**1- KURUMUN ADI :**

**2- KURUMUN ADRESİ :**

**3- KURUCUNUN ADI :**

**4- PROGRAMIN ADI :**TARİH V

**5- PROGRAMIN DAYANAĞI :**

# 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu.

# Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği.

# Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 14.08.2015 tarih ve 73 sayılı Kararı ile kabul edilen Özel Öğretim Kursları Çerçeve Programı

**6- PROGRAMIN SEVİYESİ :** Lise veya dengi okullarından mezun olan öğrencilerinin seviyelerine uygun olarak hazırlanmıştır. (Tarih V düzey)

**7- PROGRAMIN AMAÇLARI :**Lise veya dengi okullardan mezun olan öğrencilerin Tarih dersindeki kazanımların öğretilmesi amaçlanmıştır. Buna göre;

1. Tarih biliminin konusunu, tarihçinin kullandığı kaynakları ve yöntemleri kavrar.
2. Tarihî olayların incelenmesinde yararlanılan “zaman kavramları” nı doğru ve yerinde kullanır.
3. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar.
4. Tarihî bir olayı değerlendirirken olayın yaşandığı dönemin koşullarını göz önünde bulundurmanın önemini kavrar.
5. Tarihî bir olay, olgu veya nesne hakkındaki farklı bakış açılarını, sunulan kanıtlar ve verileri kullanarak sorgular.
6. Yeni bulgular ve bilimsel gelişmeler ışığında tarihî bilginin ve yorumların değişebilirliğini kavrar.
7. Tarih araştırmacılığı ve tarih yazımıyla ilgili yaklaşımları kavrar.
8. Tarih biliminin diğer bilimlerden nasıl yararlandığını açıklar.
9. Bir tarihçinin hayatından yola çıkarak, tarihçi olmanın gerektirdiği eğitim, ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini kavrar.
10. Tarih öncesi çağlar ve tarih çağları ile bu dönemlerde meydana gelen gelişmeleri değerlendirir.
11. İlk Çağ uygarlıklarının oluşumuna ve yayılışına etki eden faktörleri açıklar.
12. Mezopotamya, Mısır, İran, Hint, Çin ve Doğu Akdeniz’de kurulan ilk uygarlıkların siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapıları ile bu uygarlıkların birbirleriyle etkileşimini kavrar.
13. Anadolu’da yaşamış ilk uygarlıkların siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik yapılarını ve çevre uygarlıklarla etkileşimini açıklar.
14. Ege ve Eski Yunan uygarlığının siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapılarını kavrar.
15. Roma uygarlığının siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapılarını kavrar.
16. Türk adının anlamını ve kökenini kavrar.
17. Orta Asya’nın coğrafi özelliklerini tanır.
18. Asya Hun Devleti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını değerlendirir.
19. Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan değerlendirir.
20. Avrupa Hun Devleti’nin siyasi faaliyetlerini ve Avrupa’ya etkilerini değerlendirir.
21. Kök Türk Devleti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını açıklar.
22. Uygur Devleti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını açıklar.
23. Orta Asya ve Avrupa’da kurulan diğer Türk devlet ve topluluklarını tanır.
24. İslamiyet’in doğuşu sırasında dünyanın ve Arap Yarımadasının genel durumunu açıklar.
25. Hz. Muhammed’in hayatı ve faaliyetleri çerçevesinde İslamiyet’in doğuşu ve yayılışını değerlendirir.
26. Dört Halife Dönemindeki siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirir.
27. Emevi Devleti dönemindeki siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirir.
28. Endülüs Emevi Devleti’nin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik gelişmelerini ve diğer Avrupa devletleri ile olan etkileşimini kavrar.
29. Abbasi Devleti dönemindeki siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri açıklar.
30. Türk ve İslam bilginlerinin bilim dünyasına katkılarını değerlendirir
31. Türklerin İslamiyeti kabulü sürecini ve bu süreçte meydana gelen sosyal ve kültürel değişimi açıklar.
32. Karahanlı Devleti dönemindeki siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirir.
33. Gazneli Devleti dönemindeki siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirir.
34. Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşunda ve teşkilatlanmasında etkili olan faktörleri değerlendirir.
35. Malazgirt Savaşı’nı sebep ve sonuçlarıyla birlikte açıklar.
36. Malazgirt Savaşı sonrası Büyük Selçuklu Devleti’nde meydana gelen siyasi olayları değerlendirir.
37. Büyük Selçuklu Devleti Dönemi eserlerinden yararlanarak bilim, sanat ve kültüre verilen önemi değerlendirir.
38. Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu’da kurulan Türk devlet ve beyliklerinin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerini değerlendirir.
39. Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluşuna ve siyasi bir güç olarak ortaya çıkışına etki eden faktörleri açıklar.
40. Haçlı Seferlerinin sebep ve sonuçlarını Türk ve dünya tarihi açısından değerlendirir.
41. Türkiye Selçuklularının siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlerini; Anadolu’nun Türk yurdu olması açısından değerlendirir.
42. İlhanlı Devleti’nin siyasi faaliyetlerinin Anadolu ve Orta Doğu’ya etkilerini tartışır.
43. Kösedağ Savaşı’nın siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik sonuçlarını değerlendirir.
44. XIV. yüzyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğu’nun siyasi durumunu kavrar.
45. Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörleri değerlendirir.
46. Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleriyle iskân siyaseti arasındaki ilişkiyi açıklar.
47. Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki faaliyetlerini Türk siyasi birliğinin sağlanması açısından değerlendirir.
48. Ankara Savaşı’nın Türk dünyasına etkilerini kavrar.
49. Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde etkili olan siyasi olayları değerlendirir.
50. Osmanlı devlet anlayışı ve yönetiminin temel özelliklerini kavrar.
51. XIV-XV. yüzyıllarda Osmanlı askerî teşkilat yapısının temel özelliklerini kavrar.
52. XIV-XV. yüzyıllarda Osmanlı ekonomisinin temel özelliklerini kavrar
53. İstanbul’un fethinin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin sonuçlarını kavrar.
54. II. Mehmet (Fatih) Döneminin siyasi ve askerî faaliyetlerini açıklar.
55. Osmanlı Devleti’nin yönetim yapısındaki değişimi değerlendirir.
56. Osmanlı Devleti’nin askerî teşkilatının gelişimini kavrar.
57. Osmanlı eğitim sisteminin temel özelliklerini ve işleyişini kavrar.
58. Coğrafî keşiflerin Avrupa’nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısına etkisini açıklar.
59. Rönesans’ın ortaya çıkış nedenlerini ve etkilerini kavrar.
    1. Selim (Yavuz) döneminde Osmanlı Devleti, Safevi ve Memluk devletleri arasındaki askerî ve siyasi ilişkileri açıklar.
60. Osmanlı ekonomisinin gelişimini değerlendirir.
61. XV-XVI. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin toplum yapısını analiz eder.
62. Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin toplumsal yaşama etkisini açıklar.
    1. Süleyman (Kanuni) Dönemi siyasi ve askerî faaliyetlerinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü olmasına etkisini değerlendirir.
63. Osmanlı hukuk sisteminin özellikleri ve işleyişini kavrar.
64. Osmanlı Devleti’nde bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri, çağdaşı Avrupa devletlerinin bu alandaki gelişmeleriyle karşılaştırır.
65. XV-XVI. yüzyıl Osmanlı kültür, sanat ve mimari anlayışı ve bu alanlardaki gelişmeleri değerlendirir.
66. Reform hareketinin sebeplerini ve etkilerini kavrar.
67. XVII. yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklar.
68. Osmanlı-Avusturya ve Osmanlı-İran savaşlarının Osmanlı Devleti’ne etkilerini değerlendirir.
69. Merkezî otoritenin zayıflaması ile ayaklanmaların ortaya çıkması arasındaki ilişkiyi açıklar.
70. Avrupa devletleri arasında yaşanan rekabetin Osmanlı Devleti’ne etkilerini açıklar.
71. II. Osman’ın ıslahat arayışlarını açıklar.
72. IV. Murat’ın siyasi ve askerî faaliyetlerini açıklar.
73. Tımar sistemindeki değişimin sebep ve sonuçlarını değerlendirir.
74. XVII. yüzyılda Avrupa’da meydana gelen bilimsel gelişmeleri ve siyasi olayları kavrar.
75. IV. Mehmet Dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri açıklar.
76. II. Viyana Kuşatması’nın sebeplerini, kuşatma sürecini ve sonuçlarını değerlendirir.
77. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki kültür, sanat, mimari ve bilim alanlarındaki çalışmaları değerlendirir.
78. Avrupa devletleri ve Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyıl dış politikalarındaki öncelikleri fark eder.
79. III. Ahmet Dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri ve ıslahat çalışmalarını değerlendirir.
80. Aydınlanma Çağı’nda meydana gelen gelişmeleri ve bu gelişmelerin etkilerini kavrar.
81. Sanayi İnkılabı’nın nedenlerini ve ortaya çıkan değişimleri kavrar.
82. Osmanlı-Rus ilişkilerini, Rusya’nın genişleme siyaseti açısından değerlendirir.
83. Amerika Birleşik Devletleri’nin kurulması ile ilgili olayları açıklar.
84. Fransız İhtilali’nin sebeplerini ve İhtilâl sonrasında ortaya çıkan fikir hareketlerini değerlendirir.
85. III. Selim Dönemi siyasi gelişmeleri ve ıslahat hareketlerini kavrar.
86. III. Selim Dönemi Osmanlı- Fransız siyasi ilişkilerini açıklar.
87. XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin yönetim ve bürokrasi anlayışında meydana gelen değişimleri örneklerle açıklar.
88. XVIII. yüzyıl ıslahat hareketlerinin genel özellikleri ile bu ıslahatların toplum, kültür, eğitim ve sanat alanlarındaki etkilerini değerlendirir.
89. XIX. yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu açıklar.
90. II. Mahmut’un yaptığı ıslahatları ve bu ıslahatların meydana getirdiği değişimleri değerlendirir.
91. Balkanlarda milliyetçilik fikirlerinin yayılması ile Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan ayaklanmalar arasındaki ilişkiyi kavrar.
92. Şark Meselesi’nin Avrupa’nın siyasi gündemine girmesini kavrar.
93. Mısır ve Boğazlar Sorunu ile Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’ne yönelik politikalarını kavrar.
94. Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti’ne etkisini analiz eder.
95. Tanzimat Fermanı’nın Osmanlı siyasi, sosyal ve kültürel hayatına etkisini değerlendirir.
96. Kırım Savaşı’nın Osmanlı Devleti ve Avrupa devletleri açısından önemini açıklar.
97. Islahat Fermanı’nın Osmanlı siyasi, sosyal ve kültürel hayatına etkisini kavrar.
98. I.Meşrutiyet Dönemini Osmanlı Devleti’nin demokratikleşme süreci açısından değerlendirir.
99. 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi)’nın sonuçlarını açıklar.
100. II. Meşrutiyet Dönemi siyasi sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirir.
101. Osmanlı toplumunda meydana gelen değişimleri analiz eder.
102. Osmanlı Devleti’nde eğitim alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
103. Osmanlı kültür, sanat ve mimari anlayışını kavrar.
104. Trablusgarp ve Balkan savaşlarının sebep ve sonuçlarını açıklar. I.Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlarını kavrar.

**EK: 14.06.2002 tarih ve 272 sayılı Kurul kararı ile kabul edilen ve 2538 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Ermeniler, Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” ın 10. Sınıf Tarih Dersi Öğretim Programında aşağıdaki şekliyle yer alacaktır.**

1. Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin toplumsal yaşama etkisini açıklar.
2. Şark Meselesi’nin Avrupa’nın siyasi gündemine girmesini kavrar.
3. Tanzimat Fermanı’nın Osmanlı siyasi, sosyal ve kültürel hayatına etkisini

değerlendirir.

1. Islahat Fermanı’nın Osmanlı siyasi, sosyal ve kültürel hayatına etkisini kavrar.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi)’nın sonuçlarını açıklar.

I.Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlarını kavrar.

1. Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin toplumsal yaşama etkisini açıklar
2. Balkanlarda milliyetçilik fikirlerinin yayılması ile Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan ayaklanmalar arasındaki ilişkiyi kavrar.
3. Mustafa Kemal’in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısını kavrar.
4. Mustafa Kemal’in aldığı eğitimin önemini değerlendirir.
5. Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen unsurları değerlendirir.
6. Mustafa Kemal’in askerî görevleri ile askerlik yeteneğini ilişkilendirir.
7. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel durumunu değerlendirir.
8. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu değerlendirir.
9. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanmasının sonuçlarını kavrar.
10. Kuva-yı Milliye ruhunun oluşumunu ve Kuva-yı Milliye hareketini analiz eder.
11. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde yapılan çalışmaları analiz eder.
12. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını ve sonrasındaki gelişmeleri analiz eder.
13. Sevr Antlaşması’nın Millî Mücadele sürecine etkilerini değerlendirir.
14. Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri analiz eder.
15. Sakarya Meydan Savaşı’na kadar Batı Cephesindeki askerî mücadeleleri ve siyasi başarıları değerlendirir.
16. Tekâlif-i Millîye Kararlarının önemini kavrar.
17. Sakarya Meydan Savaşı’nın ve Büyük Taarruz ’un kazanılmasının Millî Mücadeledeki önemini değerlendirir.
18. Kurtuluş Savaşı sürecinin sanat ve edebiyat eserlerine yansımasını değerlendirir.
19. Millî egemenlik anlayışı çerçevesinde saltanatın kaldırılmasını değerlendirir.
20. Lozan Konferansı’nın süreci ve Lozan Barış Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.
21. Cumhuriyetin ilân edilmesini Türkiye’de demokrasinin gelişimi açısından değerlendirir.
22. 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen kanunların toplum ve devlet hayatına etkisini değerlendirir.
23. Cumhuriyetin ilk yıllarında çok partili hayata geçiş denemeleri ve sonuçlarını değerlendirir.
24. Hukuk alanındaki gelişmeleri ve değişimi analiz eder.
25. Eğitim alanında yapılan inkılâpları analiz eder.
26. Toplumsal yaşamın düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen inkılâpları açıklar.
27. Ekonomi alanında yapılan inkılâpları değerlendirir.
28. Sağlık ve sosyal alanlarda gerçekleştirilen inkılâpları analiz eder.
29. Türk kadınına siyasi, sosyal, kültürel ve eğitim alanında sağlanan haklar ve bunların önemini kavrar.
30. Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşumunu hazırlayan etkenleri kavrar.
31. Atatürkçü Düşünce sistemini kavrar.
32. Atatürkçülüğün önemini değerlendirir.
33. Atatürkçülüğün niteliklerini analiz eder.
34. Atatürk ilkelerinin amacını analiz eder.
35. Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerini kavrar.
36. Atatürk ilke ve inkılâplarının dayandığı esasları analiz eder.
37. Cumhuriyetçilik ilkesini analiz eder.
38. Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerini analiz eder.
39. Cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirir.
40. Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk gençliğine emanet ettiğini kavrar.
41. Cumhuriyet yönetimine yönelik iç ve dış tehditleri kavrar.
42. Milliyetçilik ilkesini analiz eder.
43. Millî birlik ve beraberliğin anlamını analiz eder.
44. Millî birlik ve beraberliği güçlendiren unsurları kavrar.
45. Atatürk milliyetçiliğinin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirir.
46. Halkçılık ilkesinin dayandığı esasları analiz eder.
47. Halkçılık ilkesinin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirir.
48. Devletçilik ilkesini analiz eder.
49. Devletçiliğin Türk toplumuna sağladığı faydaları kavrar.
50. Laiklik ilkesini analiz eder.
51. Din ve vicdan hürriyetini değerlendirir.
52. Laikliğin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirir.
53. İnkılâpçılık ilkesini analiz eder.
54. İnkılâpçılık ilkesinin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirir.
55. Atatürk ilkelerine sahip çıkmanın ve devamlılığını sağlamanın gerekliliğini

değerlendirir.

1. Atatürkçü düşüncede millî güç unsurlarını analiz eder.
2. Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehdidi kavrar.
3. Atatürk Dönemi Türk dış politikasındaki esasları açıklar.
4. Lozan Barış Antlaşması’nın Türk dış politikasındaki önemini kavrar.
5. Lozan Barış Antlaşması sonrası dış politika gelişmelerini kavrar.
6. 1932-1939 yılları Türk dış politikasındaki gelişmeleri dünyada meydana gelen ekonomik ve siyasi gelişmeler ile birlikte değerlendirir.
7. Atatürk’ün son günleri ve ölümüyle ilgili olayları kavrar.
8. Atatürk’ün ölümünün yurt içi ve yurt dışındaki yankılarına örnekler verilecektir.

**EK (1): 27.04.1998 tarih ve 64 sayılı Kurul kararı ile kabul edilen ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan “Atatürkçülükle İlgili Konuların Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programında aşağıdaki şekliyle yer alacaktır.**

1. Atatürk'ün hayatıyla ilgili olayları kavrayabilme
2. Atatürk'ün kişiliğini ve özelliklerini kavrayabilme
3. Atatürk'ün düşünce sisteminin oluşumunu hazırlayan etkenleri kavrayabilme
4. Atatürkçü Düşünce Sistemini kavrayabilme
5. Atatürkçülüğün önemini değerlendirebilme
6. Atatürkçülüğün niteliklerini kavrayabilme
7. Türk kadının sosyal ve siyasî haklarını değerlendirebilme
8. Atatürk'ün çağdaşlaşma konusundaki düşüncelerini değerlendirebilme
9. Atatürk'ün millî tarihimize verdiği önemi değerlendirebilme
10. Atatürk'ün millî eğitimle ilgili görüşlerini kavrayabilme
11. Atatürk ilkelerinin amacını analiz edebilme
12. Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerini kavrayabilme
13. Atatürk ilke ve inkılâplarının dayandığı esasları analiz esebilme
14. Cumhuriyetçilik ilkesini analiz edebilme
15. Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliklerini analiz edebilme
16. Cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirebilme
17. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk gençliğine emanet ettiğini kavrayabilme
18. Cumhuriyet yönetimine yönelik iç ve dış tehditleri kavrayabilme
19. Milliyetçilik ilkesini analiz edebilme
20. Millî birlik ve beraberliğin anlamını analiz edebilme
21. Millî birlik ve beraberliği güçlendiren unsurları kavrayabilme
22. Atatürk milliyetçiliğinin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirebilme
23. Halkçılık ilkesini analiz edebilme
24. Halkçılık ilkesinin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirebilme
25. Devletçilik ilkesini analiz edebilme
26. Devletçiliğin Türk toplumuna sağladığı faydaları kavrayabilme
27. Laiklik ilkesini analiz edebilme
28. Din ve vicdan hürriyetini değerlendirebilme
29. Lâikliğin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirebilme
30. İnkılapçılık ilkesini analiz edebilme
31. İnkılapçılık ilkesinin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirebilme
32. Atatürk ilkelerine sahip çıkmanın ve devamlılığını sağlamanın gerekliliğini değerlendirebilme
33. Atatürkçü düşüncede millî güç unsurlarını analiz edebilme.
34. Atatürk'ün millî dış politika hakkındaki görüşlerini değerlendirebilme.
35. Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehdidi kavrayabilme

**EK (2): 14.06.2002 tarih ve 272 sayılı Kurul kararı ile kabul edilen ve 2538 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Ermeniler, Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular” ın Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programında aşağıdaki şekliyle yer alacaktır.**

1. Kuva-yı Milliye ruhunun oluşumu ve Kuva-yı Milliye hareketini analiz eder.
2. Birinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki gelişmeleri açıklar.
3. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’nin kurulması ve sonrasında Orta Asya’daki Türk devlet ve toplulukları ile ilgili gelişmeleri kavrar.
4. Ortadoğu’da manda yönetimlerinin kurulma sürecini açıklar.
5. Japonya’nın Uzakdoğu’da yeni bir güç olarak ortaya çıkması ve dünya güçler dengesine etkisini fark eder.
6. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı’nın ortaya çıkması ve dünyaya etkilerini açıklar.
7. İki savaş arası dönemde Avrupa’da meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeleri kavrar.
8. İki savaş arası dönemde dünyada meydana gelen bilimsel, teknolojik ve kültürel gelişmeleri kavrar.
9. 1923-1938 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti dış politikasının temel özelliklerini analiz eder.
10. Almanya, İtalya ve Japonya’nın Birinci Dünya Savaşı sonrasında izlediği politikaları açıklar.
11. İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması ve yayılması ile ilgili gelişmeleri kavrar.
12. İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ile ilgili gelişmeleri kavrar.
13. İkinci Dünya Savaşı’nın ekonomik ve toplumsal sonuçlarını değerlendirir.
14. İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin izlediği dış politikayı değerlendirir.
15. İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri kavrar.
16. İkinci Dünya Savaşı sonunda oluşan dünya güç dengesini analiz eder.
17. Doğu Blokunun kurulması ve sonrasındaki gelişmeleri kavrar.
18. Batı Blokunun kurulması ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirir.
19. Ortadoğu’daki gelişmeleri açıklar.
20. Uzakdoğu’daki siyasi gelişmeleri fark eder.
21. Klasik sömürgecilik anlayışındaki değişimin sonuçlarını açıklar.
22. Soğuk Savaş Döneminde Türk dış politikasının esaslarını açıklar.
23. Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri kavrar.
24. Soğuk Savaş Döneminde meydana gelen bilim, kültür, sanat ve spor alanındaki gelişmeleri açıklar.
25. Yumuşama politikası ve bu politikanın uluslararası ilişkilere etkisini değerlendirir.
26. Yumuşama Döneminde ortaya çıkan çatışmaların sebep ve sonuçlarını kavrar.
27. Bağlantısızlar hareketi ve bu hareketin dünya politikasındaki yerini kavrar.
28. Arap-İsrail savaşlarının sebep ve sonuçlarını kavrar.
29. Petrolün ekonomik ve siyasi politikaların belirlenmesindeki rolünü kavrar.
30. İran ve Irak’taki siyasi gelişmeleri açıklar.
31. Dünyadaki ekonomi, bilim, kültür, sanat ve spor alanındaki gelişmelere örnekler verir.
32. Türk dış politikasındaki gelişmeleri açıklar.
33. Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri kavrar.
34. SSCB’deki politika değişikliği ve Doğu Blokunun dağılmasını dünya tarihi açısından değerlendirir.
35. Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını kazanma süreçlerini açıklar.
36. Doğu Blokunun yıkılmasından sonra Avrupa’da meydana gelen gelişmeleri kavrar.
37. Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik sürecini ve bu süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.
38. Doğu Blokunun dağılmasından sonra Balkanlarda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
39. Ortadoğu ve Afganistan’da meydana gelen gelişmeleri açıklar.
40. Dünyadaki bilim, kültür, sanat ve spor alanındaki gelişmelere örnekler verir.
41. Türk dış politikasındaki gelişmeleri kavrar.
42. Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri kavrar.
43. Dünyada meydana gelen gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar ve çözüm arayışlarını fark eder.

**8- PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:**

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 14.08.2015 tarih ve 73 sayılı kararı ile kabul edilen Özel Öğretim Kursu Çerçeve Programına ve yine Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen Ortaöğretim Tarih Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programındaki açıklamalar doğrultusunda;

1. Bu programın amacı, lise veya dengi okul mezun öğrencilerin daha önceki öğrenimlerinde edindikleri bilgi ve becerileri tekrarlayıp pekiştirmektir.
2. Tarih biliminin diğer bilimlerle ilişkisi ilgili ünitelerde vurgulanmalıdır. Ders işlenişleri ve etkinlikler tarihsel düşünme becerilerini kazandırmaya ve geliştirmeye yönelik olmalıdır.
3. Ünitelerin sıralanışında kronoloji esas alınmıştır. Ünitelerde yer alan kazanımların içeriği tarih, isim ve olay sıralanması şeklinde değildir. Ünite içeriğinin belirlenmesinde sebep- sonuç ilişkisine dayalı kronolojik sıralama, bütüncül bakış açısı ve tarihî algıyı verebilecek şekilde düzenlenmiştir. Bu bakımdan kazanımların sıralamasında değişiklik yapılmamalıdır. Kazanımlar; siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik olayların birlikte verildiği bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmalıdır.
4. Program uygulanırken diğer derslerin zümre öğretmenleriyle etkili bir iletişim kurulmalıdır.
5. Öğrencilerin tarihî olayları eş zamanlı olarak (senkronik) algılamalarını sağlamak amacıyla harita vb. materyallerden yararlanılmalıdır. Eş zamanlı tarih şeritleri hazırlanmalı, atlaslar kullanılmalıdır. Harita çalışmaları, günümüz siyasi haritalarıyla, dilsiz ya da döneme ait haritalarla yapılabilir. Eş zamanlı tarih şeritleri yüzyıl, konu, mekân, kişi merkezli olarak hazırlanabilir. Haritalar eş zamanlı tarih şeritleriyle kullanılmalıdır.
6. Etkinlik örneklerinde yer alan bazı yöntem ve tekniklerin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:
   * 1. Araştırma yöntemini içeren etkinlikler yapılırken imkânlar doğrultusunda kütüphane, internet vb. kaynaklardan yararlanma konusunda öğrenci yönlendirilmelidir.
     2. Metin yazılmasının önerildiği etkinliklerde; öğrencilerin tarihsel düşünme becerilerini kullanabileceği metinler oluşturmalarına, döneme ait adlandırmaların, tarihî deyim ve terimlerin ve zaman kavramlarının doğru kullanılmasına dikkat edilmelidir. Ancak öğrencilerden bir tarihçi gibi metin yazmaları beklenmemeli, öğrencilere bu konuda rehberlik yapılmalıdır.
     3. Etkinliklerde kullanılacak metin ve görsel malzemeler (resim, fotoğraf, karikatür, afiş, gazete, dergi, film, belgesel vb.) öğrenci seviyesine uygun ve pedagojik olmalıdır.
     4. Biyografi çalışması yapılacak etkinliklerde; biyografisi incelenen kişinin eğitimi, faaliyetleri ve bu faaliyetlerin döneme etkisi ile yaşadığı dönemin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik özellikleri vb. konulara değinilmelidir. Biyografi çalışmalarında dönemin fikir, sanat, spor, müzik, edebiyat vb. alanlarında öne çıkan şahsiyetlerine yer verilmelidir.
     5. Film etkinlerinde; ders saatleri göz önünde bulundurulmalı, kazanımın içeriğine uygun filmin belli bölümleri etkinliklerde kullanılmalıdır.
7. Ders işlenişlerinde, inceleme gezilerine önem verilmelidir. Müzelere, tarihî ve kültürel mekânlara imkânlar ölçüsünde gerçek ya da sanal ortamda (tarihî yapılar, anıtlar, müze- kentler, savaş alanları) geziler düzenlenmelidir.
8. Tarih derslerinde görsel ve işitsel iletişim araçlarına yer verilmeli; projeksiyon makinesi, bilgisayar, televizyon vs. etkin olarak derste kullanılmalıdır.

**9- PROGRAMIN SÜRESİ**:

Haftada = 4 ders saati 36 hafta

Toplam Süre : 36 hafta x 4 ders saati = 144 ders saati

**10-PROGRAM İÇERİĞİNİN TOPLAM KURS SÜRESİNE GÖRE HAFTALIK DAĞILIMI**

**9. SINIF**

**1.HAFTA**

1.ÜNİTE: TARİH BİLİMİ

1.KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ

1.TARİHİN KONUSU VE ÖZELLİKLERİ

a) Tarihin Tanımı ve Özellikleri

b) Tarihin Konusu

c)Tarihte Ter ve Zaman İlişkisi

ç)Tarihte Sebep-Sonuç İlişkisi

d)Tarih Biliminin Yöntemi

e)Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması)

2.ZAMAN VE TAKVİM

a) Takvimlerin ortaya çıkışı

b) Türklerin kullandıkları takvimler

3.TARİHİN ÖNEMİ

a)Tarih öğrenmenin amaç ve faydaları

b)Atatürk ve tarih

4.TARİHİ OLAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

5.TARİHİ OLAYLARIN FARKLI BAKIŞ AÇILARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

6.TARİHİ BİLGİLERİN DEĞİŞEBİLİRLİĞİ

2. KONU: TARİH YAZICILIĞI

1.TARİH YAZICILIĞININ GELİŞİM SÜRECİ

2.TÜRKLERDE TARİH YAZICILIĞI

a)Osmanlılarda tarih yazıcılığı

b) Cumhuriyet döneminde tarih yazıcılığı

3.KONU: TARİHİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ

**2.HAFTA**

2.ÜNİTE: UYGARLIKLARIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

1.KONU: TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR

1.TARİH ÖNCESİ ÇAĞLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

a)Taş çağı (MÖ 600.000-MÖ 5000)

b) Maden çağı (MÖ 5000-MÖ 3500)

c) Tarih çağları

2. TÜRKİYE’ DE TARİH ÖNCESİ DÖNEMLERİN YAŞANDIĞI BÖLGELER

2.KONU: İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI

1.KÜLTÜR VE UYGARLIK

2.MEZOPOTAMYA UYGARLIĞI

a)Sümerler (MÖ 4000- MÖ 2000)

b)Akadlar (MÖ 2350- MÖ 2100)

c) Elamlar(MÖ 3000- MÖ 640)

ç) Babiller (Amurrular) (MÖ 2000-MÖ 539)

d)Asurlar (MÖ 2100-MÖ 625)

3.ORTA ASYA UYGARLIĞI

4.MISIR UYGARLIĞI

5.İRAN UYGARLIĞI

6.HİNT UYGARLIĞI

7.ÇİN UYGARLIĞI

8.DOĞU AKDENİZ UYGARLIKLARI

a) Fenikeliler (MÖ1000-MÖ 520)

b) İbraniler (MÖ X. Yüzyıl- MS 70)

9.ANADOLU UYGARLIKLARI

a) Hattiler (MÖ 2500- MÖ 1700)

b)Hititler (MÖ 1700-MÖ 700)

c) İyonlar (MÖ 1200-MÖ 745)

ç) Urartular (MÖ 900-MÖ 600)

d) Frigyalılar (MÖ 800-MÖ 676)

e) Lidyalılar (MÖ 687-MÖ 546)

10.EGE VE YUNAN UYGARLIĞI

11.İSKENDER İMPARATORLUĞU (MÖ 359-MÖ 323)

12.ROMA UYGARLIĞI (MÖ 753 –MS 395)

**3.HAFTA**

3. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ

1.KONU: TÜRKLERİN TARİH SAHNELERİNE ÇIKIŞLARI

1.TÜRK ADININ ANLAMI VE KÖKENİ

2.TÜRKLERİN İLK ANAYURDU

3.TÜRKLERİN TARİH BOYUNCA YAYILDIKLARI BÖLGELER

2.KONU: ORTA ASYA’ DA VE AVRUPA’ DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ

1.BÜYÜK HUN DEVLETİ (ASYA HUN DEVLETİ) (MÖ 220-MS 216)

2.İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE UYGARLIK

3.KAVİMLER GÖÇÜ VE AVRUPA HUN DEVLETİ

a) Kavimler Göçü (375)

b) Avrupa Hun Devleti (370-496)

4. I. KÖKTÜRK DEVLETİ (552-659)

5. II. KÖKTÜRK DEVLETİ (682-744)

6. UYGUR DEVLETİ (744-840)

3. KONU: DİĞER TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI

4. ÜNİTE: İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13. YÜZYILA KADAR)

1.KONU: İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE HZ. MUHAMMED DÖNEMİ

1.İSLAMİYETTEN ÖNCE DÜNYANIN GENEL DURUMU

a) Avrupa

b) Afrika

c) Asya

d) Arap Yarımadası

2.HZ. MUHAMMED DÖNEMİ

a) Hz. Muhammed’ in Peygamberlik öncesi hayatı

b) İslamiyet’ in doğuşu ve Hz. Muhammed’ in Peygamberliği

c) Hicret ve Medine’ de İslam Devleti’ nin kurulması

ç) Hz. Muhammed dönemi siyasi olaylar

**4.HAFTA**

2.KONU: DÖRT HALİFE DÖNEMİ (632-661)

1.HZ. EBUBEKİR DÖNEMİ (632-634)

2.HZ. ÖMER DÖNEMİ (634-644)

3. HZ. OSMAN DÖNEMİ (644-656)

4. HZ. ALİ DÖNEMİ (656-661)

3. KONU: EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

1. EMEVİLER DÖNEMİ (661-750)

2.ENDELÜS EMEVİ DEVLETİ (756-1031)

3. BENİ AHMER DEVLETİ (1332-1492)

4. ABBASİLER DÖNEMİ ( 750-1258)

4. KONU: TÜRK VE İSLAM BİLGİNLERİ

1.TÜRK VE İSLAM BİLGİNLERİ

2. TÜRK İSLAM BİLGİNLERİ, ÇALIŞTIKLARI ALANLARI VE ESERLERİ

5. ÜNİTE: TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR)

1.KONU: TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ

1. TÜRKLER VE İSLAMİYET

2. TÜRKLERİN İSLAM DÜNYASINA YAPMIŞ OLDUKLARI HİZMETLER

3. MISIR’ DA HÂKİMİYET KURAN TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

a) Tolunoğulları (868-905)

b) İhşidler (Akşitler) (935-969)

2.KONU: İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1. KARAHANLILAR (840-1212)

2.GAZNELİLER (963-1187)

3. BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ (1040-1157)

4. TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE UYGARLIK

a) Türk-İslam devletlerinde devlet anlayışı

b) Hukuk

c) Taşra Teşkilatı

ç) Ordu

d) Sosyal ve Ekonomik hayat

e) Eğitim ve bilim

f) Sanat ve mimari

**5.HAFTA**

6.ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ (11-13. YÜZYILLAR)

1.KONU: ANADOLU’DA KURULAN İLK TÜRK BEYLİKLERİ

ANADOLU’NUN TÜRKLEŞME SÜRECİ

1.Danişmentliler (1071-1178)

2.Saltuklular (1072-1202)

3. Mengücekler (1071-1277)

4. Artuklular (1102-1409)

5.Çaka Beyliği (1081-1093)

2.KONU: TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ (1077-1308)

1.TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİNİN KURULUŞ DÖNEMİ

2.HAÇLI SEFERLERİ

3. TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİNİN YÜKSELME DÖNEMİ

4. TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİNDE KÜLTÜR VE UYGARLIK

5.TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİNİN DAĞILMA DÖNEMİ

6.TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİNİN YIKILIŞI

**10. SINIF**

**6.HAFTA**

I. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE (1300 - 1453)

1. KONU: OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU (1300 - 1453)

1. XIV. YÜZYIL BAŞLARINDA YAKIN DOĞU VE AVRUPA

2. KAYILARIN ANADOLU’YA GELİŞİ VE YERLEŞMESİ

a. Kayılar Anadolu’da

b. Beylikten Devlete

c. İlk Osmanlı Fetihleri

3. BALKANLARDAKİ FETİHLER

a. Çimpe Kalesi’nin Alınması (1353)

b. Edirne’nin Fethi (1363)

c. Sırpsındığı Savaşı (1364)

d. Çirmen Savaşı (1371)

e. I. Kosova Savaşı (1389)

f . İstanbul’un Kuşatılması

g. Niğbolu Savaşı (1396)

4. ANADOLU’DA SİYASİ BİRLİĞİ SAĞLAMA FAALİYETLERİ

5. ANKARA SAVAŞI VE FETRET DEVRİ (1402 - 1413)

a. Ankara Savaşı (1402)

b. Fetret Devri (1402 - 1413)

6. ANADOLU’DA SİYASİ BİRLİĞİN YENİDEN SAĞLANMASI

7. BALKANLARDA OSMANLI HÂKİMİYETİNİN GÜÇLENMESİ

a. Edirne - Segedin Antlaşması (1444)

b. Varna Savaşı (1444)

c. II. Kosova Savaşı (1448)

**7.HAFTA**

2. KONU: OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300 - 1453)

1. OSMANLI’DA DEVLET ANLAYIŞI

2. OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

3. OSMANLI ORDUSU

a. Kara Ordusu

b. Deniz Kuvvetleri (Donanma)

4. OSMANLI EKONOMİSİ

a. İnsan

b. Toprak

c. Üretim

II. ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453 - 1600)

1.KONU: İSTANBUL’UN FETHİ

1. İSTANBUL’UN FETHİ

Yapılan Hazırlıklar

2.İSTANBUL’UN FETHİNİN SONUÇLARI

3. ASKERÎ VE SİYASİ GELİŞMELER(1454 - 1480)

2. KONU: OSMANLILARDA YÖNETİM, ASKERÎ TEŞKİLAT VE EĞİTİM

1. OSMANLILARDA YÖNETİM

a. Merkezî Yönetim

b. Taşra ve Eyalet Yönetimi

2. OSMANLILARDA ASKERÎ TEŞKİLAT

3. OSMANLI’DA EĞİTİM

a. Meslekî Eğitim

b. Saray Eğitimi

c. Askerî Eğitim

d. Medrese Eğitimi

1. COĞRAFİ KEŞİFLER

a. Coğrafi Keşiflerin Nedenleri

b. Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

**8.HAFTA**

2. RÖNESANS

4. KONU: I. SELİM (YAVUZ) DÖNEMİ (1512 - 1520)

1. OSMANLI - SAFEVİ İLİŞKİLERİ

2. OSMANLI - MEMLUK İLİŞKİLERİ

5. KONU: OSMANLI DEVLETİ’NDE EKONOMİK GELİŞMELER VE TOPLUM YAPISI

1. EKONOMİK GELİŞMELER

2. TOPLUM YAPISI

a. Yönetenler (Askerîler)

b. Yönetilenler (Reaya)

3. GÜNLÜK YAŞAM

4. VAKIF SİSTEMİ

6. KONU: KANUNİ DÖNEMİNDEKİ SİYASİ OLAYLAR

1. XVI. YÜZYILDA AVRUPA

2. BATI DAKİ GELİŞMELER

a. Osmanlı - Macar İlişkileri

b. Osmanlı - Avusturya İlişkileri

3. DOĞU DAKİ GELİŞMELER

4. KANUNİ DÖNEMİNDE DENİZLERDEKİ GELİŞMELER

a. Osmanlı Deniz Gücü

b. Rodos’un Fethi (1521)

c. Cezayir’in Osmanlı Devleti’ne Katılması

d. Preveze Deniz Savaşı (1538)

e. Trablusgarp’ın Fethi (1551)

f. Cerbe Deniz Savaşı (1560)

g. Malta Kuşatması (1565)

h. Sakız Adası’nın Fethi (1566)

ı. Kanuni Dönemindeki Hint Deniz Seferleri

5. FRANSA’YA VERİLEN KAPİTÜLASYONLAR

**9.HAFTA**

7. KONU: OSMANLI’DA HUKUK, BİLİM, TEKNOLOJİ VE SANAT ALANINDAKİ GELİŞMELER

1. HUKUK ALANINDAKİ GELİŞMELER

2. BİLİM VE TEKNOLOJİ

3. EDEBİYAT

4. GÜZEL SANATLAR

5. MİMARİ

6. OSMANLILARDA OYUN, EĞLENCE VE ŞENLİK

8. KONU: REFORM HAREKETLERİ

1. REFORMUN NEDENLERİ

2. REFORMUN GELİŞİMİ

3. REFORMUN SONUÇLARI

4. REFORMUN OSMANLI DEVLETİ’NE ETKİLERİ

III. ÜNİTE: ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)

1.KONU: XVII. YÜZYILDA ASYA VE AVRUPA

1. XVII. YÜZYILDA AVRUPA, ASYA VE OSMANLI DEVLETİ’NİN DURUMU

a. Avrupa’nın Genel Durumu

b. Asya’nın Genel Durumu

c. Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu

2. XVII. YÜZYILDA OSMANLI-AVUSTURYA VE OSMANLI - İRAN İLİŞKİLERİ

a. Osmanlı - Avusturya İlişkileri

b. 1555 Sonrası Osmanlı - İran İlişkileri

3. İÇ İSYANLAR

a. İstanbul Ayaklanmaları

b. Celali Ayaklanmaları

c. Eyalet Ayaklanmaları

**10.HAFTA**

4. AVRUPA’NIN GELİŞİMİNE SEYİRCİ KALAN OSMANLI

a. Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti'ne Etkileri

b. Avrupa’'ya Tavizler Verilmesi

c. Yeni Ekonomik Model: Merkantilizm

2. KONU: XVII. YÜZYIL ISLAHATLARI

1. II. OSMAN (GENÇ OSMAN) DÖNEMİ VE ISLAHATLAR

2. IV. MURAT DÖNEMİ (SİYASİ OLAYLAR - ISLAHATLAR)

3. XVII. YÜZYILDA AVRUPA’DA SİYASİ DURUM

4. XVII. YÜZYILDA AVRUPA’DA BİLİM VE TEKNİK ALANDAKİ GELİŞMELER

3. KONU: IV. MEHMET DÖNEMİ (1648 - 1688)

1. IV. MEHMET DÖNEMİ ISLAHAT ÇALIŞMALARI

2. IV. MEHMET DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI

a. Osmanlı - Venedik İlişkileri

b. Osmanlı - Avusturya İlişkileri

c. Osmanlı - Lehistan İlişkileri

d. Osmanlı - Rusya İlişkileri

e. İkinci Viyana Kuşatması (1683)

f . Kutsal İttifak

g.Karlofça Antlaşması (1699)

h. İstanbul Antlaşması (1700)

3. XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDE KÜLTÜR, BİLİM, SANAT VE MİMARİ

**11.HAFTA**

IV. ÜNİTE: XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ

1. KONU: XVIII. YÜZYILDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU

1. AVRUPA DEVLETLERİNİN GENEL DURUMU

2. OSMANLI DEVLETİ VE AVRUPA DEVLETLERİNİN DIŞ POLİTİKASI

2. KONU: III. AHMET DÖNEMİ

1. III. AHMET DÖNEMİ

a. Osmanlı - Rus İlişkileri

b. Osmanlı - Venedik İlişkileri

c. Osmanlı - Avusturya İlişkileri

d. Osmanlı - İran İlişkileri

e. III. Ahmet Dönemi Islahatları

3. KONU: AVRUPA’DA DÜŞÜNCE VE EKONOMİ ALANINDAKİ GELİŞMELER

1. AVRUPA’DA DÜŞÜNCE ALANINDAKİ GELİŞMELER

2. AVRUPA’DA SANAYİ İNKILÂBI

4. KONU: RUSYA’NIN GENİŞLEME POLİTİKASI VE OSMANLI-RUS İLİŞKİLERİ

1. RUSYA’NIN GENİŞLEME POLİTİKASI VE OSMANLI-RUS İLİŞKİLERİ

a. Rus-Avusturya İttifakı ile Osmanlı Devleti Arasındaki Savaşlar (1736 - 1739)

b. Lehistan Sorunu ve Osmanlı-Rus Savaşı (1768 - 1774)

**12.HAFTA**

5. KONU: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

1. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN KURULMASI

2. FRANSIZ İHTİLALİ (1789)

a. Fransız İhtilali’ni Hazırlayan Nedenler

b. İhtilalin Başlaması ve Genişlemesi

c. Fransız İhtilali’nin Sonuçları

d. Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne Etkileri

e. Fransız İhtilali’nin Avrupa ve Dünya Ülkelerine Etkileri

6. KONU: III. SELİM DÖNEMİ

1. III. SELİM DÖNEMİ (1789 - 1807)

a. Osmanlı - Rus ve Osmanlı - Avusturya Savaşları (1787 - 1792)

b. III. Selim Dönemi Islahatları

c. Osmanlı - Fransız Savaşı (1798 - 1801)

7. KONU: XVIII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ DEĞİŞİM VE ISLAHATLAR

1. OSMANLI DEVLETİ’NDE DEĞİŞİM VE ISLAHATLAR

a. Osmanlı Devleti’nde Yönetim

b. Taşra Teşkilatı

2. XVIII. YÜZYIL ISLAHATLARININ AMACI VE ÖZELLİKLERİ

a. XVIII. Yüzyıl Islahatların Osmanlı Toplumu ve Kültürüne Etkileri

b. Islahatlar ve Osmanlı Eğitim Sistemi

c. XVIII. Yüzyılda Islahatlar ve Osmanlı Sanatı

**13.HAFTA**

V. ÜNİTE: EN UZUN YÜZYIL (1800 - 1922)

1. KONU: XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA ASYA VE AVRUPA

1. ASYA VE AVRUPA’DAKİ DEVLETLERİN GENEL DURUMU

2. II. MAHMUT DÖNEMİ ISLAHATLARI

a. Senediittifak (1808)

b. Yönetim Alanında Yapılan Islahatlar

c. Askerî Alanda Yapılan Islahatlar

d. Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Islahatlar

e. Ekonomi Alanında Yapılan Islahatlar

2.KONU: II. MAHMUT DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI

1. MİLLİYETÇİLİK HAREKETLERİ VE İSYANLAR

a. Sırp İsyanı

b. Yunan İsyanı (Megalo İdea)

2. DEĞİŞEN ŞARTLARA GÖRE AVRUPA DEVLETLERİNİN OSMANLI POLİTİKALARI

a. Viyana Kongresi

b. Şark Meselesi (Doğu Sorunu)

3. MISIR SORUNU VE MEHMET ALİ PAŞA İSYANI

4. BOĞAZLAR SORUNU

5. SANAYİ İNKILÂBI’NIN OSMANLI DEVLETİ’NE ETKİSİ

3. KONU: TANZİMATTAN MEŞRUTİYETE

1. TANZİMAT FERMANI (3 Kasım 1839)

2. KIRIM SAVAŞI (1853 - 1856)

3. ISLAHAT FERMANI (1856)

**14.HAFTA**

4. KONU: OSMANLI DEVLETİ'NDE ANAYASAL DÜZENE GEÇİŞ VE SİYASİ GELİŞMELER

1. I. MEŞRUTİYETİN İLANI

2. 1877 - 1878 OSMANLI - RUS SAVAŞI (93 HARBİ)

a. Berlin Kongresi ve Sonrası

b. Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı

c. Kıbrıs’ın İngiltere Yönetimine Bırakılması

d. Tunus’un Fransızlar Tarafından İşgali

e. Mısır'ın İngilizler Tarafından İşgali

3. II. MEŞRUTİYET VE SİYASİ GELİŞMELER

a. II. Meşrutiyetin İlanı

b. 31 Mart Olayı

4. DAĞILMAYI ÖNLEME ÇABALARI

5. KONU: XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ KÜLTÜREL GELİŞMELER

1. XIX. YÜZYILDA OSMANLI’NIN TOPLUM YAPISINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER

2. OSMANLI DEVLETİ’NDE BASIN - YAYIN HAYATINDAKİ GELİŞMELER

3. OSMANLI DEVLETİ’NDE EĞİTİM ALANINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER 4. AZINLIKLAR VE YABANCI OKULLAR

5. XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDE KÜLTÜR-SANAT VE MİMARİ ALANINDAKİ GELİŞMELER

6. MÜZİK, EĞLENCE VE SPOR

**15.HAFTA**

6. KONU: XX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ VE SAVAŞLAR

1. TRABLUSGARP SAVAŞI

2. BALKAN SAVAŞLARI

a. Dömeke Meydan Savaşı

b. I. Balkan Savaşı

c. II. Balkan Savaşı

3. I. DÜNYA SAVAŞI VE OSMANLI DEVLETİ NİN SONU

a. Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı’na Girmesi

b. Osmanlı Devleti nin Savaştığı Cepheler

c. Savaşın Sona Ermesi ve Yapılan Antlaşmalar

d. Savaş Sonrası (1918 - 1922)

**11. SINIF**

**16.HAFTA**

1. ÜNİTE: 1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL

A. MUSTAFAKEMAL’İN HAYATI

1. Öğrenim Hayatı

a. Mahalle Mektebi - Şemsi Efendi Okulu

b. SelanikAskerî Rüştiyesi

c. ManastırAskerî İdadisi

ç. İstanbul Günleri - Harp Okulu

d. HarpAkademisi - İstanbul

2.Şam Günleri

3.Selanik’e Dönüş

4. Mustafa Kemal Sofya’da

B. MUSTAFAKEMAL’İNASKERLİK HAYATI

1. Trablusgarp Savaşı

2. Çanakkale Savaşı

3. Kafkas Cephesi

4. Suriye Cephesi

C. MUSTAFAKEMAL’İN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

**17.HAFTA**

2. ÜNİTE: MİLLÎ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ

A. OSMANLI DEVLETİ VE I. DÜNYASAVAŞI

1. XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti’nin Durumu

2. I. Dünya Savaşı (1914 - 1918)

a. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti

b. 1915 Ermeni Olayları

3. I. Dünya Savaşı’nın Sonuçları

B. MONDROSATEŞKEŞANLAŞMASI (30 EKİM 1918)

1. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkisi

2. Wilson İlkeleri (8 Ocak 1918)

3. Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)

4. İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)

C. KUVAYIMİLLİYE HAREKETİ

1. Memleketin İç Durumu ve Cemiyetler

a.Azınlıklar Tarafından Kurulan Cemiyetler

- Pontus Meselesi

b. Millî Varlığa Düşman Cemiyetler

- İngiliz Muhipleri (Sevenler) Cemiyeti

- Teali İslam Cemiyeti

- Kürt Teali Cemiyeti

- Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası

- Wilson İlkeleri Cemiyeti

c. Millî Cemiyetler

2. Padişah ve Osmanlı Devleti’nin Duruma Bakışı

3. Mustafa Kemal’in İstanbul’a Gelişi ve Duruma Bakışı

**18.HAFTA**

Ç. MİLLÎ MÜCADELE HAZIRLIKLARI

1. Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı

2.Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)

3. Erzurum Kongresi (23 Temmuz - 7Ağustos 1919)

4. Sivas Kongresi (4 - 11 Eylül 1919)

5. Osmanlı Hükûmeti ’nin Millî Mücadele ve Mustafa Kemal’e Karşı Tutumu

6.Amasya Görüşmeleri (20 - 22 Ekim 1919)

7. Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelmesi

8. Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misakımillî

9. İstanbul’un Resmen İşgali ve Mebusan Meclisinin Kapatılması

10. Büyük Millet Meclisinin Açılması (23 Nisan 1920)

11. Büyük Millet Meclisine Karşı Çıkan Ayaklanmalar

12. Hıyaneti Vataniye Kanunu’nun Kabulü ve İstiklal Mahkemeleri

D. SEVR BARIŞANTLAŞMASI (10Ağustos 1920)

**19.HAFTA**

3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER

A. KURTULUŞ SAVAŞI’NIN BAŞLAMASI VE CEPHELER

B. DOĞU CEPHESİ

C. GÜNEY CEPHESİ

Ç. BATI CEPHESİ

1. Düzenli Ordunun Kurulması

2. I. İnönü Savaşı (6-12 Ocak 1921)

a. Londra Konferansı (23 Şubat-12 Mart 1921)

b. Teşkilatıesasiye’nin Kabulü(20 Ocak 1921)

c. İstiklâl Marşı’nın Kabulü (12 Mart 1921)

ç.Afganistan ve Sovyet Rusya ile Antlaşma

3. II. İnönü Savaşı (23 Mart - 1 Nisan 1921)

4. Eskişehir-Kütahya Savaşları (10 - 24 Temmuz 1921)

a. Maarif Kongresi’nin Toplanması

b. Türk Ordusunun Sakarya’nın Doğusuna Çekilmesi ve Mustafa Kemal’e Başkomutanlık Yetkisinin Verilmesi

c. Tekâlifi Milliye Emirleri (7 - 8Ağustos 1921)

5. Sakarya Meydan Savaşı (23Ağustos - 13 Eylül 1921)

6. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı (26Ağustos - 9 Eylül 1922)

7. Mudanya Ateşkes Görüşmeleri ve Anlaşmanın İmzalanması (3 - 11 Ekim1922)

**20.HAFTA**

D. MİLLÎ MÜCADELE’NİN SANAT VE EDEBİYATAYANSIMALARI

4. ÜNİTE: TÜRK İNKILÂBI

A. TÜRK İNKILÂBININ GENEL ÖZELLİKLERİ

B. SİYASİALANDAYAPILAN İNKILÂPLAR

1. Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)

-Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

-Ankara’nın Başkent Oluşu (13 Ekim 1923)

-Cumhuriyetin İlanını Hazırlayan Etkenler

2. Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)

3. Laik Devlet Yolunda

a. Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

b. Tevhidi Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924)

c. Yeni Devlet Kurumları

-Diyanet İşleri Başkanlığının Kurulması (3 Mart 1924)

-Genelkurmay Başkanlığının Kurulması (3 Mart 1924)

4. Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş Çalışmaları ve Sonuçları

a. Çok Partili Hayata Geçiş Çalışmaları

b. Cumhuriyete Yönelik Tehditler ve Sonuçları

-Şeyh Sait İsyanı

- Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi (15 Haziran 1926)

-Kubilay Olayı (23Aralık 1930)

c. Türk Halkının Cumhuriyete Bağlılığı

**21.HAFTA**

C. MEDENİ KANUNUN KABULÜ VE HUKUKALANINDAYAPILAN İNKILÂPLAR

-Medeni Kanunu

-Anayasa Hareketleri

Ç. EĞİTİM VE KÜLTÜRALANINDAYAPILAN İNKILÂPLAR

1. Eğitim Alanında Yapılan İnkılâplar

-Maarif Teşkilatı Kanunu (2 Mart 1926)

-Türk Harflerinin Kabulü (1 Kasım 1928)

-Millet Mektepleri (1928)

-Üniversite Reformu (1933)

2.Atatürk Dönemi Kültür, Dil ve Tarih Alanında Yapılan Çalışmalar

- Türk Tarih Kurumu’nun Açılması (1931)

-Türk Dil Kurumu’nun Açılması (1932)

D. TOPLUMSALALANDAYAPILAN İNKILÂPLAR

E. EKONOMİALANINDAYAPILAN İNKILÂPLAR

-Türkiye İktisat Kongresi (17 Şubat 1923)

-Tarım Politikası

-Türk Denizciliği ve Kabotaj Kanunu

-Atatürk Dönemi Ekonomideki Diğer Gelişmeler

F. SOSYAL VE SAĞLIKALANLARINDAYAPILAN İNKILÂPLAR

1. Nüfus Politikası

2. Sağlık Alanında Yapılan Çalışmalar

**22.HAFTA**

G. TÜRK KADININASAĞLANAN HAKLAR

1. Kadın Hakları

2. Uluslararası Kadın Kongresi

H.ATATÜRK DÖNEMİ KÜLTÜR VE SANATALANINDAYAPILAN ÇALIŞMALAR

-Atatürk ve Sanat

-Musiki Muallim Mektebi

- Atatürk ve Spor

I.ATATÜRK’ÜN GELECEĞE YÖNELİK HEDEFLERİ

İ. BÜYÜK NUTUK

**23.HAFTA**

5. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

A.ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ

1.Atatürkçü Düşünce Sistemini Hazırlayan Etkenler

2.Atatürkçülüğün Tanımı ve Önemi

3.Atatürkçülüğün Nitelikleri

B.ATATÜRK İLKELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE DAYANDIĞI ESASLAR

1.Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri

2.Atatürk İlke ve İnkılâplarının Dayandığı Esaslar

C.ATATÜRK İLKELER

1. Cumhuriyetçilik

a. Tanımı

b.Atatürkçü Düşünce Sisteminde Cumhuriyetçilik

c. Türkiye Cumhuriyeti’nin Nitelikleri

ç. Cumhuriyetçilik İlkesinin Önemi ve Sonuçları

d. Gençlik ve Cumhuriyet

2. Milliyetçilik

a. Tanımı

b.Atatürkçü Düşünce Sisteminde Milliyetçilik

c. Millî Birlik ve Beraberliğin Anlam ve Önemi

ç.Atatürk Milliyetçiliğinin Önemi ve Sonuçları

3. Halkçılık

a. Tanımı

b.Atatürkçü Düşünce Sisteminde Halkçılık

c. Halkçılık İlkesinin Önemi ve Sonuçları

4. Devletçilik

a. Tanımı

b.Atatürkçü Düşünce Sisteminde Devletçilik

c. Devletçilik İlkesinin Önemi ve Sonuçları

5. Laiklik

a. Tanımı

b.Atatürkçü Düşünce Sisteminde Laiklik

c. Laiklik İlkesinin Önemi ve Sonuçları

6. İnkılapçılık

a. Tanımı

b.Atatürkçü Düşünce Sisteminde İnkılapçılık

c. İnkılapçılık İlkesinin Önemi ve Sonuçları

**24.HAFTA**

Ç.ATATÜRK İLKELERİNE SAHİP ÇIKMAK VE ONLARIN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK

D. MİLLÎ GÜÇ

1. Siyasi Güç

2. Ekonomik Güç

3.Askerî Güç

4. Sosyo - Kültürel Güç

5. Nüfus Gücü

6. Coğrafi Güç

7. Bilimsel ve Teknolojik Güç

8. Psiko-Sosyal Güç

E. TÜRKİYE’YE YÖNELİK TEHDİTLER

İç ve Dış Tehditleri Önlemede Kişilere Düşen Görevler

**25.HAFTA**

6. ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

A.ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASININ ESASLARI

B. LOZAN BARIŞANTLAŞMASI’NIN ÖNEMİ

C. 1923 - 1932 DÖNEMİ TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI

1. Türk - Yunan İlişkileri ve Nüfus Mübadelesi

2. Türk - Fransız İlişkileri, Suriye Sınırı, Yabancı Okullar ve Borçlar Sorunu

3. Türk - İngiliz İlişkileri, Irak Sınırı ve Musul Sorunu

4. Türk - Sovyet İlişkiler

Ç. 1932 - 1939 DÖNEMİ TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI

1. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi

2. Balkan Antantı

3. Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi

4. Sadabat Paktı

5. Hatay Sorunu ve Hatay’ın Anavatana Katılması

7. ÜNİTE: ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ

A. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ

B. ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN

**12. SINIF**

**26.HAFTA**

1.ÜNİTE: XX. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA

A. I. DÜNYA SAVAŞI VE SONUÇLARI

1. I. Dünya Savaşı

2. Paris Konferansı

3. I. Dünya Savaşı Sonunda Yapılan Antlaşmalar

4. I. Dünya Savaşı’nın Sonuçları

B. SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ (SSCB), ORTA ASYA’DAKİ TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI

1. Çarlık Rusya’sının Yıkılışı ve Bolşevik İhtilalı

2. Rusların Orta Asya’yı İstilası

3. SSCB Yönetimindeki Türk Topluluklarının Durumu

-Basmacı Hareketi

**27.HAFTA**

C. ORTA DOĞU’DA MANDA YÖNETİMLERİNİN KURULMASI

1. Orta Doğu’da Büyük Devletlerin Durumu ve Politikaları

a. İngiltere ve Orta Doğu

b. Fransa ve Orta Doğu

D. UZAK DOĞU’DA YENİ BİR GÜÇ: JAPONYA

E. 1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ

1. Ekonomik Kriz Öncesi Dünya

2. Ekonomik Krizin Ortaya Çıkışı (Kara Perşembe)

3. Krizin Türkiye’ye Etkileri

F. İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE AVRUPA

1. Barışın Sürekliliğini Sağlama Çabaları

2. Avrupa’da Sosyal ve Ekonomik Hayat

3. Totaliter Rejimlerin Kuruluşu

a. İtalya’da Faşizm

b. Almanya’da Nazizm

c. İspanya’da Franco Dönemi

G. İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE DÜNYA

H. ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

1. Dış Politikadaki Gelişmeler

a. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girişi

b. Balkan Antantı

c. Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi

d. Sadabat Paktı

e. Hatay Meselesi ve Hatay’ın Anavatana Katılması

**28.HAFTA**

2. ÜNİTE: II. DÜNYA SAVAŞI

A. YENİ BİR SAVAŞA DOĞRU

1. Savaş Öncesindeki Gelişmeler

a. Japonya

b. İtalya

c. Ülkeler Arası Gruplaşmalar

d. Almanya

e. Savaş Yılı: 1939

B. SAVAŞ YILLARI

1. Avrupa’da Savaş

2. Kuzey Afrika’da Savaş

3. Asya ve Pasifik’te Savaş

a. Savaş Öncesi ABD

b. Pearl Harlbour Baskını ve ABD’nin Savaşa Girişi

c. Pasifik Savaşları

C. BARIŞA DOĞRU

1. Avrupa’da Savaşın Sona Ermesi

2. Pasifik’te Savaşın Sona Ermesi

D. SAVAŞIN ETKİLERİ

1. Siyasi Sonuçlar

2. Ekonomik Sonuçlar

3. Toplumsal Sonuçlar

4. İnsan Hakları İhlalleri

E. SAVAŞ YILLARINDA TÜRKİYE

1. II. Dünya Savaşı’nda Türk Dış Politikası

2. II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye Etkiler

**29.HAFTA**

3. ÜNİTE: SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ

A. BLOKLARIN KURULUŞU

1. Doğu Blokunun Kuruluşu

a. Doğu Bloku İçindeki Diğer Gelişmeler

b. Sovyet Modeline Göre Ekonomik ve Sosyal Düzenin Kurulması

c. Sosyalist Blokta Sarsıntılar

2. Batı Blokunun Kuruluşu

a. Truman Doktrini

b. Marshall Planı

c. NATO’nun Kuruluşu

d. Avrupa Konseyinin Kuruluşu

e. Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)

B. PAYLAŞILAMAYAN ORTA DOĞU

1. İsrail’in Kuruluşu

2. Eisenhower Doktrini

C. UZAK DOĞU’DA ÇATIŞMA

1. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kuruluşu

2. Uzak Doğu’da Hâkimiyet Mücadeleleri

a. Kore Savaşı

b. SEATO’nun Kuruluşu

D. ASYA VE AFRİKA’NIN KURTULUŞU

1. Güney Asya’daki Gelişmeler

2. Afrika’daki Gelişmeler

E. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRKİYE

1. Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası

a. Türkiye’nin Avrupa Konseyine Girişi

b. Türkiye’nin NATO’ya Girişi

c. Balkan Paktı’nın Kurulması

d. Bağdat Paktı’nın Kurulması

2. Türkiye’de Hayat

a. Siyaset

b. Ekonomi

c. Sosyal ve Kültürel Hayat

F. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE DÜNYA

**30.HAFTA**

4. ÜNİTE: YUMUŞAMA DÖNEMİ VE SONRASI

A. ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DEĞİŞİM SÜRECİ

1. Yumuşama Dönemi Politikaları

2. Nükleer Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri

3. Helsinki Konferansı

B. YUMUŞAMA DÖNEMİ ÇATIŞMALARI

1. Çatışmalarda ABD ve SSCB’nin Rolü

2. Küba Buhranı

3. Vietnam Savaşı

4. Keşmir Meselesi

5. Afganistan’ın SSCB Tarafından İşgali

C. BARIŞ İÇİNDE BİR ARADA YAŞAMA

D. ARAP-İSRAİL SAVAŞLARI VE BÜYÜK DEVLETLERİN POLİTİKALARI

1. Camp David Antlaşmaları

2. İslam İşbirliği Teşkilatı

E. ULUSLARARASI POLİTİKADA PETROLÜN YERİ

F. İRAN-IRAK SAVAŞI

1. Irak’ta Rejim Değişikliği

2. İran’da Rejim Değişikliği

3. Savaş ve Sonuçları

G. YUMUŞAMA DÖNEMİNDE DÜNYA

1. Ekonomi

2. Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler

3. Kültürel Hayat

**31.HAFTA**

H. TÜRK DIŞ POLİTİKASI

1. Türk - Yunan İlişkileri

a. Kıbrıs Meselesi

b. Ege Adaları Meselesi

2. Türkiye’nin Orta Doğu Politikası

3. Ermeni İddiaları

I. TÜRKİYE’DE BUNALIMLI YILLAR

1. Siyaset

2. Ekonomi

3. Sosyal ve Kültürel Hayat

**32.HAFTA**

5. ÜNİTE: KÜRESELLEŞEN DÜNYA

A. SSCB’DE DEĞİŞİM VE SONUÇLARI

1. SSCB’de Politika Değişiklikleri ve Nedenleri

2. SSCB’nin Dağılması

3. SSCB’nin Dağılmasının Doğu Avrupa’ya Etkileri

4. SSCB’nin Dağılmasının Dünya Güçler Dengesi Üzerine Etkiler

B. ASYA’DA YENİDEN YAPILANMA

1. Türk Cumhuriyetleri Bağımsız Oluyor

a. Azerbaycan

Dağlık Karabağ Sorunu

b. Kazakistan

c. Kırgızistan

d. Özbekistan

e. Türkmenistan

f. Diğer Türk Toplulukları

2. Bağımsız Devletler Topluluğu

3. TİKA (Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı).

**33.HAFTA**

C. DOĞU BLOKUNDAN SONRA AVRUPA’DA YENİ ARAYIŞLAR

1. İki Almanya’dan Tek Devlete

2. Avrupa Ekonomik Topluluğundan (AET) Avrupa Birliğine (AB)

a. Maastricht Kriterleri

b. Kopenhag Kriterleri

c. AB ve Dünya

3. NATO’nun Avrupa’da Genişlemesi

D. TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ

1. Türkiye’nin AB Serüveni

a. Ankara Anlaşması ve Katma Protokol

b. Türkiye’nin Gümrük Birliğine Girişi

c. Avrupa Birliğinin Genişleme Süreci ve Türkiye

-Tarama Süreci

E. YENİ OLUŞUM SÜRECİNDE BALKANLAR

1. Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin Dağılması

2. Arnavutluk’ta Demokratikleşme Süreci

F. ORTA DOĞU VE AFGANİSTAN’DAKİ GELİŞMELER

1. Körfez Savaşları

2. Filistin Sorunu ve Orta Doğu Barış Görüşmeleri

3. Afganistan’daki Gelişmeler

4. Orta Doğu’da Su Sorunu

G. DÜNYADAKİ GELİŞMELER

1. Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerin Etkileri

2. Küreselleşme ve Etkiler

**34.HAFTA**

H. DEĞİŞEN DÜNYA VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI

1. Rusya Federasyonu

2. Kafkasya

3. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri

4. Orta Doğu

5. Balkanlar

6. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

7. Kızılay’ın Yurt Dışı Yardım Faaliyetleri

8. Türk Ordusu ve Dünya Barışı

I. 1980 SONRASI TÜRKİYE

1. Siyasi Gelişmeler

2. Kültürel Gelişmeler ve Sosyal Hayat

-Bu Dönemde Diğer Önemli Gelişmeler

3. Ekonomik Gelişmeler

4. Toplumsal Sorunlar

a. Terörizm

b. 17 Ağustos Depremi Sonunda Ortaya Çıkan Sorunlar

**35.HAFTA**

İ. KÜRESEL SORUNLAR

1. Küresel Isınma

-Kyoto Protokolü

2. Çevre Kirliliği

3. Nüfus Artışı ve İşsizlik

4. Yetersiz Beslenme ve Açlık

5. Uluslararası Terör

**36.HAFTA**

6. Salgın Hastalıklar

a. AIDS

b. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı

c. Kuş Gribi

d. SARS (Akut Solunum Yolu Yetmezliği Sendromu)

e. Hepatit

f. Sıtma

g. A(H1N1) Virüsü (Domuz Gribi)

**11- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ESASLAR**

Özel öğretim kursunda, Genel Müdürlükçe onaylanan öğretim programlarında yer alan kazanımların ölçülmesi amacıyla açık uçlu soruların da yer aldığı ücretsiz sınavlar yapılır. Bu sınavlar kurum tarafından, kursiyerlerin gelişimini takip etmek amacıyla, eğitim döneminin başında, ortasında ve sonunda gerçekleştirilir. Sınav sonucunda, kursiyerlerin konulara göre başarı analizleri yapılır ve kursiyerlere geri bildirim verilir. Bu sınavlara sadece kurumda kayıtlı kursiyerler katılır. Kurs bitirme belgesi düzenlenmez.

**12-PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ VE GEREÇLERİ**

Programın uygulanması sürecinde aşağıdaki öğretim araç-gereçlerinden yararlanılacaktır:

1. Ders kitapları (MEB Onaylı)
2. Öğretmenin kendi hazırlayacağı ders notları
3. Türkiye ve Dünya tarihi haritaları
4. Bilgisayar ve projeksiyon
5. İnternet kaynakları (www.eba.gov.tr)