Факультеттің Ғылыми кеңесі мәжілісінде

БЕКIТІЛДІ

Хаттама №\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_2016 ж.

 Факультет деканы\_\_\_\_\_\_\_\_\_Масалимова А.Р.

 «Қазіргі исламдық ағымдар мен бағыттар» пәнi бойынша емтихан сұрақтары, 3 кредит

«5В020460- Дінтану» мамандығы, бакалавриат, 4 курс, қ/б

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Сұрақ | Бөлім\* |
| 1 | Исламдағы ағымға бөлінушіліктің себептерін сипаттаңыз | * 1. Сұрақ
 |
| 2 | Төртінші халифа Хз. Əлидің кезеңінен (656-661) басталған саяси оқиғалардан кейін мұсылмандардың түрлі ағымға бөлінуінің себептерін баяндаңыз | 1 Сұрақ |
| 3 | Ислам дініндегі ағымдар Хз. Мұхаммед пайғамбар мен оның ізбасарлары болған əділетті төрт халифа тұсында болмауының себебі неде екенін түсіндіріңіз | 1 Сұрақ |
| 4 | тарихта жасырын имамға деген сенім талай секталардың дүниеге келуіне негіз болған - "жасырын" Имам-Махдиға анықтама беріңіз | 1 Сұрақ |
| 5 | Құран Кəрімнің мұсылмандарға берген ой еркіндігін баяндаңыз | 1 Сұрақ |
| 6 | Ағымға бөлінуде діни үкімдердің ролін түсіндіріңіз | 1 Сұрақ |
| 7 | Әділетті халифалар кезеңін сипаттаңыз | 1 Сұрақ |
| 8 | Ағымға бөлінуге себеп болған саяси оқиғаларды атаңыз | 1 Сұрақ |
| 9 | Ағымға бөлінуде ислам дінінің əкелген діни үкімдерінің айтарлықтай ролін ситпаттаңыз | 1 Сұрақ |
| 10 | Ислам жəне иман туралы анықтама беріңіз | 1 Сұрақ |
| 11 | «Мушаббиха» туралы баяндаңыз | 1 Сұрақ |
| 12 | «Муржия» анықтама беріңіз | 1 Сұрақ |
| 13 | «Муғтазила»туралы анықтама беріңіз | 1 Сұрақ |
| 14 | Муғтазилиттердің сенім мəселесінде дəлел келтіру жүйесін сипаттаңыз | 1 Сұрақ |
| 15 | Муғтазилиттер мен шииттердің байланысын баяндаңыз | 1 Сұрақ |
| 16 | ІҮ Халифа Хз. Алидің кезеңіндегі (656-661) Харижиттерді сипаттаңыз | 1 Сұрақ |
| 17 | Умеялықтар салтанаты кезеңіндегі (661-750) халифалар мен əкімдер туралы баяндаңыз | 1 Сұрақ |
| 18 | Батынилер туралы баяндаңыз | 1 Сұрақ |
| 19 | Зындықтар туралы сипаттама беріңіз | 1 Сұрақ |
| 20 | Исмаилиттер (карматтар) туралы түсіндіріңіз | 1 Сұрақ |
| 21 | Құранмен сүннетке жүгіну жəне 610 мен 632 жылдардағы Ислами өмірді қайта жаңғыртып, өзгелерді тастау керек деп ұран көтерген 1740 жылы басталған «Ваххабизм» діни саяси қозғалысын баяндаңыз | 2 Сұрақ |
| 22 | Сунниттерге анықтама беріңіз | 2 Сұрақ |
| 23 | Сунниттер бағытындағы Алла Тағаланың бірлігіне сену туралы баяндаңыз | 2 Сұрақ |
| 24 | Ханафишілер мəзхабы туралы сипаттаңыз | 2 Сұрақ |
| 25 | Сүнниттік топтардың бір мектебінің өкілі, VIII- IX ғғ арасында Мұхаммед аш-Шафиғи негізін қалаған – Шафиғилерді баяндаңыз | 2 Сұрақ |
| 26 | Малик ибн Анас (713-795) негізін қалаған - Мəлікшілдер мазхабыын баяндаңыз | 2 Сұрақ |
| 27 | Мемлекеттік мазхаб бойынша құқықтың ең басты негізі - Құранның жалғасы ретінде қарастырылатын Құран мен сунна туралы баяндаңыз | 2 Сұрақ |
| 28 | Ахмед Ханбал негізін қалаған - Ханбалишылар мəзхабыты анықтаңыз | 2 Сұрақ |
| 29 | Ханбалшыл идеолоктардың IX - X ғасырларда көрініс тапқан идеяларын баяндаңыз | 2 Сұрақ |
| 30 | Исламдағы шиттік бағыт туралы түсіндіріңіз | 2 Сұрақ |
| 31 | Шииттердің діни доктринасы туралы баяндаңыз | 2 Сұрақ |
| 32 | Шииттік секталар туралы түсіндіріңіз | 2 Сұрақ |
| 33 | Мұхаммед ибн аль-Ханафияны имам деп жариялаған – кайсаниттер туралы сиаттаңыз | 2 Сұрақ |
| 34 | Али əулиетінен тараған, Зейд – Алидің шөбересі, бесінші имам, имам басқаратын теократиялық мемлекет құруды көздеген – Зейдиттер туралы баяндаңыз | 2 Сұрақ |
| 35 | Шииттердің ең саны жағынан көп əрі байыпты қалыптасқан – имамиттер туралы анықтама беріңіз | 2 Сұрақ |
| 36 | 12 имам жолын жақтаушылар – Иснаашариттер (“шеткі” шииттер) туралы баяндаңыз | 2 Сұрақ |
| 37 | Мұсылманшылықтың тарихына өшпес із қалдырған, тарихы өзінің бастауын VІІІ ғ. ортасынан алып жатқан, шииттердің басқа бір бағыты – исмаилиттер туралы түсіндіріңіз | 2 Сұрақ |
| 38 | Тарихта Имамия низариттер туралы сипаттаңыз | 2 Сұрақ |
| 39 | Гулат (шектен шыққан көзқарастарды ұстанушылар) деген атау алған - Шииттік исламдағы шеткері бағытқа ситаттама беріңіз | 2 Сұрақ |
| 40 | Харижиттер ағымының пайда болуын түсіндіріңіз | 2 Сұрақ |
| 41 | Харижи сөзінің мəн-мағынасы жəне де харижиттердің басқа ағымдардан ерекшелігін анақтаңыз | 3 Сұрақ |
| 42 | Харижи ағымдарының өзара ортақ ұстанымдарын баяндаңыз | 3 Сұрақ |
| 43 | Харижиттердегі келіспеушіліктердің қасіретті салдарын түсіндіріңіз | 3 Сұрақ |
| 44 | Харижиттердегі негізгі топтар мен ағымдар (а) Мұсылмандар қатарына жататын Харижит топтары. б) Мұсылмандар қатарына жатпайтын Харижит топтарын анықтаңыз | 3 Сұрақ |
| 45 | Харижиттердің ұрандары мен олардың жалпы ерекшеліктерін сипаттаңыз | 3 Сұрақ |
| 46 | Муржиттер ағымы жайлы түсінік беріңіз | 3 Сұрақ |
| 47 | Муржиттердің ең негізгі топтары: 1. сүннетке ерген муржиттер; 2. сүннеттерде жоқ нəрселерге салынып кеткен муржиттерге сипаттама беріңіз | 3 Сұрақ |
| 48 | Ғасырлар борйы мұсылмандардың арасына іріткі салып, исламды бұзуға тырысқан, қарапайым адамдарды дұрыс жолдан тайдыру үшін 9 дəрежелі дағуат тəсілін қолданған – Батыния туралы сипаттаныз | 3 Сұрақ |
| 49 | Имамия мазхабындағы он екі имамды анықтаңыз | 3 Сұрақ |
| 50 | Имамияның сенім негіздерін атаңыз | 3 Сұрақ |
| 51 | Қазіргі таңдағы Исмаилия тураы баяндаңыз | 3 Сұрақ |
| 52 | Бахаулла Бахаи сенiмiнiң негiзiн қалаушы туралы сипаттама беріңіз | 3 Сұрақ |
| 53 | Бахаи сенiмiнiң дiни iлiмдерiн талдаңыз | 3 Сұрақ |
| 54 | Жабариттер (Жəбрия) ағымын анықтаңыз | 3 Сұрақ |
| 55 | Ислам құқықтық мəзһабтарын сипаттаңыз | 3 Сұрақ |
| 56 | Ханафи мəзһабы (мектебі) – бұл мəзһаптың негізін қалаған Имам Ағзам Əбу Ханифа (р.а.) туралы сипаттаңыз | 3 Сұрақ |
| 57 | Мəлики мəзһабы – бұл мазхаптың негізін Имам Мəлик бин əнас бин Əби Амр əл-Асбаһи (р.а.) қалағаны туралы түсіндіріңіз | 3 Сұрақ |
| 58 | Шафи мəзхабы – негізін Имам Əбу Абдулаһ Мұхаммед бин Идрис (р.а.) қалағаны тураы баяндаңыз | 3 Сұрақ |
| 59 | Ханбали мəзһабы – негізін Имам Əбу Абдиллаһ Ахмед бин Ханбал əш-Шайбани (р.а.) қалағаны туралы сипаттаңыз | 3 Сұрақ |
| 60 | Сəлəфия ағымын түсіндіріңіз | 3 Сұрақ |

Әдiстемелiк бюро төрайымы Жұбаназарова Н.С.

Кафедра меңгерушiсi Құрманалива А.Д.

Оқытушы Бағашаров Қ.С.

Эксперт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оқушының жауабының толықтығына байланысты экзамен жұмысы 100-балдық шкаламен бағаланады:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Шкала, балдары | 1-сұрақбағасы | 2-сұрақБағасы | 3-сұрақбағасы |
| 90-100 өте жақсы | 26-30 | 32-35 | 32-35 |
| 75-89 жақсы | 23-27 | 26-31 | 26-31 |
| 50-74 қанағаттанарлық | 14-22 | 18-26 | 18-26 |
| 0-49 қанағаттанарлықсыз | 0-15 | 0-17 | 0-17 |