1. Milliy davlat tizimining barpo etilishi, boshqaruvda yangi usullarning shakllantirilishi. Mustaqil Oʼzbekistonda hokimiyatlar boʼlinishi printsipi.
2. Oʼzbekiston Respublikasida parlament tizimi va undagi amalga oshirilayotgan islohotlar mazmun-mohiyati.
3. 2017-2021 yillarda Oʼzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yoʼnalishi boʼyicha Harakatlar strategiyasining ishlab chiqilishi, hayotga joriy etilishi va uning siyosiy islohotlardagi ahamiyati.
4. Oʼzbekiston Respublikasida bozor munosabatlarining shakllanishi, uning yoʼnalishlari, bosqichlari va xususiyatlarining mazmun-mohiyati nimada
5. 2022 -2026 yillarda mo’ljallangan yangi O’zbekistoning taraqqiyot strategiyasi inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etishdan asosiy nima maqsad ko’zlaniyapti/
6. Nima maqsadda **ezgulik va insonparvarlik tamoyiliga asoslangan “Harakatlar strategiyasidan — Taraqqiyot strategiyasi sari” g‘oyasini keng targ‘ib etish orqali jamiyatda sog‘lom dunyoqarash va bunyodkorlikni umummilliy harakatga aylantirish zarur.**
7. Nima sababdan **“Harakatlar strategiyasidan — Taraqqiyot strategiyasi sari” umummilliy dasturida Buyuk ajdodlarimizning boy ilmiy merosini chuqur o‘rganish va keng targ‘ib etish zarur deb ta’kidlanmoqda.**
8. 2022 -2026 yillarda mo’ljallangan yangi O’zbekistoning taraqqiyot strategiyasida **Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirishning mazmun mohiyati nimada.**
9. Oʼzbekiston Respublikasida bozor munosabatlarining shakllanishi, uning yoʼnalishlari, bosqichlari va xususiyatlari. Milliy iqtisodiyotni **jadal rivojlantirish va yuqori suratlarini ta’minlashdan asosiy maqsad nima ko’zlangan**
10. Amalga oshililayotgan iqtisodiy islohotlarda bozor infratuzilmasining shakllanishi, qishloq xoʼjaligidagi islohotlar, uning vazifalari va yoʼnalishlari. Sanoat, avtomobilsozlik sohasinining rivojlanishi.
11. Mustaqillik yillarida O’zbekistonda Sanoat, avtomobilsozlik sohasinining rivojlanishining mazmun-mohiyati
12. Mustaqillik yillarida maʼnaviy va maʼrifiy hayot. Milliy urf-odatlar, qadriyatlar va anʼanalarning tiklanishi mazmun-mohiyati.
13. Tarixiy shaharlar (Buxoro, Samarqand, Margʼilon, Qarshi, Toshkent, Xiva, Shahrisabz) yubileylarining jahon miqyosida keng nishonlanishi. Toshkent va Buxoro shahrining Islom madaniyati poytaxti deb eʼlon qilinishi va uning ahamiyati.
14. Prezidentimiz tomonidan ilgari ishlab chiqilgan beshta tashabbus va uning maʼnaviy madaniyatni taʼminlashdagi oʼrni va ahamiyati.
15. Mustaqillik yillarida mamlakatimizda hadis muhaddis ilmi vakillari yubileylarining o’tkazilishining mazmun-mohiyati.
16. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Соғлиқни сақлаш соҳасида хусусий секторни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори қачон қабул қилинган ва унинг асосий мақсади нималардан иборат?
17. Bugungi kunda O’zbekistonning asosiy qomusi Konstitusiyamiz moddalarida o’zgartirish kiritishning umumxalq muhokamasiga kiritilishining mazmun-mohiyati.
18. O‘zbekistonning tinchliksevar tashqi siyosati va uning jahon hamjamiyati tomonidan tan olinishi. O‘zbekistonning xalqaro tashkilotlar va xorijiy mamlakatlar bilan iqtisodiy-siyosiy aloqalarining yo‘lga qo‘yilishi.
19. O‘zbekistonning geosiyosiy va geoiqtisodiy o‘rni. O‘zbekistonning mintaqada tinchlik va barqarorlikni ta’minlash borasidagi olib borgan siyosati.
20. Markaziy Osiyoda xavfsizlik masalalari, terrorizm, giyohvandlik va odam savdosiga qarshi kurashda O‘zbekiston Respublikasining faoliyati.