**«Тарихи өлкетану» пәні бойынша аралық бақылау сұрақтары.**

1. Тарихи өлкетанулық пәні, оның мақсаттары мен міндеті.
2. Тарихи өлкетанудағы ауызша деректер.
3. Халық ауыз әдебиеті шығармаларының тарихи өлкетанудағы маңыздылығы.
4. Қазақстанды зерттеу қоғамы- революциядан кейінгі Қазақстанда өлкетану жұмысының орталығы.
5. Туған өлкені зерттеуде топонимиканың маңызы.
6. Баспасөзде және басқа арнайы басылымдарда өлкетанулық материалдардың жарық көруі.
7. Тарихи өлкетанудағы жазба деректер.
8. Халық ауыз әдебиеті шығармаларын жинақтау мен зерттеуде өлкетанушылардың ролі.
9. Этнографиялық деректер және туған өлкенің тарихын зерттеуде қолдану.
10. Өлкетану жұмысында баспасөздің маңызы.
11. Тарихи өлкетанудағы бейнелеу өнер туындыларының ролі.
12. Өлкетану жұмысындағы мұрағаттардың деректі материалдары.
13. Өлкетанудың бастамасы.
14. Тарихи өлкетанудың дамуына С.Бабажановтың үлесі.
15. Сәулет өнер ескерткіштері тарихи өлкетанудың қайнар көзі ретінде.
16. Орыс географиялық қоғамының өлкетанулық қызметі.
17. Тарихи өлкетануда этнографиялық материалдарды жинақтау және өңдеу әдістері.
18. Революцияға дейінгі кезеңде Қазақстандағы өлкетану жұмысы.
19. Тарихи өлкетану үшін көне және ортағасырлық қолжазбалардың маңыздылығы.
20. Облыстық статистка комитеттерінің жұмысындағы өлкетану тақырыбы.
21. Тарихи өлкетанудың әдістері мен принциптері.
22. Қазақстанда өлкетану жұмысын ұйымдастырудың негізгі формалары.
23. Орыс географиялық қоғамының Батыс-Сібір бөлімінің Семей бөлімшесінің өлкетанулық қызметі.
24. Қазақстанда өлкетанулық жұмысының басталуы.
25. Ресейдің ғылыми экспедициялары табыс еткен Қазақстан өлкетануының материалдары. (ХУІІІ-ХІХ ғғ.)
26. Өлкетану жұмысының мазмұны мен негізгі бағыттары.
27. Әр тарихи кезеңдерде Қазақстанда болған шетел саяхатшылары, дипломаттары мен қоғам қайраткерлерінің тарихи өлкетанудағы маңызы.
28. Қазақстан бойынша өлкетану материалдарының ХУІІІ-ХІХ ғғ.) ғалымдар, саяхатшылар, қоғам қайраткерлерінің еңбектерінде жиналуы.
29. Археологиялық деректер және олардың тарихи өлкетануда қолданылуы.
30. Тарихи өлкетанудағы тарих және мәдениет ескерткіштері.
31. Тарихи өлкетанудың дамуына Ш.Ш. Уалихановтың үлесі.
32. Семей облыстық статистика комитетінің жұмысындағы өлкетану тақырыбы.
33. Тарихи өлкетанудың дамуына Г.Н. Потаниннің үлесі.
34. Ортағасырдағы өлкетанулық мағлұматтар.
35. Мектептегі өлкетану жұмысының негізгі бағыттары.
36. Тарихи өлкетануды зерттеуде мұражай мен мұрағаттардың ролі.
37. Тарихи өлкетанудың білімдік және тәрбиелік маңызы.
38. Қазақстандағы сәулет өнер туындылары, тарихи өлкетанудың қайнар көзі ретінде.
39. Тәуелсіз Қазақстанда өлкетанудың ерекшелігі: қиыншылықтар, проблемалар, жаңа жолдарды іздеу.
40. Тарихи өлкетанудың дерек көздері.
41. Өлкетану жұмысының негізгі мазмұны.
42. Қазақстандағы әйгілі суретшілердің шығармашылығы.
43. Қазақстан территориясындағы сәулет өнер ескерткіштерінң ерекшелігі.
44. Этнографиялық деректерді өлкенің тарихын зерттеу процесінде қолдану.
45. Өлкетану жұмысында баспасөздің ролі.
46. Тарихи өлкетанудағы археологиялық деректер мен материалдар.
47. Қазақстанда тарихи өлкетанудың қалыптасуы мен дамуы.
48. Тарихи өлкетанудағы жазба деректер.
49. Археологиялық деректердің тарихи өлкетанудағы атқаратын ролі.
50. Өлкетану және ғылыми зерттеу ұйымдарының қызметі.
51. Тарихи өлкетанудағы ауызша деректердің маңызы.
52. Сәулет өнер ескерткіштері өлкетанудың дерек көзі ретінде.
53. Топонимиканың түрлері, дерек көздері.
54. Тарихи өлкетанудағы бейнелеу өнер туындыларының ролі.
55. Әр тарихи кезеңдерде Қазақстанда болған шетел саяхатшылары, дипломаттары мен қоғам қайраткерлерінің тарихи өлкетанудың дамуына қосқан үлесі.
56. Тарихи өлкетану үшін көне және ортағасырлық қолжазбалардың ролі.
57. Тарихи өлкетанудағы зерттеу әдістері мен принциптері.
58. Орыс географиялық қоғамының, Батыс-Сібір бөлімінің Семей бөлімшесінің өлкетанулық қызметі.
59. Ресейдің ғылыми экспедициялары табыс еткен Қазақстан өлкетануының материалдары.
60. Тарихи өлкетанудағы зерттеу әдістері мен принциптері.
61. Өлкетану және ғылыми зерттеу ұйымдарының қызметі.
62. Семей статистика комитетінің құрылуына Е.П.Михаэлистің ролі.
63. Революцияға дейінгі кезеңде Қазақстандағы өлкетану жұмысы.
64. Орыс географиялық қоғамының өлкетанулық қызметі.
65. Қазақстанда өлкетану жұмысының басталуы.
66. Тарихи өлкетануды зерттеуде мұражай мен мұрағаттардың ролі.
67. Тарихи өлкетанудың білімдік және тәрбиелік маңызы.
68. Тарихи өлкетанудың дерек көздері.
69. Тәуелсіз Қазақстанда өлкетанудың ерекшелігі.
70. Қазақстандағы сәулет өнер туындылары тарихи өлкетанудың қайнар көзі ретінде.
71. Облыстық статистика комитетттерінің өлкетанулық маңызы.
72. Баспасөздерде өлкетанулық материалдардың жарық көруі.
73. Тарихи өлкетанудың дамуына М.Бабажановтың үлесі.
74. Тарихи өлкетанудағы тарих және мәдениет ескерткіштері.
75. Қазақстан өлкетануының дамуына Ш.Уалихановтың қосқан үлесі.
76. Қазақстанды зерттеу қоғамы- революциядан кейінгі Қазақстанда өлкетану жұмысының орталығы.
77. Тарихи өлкетануда этнографиялық материалдарды жинақтау мен өңдеу әдістері.
78. Өлкетанудың бастамасы.
79. Тарихи өлкетанудың дамуына Г.Н.Потаниннің қосқан үлесі.
80. Қазақстан бойынша өлкетану материалдарының ХУІІІ -ХІХғғ. ғалымдар, саяхатшылар, қоғам қайраткерлерінің еңбектерінде жиналуы.
81. Туған өлкені зерттеуде топонимиканың маңызы.
82. Ортағасырлық өлкетанулық мағлұматтар.
83. Қазақстандағы әйгілі суретшілердің шығармалары.
84. Топонимиканың түрлері, дерек көздері.
85. Өлкетану жұмысының негізгі бағыттары.
86. Қазақстанда өлкетану жұмысын ұйымдастырудың негізгі формалары.
87. Қазақстанда болған шетелдік ғалымдардың өлкетану бойынша зерттеулері.
88. Алғашқы қазақ өлкетанушылары.
89. Мемлекеттік «мәдени мұра» бағдарламасы және тарихи өлкетану ісі
90. Орыс географиялық қоғамы және Қазақстандағы тарихи өлкетану ісі.