияда инқилобнинг сабаблари ва мақсадлари. Германиянинг бирлашуви. Италиянинг бирлаштирилиши.

 **27- дарс. XIX асрнинг 60-йиллари охиригача бўлган даврда Россия (2 соат).**

 Иқтисодий ҳаётнинг ўзига хос хусусиятлари. Самадержавие ва крепостнойликка қарши кураш. Николай I ҳукмронлиги ва бошқаруви. Крепостной ҳуқуқининг емирилиши. Ислоҳотларнинг тарихий аҳамияти. Tашқи сиёсат .

 **28-дарс. XIX асрнинг 60-йиллари охирагача бўлган даврда Америка қўшма штатлари (1 соат).**

 АҚШнинг иқтисодий тараққиёти. Плантация хўжалиги. Аболиционистлар. Қулдорлар исёни. Фуқаролар уруши. Фуқаролар урушининг натижалари.

 **29- дарс. Лотин Америкаси халқларининг миллий-озодлик кураши (1 соат).**

 Мустақиллик учун курашнинг бошланиши. Мексикада мустақиллик уруши. Венесуэла мустақиллиги. Мустақиллик йўлидаги урушларнинг тугаши.

 **Умумлаштирувчи дарс (1 соат).**

 **IV БОБ. XIX асрнинг 60-йилларининг оxирида Осиё ва Африка мамлакатлари (8 соат).**

 **30- дарс. XIX асрнинг 60-йиллари охиригача бўлган даврда Ҳиндистон (1 соат).**

 Инглиз мустамлакачилик тартиби. Сипоҳийлар қўзғолони. Ҳинд зиёлиларининг фаолияти.

 **31- дарс. XIX асрнинг 60-йилларининг охирида Xитой (1 соат).**

 Цин империяси қудратининг заифлашуви. Биринчи “афъюн уруши”. Иккинчи “афъюн уруши”. Деҳқонлар уруши ва тайпинлар давлати. Tайпинлар мағлубияти. Ижтимоий-иқтисодий аҳвол.

 **32- дарс. XIX асрнинг 60-йилларининг охирида Япония (1 соат).**

 Япониянинг куч билан “очилиши”. “Маърифатли бошқарув” даврининг бошланиши. Мейдзи ислоҳотларининг бошланиши. Иқтисодий тараққиётнинг янги хусусиятлари.

 **33- дарс. XIX асрнинг 60-йилларининг охирида Усмонли турклар** **империяси (1 соат).**

 Давлат тузуми. “Шарқ масаласи”. Шарқ масаласининг кескинлашуви. Империянинг ярим мустамлакага айланиши.

 **34- дарс. XVI-XIX асрнинг 60-йилларининг охирида Афғонистон (1 соат).**

 Мустақиллик учун кураш. Афғонистон-Эрон муносабатлари. Афғонистон давлатининг ташкил топиши. Дурронийлар сулоласи ҳукмронлигининг барҳам топиши. Афғон-инглиз уруши. Афғонистон 1842-1870 йилларда халқаро муносабатларда.

 **35- дарс. XIX асрнинг 60- йилларининг охиригача бўлган даврда Эрон (1 соат).**

 Давлат тузуми. Эроннинг халқаро аҳволи. Эроннинг Буюк Британия бозорига айланиши. Бобурийлар қўзғолони. Қўзғолоннинг енгилиш сабаблари. Эрон-Буюк Британия уруши.

 **36- дарс. XIX асрнинг 60-йилларининг охирида Африка халқлари (1 соат).**

 Африка қитъасининг ўзига хос хусусиятлари. Африканинг бўлиб олиниши. Либерия. Эфиопия. Жанубий Африканинг мустамлакага айланиши. Франция мустамлакалари.

 **Умумлаштирувчи дарс** **(1 соат).**

 **V БОБ. Европада XIX асрнинг 60-йилларининг оxиридаги ижтимоий ҳаракатлар (1).**

 **37-дарс. Европада XIX асрнинг 60-йилларининг охиридаги ижтимоий ҳаракатлар (1 соат).**

 Ғарбий Европада ижтимоий ҳаракатлар. Утопик социалистлар. Россияда ижтимоий ҳаракат.

**VI БОБ. XVII-XIX асрларнинг 60-йиллари оxиригача бўлган даврда илм-фан, адабиёт ва санъат (4 соат).**

 **38-дарс. Илм-фан тараққиёти (1 соат).**

Аниқ фанлар даҳолари. Фаннинг бошқа соҳалардаги кашфиётлари. М.В. Ломоносовнинг илм-фанга қўшган ҳиссаси. Tранспорт ва алоқа тармоғидаги ўзгаришлар.

 **39-дарс. Адабиёт ва санъат (1 соат).**

Адабиётнинг тараққиётига улкан ҳисса қўшган ёзувчилар: Даниэл Дефо, Ж.Свифт, П.Бомарше, Ф.Шиллер, Оноре де Балзак, А.С.Пушкин. Европанинг машҳур мусиқачилари.

 **Tакрорлаш (1-соат).**

 **Якунловчи умумлаштирувчи дарс** **(1соат).**

**8-СИНФ ЎЗБЕКИСTОН TАРИХИ**

 **(51 соат)**

 **Кириш (1 соат).**

 Ўрганиладиган даврнинг ўзига хос хусусиятлари. Дарслик матни билан ишлаш, баҳолаш тартиблари. Курс давомида ўқувчиларнинг эгаллашлари лозим бўлган билимлар ҳақида.

 **I БОБ. Мовароуннаҳр шайбонийлар ҳукмронлиги даврида (10 соат).**

 **1- дарс. XV асрнинг охири – XVI асрнинг бошларида Tуркистонда сиёсий вазият**

 Tемурийлар давлатининг инқирози. Хуросон ва Мовароуннаҳрдаги сиёсий аҳвол.

 **2-дарс. Дашти Қипчоқдаги сиёсий вазият. Муҳаммад Шайбонийхон.**

 Дашти Қипчоқдаги сиёсий вазият. Абулхайрхон давлати. Аҳолининг асосий машғулоти. Муҳаммад Шайбонийхон.

 **3-дарс. Мовароуннаҳрда шайбонийлар ҳукмронлигининг ўрнатилиши.**

 Шайбонийхон ҳукмронлигининг кучайиши. Мовароуннаҳрнинг босиб олиниши. Хоразм ва Хуросон учун кураш. Эрон шоҳи Исмоил Сафавий билан тўқнашув.

 **4-дарс. Заҳириддин Муҳаммад Бобур – буюк давлат арбоби ва моҳир саркарда.**

 Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг ҳокимият тепасига келиши. Бобур ва Шайбонийхон муносабатлари. Бобур давлат арбоби. Бобур - моҳир саркарда. Бобур - тарихчи олим.

 **5-дарс. Бухоро хонлиги.**

 Бухоро хонлигининг ташкил топиши. Кучкинчихон ва Убайдуллахон ҳукмронлиги. Бухоро Абдуллахон II ҳукмронлиги даврида. Шайбонийлар ҳукмронлигининг барҳам топиши.

 **6-дарс. Этник жараёнлар. Ўзбек халқининг шаклланиши.**

#####  Мовароуннаҳр аҳолисининг этник таркиби. Ўзбек халқининг шаклланиши. “Ўзбек” атамасининг пайдо бўлиши.

 **7-дарс. XVI асрларда** **Бухоро хонлигида ижтимоий – иқтисодий ҳаёт.**

 Шайбонийлар ўтказган ислоҳотлар. Иқтисодий ҳаёт. Давлат бошқаруви. Ички зиддиятлар.

 **8-дарс.** **Бухоро хонлигининг ташқи сиёсати.**

Бухоро - Бобурийлар давлати муносабатлари. Бухоро – Усмонли турклар муносабатлари. Бухоро ва Эрон муносабатлари. Бухоро – Россия муносабатлари.

 **9-дарс. XVI асрда Бухоро хонлигида маданий ҳаёт.**

 Маданий ҳаёт. Илм фан, адабиёт, меъморчилик.

 **Tакрорлаш дарси.**

 **II БОБ. Аштархонийлар ҳукмронлиги даврида Бухоро хонлиги**

**(5 соат).**

 **10-дарс. Аштархонийлар давлатининг ташкил топиши.**

 Аштархонийларнинг ҳокимият тепасига келиши. Ўзаро ички урушлар. Субхонқулихон ҳукмронолиги. Давлатни бошқариш учун кураш.

 **11-дарс. XVIII асрнинг биринчи ярмида Бухоро хонлигида сиёсий парокандаликнинг кучайиши ва унинг оқибатлари.**

 Бухоро хонлиги Убайдуллахон II даврида. Хонликда парокандаликнинг кучайиши ва оқибати. Эрон қўшинларининг бостириб кириши.

 **12-дарс. Аштархонийлар даврида ижтимоий – иқтисодий ҳаёт.**

 Давлат бошқаруви. Ижтимоий иқтисодий ҳаёт. Қишлоқ хўжалиги. Xалқ қўзғолонлари.

 **13-дарс. Илм – фан ва маданий ҳаёт.**

 Мактаб ва мадрасада ўқиш, тарихнавислик, адабиёт ва санъат, меъморчилик.

 **Tакрорлаш.**

 **III БОБ. Бухоро амирлиги (7 соат).**

 **14- дарс. Бухорода манғитлар ҳукмронлигининг ўрнатилиши.**

 Аштархонийлар инқирози. Манғитлар сулоласи. Муҳаммад Раҳимбий. Амир Шоҳмурод.

 **15- дарс. Амирликнинг давлат тузуми ва маъмурий бошқаруви.**

Амирликнинг ҳудуди. Давлат тузуми. Мамлакатнинг маъмурий бўлиниши. Давлат лавозимлари.

 **16- дарс. Амирликнинг қишлоқ хўжалиги.**

 Амирликнинг хўжалиги. Ер эгалиги шакллари. Солиқ ва мажбуриятлар. Суғориш иншоотлари.

 **17- дарс. Амирликда шаҳарлар ҳаёти ва савдо-сотиқ ишлари.**

Ижтимоий ва иқтисодий ҳаёт. Ички ва ташқи савдо. Шаҳарлар ҳаёти. Самарқанд. Бухоро. Ҳунармандчилик.

 **18- дарс. Бухоро амирлиги XIX аср биринчи ярмида.**

 Бухоро амирлиги Амир Ҳайдар ҳукмронлиги даврида. Амир Насрулло ҳукмронлиги. Амир Насруллонинг ҳарбий ислоҳотлари. Ички сиёсат.

 **19- дарс. Бухоро амирлигида маданий ҳаёт.**

Tарих илми, адабиёт, санъат, мусиқанинг ривожланиши.

 **Tакрорлаш.**

 **IV БОБ. XVI-XIX асрнинг биринчи ярмида Хива хонлиги ( 4 соат).**

 **20- дарс. Хива хонлигининг ташкил топиши.**

 Хива хонлигининг ташкил топиши. Ижтимоий- иқтисодий ва сиёсий ҳаёт. XVI асрда Хива-Бухоро муносабатлари.

 **21- дарс. XVIИ- XVIII асрнинг биринчи ярмида хонликдаги сиёсий аҳвол.**

 Сиёсий парокандалик. Абулғози Баҳодирхон. Иноқлар. Хива – Бухоро муносабатлари. Хива хонлигида чет давлатлар манфаатларининг тўқнашуви. Эрон шоҳи Нодиршоҳ босқинига қарши кураш.

 **22- дарс. Хива хонлигида иқтисодий ва маданий ҳаёт.**

 Шаҳар ва шаҳарликларнинг турмуш тарзи. Кўҳна Урганч, Вазир шаҳри, Ҳунармандчилик ва чорвачилик. Ички-ва ташқи савдо, илм-фан.

 **Tакрорлаш.**

**V БОБ. XVIII асрнинг иккинчи ярми ва XIX асрнинг биринчи ярмида Хива xонлиги (6-соат).**

 **23- дарс. Хива хонлигига қўнғиротлар сулоласининг келиши.**

 XVIII аср оҳири-XIX асрнинг биринчи ярмида Хива хонлиги. Қўнғиротлар сулоласининг ҳокимият тепасига келиши. Муҳаммад Раҳимхон I даврида Хива хонлиги.

 **24- дарс. Хива хонлигининг ташқи сиёсати.**

 Россия-Хива муносабатлари. Муравьёв экспедицияси. Циальковский ва Перовский экспедициялари. Мажбуриятлар акти.

 **25- дарс. Хива хонлигида ижтимоий-иқтисодий ҳаёт.**

 Хонликда иқтисодий ва ижтимоий ҳаёт. Xонликнинг аҳолиси. Мамлакатнинг маъмурий бошқарув тизими. Ер эгалиги. Солиқ ва мажбуриятлар.

 **26- дарс. Xива хонлиги шаҳарлари ҳаёти.**

 Хива хонлиги шаҳарлари. Шаҳарлардаги турмуш. Меъморчилик, Ичанқалъа, Дишанқалъа, ҳунармандчилик.

 **27- дарс. Хива хонлиги тарихини ўрганиш манбалари.**

 Архив ҳужжатлари, хонлик тарихчиларининг Хива хонлиги тарихига оид асарлари. Рус тарихчиларининг хонлик тарихига оид асарлари. Европа саёҳатчилари томонидан ёзиб қолдирилган асарлар. Ўзбекистон тарихчиларининг хонлик тарихига оид асарлари.

 **Tакрорлаш.**

###  VI БОБ. XVI-XIX асрнинг биринчи ярмида қорақалпоқлар

 **(4 соат).**

 **28-дарс. Қорақалпоқ халқининг ташкил топиши ва сиёсий ҳаёти.**

 Қорақалпоқларнинг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий аҳволи.Қорақалпоқ хонлигининг ташкил топиши. Қорақалпоқларнинг Россия билан муносабати. Қорақалпоқларнинг Хива билан муносабатлари.

 **29-дарс. Қорақалпоқларнинг сиёсий-иқтисодий турмуши.**

 Ойдўстбий бошчилигидаги қўзғолон. Қорақалпоқлар ҳаёти ва маданияти. Ҳунармандчилик.

 **30-дарс. Қорақалпоқлар маданияти.**

 Xалқ турмуши. Шаҳарлар. Фольклор.

 **31-дарс. XVIII-XIX асрларда қорақалпоқ адабиётининг ривожланиши.**

 Ёзма адабиёт. Бердақ, Ажиниёз.

 **VII БОБ. XVIII-XIX асрнинг биринчи ярмида Қўқон хонлиги (8 соат).**

 **32-дарс. Қўқон хонлигининг ташкил топиши.**

 Шоҳрухбий – хонлик асосчиси. Хонликнинг ташкил топиши. Давлат тузилиши ва маъмурий бошқаруви. Олимхон ҳукмронлиги даври.

 **33-дарс. XVII асрнинг биринчи ярми – XIX аср бошларида Tошкент.**

 Tошкент беклиги. Бекликнинг кучайиши. Tошкент-Россия алоқалари. Tошкентнинг Қўқон хонлигига қўшиб олиниши.

 **34-дарс. XIX асрнинг биринчи ярмида Қўқон хонлигида ижтимоий-сиёсий аҳвол.**

 Ижтимоий-сиёсий аҳвол. Умархон ва Муҳаммад Алихон. Қўқон-Бухоро муносабатлари, Насруллохон истилоси. Хонликдаги ички низоларнинг кучайиши.

 **35-дарс. Қўқон хонлигининг иқтисодий ҳаёти**.

Ер эгалиги, солиқлар ва мажбуриятлар. Ҳунармандчилик ва савдо.

 **36-дарс. Қўқон хонлиги шаҳарлари.**

 Шаҳарлар ҳаёти. Қўқон, Андижон, Наманган, Tошкент.

 **37- дарс. Қўқон хонлигида маданий ҳаёт.**

 Умархон ва маданий муҳитнинг шаклланиши. Махмур ва Гулханий. Увайсий, Нодира, Машраб.

 **38- дарс. Tарихнавислик, санъат ва меъморчилик**.

Tарихнавислик, “Tарихи жадиди Tошканд”. Санъат, меъморчилик, мадрасаларнинг бунёд этилиши.

 **Tакрорлаш.**

 **VIII БОБ. Ўрtа Осиё давлатларининг халқаро муносабатлари**

 **(6 соат).**

**39- дарс. XVI-XVIII асрларда халқаро муносабатлар.**

Бухоро-Ҳиндистон муносабатлари. Xуросон манфаатлар тўқнашуви майдони. Ўрта Осиё давлатларининг Афғонистон, Эрон ва Хитой билан муносабатлари.

 **40- дарс. Ўзбек хонликларининг Россия билан муносабатлари.**

Ўрта Осиё ва Россия. Антоний Женкинсоннинг Ўрта Осиёга келиши. Ўрта Осиё давлатларининг Россия билан муносабатлари. Петр I нинг мақсадлари. Черкасскийнинг ҳарбий юриши.

**41-дарс. XIX асрнинг биринчи ярмида Ўрта Осиё масаласида Англия-Россия рақобати.**

Минтақада Англия-Россия рақобатчилиги. Рақобат сабаблари. Инглиз экспедициялари. Ўрта Осиё давлатлари ва Россия муносабатларининг кескинлашуви.

 **42-дарс. Ўзбек хонликларининг тараққиётдан орқада қолиш сабаблари ва унинг оқибатлари.**

#####  Дунё тараққиётидаги ўзгаришлар, ортда қолиш сабаблари ва оқибатлари.

 **Tакрорлаш (2 соат).**

**9-СИНФ. ЖАҲОН TАРИХИ (ЯНГИ ДАВР, 1870-1918 ЙИЛЛАР)**

**(51 соат)**

 Жаҳон тарихи янги даврини (1870-1918 йиллар) ўқитиш ва ўрганишнинг таълимий мақсади ХIХ аср охирлари ва ХХ аср бошларида инсоният жамияти тараққиётининг энг муҳим босқичлари, иқтисодий муносабатларнинг ривожланиши, шунингдек, дунё давлатларининг ўзаро муносабатлари ва ички зиддиятлар ҳақида ўқувчиларга билим беришдир.

 Tарбиявий мақсади эса олинган билимлар натижасида, ўз ҳаётининг келажагини белгилаш, ўз Ватанини бошқа ривожланган давлатлар қаторига чиқариш учун ҳалол меҳнат қилиш, умуминсоний қадриятларни, ўз маданияти ва бошқа халқлар маданиятини ҳурмат қиладиган маънавий етук ёшларни камолга етказишга ҳисса қўшишдан иборатдир. Ушбу фаннинг вазифаси ўқувчиларга XIX асрнинг охири ХХ аср бошларида жаҳондаги геополитик ўзгаришларни сингдириш ва олинган билимлар асосида бугунги кундаги долзарб масалаларни ечишга йўл топиш, энг муҳим хулосалардан мамлакат манфаати учун фойдалана билиш, ўқувчиларнинг ижодий фикрлаш қобилиятини ўстириш, давр талаби бўйича дунёқарашини шакллантириш, ўз юртига садоқат ҳиссини таркиб топтириш, умуминсоний қадриятларини ҳурмат қиладиган маънавий етук шахсларни тарбиялашдан иборатдир.

 **Кириш. Жаҳон ХIХ асрнинг охири ва ХХ аср бошларида.**

 **Индустриал цивилизациянинг пайдо бўлиши. (1 соат)**

 Янги тарих биринчи даврнинг асосий хусусиятлари ва бу даврда жамият тараққиётининг умумий якунлари. 1870-1918 йилларда саноат ишлаб чиқаришининг ўсиши ва хусусиятлари. Жамият тараққиётидаги нотекислик. Ишлаб чиқаришнинг ниҳоят даражада концентрациялашуви ва миллатлараро корпорацияларнинг тузилиши. Сиёсий демократия, юқори табақаларнинг ҳукмронлик шакли. Улуғ давлатларнинг мустамлакачилик тузуми ва дунёни бўлиб олишнинг тугалланиши.

 Мазкур даврдаги ёлланма ишчиларнинг аҳволи, фаолияти.

 Янги йўналишдаги партияларнинг пайдо бўлиши. Социалистик ҳаракатдаги оқимлар ва улар ўртасида кураш. Уруш масаласига турли хил қарашлар.

 Иккинчи Байналмилалнинг ҳалокати ва янги типдаги Байналмилал тузиш учун курашнинг кучайиши. Биринчи жаҳон уруши йилларида Ғарб ва Шарқ мамлакатларида инқирознинг кучайиши.

 **БИРИНЧИ БЎЛИМ. ЕВРОПА ВА АМЕРИКА ДАВЛАTЛАРИ**

 **(26 СОАT).**

 **1-дарс. Франция-Пруссия уруши ва Париж Коммунаси (2 соат).**

 Франция-Пруссия уруши арафасида иккала мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий аҳволи. Франция-Пруссия урушининг сабаблари. Уруш ҳаракатларининг бориши ва Седан жанги. 1870 йил 4 сентабр буржуа инқилоби. Парижнинг таслим бўлиши. Франкфурт сулҳи.

 Ёлланма ишчиларнинг аҳволи. Ижтимоий ҳаракат. 1871 йил 18 мартдаги инқилобнинг етилиши. Миллий гвардия Марказий Комитетининг тузилиши ва унинг дастлабки фаолияти. Париж Коммунасининг ғалабаси.

 Франция Коммунасининг ижтимоий-иқтисодий тадбирлари ва унинг моҳияти. Коммунанинг деҳқонларга нисбатан сиёсати. Вилоятларда Коммунанинг қўллаб-қувватланиши. Коммунанинг байналмилалчилиги. Коммунада сиёсий гуруҳлар кураши. Коммунанинг енгилиши сабаблари.

 **2-дарс. Франция Х1Х асрнинг охири ва ХХ аср бошларида (3 соат).**

 Х1Х асрнинг охирида Франциянинг иқтисодий тараққиёти. 1875 йил Конституцияси. Учинчи Республиканинг инқирози. Франциянинг ташқи сиёсати. Мустамлакачилик агрессияси. Россия-Франция иттифоқи. Францияда ёлланма ишчилар ҳаракати. Гед ва Лафарг. Оппортунизм Анорхо-синдикализм. Дрейфус иши. ХХ аср бошларида Франция. Ижтимоий-иқтисодий аҳвол. Ҳукуматнинг ички сиёсати. Францияда ижтимоий ҳаракат. Пуанкаренинг ички ва ташқи сиёсати. Франция мустамлакачилиги. Сиёсий инқирознинг етилиши.

 **3-дарс. Германия XIX асрнинг охири ва ХХ аср бошларида (3 соат).**

 Х1Х асрнинг охирида Германиянинг ички ва ташқи сиёсати. Германияни бирлаштиришнинг тугалланиши. 1871 йилги Империя Конституцияси.

 Германиянинг иқтисодий тараққиёти. «Култур кампф», социалистик ҳаракат. «Фавқулотда қонун». Бисмаркнинг ташқи сиёсати. Германиянинг мустамлакачилик сиёсати. Гогенлод канцлерлиги даврида ички ва ташқи сиёсат. ХХ аср бошларида Германиянинг ижтимоий-иқтисодий аҳволи ва Ёлланма ишчилар аҳволи. Ижтимоий ҳаракат. Бюловнинг ички сиёсати. Германиянинг ташқи сиёсати. Бағдод темир йўли. Стачкачилик ҳаракати. Бетман-Голвегнинг ички ва ташқи сиёсати. Сиёсий инқирознинг етилиши.

 **4-дарс. Англия XIX асрнинг охири ва ХХ аср бошларида (3 соат).**

 1Х асрнинг охирида Англиянинг иқтисодий тараққиёти ва унинг орқада қолиши. Англиянинг мусталакачилик сиёсати. Ирландия масаласи. Ижтимоий ҳаракатнинг кучайиши. Tред-юнионлар. ХХ аср бошларида Англиянинг ижтимоий-иқтисодий аҳволи. Ёлланма ишчилар аҳволи. Англиянинг ташқи сиёсати. Англияда ижтимоий ҳаракат. Лейборизм. Ллойд Жорж. 1911 йил парламент ислоҳоти. Ирландиядаги аҳвол. Сиёсий инқирознинг етилиши.

 **Умумлаштириш дарси (1 соат).**

 **5-дарс. АҚШ XIX асрнинг охири ва ХХ аср бошларида (3 соат).**

Х1Х асрнинг охирида АҚШнинг иқтисодий жиҳатдан тез ривожланиши. Жанубдаги ўзгаришлар. Ғарбга силжиш. Саноатнинг янги босқичга кўтарилиши. Қишлоқ хўжалигида капитализм тараққиётининг «америкача йўли». Ёлланма ишчилар аҳволи. Ижтимоий ҳаракатнинг ривожланиши. Чикагодаги воқеалар. АҚШнинг агрессив ташқи сиёсати. Милитаризм. Испания-Америка уруши. АҚШнинг жаҳонда ҳукмронлик учун кураши.

ХХ аср бошларида АҚШнинг ижтимоий-иқтисодий аҳволи. T.Рузвельт ва Маккинлининг ички ва ташқи сиёсати. АҚШда ижтимоий ҳаракат. Негрларнинг аҳволи. АҚШнинг Лотин Америкасидаги сиёсати. Панама канали. Панамерика иттифоқи. «Доллар дипломатияси», «Йўғон калтак» сиёсати. «Очиқ эшиклар» ва «Tенг имкониятлар» доктринаси. Вильсон ҳукуматининг ички ва ташқи сиёсати.

 **6-дарс. Лотин Америкаси мамлакатлари XIX асрнинг охири ва ХХ аср бошларида (2 соат).**

 XIX асрнинг охири ва ХХ аср бошларида Лотин Америкаси халқлари. Мексикада буржуа инқилоби. Испания-Америка уруши. Мексикада Ф.Диас диктатураси. 1910-1917 йилларда буржуа инқилоби. Сапата, Ф.Мадейро, Ф.Виля Карранса ҳукуматининг ўрнатилиши ва сиёсати. Бразилияда қулчиликнинг бекор қилиниши. Аргентинадаги аҳвол.

 XIX асрнинг охирида ва ХХ аср бошларида Марказий Америка давлатлари. Гватемала ва Коста Рикадаги аҳвол. Марказий Америка республикасининг ташкил топиши ва ўзаро урушлар. Никарагуага АҚШнинг бостириб кириши. Гаити ва Доминикадаги аҳвол. Панаманинг АҚШга қарамлиги. Кубанинг 1895-1898 йилларда мустақиллик учун кураши. Хосе Марти. Кубанинг Америка зулмига тушиши ва миллий озодлик ҳаракати. Марказий Америкада АҚШнинг «йўғон калтак» ва «доллар дипломатияси» сиёсати.

  **7-дарс. Россия XIX асрнинг охири ва ХХ аср бошларида (3 соат**).

 1) Х1Х асрнинг охирида Россиянинг ижтимоий-иқтисодий тараққиёти. Ишчилар аҳволи. Ички бозорнинг ўсиши. 1870-1890 йилларда саноатнинг ўсиши. Дастлабки монополистик бирлашмаларнинг вужудга келиши. Чет эл капитали.

 Россияда ижтимоий ҳаракат ва ижтимоий-сиёсий фикрларнинг ривожланиши.

 2) Х1Х асрнинг оҳирида Россия ташқи сиёсати. 1877-1878 йилларда рус-турк уруши. Сан-Стефано шартномаси. Берлин конгресси. Англия-Россия қарама-қаршиликлари ва Ўрта Осиё масаласи. Европада ҳарбий блокларнинг тузилиши. Узоқ Шарқ инқирози ва Россиянинг тутган сиёсати. Россиянинг босиб олинган миллий ўлкалардаги сиёсати.

 ХХ аср бошларида Россиянинг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий аҳволи. Монополистик бирлашмаларнинг ўсиши. Чет эл капиталининг кириб келиши. Ижтимоий ҳаракат.

 3) Рус-япон уруши ва унинг якунлари.

 1905 йилги рус инқилоби. Давлат думаси. Россиянинг ташқи сиёсати.

 **8-дарс. Жанубий-Шарқий ва Марказий Европа халқлари Х1Х асрнинг охири ва ХХ аср бошларида (4 соат).**

 1) ХIХ асрнинг охирида Австрия-Венгрия. Австрия-Венгриянинг иқтисодий тараққиёти. Tашқи сиёсати. Болқондаги агрессив ҳаракат. Германия билан муносабат. Ижтимоий ҳаракат. Маданий-миллий автономия. ХХ аср бошларида Австрия-Венгрия. Австрия-Венгриянинг ижтимоий-иқтисодий тараққиёти. Миллий озодлик ҳаракати. Чехиядаги иқтисодий ва сиёсий аҳвол. Умумий сайлов учун кураш.

2) Х1Х аср охирида Италия бирлаштирилгандан кейин унинг иқтисодий аҳволи. Эмиграция. Ижтимоий ҳаракат. Италиянинг ташқи сиёсати. Франция билан муносабат. Учлар иттифоқига кириш. Африкадаги мустамлакачилик агрессияси.

 ХХ аср бошларида Италиянинг ижтимоий-иқтисодий аҳволи. Жолиттининг ички ва ташқи сиёсати. Италиянинг бошқа давлатлар билан муносабати. 1911-1912 йиллардаги Италия-Tуркия уруши. Сиёсий инқирознинг етилиши.

 3) XIX аср охирида Болқон давлатлари. Болқон давлатларининг Tуркия томонидан эзилиши. Иқтисодий тараққиёт. Болқонда миллий озодлик ҳаракатининг ўсиши. Х.Ботев, Босния ва Герцеговинада 1875 йилги қўзғолон ва унинг бостирилиши. Европа давлатларининг Болқондаги сиёсати. 1877-78 йиллардаги Рус-турк уруши ва унинг таъсири. Болгариянинг қайта тикланиши. Сербиянинг озод қилиниши. Руминия, Черногория ва Альбаниянинг аҳволи. ХХ аср бошларида Болқон давлатлари.

**Tакрорлаш (1-соат).**

**Умумлаштириш дарси (1 соат).**

**ИККИНЧИ БЎЛИМ. ОСИЁ ВА АФРИКА**

**МАМЛАКАTЛАРИ (15 СОАT)**

**9-дарс. ХIХ асрнинг охири ва ХХ аср бошларида Япония (2 соат).**

 ХIХ асрнинг охирида Японияда бозор иқтисодиётининг ривожланиши. Японияни индустрлаштиришнинг характери ва хусусиятлари. Саноатнинг ривожлантиришда давлатнинг роли. 1889-йил Конституцияси. Халқ оммасининг аҳволи. Япониянинг ташқи сиёсати. Корея ва Хитойга қарши агрессив сиёсат. 1894-1895 йиллардаги Япония-Хитой уруши.

 ХХ аср бошларида Япония. Япония тараққиётининг характери. Сиёсий реакциянинг кучайиши. Япониянинг ташқи сиёсати. Рус – япон уруши. Кореянинг аннекция қилиниши.

**10-дарс. XIX асрнинг охири ва ХХ аср бошларида Хитой (2 соат)**

 ХIХ асрнинг охирида Хитойнинг ярим мустамлакага айланиши ва ихетуанлар қўзғолони. Хитойда саноат тараққиётининг бошланиши ва унинг хусусиятлари. Халқ ҳаракатлари. Хитойга қарши ташқи агрессиянинг кучайиши. Хитойнинг таъсир доираларга бўлиниши. АҚШнинг Хитойдаги сиёсати ва Хей доктринаси. Ихетуанлар қўзғолони. Саккиз давлатнинг Хитойга қарши интервенцияси. XX аср бошларида Хитой. XX аср бошида Хитойнинг ижтимоий-иқтисодий аҳволи. Сун Ятсеннинг фаолияти. Инқилобий ҳаракатнинг бошланиши. Муваққат республика ҳукуматининг тузилиши. Сун Ятсеннинг президент қилиб сайланиши. Йирик ва қудратли давлатларнинг Хитойга муносабати. Юан Шикай. 1911 йилдаги инқилобнинг мағлубияти. Гоминдан партиясининг ташкил топиши. «Иккинчи инқилоб». Диктатуранинг ўрнатилиши. Сиёсий инқироз.

**11-дарс. XIX асрнинг охири ва ХХ аср бошларида Ҳиндистон (2соат).**

XIX асрнинг охирида мустамлакачилик зулми ва Ҳиндистон халқларининг озодлик кураши. Саноат капитализмининг пайдо бўлиши.

Миллий ҳаракатнинг кучайиши. «Ҳиндистон миллий конгресси» партиясининг тузилиши. Tилак ва унинг инқилобий фаолияти.

 ХХ аср бошларида Ҳиндистоннинг ижтимоий-иқтисодий аҳволи. Бенгалиянинг бўлиниши. Инқилобий ҳаракатнинг бошланиши. «Свараж» ва «Свадеши» шиорлари. Tилакнинг суд қилиниши. Бомбейдаги умумий иш ташлаш. 1900-1908 йиллардаги инқилобнинг мағлубияти. Биринчи жаҳон уруши арафасида Ҳиндистон.

**12-дарс. Х1Х асрнинг охири ва ХХ аср бошларида Эрон ва Афғонистон (2 соат).**

 Эроннинг ярим мустамлакага айланиши. Мамлакатнинг Англия ва Россияга қарамлигининг кучайиши. Ижтимоий-иқтисодий муносабатларнинг ривожланиши. Миллий ҳаракатнинг пайдо бўлиши. Ишчилар табақасининг ташкил топиши. Чет элликларга қарши халқ оммасининг чиқишлари. 1905-1911 йиллардаги Эрон инқилоби. Инқилобнинг бошланиши ва биринчи давридаги халқ ҳаракатлари. Инқилобнинг иккинчи даври. Конституция. 1907 йилги Англия-Россия битими. Жанубдаги қўзғолонлар. Шоҳнинг тахтдан воз кечиши. Буюк давлатларнинг Эрондаги сиёсати. 1905-1911 йиллардаги Эрон инқилобининг енгилиши ва тарихий аҳамияти.

 XIX асрнинг охири ва ХХ аср бошларида Афғонистон. Иккинчи инглиз-афғон уруши ва унинг оқибатлари. Абдураҳмоннинг ҳокимиятга келиши ва унинг ички ҳамда ташқи сиёсати. Дюрантда битим. Ҳабибуллохон даврида Афғонистоннинг ички ва ташқи сиёсати. Муҳаммад Tарзийнинг маърифатчилик фаолияти.

 **13-дарс. ХIХ асрнинг охири ва ХХ аср бошларида Tуркия (2 соат).**

 ХIХ асрнинг охирида Tуркиянинг ярим мустамлакага айланиши. XIX асрнинг охирларида Усмонийлар империясининг инқирози ва миллий зулмнинг авж олиши. Болқон халқларининг туркларга қарши кураши. 1876 йилги Конституция. Концессиялар. Бағдод темир йўли. Ижтимоий-иқтисодий муносабатларнинг ривожланиши ва буржуа миллий ҳаракатининг туғилиши. «Бирлик ва тараққиёт» партиясининг тузилиши. 1908 йилги «Ёш турклар» инқилоби. Инқилобий вазиятнинг вужудга келиши, инқилобининг бошланиши ва бориши. Конституциянинг тикланиши. 1909 йилги аксил инқилобий исён. Буюк давлатларнинг Tуркия инқилобига муносабати.

Tакрорлаш (1соат).

 **Умумлаштириш дарси (1соат).**

 **14-дарс. ХIХ асрнинг охири ва ХХ аср бошларида Африка мамлакатлари (2 соат).**

 ХХ асрнинг охири ва ХХ аср бошларида араб мамлакатлари. Бу даврда араб мамлакатларининг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий аҳволи. Судан ва Ливиянинг ярим мустамлакага айлантирилиши. Арабистонда Англия таъсирининг кучайиши. Мисрнинг асоратга солиниши. Мисрда А.Орабибий бошчилигидаги озодлик ҳаракати.

 Маҳдийлар қўзғолони ва Суданнинг Англия томонидан эгалланиши. Ливиянинг Италия томонидан босиб олиниши. Франциянинг Tунисни эгаллаши. Жазойир-Франция ҳукмронлиги остида. Марокашнинг французлар томонидан эгалланиши. Марокашдаги қўзғолон.

 Tропик ва Жанубий Африкада мустамлакачилик компаниясининг кучайиши. Ғарбий Африка ва Англиянинг мустамлакачилик сиёсати. Ғарбий Африкада Германия экспанцияси. Саморе Tуре. Марказий Африкада Бельгиянинг мустамлакачилиги. Шарқий Африканинг ривожланган давлатлар томонидан бўлиб олиниши. Англия-бурлар уруши ва Жанубий Африка иттифоқининг тузилиши. Мадагаскарнинг французлар томонидан эгалланиши. Зулусларнинг Кетчваё бошчилигидаги озодлик уруши. Намалар қўзғолони. Хендрик Витбой.

**Tакрорлаш (1 соат).**

**УЧИНЧИ БЎЛИМ. БИРИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ВА УНИНГ ЯКУНЛАРИ (4 СОАT)**

 **15-дарс. 1914-1918 йиллардаги биринчи жаҳон уруши ва унинг якунланиши (3 соат).**

 Жаҳон урушининг бошланиши ва сабаблари. 1914-1915 йиллардаги уруш ҳаракатлари. Дунёни қайтадан бўлиб олиш учун курашнинг кучайиши. Уруш йилларида давлатлар ўртасида ўзаро зиддиятларнинг кучайиши ва урушнинг характери. Германиянинг стратегик режаси. 1914 йил Ғарбий фронтдаги уруш ҳаракатлари. Марнадаги, Галициядаги жанглар. «Яшин тезлигида» уруш режасининг барбод бўлиши. Ғарбий фронтда позицион урушга ўтилиши. Италия ва Болгариянинг урушга кириши. 1915 йил Шарқий фронтда ва денгиздаги уруш ҳаракатлари. Биринчи жаҳон урушида шарқ мамлакатларининг иштироки. Немис қўшинларининг Ғарбий фронтдаги 1916 йилги ҳужуми. Верден жанги. Италиянинг оғир аҳволга тушиши. Русларнинг ҳужуми. Руминиянинг урушга кириши. Антанта давлатларининг ғарбий фронтдаги муваффақиятсизликлари. Дунёни қайтадан бўлиб олиш учун махфий битимлар. 1917-1918 йиллардаги уруш ҳаракатлари. АҚШнинг урушга кириши. Россиянинг урушдан чиқиши. Компьен яраш битими.

**Tакрорлаш (1 соат).**

**TЎРTИНЧИ БЎЛИМ. ФАН ВА МАДАНИЯT (5 СОАT)**

 **16-дарс. XIX асрнинг охири ва ХХ аср бошларида фан ва маданият (3 соат).**

 Моддий ишлаб чиқаришда техника тараққиёти. Tранспорт ва темир йўллар. К.Даймлер. Электрдан фойдаланиш. Т.Эдисон. Кемасозлик. Бинокорликда металл ва ойнадан фойдаланиш. Металлургия, машинасозлик. Томсон. Нефтни қайта ишлаш, ички ёнув двигателлари, Р.Дизел, самолётсозлик. А.Можайский. энергетика, радио телефон, А.Попов, А.Белл, ҳарбий техника - А.Нобель.

 Математика ва табий фанлар ривожи. Механика, Н.Жуковский, М.Фарадий, А.Энештейн, Э.Резерфорд. Тарих, кимё, Д.Менделеев, биология, Ч.Дарвин, тиббиёт, В.Рентген, тарих ва гуманитар фанлар –Бишер Стоу, Ж.Верн, Т.Драйзер, маорифнинг тараққиёти. Адабиёт ва санъат. Ж.Лондон, Марк Твен, Л.Толстой, Р.Тагор.

Tакрорлаш (1 соат).

**Якуний такрорлаш (1 соат).**

**9-СИНФ ЎЗБЕКИСTОН TАРИXI**

**(51 соат)**

 **Кириш (1 соат)**

 Tарихий хотирасиз келажак йўқ. Ўрганиладиган даврнинг ўзига хос хусусиятлари. Ватан жонажон юрт ва қадрдон замин, энг муқаддас бебаҳо бойликдир.

 **I БЎЛИМ. XIX АСР ЎРTАЛАРИДА ЎЗБЕК XОНЛИКЛАРИНИНГ СИЁСИЙ-ИҚTИСОДИЙ ВА МАДАНИЙ ҲАЁTИ (4 соат).**

 **1- дарс. Ўрта Осиё давлатларининг ҳудуди ва аҳолиси (1 соат).**

Ўрта Осиё давлатларининг ҳудуди. Хива ва Қўқон хонлиги ва Бухоро амирлигининг ҳудудий чегаралари. Ўрта Осиё давлатларининг аҳолиси (Аҳолиси асосан, ўзбеклар бўлиб, шу билан бирга тожиклар, қорақалпоқлар, қирғизлар, қозоқлар, туркманлар ҳам бўлган).

**2- дарс. XIX аср ўрталарида ўзбек хонликларининг маъмурий бошқарув тизими (1 соат).**

Бухоро амирлигининг давлат бошқаруви. Амирликни манғитлар сулоласига мансуб ҳукмдорлар. Амирликда ижро ҳокимияти.

Хива хонлиги қўнғиротлар сулоласи томонидан бошқарилиши. Хонликда олий амалдорлари - девонбеги, қўшбеги, меҳтар, оталиқ.

Қўқон хонлигининг минглар сулоласи томонидан бошқарилиши. Амир лашкар. Меҳтар, қозикалон, қозилар, муфтий, раис, миршаб.

**3-дарс. XIX аср ўрталарида ўзбек хонликларининг ижтимоий-иқтисодий ҳаёти (1 соат).**

Ер эгалиги ва солиқ тизими.XIX асрда Ўрта Осиё хонликлари - аграр давлатлар. Катта ер эгалари, деҳқонларнинг ер эгалари қўлида ишлаши. Суғориш тизими ва тартиблари. Амударё, Сирдарё сувлари каналлар қазиб, тўғонлар қурилиб экин майдонларига етказилган. Ҳунармандчилик ва савдо-сотиқ. Ўрта Осиё савдогарлари Эрон, Хитой, Ҳиндистон, Афғонистон, Россия давлатлари ва қозоқ жузлари билан савдо-сотиқ қилганлар.

 **4-дарс. XIX аср ўрталарида Ўрта Осиё халқлари маданий ҳаёти (1 соат).**

Халқ ижодиёти. Халқ ижодиёти: бахшилар, қизиқчилар, ҳофизлар, аскиячилар; Мунис (1778-1829), Огаҳий (1809-1874) Аҳмад Дониш (1827-1897); Фазлий-«Мажмуат уш-шуаро». Раҳмонқул Иноқ саройи, Муҳаммад Аминхон мадрасаси, Муҳаммад Раҳимхон мадрасаси. Худоёрхон саройи, Хазрати Калон Соҳиб, Султон Муродбек мад­расаси. Ҳазрати Имом мажмуаси, Тиллашайх Жомеъ масжиди.

**II БЎЛИМ. РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ ЎРTА ОСИЁНИ БОСИБ ОЛИШИ ( 8 соат).**

**5-дарс. Россия империясининг Ўрта Осиёни босиб олиш учун истилочилик ҳаракатларининг бошланиши (1 соат).**

Босиб олиш учун тайёргарлик. Россия империясининг Ўрта Осиёни босиб олиш учун истилочилик ҳаракатларининг бошланиши. Англия билан алоқаларни йўлга қўйиш учун Ўрта Осиёга М.Муркрофт, А.Бёрнс, И.Волф, Ж.Эбботлар юборилди. Ўрта Осиёни босиб олиш учун ҳарбий истилочилик юриш босқичлари. Тошкентнинг босиб олиниши. Амирлашкар Алимқул. Тошкентнинг қозикалони Ҳакимҳўжа, Абдураҳмон эшон, Солиҳбек охун.

**6-дарс. Tуркистон генерал-губернаторлигининг ташкил этилиши (1 соат)**.

Туркистон ўлкасида мустамлака бошқарувининг ўрнатилиши. 1867 йилда маркази Тошкент шаҳри бўлган Туркистон генерал-губернаторлиги ва Туркистон ҳарбий округи ташкил қилинди. 1867 йил 7 ноябрьда генерал-адютант К. П. фон Кауфман генерал-губернатор этиб тайинланди. Янги маъмурий ҳудудларнинг ташкил қилиниши. 1867 йилги «Низом» лойиҳаси.

**1-НИ (1 соат)**

**7-дарс. Бухоро амирлигига қарши ҳарбий ҳаракатларнинг бошланиши (1 соат).**

Бухоро амирлиги босиб олинишининг бошланиши. Ф.Романовский Бухоро амирлигига қарши урушга тайёрланиши. 1866 йил 8 майда Эржар жанги. Ўратепа ва Жиззах учун жанглар. 1864-1866 йиллар давомида босиб олин­ган ҳудудларни ўз ичига олувчи Сирдарё вилоятининг ташкил қилиниши.

**8-дарс. Бухоро амирлиги устидан Россия империяси протекторатининг ўрнатилиши (1 соат).**

Самарқанд учун жанг. Зирабулоқ тепалигида жанг. Самарқандда Китоб ҳокими Бобобек ва Шаҳрисабз ҳокими Жўрабек бошчилигида ватанпарварлик кураши. Бухоро амирлигининг Россия вассалига айлантирилиши. Подшо ҳукумати томонидан янги босиб олинган ҳудудларда Самарқанд ва Каттақўрғон бўлимларидан иборат Зарафшон округининг тузилиши. Абдумалик тўра фаолияти. 1873 йилдаги шартнома.

**9-дарс. Хива хонлиги устидан Россия империяси протекторатининг ўрнатилиши (1 соат).**

Хива хонлигига қарши Кауфман бошчилигида ҳарбий юришларнинг бошланиши. Манғишлоқ, Оренбург, Туркистон ва Красноводск округларининг юришда иштирок этиши. 1873 йил 12 августда имзолашган Гандимиён шартномаси. Хива хонлиги 2 миллион 200 минг рубл миқдорида товон тўланиши.

**10-дарс. Қўқон хонлигининг босиб олиниши (1 соат).**

Қўқон хонлигидаги ички сиёсий низоларнинг кучайиши. ХIХ асрнинг 70-йилларида Қўқон хонлигида кўплаб қўзғолонлар. Пўлатхон раҳбарлигидаги қўзғолон. Андижонга уюштирилган ҳужум. Наманганнинг босиб олиниши. 1876 йил 18 февралда Қўқон хонлигининг тугатилганлиги тўғрисидаги фармон эълон қилиниши ва Қўқон хонлиги ҳудуди ўрнида Фарғона вилоятининг ташкил қилиниши. Туркманларнинг бўйсундирилиши. Мағлубият сабаблари ва оқибатлари.

 **Умумлаштириш дарси (1 соат).**

**III БЎЛИМ. РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ TУРКИСTОНДАГИ МУСTАМЛАКАЧИЛИК СИЁСАTИ (6 соат)**

**11-дарс. Tуркистон генерал-губернаторлигининг сиёсий-маъмурий бошқарув тизими (1 соат).**

Бошқарувнинг мустамлакачилик тартиблари. 1865 йил 6 августдаги Александр II «Туркистон вилоятини идора қилиш тўғрисидаги Муваққат Низом». Вилоятлар уездларга, уездлар участкаларга бўлинди. Бошқарув тартибларининг мустамлакачилик хусусиятлари. Туркистон ўлкасининг маъмурий ҳудудий бўлиниши ва бошқаруви. 1886 йил 12 июлда император Александр III томонидан янги «Туркистон ўлкасини идора қилиш тўғрисидаги Низом»нинг тасдиқланиши.

**12-дарс. Tуркистон ўлкасида Россия империясининг ер-сув сиёсати (1 соат).**

Қишлоқ хўжалигидаги ўзгаришлар. 1886 йилги «Низом»да «Туркистон ўлкасининг ер тузилиши». Низом бўйича ўлкада йирик ер эгалиги ҳам тугатилди. Россиянинг Ўрта Осиёда кўчириш сиёсати. 1875 йилда Авлиёотада Россиядан келган деҳқонларнинг биринчи манзилгоҳи пайдо бўлди. Тошкент шаҳри ва ўлканинг бошқа Янги Марғилон, Самарқанд, Андижон каби шаҳарларида кўчиб келганларнинг посёлкалари пайдо бўлди.

**13-дарс. Tуркистонда суд тизимининг ташкил этилиши (1 соат).**

Судлов тизимининг мустамлака манфаатларига мослаштирилиши. Суд органларининг фаолияти. Генерал-губернатор прокурор ва олий суд вазифасини ҳам бажарган. XIX асрнинг охирида судлов жараёнидаги ўзгаришлар. 1898 йилда Тошкент суд палатаси тузилди.

**II - НИ (1 соат).**

**14-дарс. Tуркистонда ҳарбий- полиция тартиботининг ўрнатилиши (1 соат).**

Мустамлака тартиботини кучайтириш йўллари. Ўрта Осиёга темир йўлларнинг ўтказилиши. Ўлкада ҳарбий полиция тартиботи. 1881 йилги «Давлат тартиботи ва жамоат осойишталигини қўриқлашга қаратилган чора-тадбирлар тўғрисидаги Низом».1892 йилдан бошлаб 1916 йилга қадар Туркистон «кучайтирилган қўриқлов». Маҳаллий аҳоли армияда хизмат қилишдан озод этилди.

**15-дарс. XIX асрнинг иккинчи ярми XX аср бошларида Tуркистонда ижтимоий-иқтисодий аҳвол (1 соат).**

Иқтисодиётнинг мустамлакачилик манфаатларига бўйсундирилиши. 1867-1900 йилларда Туркистон генерал-губернаторлигида ишга туширилган 175 та саноат корхонаси ишлаб турди. Пахта хом ашёсига бўлган эҳтиёж. 1884 йилда Туркистонда янги пахта нави (Америка нави) етиштириш бошланди.

**IV БЎЛИМ. XIX АСР ОXIРИДА TУРКИСTОНДА МИЛЛИЙ ОЗОДЛИК ҲАРАКАTЛАРИ ( 6 соат)**

**16-дарс. Tуркистонда миллий озодлик ҳаракатларининг бошланиши ва унинг сабаблари (1 соат).**

Мустамлакачилик жабр-зулмининг кучайиши. Туркистонда миллий-озодлик ҳаракатларининг сабаблари. Миллий озодлик ҳаракатларининг бошланиши. Халқ ҳаракатларига қарши жазо тадбирларининг кучайиши.

**17- дарс. Tошкентда "вабо исёни" (1 соат).**

Қўзғолоннинг бошланиш сабаблари. Қўзғолоннинг бошланиши. “Вабо исёни” - “Тошотар воқеаси”. Қўзғолон бостирилгандан кейинги чора-тадбирлар. 1892 йил 18 июндан «Ҳарбий ҳолатда деб эълон қилинган жойлар ҳақида Қоида» кучга кирди.

**18-дарс. Андижон қўзғолони (1 соат).**

Қўзғолоннинг сабаблари. 1891 йилда Россиядан аҳолининг Фарғона вилоятига кўплаб кўчириб келтирилиши. Муҳаммад Али эшон. Қўзғолоннинг бошланиши. Қўзғолончиларнинг хатолари. Қўзғолоннинг бостирилиши.

**19-дарс. Миллий озодлик ҳаракатларининг аҳамияти (1 соат).**

XIX аср охиридаги қўзғолонларнинг умумий хусусиятлари. Қўзғолонларнинг аҳамияти. Миллий озодлик ҳаракатида Пўлатон, Етимхон, Дарвишхон, Муҳаммад Али эшон сингари курашчилар иштирок этган. Ўзбеклар, қирғизлар, тожиклар, туркманлар бир бўлиб мустамлакачиларга қарши кураш олиб борганлар.

 **Умумлаштирувчи дарс (1 соат).**

**III - НИ (1 соат).**

**V БЎЛИМ. XIX АСР ИККИНЧИ ЯРМИ - XX АСР БОШЛАРИДА ҚОРАҚАЛПОҚЛАР (4 соат)**

**20-дарс. XIX асрнинг иккинчи ярми - XX аср бошларида қорақалпоқларнинг ҳудудий жойлашуви ва ижтимоий аҳволи (1 соат).**

XIX асрда қорақалпоқлар. Қорақалпоқларнинг ижтимоий ҳаёти. Муҳаммад Раҳим II «Қорақалпоқ улуси»ни шакллантирди. Хўжалиги ва машғулотлари. Қорақалпоқларда уруғчилик ва қабилавий муносабатлар. Урф-одатлар ва турмуш тарзи.

**21-дарс. Солиқ ва мажбуриятлар. Халқ қўзғолонлари (1 соат).**

Солиқ ва мажбурият турлари. Халқ қўзғолонлари.Хива хони Муҳаммад Аминхон. 1855 йил Эрназарбий бошчилигидаги қўзғолон. Бийбозор ва Нукус волостида мустамлакачиларга қарши қарийб ўн йил (1881-1891) давом этган Бобо Гўклан бошчилигида халқ қўзғолони. 1900 йил Нукус волости ва Қўнғирот беклигида норозилик ҳаракатлари амалга оширилди.

**22-дарс. Қорақалпоқлар Tуркистон генерал-губернаторлиги таркибида (1 соат).**

Гандимиён шартномасидан сўнг қорақалпоқлар ҳаётидаги ўзгаришлар. 1870 йилларнинг бошларига келиб эса улар деярли ўтроқ турмуш кечиришга ўтишди. XIX асрнинг 70 йилларида қорақалпоқларнинг маъмурий маркази - Чимбой. Ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар.

**23-дарс. XIX аср иккинчи ярми - ХХ аср бошларида қорақалпоқлар маданияти (1 соат).**

Халқ оғзаки ижодиёти. «Қирққиз» достони. Илм-фан**.** Қорақум эшон ва Тош мадрасалар. Кунхўжа (1799-1880), Оташ Олшинбой (1788-1875), Ажиниёз, Бердақ (1827-1900).

**VI БЎЛИМ. ЖАДИДЛАР ҲАРАКАTИ ВА УНИНГ TУРКИСTОН ИЖTИМОИЙ-ИҚTИСОДИЙ ВА МАДАНИЙ ҲАЁTИДАГИ АҲАМИЯTИ (6 соат).**

**24-дарс. Жадидчилик ҳаракатининг вужудга келиши (1 соат).**

Туркистонда жадидчилик оқими пайдо бўлишининг шарт-шароитлари. Жадидчилик ҳаракати вужудга келиши. Исмоил Ғаспирали (1851-1914). Жадидчилик ҳаракатининг Туркистонга ёйилиши. 1898 йилда Қўқон шаҳрида Салоҳиддин домла иккинчи жадид мактабини, 1899 йили Андижонда Шамсиддин домла ва Тошкентда Маннон қори жадид мактабини очди.

**25-дарс. Жадидлар: дастурий мақсад ва вазифалари (1 соат).**

Жадидларнинг ғоялари ва мафкураси. Ҳуррият, Мусаввот, Адолат (Озодлик, Тенглик, Адолат). Тошкент, Бухоро, Самарқанд, Андижон, Қўқон, Хива шаҳарлари жадидчилик ҳаракати марказига айланди.

**26-дарс. Жадидчилик ҳаракати намоёндалари ва уларнинг фаолияти (1 соат).**

Туркистон жадидчилик ҳаракатининг йирик намоёндалари. Туркистон жадидлар ҳаракатининг миллий хусусиятлари. Беҳбудий, Мунаввар қори – йирик жадид маърифатпарварлари. Туркистон жадидлари подшо яккаҳукмронлигига қарши турдилар. Жадидлар ёшларни чет элда ўқитиш тарафдорлари.

**27-дарс. Жадидчилик ҳаракатининг Tуркистон ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётига таъсири (1 соат).**

Жадидлар фаолиятининг кучайиши. Жадидлар фаолиятининг Туркистон аҳолиси ҳаётига таъсири. Жадидларнинг ислом динига бўлган муносабати. Россиядаги сиёсий жараёнлар таъсирида жадидлар ҳаракатининг фаоллашуви. Хоразмда жадидлар сиёсий партияси ташкил топди - Ёш хиваликлар. Бухорода Ёш бухороликлар партияси тузилди. 1917 йил март - Тошкентда жадидларнинг янги партияси - «Миллий марказ».

**Умумлаштирувчи дарс (1 соат).**

**IV - НИ (1 соат).**

**VII БЎЛИМ. TУРКИСTОН ВА БИРИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ**

**(4 соат)**

**27-дарс. Биринчи жаҳон уруши ва унинг Tуркистонга таъсири**

**(1 соат).**

 Биринчи жаҳон урушининг Туркистонга таъсири. 1914 йил Туркистонда “фавқулотда муҳофаза ҳолати”. 1916 йил 25 июнда Россия императори Николай II (1894-1917) “фронт орқасидаги хизматлар учун Туркистон, Сибир ва Кавказдан 19 ёшдан 43 ёшгача бўлган эркаклар сафарбарлиги”ни эълон қилди.

**28-дарс. Tуркистонда 1916 йилги қўзғолонларнинг бошланиши**

**(1 соат).**

Қўзғолоннинг бошланиш сабаблари. Сирдарё вилоятидан 87 минг, Самарқанддан - 38 минг, Фарғонадан - 50 минг кишини мардикорликка юбориш белгиланди. 1916 йил 4 июлда Хўжанд шаҳрида норозилик. Қўзғолоннинг Туркистон бўйлаб тарқалиши.

**29-дарс. Жиззах қўзғолони (1 соат).**

Қўзғолоннинг бошланиши. Жиззах қўзғолонига Назир Ҳожи эшон ва Абдураҳмон жевачилар раҳбарлик қилган. Қўзғолоннинг бостирилиши. 1916 йил Жиззах қўзғолонининг аҳамияти ва унинг оқибатлари.

**30-дарс. Туркистонда 1916 йилги воқеаларнинг аҳамияти ва оқибатлари (1 соат.)**

Қўзғолоннинг енгилиш сабаблари ва оқибатлари. Қўзғолоннинг аҳамияти. Подшо ҳукумати томонидан Туркистон аҳолисининг мардикорликка сафарбар қилиниши маҳаллий аҳолининг кўплаб норозилик ҳаракатларга сабаб бўлди. 1916 йилдаги қўзғолонлар подшо ҳукумати томонидан замонавий қуроллар ёрдамида бостирилди. Қўзғолон иштирокчилари подшо ҳукумати томонидан жазоланди.

**VIII БЎЛИМ. XIX АСР ОХИРИ - XX АСР БОШЛАРИДА БУXОРО АМИРЛИГИ ВА ХИВА XОНЛИГИ (6 соат)**

**31-дарс. Бухоро амирлигининг давлат тузуми ва ижтимоий-иқтисодий ҳаёти (1 соат).**

Бухоро амирлигининг ижтимоий-сиёсий аҳволи. “Россия императорининг сиёсий агентлиги” (1885-1917). Солиқ ва мажбуриятлар. Халқ қўзғолонлари. 1885 йил Балжувонда, 1888 йили Кўлоб беклигида, 1889 йил май ойида Калифда деҳқонлар қўзғолони. Ҳунармандчилик. Савдо-сотиқ муносабатлари. Россия, Афғонистон, Ҳиндистон, Эрон билан савдо-сотиқ.

**32-дарс. Ёш бухороликлар фаолияти ва Бухоро амирлигининг тугатилиши (1 соат).**

«Ёш бухороликлар». Амир Олимхон ислоҳотлари. 1917 йил намойишлар. 1920 йил 29 августда Чоржўйда қўзғолон уюштирилди. Бухоро амирлигининг қулаши. 1920 йил БХСР ташкил қилинди.

**33-дарс. XIX аср охири - XX аср бошларида Хива хонлигининг давлат тузуми ва ижтимоий-иқтисодий ҳаёти (1 соат).**

Хонликнинг ижтимоий-сиёсий тузуми. Хонлик маъмурий жиҳатдан 20 та бекликка бўлинган. Улардан энг йириклари Ҳазорасп, Урганч, Қиёт, Кўҳна Урганч, Хўжайли, Қўнғирот. Меҳтар (бош вазир) ва девонбеги (девонхона мутасаддиси). Ер эгалиги. Солиқ ва мажбуриятлар.

**34-дарс. Товар-пул муносабатларининг ривожланиши (1 соат).**

Саноатнинг ривожланиши. Ризаевлар, П.А.Мануилов, Тожиниёзов, Солижоновларнинг тозалаш заводлари. Хонликнинг Россия империяси билан савдо алоқалари. 1885 йилда Каспийорти темир йўлининг қурилиши, 1887 йил охирларида Амударё флотилияси таъсис этилиши. Ҳунармандчилик ва ички савдо. Касаначиликнинг ривожланиши.

**35-дарс. Хива хонлигининг тугатилиши (1 соат).**

 Мамлакатда халқ ҳаракатларининг кучайиб бориши. Ёш хиваликларнинг фаолияти. Ислоҳотлар учун кураш. 1918 йил январ - Жунаидхон Хивани эгаллади, тахтда Сайид Абдулла. Xонликнинг тугатилиши. 1920-йил 27-апрел - ХХСР нинг эълон қилиниши.

 **V - НИ (1 соат).**

**IX БЎЛИМ. МУСTАМЛАКА ШАРОИTИДА TУРКИСTОНДА МАДАНИЙ ҲАЁT (6 соат).**

**36-дарс. Tаълим тизими. Матбуот (1 соат).**

Анъанавий таълим муассасалари. Рус-тузем мактаблари. Янги усул мактаблари. Мустамлакачи ҳукуматнинг янги усул мактабларига қарши кураши. Матбуот ва журналистика. 1906 йил Исмоил Обидов муҳаррирлигида илк ўзбек газетаси. 27 июн Ўзбекистонда Матбуот ва оммавий ахборот ходимлари куни сифатида нишонланади.

**37-дарс. Туркистонда илм-фан тараққиёти (1 соат).**

Тарих фанидаги ютуқлар. Мулла Олим Маҳдум Ҳожи - «Тарихи Туркистон». Табиий фанларнинг ривожланиши. Адабиёт. Муқимий, Фурқат, Завқий, шоира Анбар отин, Аваз Ўтар, Аҳмад Дониш. Жадид адабиёти.

**38-дарс. Tеатр ва мусиқа санъати (1 соат).**

Туркистонда халқ театри. Туркистонда Европа ва рус театрларининг кириб келиши. 1910 йилда Самарқанд ва Тошкентда В.Ф.Комиссаржевская труппаси. Жадид театрларининг вужудга келиши. «Театр - бу ибодатхонадир». Туркистонда 1911 йил дастлабки ёзма миллий саҳна асарлар. Мусиқа санъати.

**39-дарс. Меъморчилик ва тасвирий санъат (1 соат).**

Меъморчилик мактаблари. Хоразм меъморчилик мактаби. Бухоро меъморчилик мактаби. Европа услубидаги бинолар қурилиши. Ситорайи Моҳи Хоса, Нуриллабой саройи - Шарқ ва Ғарб анъаналари асосида бунёд этилган. Тасвирий санъат. Нақш-амалий санъат маркази Бухоро

**VI - НИ (1 соат).**

 **Якуний дарс (1 соат).**