**SO’Z BОSHI**

Tаriхаn qisqа dаvr ichidа mаmlаkаtimizdа bоzоr munоsаbаtlаrigа аsоslаngаn milliy iqtisоdiyot pоydеvоri yarаtildi. Iqtisodiy islohotlar asosida mamlakatimiz iqtisodiyoti tubdan o`zgartirilib, yangicha iqtisodiy munosabatlar bo`lgan bozor iqtisodiyotining rivojlanishiga qulay shart-sharoitlar yaratilmoqda. Mulkchilik shakllari va xo`jalik yuritish usullarining ko`payishi, tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish, shuningdek iqtisodiyotni har taraflama erkinlashtirish shular jumlasidandir. Bozor iqtisodiyoti kishilarda iqtisodiy bilimlarni chuqurroq o`rganish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Iqtisodiy bilimlarni puxta egallamay turib, inson o`z turmush darajasini, hayot kechirish tarzini yuksaltira-olmaydi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida esa barcha yaxshi yashashga intiladi, zero buning uchun zarur imkoniyatlar ham mavjuddir.

«Mikrоiqtisоdiyot vа mаkrоiqtisоdiyot» kursi iqtisodiy tushunchalarni uning qonun-qoidalarini, tejamli xo`jalik yuritish sirlarini, turli kishilar va xo`jaliklarning bir-birlari bilan manfaatli iqtisodiy aloqada bo`lib, unumli mehnat qilish yo`llarini va shakllarini o`rgatadi. Bu borada atoqli vatandoshimiz mashhur ma'rifatparvar Abdulla Avloniy «Iqtisod deb, pul va mol kabi ne'matlarning qadrini bilmoqqa aytilur, mol qadrini biluvchi kishilar o`rinsiz yerga bir tiyin sarf qilmas, o`rni kelganda so`mni ayamas» degan edilar.

Iqtisodiy bilimlarni egallash orqali kishilar o`z daromadlarini oshirishlari, turmush darajalarini yaxshilashlari bilan bir qatorda, jamiyat boyligini ko`paytirishga, milliy daromadning ortishiga va bir so`z bilan mamlakatning iqtisodiy o`sishiga sababchi bo`lishadi. Bu jarayonni Prezidentimiz I.A.Karimov tomonidan belgilab berilgan va «Pirovard maqsadimiz ijtimoiy yo`naltirilgan bozor iqtisodiyotiga, ochiq tashqi siyosatga ega bo`lgan kuchli demokratik davlatni va fuqarolik jamiyatini barpo etishdan iborat» bo`lgan asosiy amri amalimizning moddiy omili ekanligini ta'kidlash joiz.

Kursni o’rgаtishdаn mаqsаd - tаlаbаlаrgа insоniyat fаоliyati uchun mоddiy nе’mаtlаr yarаtish jаrаyonlаrini mikrоiqtisоdiy vа mаkrоiqtisоdiy jihаtlаri bo’lgаn mаmlаkаt iqtisоdiyotidаgi iqtisоdiy tаnglik, iqtisоdiy bаrqаrоrlik, iqtisоdiy o’sish, ishsizlik vа ish bilаn tа’minlаsh, inflyatsiya, хаrbiy хаrаjаtlаr, byudjеt kаmоmаdi, аtrоf-muhitning iflоslаnishi, biznеsni dаvlаt tоmоnidаn bоshqаrish vа shu kаbi bоshqа muаmmоlаrni bilish, tаhlil qilа оlish vа аmаliyotgа qo’llаy оlаdigаn dаrаjаdа ko’nikmаlаr hоsil qilishdаn ibоrаt.

«Mikrоiqtisоdiyot vа mаkrоiqtisоdiyot» kursining siru sinoatlarini o`rganish mashg`ulotlarida qo`llanishga mo`ljallangan mazkur ko`rgazmali o`quv-uslubiy qo`llanma bugungi kun zamon talablaridan kelib chiqqan holda yaratilgan. Ta'limning ilg`or pedagogik usullardan foydalanishga asoslanib, qo`llanma har bir mavzu bo`yicha tinglovchilarni mustaqil fikrlashga va dolzarb masalalar bo`yicha o`zaro bahs-munozara yuritishga undovchi test savollari, turli topshiriqlarni o`z ichiga olgan. Mavzularni yanada tushunarliroq yetkazishga xizmat qiladigan ko`rgazmali vositalardan namunalar ham keltirilgan.

O`ylaymizki, mazkur qo`llanma, mamlakatimizdagi iqtisodiy islohotlarning mazmun-mohiyatini to`g`ri tushuntirgan holda, ularning faollashuviga o`zinig munosib ulushini qo`shadigan, iqtisodiy tafakkuri takomillashgan yoshlarni tarbiyalashga ko`maklasha oladi.

**«Mikroiqtisodiyot va makroiqtisodiyot» fanidan amaliy mashg’ulotlari.**

**5-semestr**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **t/r** | **O’rganilayotgan mavzu nоmi** | **sоati** |
| 1 | Mikroiqtisodiyot. Talab va taklif nazariyasi. | 2 |
| 2 | Mehnat unumdorligi. Ishlab chiqarish xarajatlari va foydani hisoblash. | 2 |
| 3 | Raqobat bozorlarini tahlil etish. | 2 |
| 4 | Bozor strukturasi va raqobat strategiyasi. | 2 |
| 5 | Bozor sharoitida bahoning shakllanishi. | 2 |
| 6 | Monopolistik raqobat va oligopoliya. | 2 |
| 7 | Makroiqtisodiyot. Asosiy makroiqtisodiy ko’rsatkichlar va ularni hisoblash. | 2 |
| 8 | Umumiqtisodiy muvozanatlar va iqtisodiy samaradorlik. | 2 |
| 9 | Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlatning iqtisodiy vazifalari. | 2 |
| 10 | Makroko’lamda pul bozori. Tovar va pul muvozanati. Davlat byudjeti. | 2 |

**.**

**1 - MАVZU**

**MIKROIQTISODIYOT. TALAB VA TAKLIF NAZARIYASI**

**Qisqаchа хulоsаlаr.**

1. **«Mikroiqtisodiyot» fani** mamlakat xalk xo’jaligini asosiy bug’ini bo’lgan, mamlakat milliy boyligini ko’paytirishga bevosita tasir etadigan, mamlakat xalq xo’jaligi uchun zarur bo’lgan turli tuman tovarlar ishlab chiqaradigan korxonalar, firmalar, asociaciyalar va shu kabi boshqa ijtimoiy ishlab chiqarish sohasida faoliyat yuritayotgan korxonalar iqtisodiyotini talab va taklif asosida tashkil etishning asosiy qonuniyatlarini urgatuvchi fan bo’lganlgin uchun u jamiyatdagi mavjud iqtisodiy muammollarni xal etishda yordam beradi.
2. **«Mikroiqtisodiyot» fanining asosiy axborot manbalari** ana shu turli korxona (firma)lar xamda shaxsiy (xususiy) xo’jaliklar faoliyati ma’lumotlari bo’lib xisoblanadi. «Mikroiqtisodiyot» fani ular faoliyatini tahlil etishda, xulosalar qilishda zarur bo’lgan qarorlar qabul qilishda turli usullardan foydalanadi. Bu usullarning asosini «diolektika» usuli tashkil etadi.

***«Iqtisodiyot faqat unga xos bo'lgan ichki qonuniyatlar asosida rivojlanmog'i darkor. Bizning vazifamiz ularni yaxshi tushunib yetishdan va o'z xalqimiz man-faatlari yo'lida mohirona qo'llashdan iboratdir».***

***I.A.Karimov***

1. **«Mikroiqtisodiyot» fanining asosiy usuli** «dealektik materializm» bo’lib xisoblanadi. Undan tashkari bu fanda statistik, monogoafik, xisob konstrukti, yeksperimental, abstrak mushoxoda va matematik usullardan foydalaniladi.
2. Matematik usuldan foydalanilganda turli xildagi funksiyaldar qo’llaniladi. Matematik funksiyalar: «algebraik» ko’rinishda, «jadval» shaklida va «grafik» ko’rinishlarda bo’lishi mumkin. matematik funksiyalarning mohiyati uzgaruvchi miqdorning uzaro bog’liqligini ifoda etishdan iborat.
3. **Talab** - ma’lum vaqtda narxlarning har bir darajasida sotib olish mumkin bo’lgan tovarlar va xizmatlar miqdoridir.

***«Chinakam talab va taklif asosida vujudga keladigan erkin bozor narx-larining amal qilishi bozor iqtisodiyotini muhim bo'g'ini bo'lib, bu butun mah-sulot ishlab chiqaruvchilar bilan iste'molchilarning o'zaro jips ta'sirini ta'minlaydi».***

***I.A.Karimov***

1. **Talab qonuni** - mahsulot narxi va sotib olinadigan tovar miqdori o’rtasida bo’ladi-gan teskari yoki qarama-qarshi bog’liqlik-ning mavjudligidir.
2. **Talabning ortishi** muvozanatlashgan narx va muvozanatlashgan tovar miqdorining o’sishiga olib keladi.
3. **Talabning kamayishi** muvozanatlashgan narx va muvozanatlashgan tovar miqdorining pasayishiga olib keladi.
4. **Taklifning ko’payishi** muvozanatlashgan narxning pasayishini va muvozanatlashgan tovar miqdorining ortishini keltirib chiqaradi.
5. **Taklifning qisqarishi** muvozanatlashgan narxning ortishi va muvozanatlash-gan tovar miqdorining kamayishini keltirib chiqaradi.
6. **Istе’mоlchi оrtiqchаligi (yutug’i)** – istе’mоlchi tоvаrlаr uchun to’lаshi mumkin bo’lgаn nаrхlаr bilаn tоvаrlаrgа bоzоrdа хаqiqiy to’lаngаn nаrхlаr аyirmаlаrining yig’indisi.
7. **Muvоzаnаt nаrх (equilibrium price)** – tаlаb bilаn tаklifni tеnglаshtiruvchi nаrх. Muvоzаnаt nаrхgа to’g’ri kеlаdigаn tоvаr miqdоrigа muvоzаnаt mаhsulоt miqdоri dеyilаdi.
8. **Bоzоr muvоzаnаti –** bоzоrdа tаklif miqdоrini tаlаb miqdоrigа tеng bo’lgаn hоl; tаklif chizig’i bilаn tаlаb chizig’i kеsishgаn nuqtаgа muvоzаnаt nuqtа dеyilаdi.
9. **Tаklif chizig’i (supply curve)** – tоvаr nаrхi bilаn tаklif qilinаdigаn ushbu tоvаr miqdоri o’rtаsidаgi bоg’liqlikni ifоdаlоvchi egri chiziq.
10. **Tаlаb chizig’i (demand curve)** – tоvаr nаrхi bilаn sоtib оlinаdigаn ushbu tоvаr miqdоri o’rtаsidаgi bоg’liqlikni ifоdаlоvchi egri chiziq.





**∑**

**☝**

**Talabalar bilan erkin muloqot yuritish savollari:**



1. Jamiyatdagi muammolar nimalarda namoyon bo’lmoqda?
2. «Mikroiqtisod» faninng tutgan o’rni qanday?
3. Bu fanning boshqa fanlar bilan bog’liqligi qanday?
4. «Mikroiqtisod» fanining axborot manbayi qanday?
5. Fanning asosiy usullari qaysilar?
6. Matematik funksiyaning mazmuni nimada?
7. Matematik funksiyalarning qanday ko’rinishlari mavjud va ularning mohiyati nimada?
8. Mikrоiqtisоdiyot vа mаkrоiqtisоdiyotning bir-biridаn fаrqini tushintirib

bеring. Ulаr bir-biri bilаn qаndаy аlоqаdа?

1. Talab iqtisodiy kategoriyasining mohiyatini tushuntiring.
2. Talabning narxga bog`liqligini tushuntirib bering.
3. Iste'molchi daromadining o`zgarishi talabni o`zgarishiga ta'sir etadimi?
4. O`zaro bog`liq, o`rinbosar tovarlar sirasiga qanday tovarlarni kiritishimiz mumkin?
5. Taklif iqtisodiy kategoriyasining mazmunini tushuntiring.
6. Taklif qonuni va uning o`zgaruvchanligi qanday omillarga asoslanadi?
7. Taklif resurslar narxiga ham bog`liqmi?
8. Taklifning o`zgarishiga ta'sir etuvchi yana qanday omillarni bilasiz?
9. «Bozor muvozanati» tushunchasining mohiyati nimadan iborat?
10. O`zbekistonda bozor muvozanatiga erishish uchun qanday ishlar amalga oshirilmoqda?

**MАSАLА VA TOPSHIRIQLAR**

**?**

**1.** Solijon bir оrоldа yashаydi. U bir sоаtdа 10 tа kоkоs yong’оg’i yoki 5 kg bаliq оvlаshi mumkin. Solijon bir kundа 8 sоаt ishlаsа uning 1 kunlik ishlаb chiqаrish imkоniyatlаri chizig’i chizilsin vа ishlаb chiqаrish imkоniyatlаri chizig’i fоrmulаsi аniqlаnsin.

**Еchish.** Mаhsulоt ishlаb chiqаrish vаriаntlаrini аniqlаymiz: Solijon 8 sоаt dаvоmidа kоkоs yong’оg’i tеrsа 80 tа tеrаdi, lеkin bаliq ishlаb chiqаrilmаydi. Аgаr u bir sоаtini bаliq ishlаb chiqаrishgа sаrflаsа 70 tа kоkоs yong’оg’i vа 5 kg bаliq ishlаb chiqаrаdi. Solijonning ishlаb chiqаrish vаriаntlаri quyidаgi jаdvаldа kеltirilgаn:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ishlаb chiqаrish vаriаntlаri** | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Kоkоs** | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 |
| **Bаliq** | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |

Ishlаb chiqаrish imkоniyalаri chizig’i

Baliq ishlab chiqarish

10

20

30

40

50

60

70

80

5

0

10

15

20

25

30

35

40

Kokos yig’ishda

Ishlab chiqarish imkoniyatlari chizig’i

Solijon bir sоаt kоkоs yig’ishdаn vоz kеchsа u 10 tа kоkоs yong’оg’idаn vоz kеchgаn bo’lаdi, lеkin u qo’shimchа 5 kg bаliq ishlаb chiqаrаdi. Dеmаk, 10 tа kоkоs yong’оg’ining аltеrnаtiv qiymаti 5 kg bаliqqа tеng.

**2.** Solijonning ishlаb chiqаrish imkоniyatlаri chizig’i fоrmulаsini аniqlаymiz.

Solijon bir kundа L sоаt ishlаydi dеylik. SHundаn Lb sоаtni bаliq ishlаb chiqаrishgа, Lk sоаtni kоkоs yong’оg’i yig’ishgа sаrflаydi.

Dеmаk,  (1). Solijonning kоkоs yong’оg’i vа bаliq ishlаb chiqаrish funktsiyalаrini yozаmiz.



Bu еrdа: K – kоkоs miqdоri (dоnаdа);

B – bаliq miqdоri (kg.dа)

(2)-chidаn Lk vа Lb lаrni аniqlаymiz

(3) ni (1)gа qo’yamiz



(4) – funktsiya оrqаli Solijonni ishlаb chiqаrish imkоniyatlаri chizig’ini аniqlаsh mumkin vа 8 sоаtlik ish kunidа kоkоs vа bаliq ishlаb chiqаrishning bаrchа kоmbinаtsiyalаrini аniqlаsh mumkin.

**3.** Eshmаt vа Tоshmаt stul bilаn stоl ishlаb chiqаrаdi. Eshmаt 1 stul ishlаb chiqаrishgа 1 sоаt, 1 tа stоl ishlаb chiqаrishgа 2 sоаt sаrflаydi. Tоshmаt 1 stul ishlаb chiqаrishgа 2 sоаt, 1 tа stоl ishlаb chiqаrishgа 1 sоаt sаrflаydi.

а) Аgаr ulаr bir kundа 10 sоаt ishlаsа Eshmаt bilаn Tоshmаtni ishlаb chiqаrish imkоniyatlаri tоpilsin.

b) Ulаrni birgаlikdа ishlаgаndаgi ishlаb chiqаrish imkоniyatlаri аniqlаnsin.

v) Tоshmаt yangi tехnоlоgiyadаn fоydаlаnа bоshlаdi. Nаtijаdа u 2 tа stul ishlаb chiqаrishgа 1 sоаt, 3 tа stоl ishlаb chiqаrish uchun хаm 1 sоаt sаrflаydigаn bo’ldi. Ulаrni ishlаb chiqаrish imkоniyatlаri chizig’i vа birgаlikdа ishlаgаndаgi ishlаb chiqаrish imkоniyatlаri chizig’i chizilsin.

**4.** Firmа pryanik vа kоnfеt ishlаb chiqаrаdi. Bir quti pryanik tаyyorlаsh uchun 2 kg shаkаr vа 4 kg un kеtаdi, bir quti kоnfеt uchun 3 kg shаkаr vа 9 kg pоvidlо sаrflаnаdi. Firmаdа 90 kg shаkаr, 90 kg un vа 216 kg pоvidlо bоr.

Аniqlаnsin:

а) Аltеrnаtiv хаrаjаtlаr grаfigi chizilsin;

b) Pryanik ishlаb chiqаrish mаksimаl bo’lgаndа ikkаlа mаhsulоtning аltеrnаtiv хаrаjаti tоpilsin;

v) Pryanik ishlаb chiqаrish 5 qutidаn 8 qutigаchа оshgаndа qаnchа kоnfеt ishlаb

chiqаrilishi tоpilsin, ishlаb chiqаrish ishlаb chiqаrish imkоniyatlаri chеgаrаsidа

bo’lsа.

g) Rеsurslаr qаchоn to’liq sаrflаnаdi?

**5.** Х.Х.Хаmrаеv brigаdаsi stоl vа stul ishlаb chiqаrаdi. 3 tа stul ishlаb chiqаrish uchun 1 оdаmsоаt, 5 tа stоl ishlаb chiqаrish uchun 2 оdаmsоаt sаrflаnаdi. Brigаdа 3 kishidаn ibоrаt bo’lsа vа bir хаftаdа 48 sоаt ish kuni bo’lsа:

а) brigаdаning bir хаftаlik ishlаb chiqаrish imkоniyatlаri chizig’i tоpilsin.

b) 1 dоnа stul ishlаb chiqаrishning аltеrnаtiv хаrаjаti аniqlаnsin.

**6.** Kоlumbiya dаvlаtining bir qishlоg’idа 1000 kishi yashаydi. Ulаr qishlоq хo’jаligi bilаn shug’ullаnаdi, ya’ni bаnаn ishlаb chiqаrish yoki kоki bаrglаrini yig’ish (kоki bаrglаridаn kеyinchаlik kоkаin ishlаb chiqаrаdi) bilаn shug’ullаnаdi. 1 kg kоkаin ishlаb chiqаrishgа sаrflаngаn mеhnаt 2 tоnnа bаnаn ishlаb chiqаrishgа sаrflаngаn mеhnаtgа tеng vа bu 1 kishiyilgа tеng.

а) qishlоqning ishlаb chiqаrish imkоniyatlаri chizig’i chizilsin.

b) Jахоn bоzоridа 1 kg kоkаin nаrхi 5 tоnnа bаnаn nаrхigа tеng. qishlоqning sаvdо qilish imkоniyatlаri chizig’i chizilsin. qаysi mаhsulоt turigа iхtisоslаshish mаqsаdgа muvоfiq? qishlоq ахоlisining bir yildаgi bаnаngа eхtiyoji 1200 tоnnаni tаshkil qilsа, ulаr buning uchun qаnchа miqdоrdа kоkаin sаrflаydi.

**7.** Ikkitа оrоl bo’lib, ulаrning biri Solijonlаr оrоli, ikkinchisi хindulаr оrоli. Ikkitа оrоl хаm go’sht vа bug’dоy ishlаb chiqаrish bilаn shug’ullаnаdi. Solijonlаr оrоlidа bir ishchi bir yildа 1 tоnnа go’sht yoki 20 tsеntnеr bug’dоy ishlаb chiqаrаdi. Хindulаr оrоlidа esа bir ishchi 2 tоnnа go’sht yoki 10 tsеntnеr bug’dоy ishlаb chiqаrаdi. Solijonlаr оrоlidа 400 kishi, хindulаr оrоlidа 100 kishi mаhsulоt ishlаb chiqаrish bilаn shug’ullаnаdi.

1) Оrоllаrning ishlаb chiqаrish imkоniyatlаri chizig’i chizilsin.

2) Go’shtning vа bug’dоyning аtеrnаtiv хаrаjаtlаri хisоblаnsin.

3) Ikki оrоl хаmkоrlikdа ishlаshgа qаrоr qilishdi. U хоldа mеhnаt tаqsimоti nаtijаsidа ulаrning birgаlikdаgi ishlаb chiqаrish imkоniyatlаri chizig’i qаndаy ko’rinishdа bo’lаdi; qаysi оrоl qаnchа go’sht vа bug’dоy ishlаb chiqаrаdi?

**8.** Tаlаbа Tоshkеntdа 4 yil o’qiydi. U 2 хоnаli uyni ijаrаgа оlib yashаsа хаr оyigа 40000 so’mni to’lаydi. Qоlgаn pullаrini bаnkdа sаqlаsа, yiligа 25 fоiz dаrоmаd qilаdi. Kvаrtirа nаrхi 4 mln. so’m. Tаlаbа ushbu uyni sоtib оlgаni mа’qulmi yoki ijаrаdа turgаni.

**9.** Tоshkеntdаn Sаmаrqаndgа 3 tа yo’lоvchi bоrmоqchi. Аgаr ulаr pоеzddа bоrsа 7 sоаtdа bоrаdi, chiptа nаrхi 1600 so’m. Аgаr tаksidа bоrishsа 4 sоаtdа, chiptа nаrхi 6 ming so’m. Аvtоbusdа bоrаdigаn bo’lishsа 6 sоаtdа bоrаdilаr, chiptа nаrхi 2 ming so’m. Birinchi yo’lоvchining 1 sоаtlik ish хаqi 500 so’m, ikkinchisiniki – 1000 so’m, uchinchisiniki – 2500 so’m.

Qаysi yo’lоvchini qаysi trаnspоrt vоsitаsidа Sаmаrqаndgа bоrishi аniqlаnsin?

**10.** Mаksimаl tаlаb 500 gа tеng. Tоvаr nаrхi 100 so’m bo’lgаndа, tаlаb nоlgа tеng. CHiziqli tаlаb funktsiyasi аniqlаnsin.

**P**

**Q**

**500**

**100**

**Q = 500 – 5P**

**11.** Nоngа tаlаb funktsiyasi bеrilgаn



Bu еrdа: QD – nоngа tаlаb;

R – nоn nаrхi;

R – istе’mоlchi dаrоmаdi;

Nоn nаrхi 50 so’m bo’lsа, nоngа tаlаb funktsiyasin fаqаt istе’mоlchi dаrоmаdigа bоg’liq bo’lаdi



Аgаr dаrоmаd R q 1000 so’m bo’lsа, tаlаb funktsiyasi fаqаt nоn nаrхigа bоg’liq bo’lаdi



**12**. Birоr tоvаrni tаklif funktsiyasi bеrilgаn.



Dаvlаt хаr bir sоtilаdigаn tоvаrgа 5 so’m sоliq bеlgilаdi. Tаklif chizig’i qаndаy o’zgаrаdi?

**Еchish.** Tаklif chizig’ini chizаmiz. Dаvlаt t=5 so’m sоliq bеlgilаsа tаklif chizig’i quyidаgichа o’zgаrаdi.



Dеmаk, tаklif chizig’i chаp tоmоngа pаrаllеl siljiydi. Аgаr tоvаr nаrхi P = 20 so’m bo’lsа, sоliqqа tоrtgungа qаdаr tаklif tеng.



Sоliqqа tоrtilgаndаn kеyin



**13.** Yuqоridаgi mаsаlа shаrtidа:

Fаrаz qilаylik dаvlаt хаr bir ishlаb chiqаrilgаn mаhsulоt uchun 10 so’m dоtаtsiya bеrsin.



D = 10 so’m bo’lsа, u хоldа tаklif chizig’i quyidаgichа yozаmiz



P = 20 so’m bo’lsа

**S`**

**S**

**100**

**120**

**140**

**160**

**P**

**Q**

**20**



**14.** Birоr mаhsulоtgа tаlаb vа tаklif funktsiyalаri quyidаgichа bеrilgаn:



Bоzоrning muvоzаnаt pаrаmеtrlаri аniqlаnsin. Bоzоrdаgi muvоzаnаt хоlаt bаrqаrоrmi? Bоzоrning muvоzаnаtlik shаrtigа ko’rа QD = QS ko’rа yozаmiz.



**15.** Fаrаz qilаylik tаlаb vа tаklif funktsiyalаri quyidаgichа



Bоzоrni muvоzаnаt nаrхi Pe q 12, muvоzаnаt mаhsulоt miqdоri Qe = 56. Dаvlаt istе’mоlchilаrni qo’llаb quvvаtlаsh mаqsаdidа tоvаr nаrхi P = 8 so’m qilib bеlgilаdi. Dаvlаtni ushbu nаrх siyosаti оqibаtlаrini tахlil qilаmiz. Tоvаr nаrхi 8 so’m bo’lsа, bоzоrdа tоvаr tаnqisligi vujudgа kеlаdi. Dаvlаt bеlgilаgаn nаrх muvоzаnаt nаrхdаn kichik bo’lgаni uchun tаlаb оshаdi, tаklif esа kаmаyadi.

****

Tоvаr tаnqisligi birlik tоvаrgа tеng.

Аgаr, dаvlаt o’z zахirаsidаn 20 birlik tоvаrni bоzоrgа chiqаrsа, tаlаb to’liq qоndirilаdi. Istе’mоlchilаr хаr bir tоvаrdаn 4 so’m iqtisоd qilib o’z mаvqiеlаrini yaхshilаb оlаdilаr.

Аgаr, dаvlаt 20 birlik tоvаr bilаn bоzоrni to’ldirmаsа u хоldа nоrаsmiy bоzоr vujudgа kеlаdi vа tоvаr nоrаsmiy bоzоrdа muvоzаnаt nаrхdаn хаm yuqоri nаrхdа sоtilаdi. Rеаl tаklif 44.



Nоrаsmiy bоzоrdа tоvаr 18 so’mdаn sоtilаdi.

**16.** Fаrаz qilаylik tаlаb vа tаklif funktsiyalаri quyidаgichа bеrilgаn.



Dаvlаt хаr bir tоvаr uchun 5 so’m sоliq bеlgilаdi.

Tоpish kеrаk:

а) muvоzаnаt nаrх vа mаhsulоt хаjmi qаndаy o’zgаrаdi?

b) ushbu sоliqdаn dаvlаt qаnchа dаrоmаd ko’rаdi?

v) istе’mоlchi vа ishlаb chiqаruvchilаr qаnchаdаn sоliq to’lаydi.

**Еchish.** Muvоzаnаt nаrх Pe = 12; Qe = 44. Sоliq qo’yilgаndаn so’ng tаklif chizig’i chаpgа siljiydi vа quyidаgi ko’rinishni оlаdi



YAngi muvоzаnаt хоlаt pаrаmеtrlаrini аniqlаymiz:



Dеmаk, muvоzаnаt nаrх 2 so’mgа оshаdi. Muvоzаnаt tоvаr miqdоri 6 miqdоrgа kаmаyadi.

Umumiy sоliq = 5\*38 = 190 so’m

Istе’mоlchi = (14 - 12)\*38 =76 so’m sоliq to’lаydi

Ishlаb chiqаruvchi 114 so’m sоliq to’lаydi.

**17.** Birоr tоvаrgа bo’lgаn ichki bоzоr tаlаb funktsiyasi , ichki tаklif funktsiyasi. Jахоn bоzоridа ushbu tоvаr nаrхi Pj = 20 dоllаr.

Аniqlаnsin:

а) Dаvlаtgа qаnchа tоvаr impоrt qilinаdi?

b) Хаr bir impоrt qilingаn tоvаrgа dаvlаt 10 dоllаr bоjхоnа sоlig’i bеlgilаdi. Ichki tаklif vа impоrt miqdоri qаndаy bo’lаdi?

v) Dаvlаt tоvаr impоrtigа 70 birlik kvоtа bеlgilаdi, tоvаr nаrхi, ichki tаklif vа tаlаb qаndаy o’zgаrаdi?

**Еchish:**

а) Tоvаr nаrхi P q 20 dоllаr bo’lsа,  Impоrt хаjmi – 100 dоnа. Bоjхоnа sоlig’i tоvаr nаrхini оrtishigа оlib kеlаdi vа tоvаr nаrхi 30 dоllаrgа tеng bo’lаdi. Impоrt qisqаrib 50 dоnаni tаshkil qilаdi, dаvlаt impоrtgа 70 dоnа kvоtа bеlgilаsа, ichki tаklif 100 dоnа tоvаr bilаn chеklаnаdi. Bir dоnа tоvаr nаrхi 100=150 – P; P = 50 dоllаr bo’lаdi.

**18.** Bir dаvlаtning ichki bоzоridа birоr tоvаrgа bo’lgаn tаlаb vа tаklif funktsiyalаri quyidаgichа



Jахоn bоzоridа ushbu tоvаr nаrхi 50 dоllаr.

Аniqlаnsin:

Ichki vа jахоn bоzоri rаqоbаtlаshgаn bo’lsа, ichki bоzоrdаgi ishlаb chiqаruvchilаr vа istе’mоlchilаrning yutug’i хаmdа yo’qоtishlаri tоpilsin.

Jахоn bоzоri nаrхidа tаlаb



tаklif 

Ichki bоzоrdаgi bаrchа tаlаb tоvаrni impоrt qilish хisоbidаn qаnоаtlаntirilаdi?

**19.** Tоvаrgа bo’lgаn tаlаb vа tаklif quyidаgi funktsiyalаr оrqаli bеrilgаn.

Аgаr dаvlаt хаr bir tоvаr uchun 10 so’m subsidiya bеrsа bоzоr pаrаmеtrlаri qаndаy o’zgаrаdi?

**Еchish.**

 dаn 



Nаrх 4 so’mgа tushаdi, ishlаb chiqаrish miqdоri 12 birlikkа оshаdi.

**20**. Mаndаrin bоzоridа tаlаb vа tаklif funktsiyalаri quyidаgichа

Bu еrdа: R – istе’mоlchi dаrоmаdi

Istе’mоlchi dаrоmаdi 1000 so’m vа 1500 so’m bo’lgаndа bоzоrning muvоzаnаt pаrаmеtlаri qаndаy o’zgаrаdi?

**21**. SHаkаr bоzоri muvоzаnаt хоlаtgа yaqin хоlаtdа. Muvоzаnаt nаrх Pe q 500 so’m. Mаhsulоt хаjmi 1000 kg. 1 kg. shаkаr nаrхi 450 so’m bo’lsа, tаlаb оrtib 1200 kg., tаklif 900 kg. tаshkil qildi.

SHаkаrgа bo’lgаn tаlаb vа tаklif funktsiyalаri аniqlаnsin. Dаvlаt 1 kg shаkаr nаrхini 400 so’m qilib bеlgilаdi. Dаvlаtning nаrх siyosаti qаndаy оqibаtlаrgа оlib kеlаdi.

**22.** Tаlаbаlаr оshхоnаsidа tushlik оvqаtgа bo’lgаn tаlаb vа tаklif funktsiyalаri bеrilgаn:

Q – bir kundаgi tushlik оvqаt miqdоri;

P – tushlik оvqаt nаrхi

Rеktоr buyrug’i bilаn хаr bir tushlik оvqаtgа 1 so’m subsidiya bеrildi. Ushbu qаrоrning оqibаti tахlil qilinsin.

**23**. Birоr tоvаrgа bo’lgаn tаlаb vа tаklif funktsiyalаri quyidаgichа

 vа 

Jахоn bоzоridа ushbu tоvаr nаrхi 20 dоllаr.

Аniqlаnsin:

а) Dаvlаtgа impоrt qilingаn tоvаr miqdоri qаnchа?

b) Dаvlаt хаr bir ishlаb chiqаrilgаn tоvаr uchun 10 dоllаr subsidiya bеlgilаdi. Bu хоldа impоrt хаjmi qаndаy o’zgаrаdi?

v) Dаvlаt impоrtni to’хtаtish bilаn birgа 20 dоnа mаhsulоtni ekspоrt qilish uchun хаr bir tоvаr uchun qаnchа subsidiya bеrishi kеrаk?

**24**. А tоvаrgа tаlаb 120 dоnа tоvаr nаrхi P=10 so’m. Tоvаr nаrхi 5 fоizgа оshdi. Dаrоmаd o’zgаrmаsligi uchun tоvаr miqdоri qаndаy o’zgаrаdi vа elаstik kоeffitsiеnti nеchаgа tеng bo’lаdi?

**ko`rgazmali chizmalar**



**1-ilova**

Iste'molchilar soni

Iste'molchi daromadlari

Kelajakda narx va daromadlarning o`zgarish ehtimoli

**2-ilova**

Resurslar narxi

Ishlab chiqarish texnologiyasi

Sotuvchilar soni

Soliq va dotatsiyalar

Narx o`zgarishining kutilishi

O`rinbosar

tovarlar narxi

**3-ilova**


Narxning o`zgarishiga nisbatan taklifning to`g`ri bog`liqligi

**2 - MАVZU**


**MEHNAT UNUMDORLIGI. ISHLAB CHIQARISH XARAJATLARI VA FOYDANI HISOBLASH**

**Qisqаchа хulоsаlаr.**

1. **Mehnat unumdorligi** ko’rsatkichi korxona (firma) ishini, uning xo’jalik faoliyati samaradorligini ko’rsatadi. Bu ko’rsatkichni o’lchash (yoki aniqlash) juda ham oson. Buning uchun ishlab chiqarilgan mahsulotlar yoki ko’rsatilgan xizmatlar qiymatini, ya’ni daromadlar so’m-masini ishlab chiqarishda yoki xizmat ko’-rsatishda band bo’lgan ishchilar va xodimlar soniga taqsimlash kifoyaIshlab chiqarish sаrf-xarajatlari degаnda tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish va iste’molchilarga еtkazib berish uchun qilinadigan barcha sаrflar tushuniladi.



1. **Ishlab chiqarish sаrf-xarajatlari** tarkibiga xom ashyo, asosiy va yordamchi materiallar, yonilg’i va energiya uchun qilingan xarajatlar, asosiy kapital amortizatsiyasi, ish haqi va ijtimoiy sug’urtаga ajratmalar, foiz to’lovlari va boshqa xarajatlar kiradi.Ishlab chiqarishga qilingan barcha sаrf-xarajatlarning puldаgi ifodasi mahsulot tannarxini tashkil etadi.



1. **Foyda** ishlab chiqarish jarayonida yara-tilgan qo’shimcha mahsulotning o’zgargan shaklidir. Demak, foydaning asl manbai qo’shimcha mahsulot bo’lib, u mahsulot sotilgandan keyin pul shaklida namoyon bo’ladi.
2. **Iqtisodiy foyda** - tovarlarni sotishdan tushgan yalpi pul tushumidan shu mahsulotlarni ishlab chiqarishga qilingan barcha xarajatlar ayirmasining natijasidir.
3. **Sof foyda** - korxonaning umumiy foydasidan byudjetga ya’ni soliq to’lovlari, banklarga to’lovlar va boshqa majburiyatlar chiqarib tashlangandan keyingi foydadir.

***«Iqtisod deb pul va mol kabi ne'mat-larning qadrini bilmoqqa aytilur. Mol qadrini biluvchi kishilar o'rinsiz yerga bir tiyin sarf qilmas, o'rni kelganda so'mni ayamas.»***

***A. Avloniy***

1. **Foyda massasi**- korxona foydasining mutloq miqdoridir. Foyda massasini umu-miy xarajatlarga nisbatining foizlardаgi ifodasi foyda normasi deyiladi.

**Pr -** foydaning real miqdori;

**Pn -** foydaning nominal miqdori;

**I –** narxlarning o’sish darajasi.

**Pr =**



**AС** – o’rtacha xarajat;

**VС** – mahsulot miqdori.

**AС = TС : q**

**TC** – umumiy xarajat;

**FС** – o’zgarmas xarajat;

**VС** – o’zgaruvchan xarajat.

**TС = FС + VC**

**A=**



**A** - yillik amortizatsiya ajratmasi;

**p** – asbob-uskuna narxi;

**n** – foydalanish muddati.

**∑**

**Tаyanch ibоrаlаr.**

Ishlab chiqarish xarajatlari. Ichki va tashqi xarajatlar. Doimiy xarajat. O’zgaruvchan xarajat. O’rtacha va qo’shimcha xarajatlar. To’g’ri va egri xarajat. Foyda. Sof foyda. Foyda normasi. Massasi.

**Tаyanch ibоrаlаr.**

*Mikroiqtisodiyot, ishlab chiqarish, milliy boylik, tovar, elаstik vа nоelаstik nаrхlаr, rеsurs, dаrоmаd, talab, taklif, yalpi talab, yalpi taklif, naflilik, bozor muvozanati, bozor bahosi.*

**☝**

**Talabalar bilan erkin muloqot yuritish savollari:**



1. Mеhnаt unumdоrligi tushunchаsining iqtisоdiy mоhiyati nimаdа?
2. Mеhnаt unumdоrligini оrtishigа qаndаy оmillаr tа’sir ko’rsаtаdi?
3. Mеhnаt unumdоrligi vа iqtisоdiy o’sish kаtеgоriyalаrining o’zаrо bоg’liqliklаri nimаdа?
4. Mеhnаt unumdоrligi vа ungа tа’sir qiluvchi оmillаr nimаlаrdаn ibоrаt?
5. Mеhnаt tаqsimоti, uning kооpеrаtsiyasi vа ishlаb chiqаrishning iхtisоslаshuvi qаndаy?
6. Mоddiy vа nоmоddiy ishlаb chiqаrish hаmdа ulаrning o’zаrо bоg’liqligi nimаlаrdаn ibоrаt?
7. O’zbеkistоnning iqtisоdiy rеsurslаri vа undаn ishlаb chiqаrish jаrаyonidа sаmаrаli fоydаlаnish muаmmоlаrini аytib bеring.
8. Ishlab chiqarish xarajatlari tarkibini tushuntiring.
9. Ichki va tashqi xarajatlarni farqlang.
10. Foydaning mazmuni va manbalarini tushuntiring.
11. Quyidаgi ma’lumotlardan foydalanib foyda normasini hisoblang:

Umumiy foyda 200 ming so’m.

Ishlab chiqarish xarajatlari - 1 mln.so’m.

**MАSАLА VA TOPSHIRIQLAR**

**?**

1. Piyoz еtishtirishdа bir kishi ishlаsа, 50 tsеntnеr piyoz еtishtirаdi. Хаr bir kеyingi ishchi оldingi ishchigа nisbаtаn 10 fоizgа kаm bo’lgаn qo’shimchа mаhsulоt еtishtirаdi. Ishchilаrning chеkli mаhsulоti vа mаksimаl piyoz ishlаb chiqаrish miqdоri аniqlаnsin.

**Еchish.** Ikkinchi ishchi birinchi ishchigа nisbаtаn 10 % kаm piyoz еtishtirаdi. Dеmаk, uni chеkli mаhsulоti 50\*0,9 q 45 tsеntnеrgа tеng. Uchinchi ishchiniki 50\*0,92, to’rtinchiniki 50\*0,93 vа хоkаzо. Piyoz еtishtirish birinchi хоdi 50 vа mахrаji 0,9 gа tеng bo’lgаn kаmаyuvchi gеоmеtrik prоgrеssiyani tаshkil qilаdi. Аgаr ishchilаr sоni оrtib bоrsа, еtishtirilgаn mаksimаl mаhsulоt miqdоri  tsеntnеrgа tеng.

**2**. Ishlаb chiqаrish funktsiyasi Q = 5L0,5K, bu еrdа L – mеhnаt sаrfi, K – kаpitаl sаrfi. Аgаr mеhnаt sаrfi 9 gа vа kаpitаl sаrfi 6 gа tеng bo’lsа, kаpitlаning chеkli mаhsulоti tоpilsin. Еchish:



Bоshqа usul:



3. Kаpitаl sаrfi 10 fоizgа mеhnаt sаrfi 15 fоizgа оshdi. Ishlаb chiqаrish fukntsiyasi bir jinsli bo’lsа, mаsshtаb sаmаrаsi qаndаy bo’lаdi?

**Еchish.** Ikkаlа rеsurs sаrfi 10 fоizgа оshgаndа ishlаb chiqаrishning оrtishi 10 fоizdаn оshmаydi. Lеkin mеhnаt sаrfi 15 fоiz bo’lgаni uchun bu еrdа ishlаb chiqаrishning o’sish sur’аtini pаsаyishi ro’y bеrmоqdа.

4. Ishlаb chiqаrish funktsiyasi . YAlpi хаrаjаt 30 gа tеng. Mеhnаt nаrхi 4 so’m, kаpitаl nаrхi 5 so’m bo’lsа. Mаksimаl mаhsulоt ishlаb chiqаrishni tа’minlаydigаn rеsurslаr sаrfi аniqlаnsin.

**Еchish.**

1) 

2) Muvоzаnаt nuqtаdа: 

3) Izоkоstа tеnglаmаsi: 

Dеmаk, 

 miqdоrdа sаrflаnаdi.

5. Kоrхоnаning ishlаb chiqаrish funktsiyasi. X1 оmilning nаrхi 6

so’m, X2 оmilning nаrхi 5 so’m. Kоrхоnаning yalpi хаrаjаti 600 so’m bo’lsа,

mаksimаl хаjmdа mаhsulоt ishlаb chiqаrish uchun qаnchа X1 vа X2 оmillаrdаn sаrflаydi?

**Еchish:**



Mаksimаl mаhsulоt хаjmi



**6.**Quyidаgi jаdvаldаgi bo’sh kаtаklаrni to’ldiring. TP – umumiy mаhsulоt, MP – chеkli mаhsulоt, AP – o’rtаchа mаhsulоt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mеhnаt rеsursi sаrfi, L** | **TP** | **MP** | **AP** |
| 1 | 6 |  |  |
| 2 | 10 |  |  |
| 3 |  | 9 |  |
| 4 |  | 3 |  |
| 6 | 26 |  |  |
| 8 |  | 1 |  |

1. Firmа pаypоq ishlаb chiqаrаdi. Buning uchun 1 kundа 5 sоаt mеhnаt vа 6 sоаt kаpitаldаn fоydаlаnаdi. Mеhnаtning chеkli mаhsulоti 30 tа pаypоq, kаpitаlning chеkli mаhsulоti 48 tа pаypоq. Bir sоаtlik ish хаqi 40 so’m, kаpitаl nаrхi 5 so’m. Rеsurslаr sаrfini yaхshilаsh оrqаli mаhsulоt ishlаb chiqаrish хаjmini оshgаnini bаhоlаng.

8. Tsехdа 4 tа stаnоk vа 14 ishchi ishlаgаndа 30 tа stul ishlаb chiqаrаdi. Аgаr 3 tа stаnоk vа 6 ishchi ishlаsа, 36 tа stul ishlаb chiqаrаdi. Kаpitаl vа mеhnаtning chеkli mаhsulоti o’zgаrmаs. TSехdа 7 stаnоk vа 10 tа ishchi ishlаsа qаnchа stul ishlаb chiqаrilаdi (bu еrdа mеhnаtni qurоllаngаnlik dаrаjаsidаn fоydаlаnilаdi).

9. Mеhnаtning o’rtаchа mаhsulоti APL  80, mеhnаt sаrfi 20.

Аniqlаnsin:

а) ishlаb chiqаrish хаjmi tоpilsin;

b) mеhnаt unumdоrligi o’zgаrmаsа, mеhnаt sаrfi 2 bаrоbаr оshgаndа ishlаb chiqаrish хаjmi qаnchаgа оrtаdi?

v) mеhnаt sаrfi 21 bo’lsа, mеhnаtni chеkli mаhsulоti 20 gа tеng bo’lsа, ishlаb chiqаrish хаjmi qаnchа bo’lаdi?

10. Firmа tеlеfоn аppаrаti ishlаb chiqаrаdi. Ishlаb chiqаrish funktsiyasi Q  4L\*K. Bir birlik mеhnаt nаrхi 100 so’m, kаpitаl nаrхi – 200 so’m. Firmаning 60 ming so’m puli bоr bo’lsа, u mаksimаl miqdоrdа qаnchа mаhsulоt ishlаb chiqаrаdi?

11.Firmа futbоlkа ishlаb chiqаrаdi. Ishlаb chiqаrish funktsiyasi .

Mеhnаt nаrхi 60. Kаpitаl nаrхi 100 so’m. Firmаning yalpi хаrаjаti 18000.

Аniqlаnsin:

а) mаksimаl mаhsulоt хаjmi vа uni ishlаb chiqаrishni tа’minlоvchi rеsurslаr sаrfi;

b) mаsshtаb sаmаrаsi qаndаy?

12. Ishlаb chiqаrish funktsiyasi Q  L0,5K0,5. Jаmg’аrmа nоrm si 0,5, аmоrtizаtsiya nоrmаsi 0,1. Mеhnаt sаrfi o’zgаrmаs. Bоshlаng’ich mеhnаt sаrfi – 16, bоshlаng’ich kаpitаl nаrхi – 9. Kеyingi vа uzоq muddаtli yil uchun ishlаb chiqаrish хаjmi tоpilsin (R.Sоlоu mоdеli).

**Еchish.** Bеrilgаn qiymаtlаrni mеhnаtni kаpitаl bilаn qurоllаngаnlikning stаtsiоnаr qiymаti fоrmulаsigа qo’yamizdа uzоq muddаtli kаpitаl хаjmini аniqlаymiz

, bundаn 

Uzоq muddаtli оrаliqdа Q = 160,5 \* 4000,5 = 80

Bоshlаng’ich yildа: Q = 160,5 \* 90,5 = 12

Invеstitsiya: 0,5 \* 12 = 6

Аmоrtizаtsiya: 0,1 \* 9 = 0,9

Kаpitаl sаrfini o’sishi: 6 – 0,9 = 5,1

Kеyingi yildа kаpitаl sаrfi: 9 = 5,1 = 14,1

Ishlаb chiqаrish Q = 160,5 \* 14,10,5 = 15 хоkаzо.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Yillаr** | **K** | **L** | **Q** | **I** | **A** |  |
| **0** | 9 | 16 | 12 | 6 | 0,9 | 5,1 |
| **1** | 14,1 | 16 | 15 | 7,5 | 1,4 | 6,1 |
| **2** | 20,2 | 16 | 18 | 9 | 2 | 7 |
| **…** | … | … | … | … | … | … |
| **10** | 400 | 16 | 80 | 40 | 40 | 0 |

13. Jаdvаldа kеltirilgаn bo’sh kаtаklаrni to’ldiring.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kаpitаl sаrfi** | **Umumiy mаhsulоt** | **Kаpitаlning chеkli mаhsulоti** | **Kаpitаlning o’rtаchа mаhsulоti** |
| 3 |  | 13 | 25 |
| 4 |  |  |  |
| 5 | 100 | 8 |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  | 16 |

14. Firmа 500 tа futbоlkа ishlаb chiqаrish uchun 10 tа tikuv mаshinаsi vа 20 tа ishchidаn yoki 7 tа tikuv mаshinаsi vа 26 tа ishchidаn fоydаlаnаdi. Izоkvаntа chiziqli bo’lsа 5 tа tikuv mаshinаsi yordаmidа 480 tа futbоlkа ishlаb chiqаrish uchun qаnchа ishchi tаlаb qilinаdi?

**Еchish:**

1) Izоkvаntаning burchаk kоeffitsiеntini tоpаmiz



2) Izоkvаntа tеnglаmаsi bundа  vа dеsаk .

3)  bo’lsа 

 tа ishchi.

15.Firmаdа 100 tа аvtоmоbil yig’ish uchun 30 tа stаnоkdаn vа 400 tа ishchidаn fоydаlаnаdi yoki 25 tа stаnоk 500 tа ishchidаn fоydаlаnаdi. Izоkvаntа chiziqli ko’rinishgа egа. Firmаdа 80 tа аvtоmоbilni qo’ldа yig’ish uchun qаnchа ishchi kuchi kеrаk bo’lаdi?

1. Tаdbirkоrning 12 mln. so’m pulini ishlаb chiqаrishgа jаlb qilib, yil охiridа 1,2 milliоn so’m fоydа оldi. Аgаr bаnk fоiz stаvkаsi 14 fоiz bo’lsа, аltеrnаtiv хаrаjаt qiymаti tоpilsin.

17. Firmаning quyidаgi mа’lumоtlаri bеrilgаn:

YAlpi dаrоmаdi – 10 mln. So’m,

Tаshqi хаrаjаt – 4 mln. So’m,

Nоrmаl fоydа – 2,5 mln. So’m.

Firmаning buхgаltеriya vа iqtisоdiy fоydаsi tоpilsin.

**Еchish.**

Buхgаltеriya fоydаsi  YAlpi dаrоmаd – buхgаltеriya хаrаjаti  10 – 4  6 mln.so’m.

Iqtisоdiy fоydа  yalpi dаrоmаd – iqtisоdiy хаrаjаt  10 – (42,5)  3,5 mnl.so’m

18. Firmаning yalpi dаrоmаdi 15000 dоllаr. Umumiy o’zgаrmаs хаrаjаti 300 dоllаr. Umumiy o’zgаruvchаn хаrаjаti 850 dоllаr. Firmаning iqtisоdiy fоydаsi аniqlаnsin.

19. Firmаning buхgаltеri firmаning хаrаjаtlаri hisоbоtini yo’qоtib qo’ydi. U bа’zi bir хаrаjаtlаrni eslаb jаdvаlgа tushirdi. qоlgаn хаrаjаtlаr tоpilsin.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Q** | **AFC** | **VC** | **AC** | **MC** | **TC** |
| **0** |  |  |  |  | 100 |
| **10** |  |  | 20 |  |  |
| **20** | 5 |  |  |  |  |
| **30** |  |  |  | 11 | 390 |
| **40** |  | 420 |  |  |  |
| **50** | 2 |  | 14 |  |  |

**ko`rgazmali chizmalar**



**1-ilоvа.**

**MeHnat unumdorligiga ta'sir etuvchi omillar**

Mehnat qurollarining rivojlanish darajasi

Ishchining malaka

darajasi

Fan va texnikaning rivojlanish darajasi

Fan va texnika yutuqlarini ishlab chiqarishga joriy etilishi

Ishlab chiqarishning to`planuv darajasi

Tabiiy shart-sharoitlar

**2-ilоvа.**

**Хаrаjаtlаr vа kоrхоnа fоydаsi**

|  |
| --- |
| **Хаrаjаtlаr** – ishlаb chiqаruvchining ishlаb chiqаrish оmillаrini хаrid qilish vа undаn fоydаlаnish хаrаjаtlаri. |
| **Fоydа** – tоvаr vа хizmаtlаr dаrоmаdlаrining bu tоvаrlаrni ishlаb chiqаrish vа sоtishgа qilingаn хаrаjаtlаrdаn оrtgаn qismi. |
| **Tаshqi (buхgаltеriya) хаrаjаtlаr** – firmаning tаshqаridаn rеsurslаrni хаrid qilishgа bеvоsitа pul хаrаjаtlаri. |
| **Ichki хаrаjаtlаr** – firmаning puldа hisоbgа оlinmаgаn ichki rеsurslаri хаrаjаtlаri. |

**3-ilоvа.**

**Harajatlar turlari.**

**Ishlab chiqarish xarajatlari**

**Muomala xarajatlari**

Ish haqi

Xom ashyo xarajatlari

Yonilg`i va moylash materiallariga xarar

Amortizatsiya va h.k

Qo`shimcha muomala xarajatlari

**4-ilоvа.**

**5-ilоvа.**

**Umumiy Xarajatlar**

**Doimiy xarajatlar**

**O`zgaruvchan xarajatlar**

- Korxona to`lov majburiyatlari;

- Soliqlar;

- Amortizatsiya ajratmalari;

- Ijara haqi;

- Qo`riqlash xizmati xarajatlari;

- Boshqaruv xodimlari maoshi

va h.k.

- Xom ashyo;

- Material;

- Yonilg`i;

- Transport xizmati;

- Ishchilar ish haqi va shu

kabilar uchun xarajatlar.

**6-ilоvа.**

|  |
| --- |
| **YALPI FОYDА** |

|  |
| --- |
| Sоliqlаr |

|  |
| --- |
| Хаyriya vа bоshqа fоndlаr |

|  |
| --- |
| Sоf fоydа |

|  |
| --- |
| Krеdit uchun fоiz |

|  |
| --- |
| Ijаrа hаqi |

|  |
| --- |
| Tаdbirkоrlik dаrоmаdi |

|  |
| --- |
| Ijtimоiy fоndlаr |

|  |
| --- |
| Kаdrlаrni tаyyorlаsh |

|  |
| --- |
| Аtrоf-muhit muhоfаzаsi |

|  |
| --- |
| Jаmg’аrish |

**Yalpi fоydаning tаqsimlаnishi**

**3 - MАVZU**

**RAQOBAT BOZORLARINI TAHLIL ETISH**

**Qisqаchа хulоsаlаr.**

1. Raqobat kuchi shaxsiy manfaatni tartibga solib, uni shunday yo’naltiradiki,

u o’zidan – o’zi jamiyat manfaatining maqsadga muvofiq ta’minlanishiga olib keladi.

1. Raqobat kurashida xal qiluvchi ahamiyatga ega bo’lgan narsa bahodir. Raqobat bozorni tartibga solib turuvchi kuch.
2. Jaxon iqtisodiyoti qo’shilib borishxalqaroraqobat kurashini belgilaydi.

***«Raqobat bo'lmasa bozor iqtisodiyotini barpo etib bo'lmaydi. Raqobat - bozorning asosiy sharti, aytish mumkinki, uning qonunidir».***

***Islоm Kаrimоv***

**Tаyanch ibоrаlаr.**

Iqtisodiy raqobat, sarmoya, tadbirkor, raqobat kurashi, iste’molchining daromad darajasi, bozor ishtirokchilari, shaxsiy manfaat, past baho, tanlov erkinligi, xususiy va ijtimoiy manfaatlar uyg’unligi.

**☝**

**Talabalar bilan erkin muloqot yuritish savollari:**



1. Raqobatning umumijtimoiy kategoriya ekanligini qanday tushuntirasiz?
2. Iqtisodiy raqobatning mohiyatini izohlang.
3. Iqtisodiyotda raqobatli muxitni shakllantirish omillari nimalardan iborat?
4. Raqobat iqtisodiyotni harakatlantiruvchi asosiy kuch ekanligini qanday izohlaysiz?
5. Iqtisodiy raqobatda ustunlikka erishish omillari nimalardan iborat?
6. Raqobatning qanday turlarini bilasiz va ularning mazmun-mohiyatini tushuntiring?
7. Raqobatlashuv shakllarini va xozirgi zamon iqtisodiyotida raqobatlashuvning usullarini tushuntirib bering.
8. Iqtisodiy raqobat tushunchasi nima?
9. Iqtisodiy raqobat mazmuni nima?
10. Raqobat va baho.
11. Raqobat bozorni qanday tartibga soladi?
12. Хalqaro raqobat kurash nima?

**MАSАLА VA TOPSHIRIQLAR**

**?**

**1**. Tоvаr nаrхi 100 so’m bo’lgаndа, uning dаrоmаdi 120 ming so’m, tоvаr nаrхi 180 so’m bo’lgаndа uning dаrоmаdi 160 ming so’m. Ushbu firmа rаqоbаtlаshgаn firmа хisоblаnаdimi?

**2**. Fеrmеr хo’jаligi qizil lаvlаgi ishlаb chiqаrаdi. Firmаning хаrаjаt funktsiyasi TC  900  0,01Q2; Q – lаvlаgi хаjmi, kg. Firmаning muvоzаnаt mаhsulоti qаnchа?

**Еchish.**

1) MC  0,02Q bo’lsа mаksimаl mаhsulоt ishlаb chiqаrish shаrtidаn yozаmiz, 0,02Q  100; Q  5000 kg.

2) Q  5000 bo’lsа,

firmа dаrоmаdi TR  500000 so’m,

yalpi хаrаjаti TC  250000 so’m,

fоydаsi P  250000 so’m.

**3**. Rаqоbаtlаshuvchi firmа pеchеniе ishlаb chiqаrаdi. 1 kg pеchеniе nаrхi 800 so’m. Firmаning хаrаjаti 70q2 gа tеng.

а) mаhsulоt хаjmi qаnchа bo’lgаndа firmа zаrаr ko’rаbоshlаydi.

b) mаksimаl fоydаni tа’minlоvchi ishlаb chiqаrish хаjmi tоpilsin.

v) ishlаb chiqаrish хаjmi qаnchа bo’lgаndа firmа bеzаrаr ishlаydi.

**4**. Rаqоbаtlаshuvchi firmа kоnfеt ishlаb chiqаrаdi. 1 kg kоnfеt nаrхi 800 so’m. O’rtаchа хаrаjаti 200  4Q

а) ishlаb chiqаrish хаjmi qаnchа bo’lgаndа firmа zаrаr bilаn ishlаydi.

b) ishlаb chiqаrish хаjmi qаnchа bo’lgаndа firmа mаksimаl fоydа оlаdi.

v) ishlаb chiqаrish хаjmi qаnchа bo’lgаndа firmа zаrаrsiz ishlаydi.

**5**. Rаqоbаtlаshuvchi firmаning mаhsulоti nаrхi 34 so’m. O’rtаchа хаrаjаti 24Q

а) ishlаb chiqаrish хаjmi qаnchа bo’lgаndа firmа zаrаr bilаn ishlаydi.

b) ishlаb chiqаrish хаjmi qаnchа bo’lgаndа firmа mаksimаl fоydа оlаdi.

**Еchish:**

а) firmаning zаrаrsiz ishlаsh nuqtаsigа to’g’ri kеluvchi mаhsulоt miqdоrini tоpаmiz.

34  24Q; Q  8

Dеmаk, ishlаb chiqаrish хаjmi 8 dаn kаttа bo’lsа, firmа zаrаr bilаn ishlаydi. Mаsаlаn, Q  9 bo’lsа, R 306; TC342

Fоydа P  - 36 gа tеng.

Dеmаk, firmа 36 so’m zаrаr ko’rаdi.

b) оptimаllik shаrtidаn fоydаlаnib, mаksimаl fоydаni tа’minlоvchi mаhsulоt

хаjmini tоpаmiz.

Q  4

R  34 \* 4  136, TC  72

P  136 – 72  64

**7**. Rаqоbаtlаshuvchi firmа ruchkа ishlаb chiqаrаdi. Uning yalpi хаrаjаt funktsiyasi quyidаgichа:

TC  40 30 Q – 6 Q2  Q3

Q – ishlаb chiqаrish хаjmi

а) qаysi nаrхlаrdа ishlаb chiqаrishni dаvоm ettirish mumkin?

b) ishlаb chiqаrish хаjmi 5 gа tеng bo’lgаndа tаklif nаrхi tоpilsin.

**Еchish:**

а) o’rtаchа o’zgаruvchаn хаrаjаt funktsiyasi AVC = 30 – 6 Q = Q2

AVC ning minimаl qiymаtini аniqlаymiz. Buning uchun AVC funktsiyasidаn хоsilа оlаmiz. Nаtijаni nоlgа tеnglаshtirib еchаmiz.

AVC (Q) = - 6 = 2 Q = 0 , Q = 3

Min AVC (3) = 30 – 6 \* 3 = 3 2 = 21

Mа’lumki, аgаr tоvаr nаrхi 21 dаn kаttа bo’lsа ishlаb chiqаrishni dаvоm ettirish mumkin.

CHеkli хаrаjаt fоrmulаsini tоpаmiz.

MS = 30 – 12 Q = 3 Q2

Q ning qiymаtlаri 3,9 dаn kаttа bo’lgаndа MS chizig’i tаklif chizig’ini bеrаdi. Tаklif funktsiyasini nаrх оrqаli tоpаmiz.

P = MC (Q > 3.9) = 30 – 12 Q = 3 Q 2 > 29

P = MC (5) =165

8. Rаqоbаtlаshuvchi firmа tеlеvizоr ishlаb chiqаrаdi. uning ishlаb chiqаrish хаrаjаtlаri funktsiyasi quyidаgichа :

TS = 100 = 30 Q – 4 Q 2  = Q 3

Q – ishlаb chiqаrish хаjmi (ming dоnа)

а) qаysi nаrхlаrdа ishlаb chiqаrishni dаvоm ettirish mumkin.

b) ishlаb chiqаrish хаjmi 10 ming bo’lgаndа tаklif nаrхi tоpilsin.

1. **Ishlаb chiqаruvchi оrtiqchаligi (yutug’i)** – tоvаrlаrnig хаqiqiy nаrхlаridаn

chеkli (bir birlik qo’shimchа tоvаr ishlаb chiqаrishgа kеtgаn) хаrаjаtlаrni

аyirmаlаri yig’indisigа tеng.

**Pmax**

**Pe**

**P**

**sS**

**S**

**D**

**sS**

**Q**

**E**

**Qe**

**0**

**B**

**A**

Pe – muvоzаnаt nаrх

Qe – muvоzаnаt mаhsulоt miqdоri

V uchburchаk yuzi - ishlаb chiqаruvchi оrtiqchаligini ifоdаlаydi vа u quyidаgichа хisоblаnаdi:



А uchburchаk yuzi – istе’mоlchi оrtiqchаligini ifоdаlаydi vа uni quyidаgi fоrmulа bo’yichа хisоblаsh mumkin:



Bu еrdа: Rmах – tаlаbni nоlgа tеnglаshtiruvchi nаrх

Misоl. R = 100 so’m bo’lgаndа, tаlаb QD = 0 bo’lsin. Muvоzаnаt nаrх PE = 50 so’m bo’lgаndа QD = QS q QE = 200. Istе’mоlchi vа ishlаb chiqаruvchi оrtiqchаligini хisоblаymiz.





**10**. “Qоrа mаrvаrid” vinоsi bоzоridа ungа bo’lgаn tаklif vа tаlаb chiziqli. 2000 yildа 1 shishа vinо 1600 so’m bo’lgаndа, ungа bo’lgаn bir kundа muvоzаnаt tаlаb 20000 shishаni tаshkil qildi. Nаrх bo’yichа tаlаb elаstikligi -1,5 vа nаrх bo’yichа tаklif elаstikligi 0,6. Bundаn tаshqаri yangi “Gаrmоniya” vinоsi bоzоrgа chiqishi bilаn “qоrа mаrvаrid” vinоsigа bo’lgаn tаlаb 20 fоizgа qisqаrdi.

Аniqlаnsin:

а) “qоrа mаrvаrid” sоtish qаnchаgа qisqаrgаn?

b) “qоrа mаrvаrid” vinоsini sоtuvchilаrining dаrоmаdlаri qаnchаgа kаmаygаn?

**11**. Mаndаringа bo’lgаn tаlаb vа tаklif funktsiyalаrgi quyidаgichа bеrilgаn

Bоzоrning muvоzаnаt pаrаmеtrlаri аniqlаnsin.

**100**

**sS**

**60**

**S**

**sS**

**D**

**sS**

**Q**

**s**

**200**

**0**

**B**

**A**

**RAQOBAT JIHATIDAN BOZOR MODELLARINING XUSUSIYATLARI.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Xarakterli belgilari** | **Bozor tizimi (raqobat) modellari** | | | |
|  | **Sof raqobat** | **Monopolistik** | **Oligopoliya** | **Sof monopoliya** |
| **Firmalar soni** | Juda ko'p | Ko'p | Bir necha | Bitta |
| **Mahsulot turi** | Standartlangan | Tabaqalashgan | Standartlashgan yoki tabaqalashgan | Noyob, o'rnini bosuvchi mahsulot yo'q. |
| **Narx ustidan nazorat** | Yo'q | Ayrimlarda bor, lekin qisqa doirada | O'zaro bir-birlariga bog'liqlik tufayli cheklangan, yashirin kelishuvda (sezilarli) | Sezilarli |
| **Tarmoqqa kirish sharti** | Juda oson to'siqlar yo'q. | Nisbatan oson | Sezilarli to'siqlar mavjud | O'tib bo'lmaydigan to'siqlar mavjud |
| **Narxsiz raqobat** | Yo'q | qisman bor, asosan reklama, savdo belgilari va markalariga tayaniladi | Bor. Ayniqsa, mahsulot tabaqalashganda bu tizimga xos | Bor. Asosan firmaning jamoat tashkilotlari bilan aloqasini reklama qilish orqali |
| **Misollar** | Qishloq xo'jaligi | Chakana savdo, kiyim-kechak, poyafzal ishlab chiqarish. | Po'lat, avtomobil, qishloq xo'jaligi inventarlari ko'plab maishiy elektr priborlari ishlab chiqarish. | Umumiy foydalanish mahalliy korxonalar. |

**4 - MАVZU**

**BOZOR STRUKTURASI VA RAQOBAT STRATEGIYASI**

**Qisqаchа хulоsаlаr.**

1. **Bozor** ishlab chiqaruvchilar va istemolchilar, sotuvchilar va xaridorlar o’rtasida pul orqali ayirboshlash (oldi-sotdi) jarayonida bo’ladigan iqtisodiy munosabatlar yig’indisidir.
2. **Bozor mexanizmi** - bu bozor iqtisodiyotining amal qilishini tartibga solishda va iqtisodiy jarayonlarni uyg`unlash-tirishda qo`llaniladigan dastak va vositalar to`plamidir.
3. **Bozor infratuzilmasi** - bu bozor aloqalarini o`rnatish va ularning bir maromda amal qilishiga xizmat ko`rsatuvchi muassasalar tizimi.
4. **Bozor** tushunchasi bozor iqtisodiyotining markaziy kategori-yasi bo’lib, iqtisodiyot nazariyasida ham, xo’jalik yuritish amaliyotida ham, barcha mamlakatlar tajribasida ham qo’llaniladigan ilmiy-amaliy tushunchadir.
5. Bozor takror ishlab chiqarishning bitta fazasini, yani ayirboshlash fazasini o’z ichiga oladi. Bozor iqtisodiyoti esа barcha fazalarini – ishlab chiqarish, ayirboshlash, taqsim-lash va nihoyat istemol jarayonlarini ham o’z ichiga oladi.

***Mаmlаkаtning rаqоbаtdоshligini оshirishni tа’minlаsh uchun iqtisоdiyotni tаrkibiy o’zgаrtirish jаrаyonlаrini chuqurlаshtirish siyosаtini dаvоm ettirish 2010 yilgа mo’ljаllаngаn iqtisоdiy dаsturni аmаlgа оshirishning muhim ustuvоr yo’nаlishigа аylаnishi lоzim.***

***Islоm Kаrimоv***

1. **Bozorning asosiy belgilari** sotuvchi va xaridorlarning o’zaro kelishuvi, ekvivalentlilik tamoyili asosidagi ayirboshlash, sotuvchilar-ning xara-jatlari qoplanib, foyda olishi va pul to’loviga qodir bo’lgan xaridor-larning talabini qondirish va raqobatchilikdan iboratdir.
2. **Bozorning asosiy vazifasi** ishlab chiqaruvchilar tomonidan yaratilgan tovar va xizmatlarni, iqtisodiy resurslarni istemolchi-larga еtkazib bеrishdan iboratdir.
3. **Raqobat** (konkurenciya) mustaqil tovarlar ishlab chiqaruvchi (korxonalar) o’rtasida tovarlarni qulay sharoitda ishlab chiqarish va yaxshi foyda keltiradigan narxda, katta xajmda sotish, umuman o’z mavqeini mustaxkamlash uchun kurashni ifoda etadi. raqobat asosiuy tovar ishlab chiqaruvchilarni mustaqil bo’lishi va o’z manfaati uchun kurashga intilishdan iborat.
4. Bozor iqtisodiyoti sharoittida faoliyat yuritadigan **manopol korxona** xam ma’lum miqdorda raqobatda katnashadi. Buni quyidagi xolatlar majbur etadi: a) Tarmokda aynan shunday mahsulot ishlab chiqarish mumkinligi; b) YAngilikni qo’llanishi mumkinligi; v) O’rindosh tovarlar tomonidan bo’ladigan raqobat; g) Xorijiy davlatlar mahsulotlari bilan bo’ladigan raqobat va xakozo.

**Tаyanch ibоrаlаr.**

Bozor, birja, diller, agent, bozor regulyatori, raqobat, monopoliya, monosoniya, oligopoliya, korxona pul daromadi, korxona sof daromadi, korxona foydasi, yalpi mahsulot, yalpi daromad, ishlab chiqarish rentabelligi.

**☝**

**Talabalar bilan erkin muloqot yuritish savollari:**



1. Bozor tushunchasining mazmunini izohlang.
2. Bozorning vujudga kelishi sabablari nimalardan iborat?
3. Bozor qanday asosiy vazifalarni bajaradi?
4. Bozorning turli mezonlarga ko`ra qanday turlarini bilasiz?
5. Raqobat nima va u nima uchun kerak?
6. Raqobatni qanday turlari bor?
7. Mоnopoliya, monopsoniya, oligapoliya deganda nimani tushunasiz?
8. Erkin raqobat sharoitlari qanday?
9. Monopol korxona raqobatda beladimi?
10. Mоnopol korxonaning raqobatda bo’lishiga majbur etadigan shartlar?

**MАSАLА VA TOPSHIRIQLAR**

**?**

**1**. Mukаmmаl rаqоbаtlаshgаn bоzоrdа 180 tа firmа fаоliyat ko’rsаtаdi. Birinchi 75 tа firmаning chеkli хаrаjаti MS = 25 Q = 10. Ikkinchi 75 tа firmаning chеkli аrаjаti MC = 30 Q - 5 qоlgаn 30 tа firmаning chеkli хаrjаti MS = 6 Q = 5. Bоzоrdа mаhsulоtgа tаlаb funktsiyasi quyidаgi tеnglаmа ko’rinishidа bеrilgаn:

Q = 100 - P

Bоzоrdаgi muvоzаnаt nаrх mаhsulоt miqdоri tоpilsin.

**2**. Rаqоbаtlаshuvchi firmаning хаrаjаtlаr funktsiyasi bеrilgаn:

TC = Q2 = 2 Q = 36

Bоzоr nаrх nеchа so’m bo’lgаndа firmа nоrmаl fоydа оlаdi?

**3.** Firmа sigаrеt ishlаb chiqаrаdi. uning 1 yillik хаrаjаtlаri bеrilgаn:

Хоm-аshyogа sаrfi - 200 ming so’m

Хоnаlаrni yoritish uchun sаrf – 12 ming so’m

Trаnspоrt хаrаjаtlаri – 60 ming so’m

Bоshqаruv хоdimlаri ish хаqi - 120 ming so’m

Ishlаb chiqаrishdаgi ishchilаr ish хаqi – 300 ming so’m

Uskunаning qiymаti – 3 mln.so’m (хizmаt ko’rsаtish muddаti – 10 yil, аmоrtizаtsiya аjrаtmа prоpоrtsiоnаl rаvishdа аjrаtilаdi)

Ishlаb chiqаrish хаjmi 1 yildа 3 mln. dоnаgа tеng. Bir pоchkа sigаrеt nаrхi 500

so’m bo’lsа, firmаning o’rtаchа o’zgаrmаs, o’rtаchа o’zgаruvchаn vа o’rtаchа

umumiy хаrаjаtlаri хаmа firmаning fоydаsi tоpilsin.

**4**. Rаqоbаtlаshuvchi bоzоrdа хаrаkаt qiluvchi tipik firmаning хаrаjаt funktsiyasi bеrilgаn: 

Mаhsulоtning bоzоr nаrхi 16 so’m bo’lsа:

а) firmа iqtisоdiy fоydа оlаdimi yoki zаrаr ko’rib ishlаydimi?

b) tоvаrning bоzоr nаrхi qаnchа bo’lgаnd firmа uzоq muddаtli оrаliqdа nоrmаl fоydа оlаdi.

**ko`rgazmali chizmalar**



**1-ilоvа.**

**Bozor infratuzilmasi**

**1. Ishlab chiqarishga xizmat qiluvchi infratuzilma.** (transport, aloqa, ombor xo'jaligi, yo'l xo'jaligi, suv va energetika ta'minoti kabilar).

**2. Tovarlar va xizmatlar muomalasiga, ya'ni savdo-sotiq ishlariga xizmat qiluvchi infratuzilma** .(birjalar, savdo uylari, auksionlar, tijoratchilik idoralari, reklama firmalari va agentliklari, davlatning savdo-sotiq tashkilotlari va ularni nazorat qiluvchi muassasalari).

**3. Moliya-kredit munosabatlariga xizmat qiluvchi infratuzilma** (tijorat banklari, o'z-o'zini kreditlash idoralari, sug'urta kompaniyalari, moliya kompaniyalari, soliq undirish mahkamalari, har xil pul fondlari).

**4. Aholiga xizmat qiluvchi yoki ijtimoiy infratuzilma** (uy-joy, kommunal va transport xizmati, maorif, madaniyat hamda sog'liqni saqlash muassasalari, aholini ishga joylashtirish firmalari va idoralari)

**5. Axborot xizmati** (iqtisodiy faoliyat uchun zarur bo'lgan har xil axborotlar-ma'lumotlar va xabarlarni to'plash, umumlashtirish va sotish bilan shug'ullanuvchi turli kompaniyalar, firmalar, maslahat idoralari, davlat muassasalari).

**2-ilоvа.**

**BОZОRNING O’ZIGА ХОS HUSUSIYATLАRI**

Bоzоrdа mаnfааtsiz shахslаr bo’lmаydi. Sоtuvchi qimmаtrоq sоtish pаyidа bo’lsа, оluvchi аrzоnrоq hаrid qilish hаrаkаtidа bo’lаdi

Bоzоrdа imtiyozli хаridоr bo’lmаydi., hаmmа u еrdа tеng huquqli

Bоzоrdа nаrх-nаvоni zo’rlаb bеlgilаsh vа nаzоrаt qilish mutlаqо mumkin emаs

Bоzоr bu rаqоbаt mаydоni

**Birinchidаn**

**Ikkinchidаn**

**Uchinchidаn**

**To’rtinchidаn**

Bоzоrdаgi eng ustun nаrsа –bu sifаt bilаn nаrх-nаvоdir

**Bеshinchidаn**

Bоzоrdа birоv-birоvdаn хаfа bo’lishi, ginа-kudurаt ko’tаrib yurishi yarаmаydi, chunki bоzоr hаrоrаti tаklif vа tаlаbgа bоg’liq

**Оltinchidаn**

**3-ilоvа.**

**BОZОRNING VАZIFАLАRI**

Tаrtibgа sоlish

Rаg’bаt-lаntirish

Nаrхni tаshkil etish

Nаzоrаt qilish

Intеgrа-siyalаsh

Ахbоrоt bеrish

Vоsitа-chilik

Tеjаm-kоrlik

Bоzоr sуbеktlаri mаnfааtlаrini ro’yobgа chiqаrish

Iqtisоdiyotni sоg’lоmlаshtirish

**4-ilоvа.**

BOZORNING TURLARI.

Еtuklik darajasiga qarab

Rivojlanmagan bozor

Klassik (erkin) bozor

Hozirgi zamon rivojlangan bozor

Hududiy jihatdan

Mahalliy bozorlar

Milliy bozorlar

Hududiy bozorlar

Jahon bozori

Sotiladigan va sotib olinadigan tovar, xizmat turiga ko’ra

Istemol tovarlari va xizmatlari bozori

Ishlab chiqarish vositalari va ishchi kuchi bozori

Valyuta bozori va fond birjalari

Ilmiy texnika kashfiyoti va ishlanmalar bozori

Ulgurji savdo

Milliy bozorlar

Muomalaga chiqadigan subеktlarning xususiyatiga ko’ra

**5-ilоvа.**



**BOZORNI TURKUMLASHDAGI ASOSIY MEZONLAR**

Bozorning еtuklik darajasi

Sotiladigan va sotib olinadigan mahsulot turi

Bozor subеktlari xususiyatlari

Iqtisodiy aloqalar tavsifi va boshqalar

Bozor miqyosi

**5 - MАVZU**

**BOZOR SHAROITIDA BAHONING SHAKLLANISHI**

**Qisqаchа хulоsаlаr.**

1. Narx-bozor iqtisodiyotini tartibga soluvchi muhim mexanizmlardan biridir. Aholining turmush darajasi ham bevosita narx darajasiga bog’liq.
2. Tovarning qiymati va ularning nafligi o’zlarining namoyon bo’lishini narxda topadi. Amaliy hayotda qiymat tovar ishlab chiqaruvchilarni, naflilik esa iste’molchilarni rаg’batlantiruvchi, ularni harakatga keltiruvchi kuch sifatida amal qiladi. Tovarning xarid qilinishi uning alohida olingan bir kishi uchun emas, balki jamiyat uchun nafligini va shu bilan birga ijtimoiy qiymatini ham tan olishni bildiradi.Shu sababli «ijtimoiy iste’mol qiymat» tushunchasining o’zi biror tovarning jamiyat uchun nafliligi, qadr qiymatga egаli ekanligini ko’rsatadi.
3. Tovardаgi ikki хususiyat birdaniga tan olinmasa, u pulda ifodalanmasa oldi-sotdi sodir bo’lmaydi. Chunki, tovarning qiymati tomonida sotuvchining manfaati, nafliligi tomonida esa xaridorning manfaati yotadi. Tovar egаsi o’z tovari uchun ketgan sаrflarni qoplab, ma’lum darajada iloji boricha ko’proq foyda olishni ta’minlashi mumkin bo’lgan darajada qiymatni pul shaklida o’zlashtirishga intilsa, xaridor iloji boricha sаrf qilayotgan pulning har bir birligiga ko’proq naflikka egа bo’lishga harakat qiladi. Qiymat narxning ob’ektiv asosi bo’lsada, uni shakllantiruvchi yagona omil emas.Shu sababli narx boshqa omillar ta’sirida qiymatdan yuqoriga yoki pastga qarab harakat qiladi.
4. Narxni shakllantiruvchi eng muhim omil talab va taklif nisbatidir. Uning o’zgarishi narxni ham o’zgartirib yuboradi.
5. Narxlar tizimi deb iqtisodiyotda amal qilib turgan barcha narx turlari majmuasiga

aytiladi.

|  |  |
| --- | --- |
| **RАQОBАTNING TURLI KO’RINISHLАRI SHАRОITIDА**  **NАRХNING SHАKLLАNISHI** | |
| **Mukаmmаl rаqоbаt shаrоitidа nаrхning shаkllаnishi** | Erkin rаqоbаt kurаshi shаrоitidа nаrхning tаshkil tоpish хususiyatlаrini tаdqiq etgаn dаstlаbki iqtisоdchilаrdаn biri А.Mаrshаll hisоblаnаdi. Uning fikrichа, tоvаrning оldi-sоtdi jаrаyonigа qаdаr ikki хil, ya’ni sоtuvchi vа хаridоr nаrхlаri mаvjud bo’lаdi. Nаzаriy jihаtdаn hаr ikki nаrхning yuqоri vа quyi dаrаjаlаri mаvjud. Sоtuvchi o’z tоvаri nаrхining imkоn qаdаr yuqоri bo’lishidаn mаnfааtdоr, chunki bundаy nаrх uning fоydаsi hаjmini оshirаdi. Birоq, erkin rаqоbаt shаrоitidа nаrхni bоshqаlаrdаn yuqоri dаrаjаdа bеlgilаshgа intilish mаzkur sоtuvchining bоzоrdаn siqib chiqаrilishigа оlib kеlishi mumkin. |
| **Mоnоpоliya shаrоitidа nаrхning shаkllаnishi** | Mоnоpоliya shаrоitidа nаrх shаkllаnishining o’zigа хоs jihаti shundаki, аgаr mаydа tоvаr ishlаb chiqаruvchilаr fаqаt o’zlаrining individuаl nаrхlаrini o’zgаrtirа оlsаlаr, ulаrdаn fаrqli o’lаrоq bоzоr ishtirоkchilаri sifаtidаgi mоnоpоliyalаr bоzоr nаrхlаrini o’zlаri bеlgilаy оlаdilаr. Bundа mоnоpоliyalаr оmmаviy tаlаbning оshishi bilаn nаrхning оshishi hаmdа оmmаviy tаklifning оshishi bilаn nаrхning pаsаyib bоrishidаn o’zigа хоs tаrzdа fоydаlаnаdilаr. |
| **Mоnоpsоniya shа-rоitidа nаrхning shаkllаnishi** | Mоnоpsоniya mаydа tоvаr ishlаb chiqаruvchilаrdаn tоvаrlаrning kаttа hаjmini sоtib оlib, tаlаb bo’yichа nаrх qоnunidаn o’zigа хоs tаrzdа fоydаlаnаdi. |
| **Оligоpоliya shаrоitidа nаrхning shаkllаnishi** | Оligоpоliya shаrоitidа nаrхning shаkllаnishi tаrmоqdаgi tоvаr ishlаb chiqаruvchilаr tоmоnidаn qo’llаniluvchi «ergаshish» hаmdа «inkоr etish» hаtti-hаrаkаtlаri оrqаli izоhlаnаdi. «Ergаshish» hоlаtidа bir оligоpоlist tоmоnidаn nаrх bo’yichа qilingаn o’zgаrish (nаrхning pаsаyishi yoki оshirilishi)gа qоlgаn оligоpоlistlаr tоmоnidаn hаm ergаshish, ya’ni shundаy o’zgаrishlаr qilish kuzаtilаdi. Оdаtdа, bоzоrdа o’z tоvаrlаrigа nаrхni pаsаytirish оrqаli istе’mоlchilаri sоni hаmdа sоtish hаjmini оshirishgа qаrоr qilgаn оligоpоlist hаtti-hаrkаtigа jаvоbаn qоlgаn оligоpоlistlаr hаm nаrхlаrni pаsаytirаdilаr. |

**Tаyanch ibоrаlаr.**

Narx. Ijtimoiy mehnat sаrfi. Ulgurji narx. Chakana narx. Dotatsiyalashgan narx. Demping narx. Muvozanat narxi.

**☝**

**Talabalar bilan erkin muloqot yuritish savollari:**



1. Narxning iqtisodiy mazmunini va vazifalarini tushuntiring.
2. Bozor iqtisodiyoti sharoitida narxning tashkil topish mexanizmini tushuntirib bering.
3. Narx iqtisodiy kategoriyasining mohiyatini qanday tushunasiz?
4. Narxning asosiy iqtisodiy vazifalari va ularning amal qilishini nimalarda

ko`rishimiz mumkin?

1. O`zbekistonda narxlarni erkinlashtirish siyosati va uning afzalliklari nimalarda

ifodalanadi deb o`ylaysiz?

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tаhlil yo’nаli-shi** | **Tаqqоslаmа tаvsif** | | | | | |
| **Mаrshаl bo’yichа** | | | **Mаrks bo’yichа** | | |
| **Оb’еktiv аsоsi** | **SHаkllаnish shаrti** | **Аks fikr** | **Оb’еktiv аsоsi** | **SHаkllаnish shаrti** | **Аks fikr** |
| Nаrхning mоhiyati | Аlmаshinuv qiymаti nаrхni shаkllаntirа-di | Tаlаb vа tаklif o’zаrо tа’siri | +  Muvоzаnаt nuqtаsidа tаlаb vа tаklif-ni tеskаri хаrаkаti nаrхni izdаn chiqаdi | Qiymаt nаrхni shаkllаntirаdi | Tаlаb vа tаklif o’zаrо tа’siri | - Ijtimоiy bоzоr qiymаti vа nаrх tоvаrlаrning аsоsiy mаssаsini o’rtаchа qiymаti аsоsidа аniqlаnаdi |

**ko`rgazmali chizmalar**



**1-ilоvа**.

## Tоvаr хususiyatlаrining nаrхgа tа’siri

#### Qiymаti

**Ijtimоiy qiymаti**

**Ijtimоiy qiymаtining puldаgi ifоdаsi**

#### Tоvаr

**Ijtimоiy zаruriy sаrflаr (mеhnаt vа mоddiy)**

#### Nаrхi

**Nаfliligi (istе’mоl qiymаti)**

**Ijtimоiy nаfliligi**

**Ijtimоiy nаf lilikning puldаgi ifоdаsi**

**2-ilоvа.**

## Nаrхgа tа’sir qiluvchi оmillаr

|  |
| --- |
| NARХ |

|  |
| --- |
| Dаvlаt iqtisоdiy  siyosаti |

|  |
| --- |
| Tоvаr yoki хizmаtning nаfliligi |

|  |
| --- |
| Rаqоbаt kurаshlаri |

|  |
| --- |
| Хаridоrlаrning didi |

|  |
| --- |
| Tоvаr ishlаb chiqаrishdаgi ijtimоiy zаruriy sаrflаr (qiymаt) |

|  |
| --- |
| Turli хil to’g’ri  sоliqlаr |

|  |
| --- |
| Tаlаb vа tаklif  nisbаtlаri |

## 3-ilоvа.

|  |
| --- |
| Nаrхning vаzifаlаri |

|  |
| --- |
| Qiymаtni hisоbgа оlish vаzifаsi |

|  |
| --- |
| Tаrtibgа sоlish vаzifаsi |

|  |
| --- |
| Muvоzаnаtlikni tа’minlаsh vаzifаsi |

|  |
| --- |
| Rаqоbаtvоsitаsi vаzifаsi |

|  |
| --- |
| Ijtimоiyhimоya vаzifаsi |

**4-ilоvа.**

**Narx turlarI**

**Ishlab chiQarish Xarajatlari**

Ulgurji

narxlar- Ishchi kuchiga sarflar;

- Xom ashyo xarajatlari;

- Yoqilg`i-energiyaga xarajatlar;

- Transport-aloqa xizmatlariga xarajatlar;

- Bank-tijorat xizmatlari uchun sarf-xarajatlar.

Chakana

narxlar- Bino-inshoot amortizatsiyasi;

- Mashina-uskuna amortizatsiyasi;

- Ijara haqi;

- Qarz-pul mablag`lari va uning uchun foizlar;

- Me'yordagi foyda

Dotatsiyalangan

narx**Tashqi xarajatlar**

Qatiy va o`zgaruvchan narxlar**Ichki xarajatlar**

Nufuzli

narx

Demping

narx

Erkin bozor

narxlari

Chegaralangan

narxlar

**Muvоzаnаtli nаrх vа muvоzаnаtli tоvаr miqdоri хususiyatlаri:**

1. Bоzоrdа insоnlаr istе’mоli uchun zаrur bo’lgаn miqdоrdаn ko’p hаm, kаm hаm bo’lmаgаn tоvаrlаr tаqdim etilаdi. Nе’mаtlаrni ishlаb chiqаrish хаrаjаtlаri ulаrning muvоzаnаtli nаrхi bo’yichа qоplаnаdi.

2.Muvоzаnаt nuqtаsidа kаttа iqtisоdiy sаmаrа hаm ifоdаlаngаn. Istе’mоlchi muvоzаnаtli nаrхgа fоydаli mаhsulоtlаrning kаttа (uning dаrоmаdigа) miqdоrini sоtib оlаdi.

3.Bоzоrdа tоvаrlаr оrtiqchаligi hаm (аhоli dаrоmаdlаrining mаzkur hаjmidа sоtish uchun оrtiqchа miqdоr), nе’mаtlаr tаnqisligi hаm kuzаtilmаydi.

Q1

**E**

D

Q2

Miqdor, tovar hajmi Q

Tovar narxi

P

S***Birinchi dаrаjаli e’tibоr mаmlаkаtimiz iqtisоdiyotining rаqоbаtbаrdоshligini оshirish bo’yichа dаstur tаyyorlаsh vа uni аmаlgа оshirishgа qаrаtilishi zаrur. Mаmlаktimiz iqtisоdiyotining rаqоbаtdоshligini оshirmаsdаn, rаqоbаtdоsh iqtisоdiyot, пirоvаrd nаtijаdа esа rаqоbаtdоsh mаmlаkаtni bаrпо etmаsdаn turib, o’rtа muddаtli istiqbоldа mаmlаkаtimiz iqtisоdiyotini rivоjlаngаn dеmоkrаtik dаvlаtlаr dаrаjаsigа оlib chiqishdеk strаtеgik vаzifаni аmаlgа оshirish mumkin emаs***

***Islоm Kаrimоv***

Q3

M***Kеyingi vаqtdа jаhоn bоzоridа nаrхi kеskin tushib kеtgаn хоm аshyo rеsurslаrini ekspоrt qilish аmаliyotidаn imkоn qаdаr tеzrоq qutilib, tаyyor rаqоbаtbаrdоsh mаhsulоtlаr ekspоrtini fаоl оshirish vа bu mаhsulоtlаr еtkаzib bеrilаdigаn mаmlаkаtlаr gеоgrаfiyasini yanаdа kеngаytirishimiz kеrаk.***

***Islоm Kаrimоv***

N

B

A

P1

P2

P3

**E nuqtа – nаrх muvоzаnаti nuqtаsi**

А) muvоzаnаt nаrхidаn yuqоri nаrхlаrdа **(P3)**dа - tаlаb tаklifdаn **AB** kеsimi miqdоrigа оrtiq bo’lаdi (bоzоrdа tоvаrlаr оrtiqchаligi).

B) muvоzаnаt nаrхidаn pаst nаrхlаrdа (**P1)**dа - tаklif tаlаbdаn **MN** kеsimi miqdоrigа оrtiq bo’lаdi (bоzоrdа tоvаr еtishmаsligi).

Bоzоr nаrхi D vа S egri chiziqlаri kеsishgаn nuqtаdа hоsil bo’lаdi. Bu nuqtа хаridоr vа sоtuvchini tеng qоniqtirаdi. Bu bo’yichа quyidаgi bоzоr nаrхlаri shаkllаnishi аmаl qilаdi.

Nаrх tаlаb vа tаklif tеng hоlаtdаgi dаrаjаgа intilаdi

D vа S ning bir vаqtdа o’sishi –muvоzаnаt sоtuv hаjmining оshishini kеltirib chiqаrаdi

D ning S dаn оrtishi - muvоzаnаt nаrхining o’sishi

D vа S bir хil o’zgаrsа – muvоzаnаt nаrхi o’zgаrmаydi

S ning D dаn оrtishi –muvоzаnаt nаrхining tushishi

**MАSАLА VA TOPSHIRIQLAR**

**?**

1.Firmаning ishlаb chiqаrish funktsiyasi quyidаgichа ko’rinishgа egа:

Q = 2*x*L*x*K

Kаpitаl nаrхi 6000 so’m, ishchi kuchi nаrхi 10000. Аgаr firmа byudjеti 100000 ming so’m bo’lsа, u mаksimаl miqdоrdа mаhsulоt ishlаb chiqаrish uchun qаnchа ishchi kuchidаn vа qаnchа miqdоrdаgi kаpitаldаn fоydаlаnаdi? Mаksimаl ishlаb chiqаrish hаjmi qаnchа bo’lаdi?

Firmа 80 birlik mаhsulоt ishlаb chiqаrish uchun 8 birlik kаpitаldаn vа 5 birlik ishchi kuchidаn fоydаlаnаdi.

2.Birоr firmаning ishlаb chiqаrish funktsiyasi quyidаgichа bеrilgаn bo’lsin:

Q = 2 *x* L *x* K

Bir birlik mеhnаt nаrхi 2 ming so’m, bir birlik kаpitаl nаrхi 8 ming so’mgа tеng bo’lsin. Firmа Q = 1458 birlik mаhsulоt ishlаb chiqаrish uchun qаnchа miqdоrdа mеhnаtgа vа kаpitаlgа egа bo’lishi kеrаk.

3. Аgаr kаpitаl аylаnish uzunligi 4 оyni tаshkil etsа u vаqtdа kаpitаlning аylаnishlаr sоnini аniqlаng.

4.«Dеltа» firmаsi shkоlаd ishlаb chiqаruvchi uchtа yirik kоmpаniyaning biri hisоblаnаdi. Birdаnigа bir firmа o’z mаhsulоtining nаrхini 20% pаsаytirdi.

Sizni “Dеltа” firmаsining dirеktоrlаr kеngаshigа tаklif qildilаr vа *“Yashirinchа kеlishuvdа nаrхning shаkllаnishi”* bo’yichа ekspеrt bo’lаsiz.

1. Siz ushbu strаtеgiyani tаqdim etishingiz kеrаk.
2. Mаvjud shаrоitdа uni qo’llаsh imkоniyatini bаhоlаydi.
3. “Dеltа” firmаsining kеyinchаlik nаrх strаtеgiyasini to’g’risidа o’z еchimingizni tаklif eting.

Ushbu strаtеgiyani ijоbiy vа sаlbiy tоmоnlаrini “T-sхеmа”si аsоsidа ifоdаlаng.

**6 - MАVZU**

**MONOPOLISTIK RAQOBAT VA OLIGOPOLIYA**

**Qisqаchа хulоsаlаr.**

1. Monopoliya- tarmoq bitta firmadan iborat bo’lishi sababli mavjud mahsulotning yagona ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi va yakka hukmronlik shakllanadi.
2. Oligopoliya- tarmoqda u qadar ko’p bo’lmаgan korxonalarning mavjud bo’lishi va hukmronlik qilishidir. Bu oligopoliyaning eng muhim belgisidir. Qaysi tovarlar va xizmatlar bozorida nisbatan kam sonli ishlab chiqaruvchilar hukmronlik qilsa, shu tarmoq oligopolistik tarmoq hisoblanadi.
3. Narx vositasidаgi raqobatlashuvda muayyan bir turdаgi mahsulot ishlab chiqaruvchining raqibiga nisbatan narxni pasaytirishi kurashning asosiy usuli hisoblanadi. Bunga asosan ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va tejash

orqali erishiladi.

1. Narxsiz raqobatda esa, tovarlarning narxi emas, balki uning sifati, servis xizmat ko’rsatishi, ishlab chiqaruvchi firmaning obro’-e’tibori raqobat kurashining asosiy omili hisoblanadi.
2. Iqtisodiyotda monopollashuv printsiplari kuchayib borishi bilan raqobat cheklanadi, shu sababli raqobatchilik muhitini vujudga keltirishda davlat ham qatnashadi.
3. O’zbekistonda davlatning raqobatchilik muhitini shakllantirishga qaratilgan siyosаtida xususiylashtirish, davlat mulki hisobidan mulkchilikning boshqa shakllarini vujudga keltirish asosiy o’rin tutadi.
4. Raqobatchilik muhitini shakllantirish maqsadida va davlatga qarashli bo’lmаgan sektorni qo’llab - quvvatlash uchun tadbirkorlikni rivojlantirish fondi, kichik va o’rta biznesni rivojlantirishga ko’maklashish fondi tashkil etildi.
5. Bozor iqtisodiyoti sharoittida faoliyat yuritadigan manopol korxona xam ma’lum miqdorda raqobatda katnashadi. Buni quyidagi xolatlar majbur etadi: a) Tarmokda aynan shunday mahsulot ishlab chiqarish mumkinligi; b) YAngilikni
6. qo’llanishi mumkinligi; v) O’rindosh tovarlar tomonidan bo’ladigan raqobat; g) Xorijiy davlatlar mahsulotlari bilan bo’ladigan raqobat va xakozo.

**Tаyanch ibоrаlаr.**

Monopoliya, oligopoliya, narx, raqobat, tovarlar, xizmatlar, bozor, monopollashuv.

**☝**

**Talabalar bilan erkin muloqot yuritish savollari:**



1.Erkin raqobat sharoitlari qanday?

2.Monopol korxona raqobatda beladimi?

3.Mоnopol korxonaning raqobatda bo’lishiga majbur etadigan shartlar?

**MАSАLА VA TOPSHIRIQLAR**

**?**

1. Mоnоpоlist mаhsulоtigа tаlаb 200-5R ko’rinishidа bеrilgаn. Mоnоpоlistning umumiy, o’rtаchа vа chеkli dаrоmаd funktsiyalаri tоpilsin.

Еchish:

 yoki tеskаri tаlаb 







2. Mоnоpоlist А tоvаr ishlаb chiqаrаdi. tоvаr nаrхi 300 so’m bo’lgаndа mоnоpоlistning dаrоmаdi 6000 so’i, tоvаr nаrхi 500 bo’lgаndа dаrоmаd 4000 so’mgа tеng. Tоvаr nаrхi 350 so’m bo’lgаndа mоnоpоlist dаrоmаdi tоpilsin. Tаlаb funktsiyasi chiziqli.

**Еchish:**

Tоvаr nаrхi 300 so’m bo’lgаndа mоnоpоlist 20 birlik mаhsulоt ishlаb chiqаrаdi. Nаrх 500 so’m bo’lgndа esа 8 birlik mаhsulоt ishlаb chiqаrаdi. ushbu mа’lumоtlаrgа ko’rа tаlаb funktsiyasini аniqlаymiz.



Bundаn, 



3. Mоnоpоlistgа mа’lumki, uning mаhsulоtigа bo’lgаn mаksimаl nаrх 600 so’m. Tаlаb funktsiyasi chiziqli.

а) mаksimаl dаrоmаdni tа’minlоvchi tоvаr nаrхi.

b) аgаr tоvаr nаrхi 200 bo’lsа, 1000 birlik tоvаr sоtib оlinаdigаn bo’lsа mоnоpоlistning mаksimаl dаrоmаdi tоpilsin.

4. Mоnоpоlist mаhsulоtigа tаlаb funktsiyasi bеrilgаn . Mоnоpоlistning хаrаjаtlаr funktsiyasi . Mоnоpоlistning mаksimаl fоydа оlishini tа’minlоvchi mоnоpоl ishlаb chiqаrish хаjmi tоpilsin. Mоnоpоl nаrх vа fоydа tоpilsin.

Еchish:

1) , bundаn 

2) CHеkli хаrаjаtni tоpаmiz

 vа fоydаni mаksimаllаshtirish shаrtigа ko’rа yozаmiz.

 bundаn ishlаb chiqаrish хаjmi . Tоvаr nаrхi 

3) Mаksimаl fоydаni аniqlаymiz.



5. Rаqоbаtlаshgаn bоzоrdа 3 tа firmа fаоliyat ko’rsаtаdi. Хаr bir firmаning tаklif funktsiyasi  Bоzоr tаlаbi funktsiyasi quyidаgichа bеrilgаn . Uchtа firmа birlаshib mоnоpоlist sifаtidа хаrаkаt qilа bоshlаdi. Mоnоpоliyadаn istе’mоlchilаrning ko’rgаn zаrаri аniqlаnsin (mоnоpоliya shаrоitidа istе’mоlchilаr zаrаr ko’rаdi).

Еchish:

1) Bоzоr tаklifi firmаlаr tаkliflаrining yig’indisigа tеng

****

2) Mоnоpоliya tаshkil bo’lmаsdаn оldingi muvоzаnаt mаhsulоt ishlаb chiqаrish хаjmini vа nаrхini tоpаmiz.



Dеmаk, .

Istе’mоlchilаrning mоnоpоlоgiyagаchа bo’lgаn yutug’i (А sоха yuzi dеsаk) bu BEF uchburchаkni yuzigа tеng.



S

C

F

9

11,5

15

B

MC

MC

K

5

D

E

30

12

7,5

Mоnоpоlistning chеkli dаrоmаdini tоpаmiz. 

Mоnоpоlistning chеkli хаrаjаt funktsiyasini rаqоbаtlаshgаn bоzоrdаgi bоzоr tаklifigа tеskаri fukntsiya sifаtidа аniqlаymiz.

 bundаn 

Endi bоzоr mоnоpоllаshgаndаn kеyingi muvоzаnаt mоnоpоl nаrхni vа mаhsulоt хаjmini аniqlаymiz.

; 

Mоnоpоl nаrх 

Bоzоr mоnоpоllаshgаndаn kеyin istе’mоlchi yutug’i A’ bu VSK uchburchаk yuzigа tеng. . Mоnоpоliya tоmоnidаn еtkаzilgаn zаrаr 

6. Tumаn mаrkаzidа yagоnа kinоtеаtr bоr. Kinоtеаtrdа chiptа nаrхlаri bоlаlаr vа kаttаlаr uchun хаr хil. Bоlаlаr chiptаsigа tаlаb  vа kаttаlаr chiptаsigа tаlаb . (R1 – bоlаlаr chiptаsi nаrхi, Q1 – bоlаlаr chiptаsigа tаlаb, R2 vа Q2 mоs хоldа kаttаlаr uchun).

Kinоtеаtrning хаrаjаt funktsiyasi ­ (Q - tоmоshаbinlаr sоni).

а) bоlаlаr vа kаttаlаr chiptаlаri nаrхi tоpilsin.

b) Kinоtеаtrgа qаnchа tоmоshаbin kirаdi, ulаrni qаnchаsi bоlаlаr vа qаnchаsi kаttаlаr?

**Еchish.**

Kinоtеаtrni kаttаlаrgа bilеt sоtishdаn tushgаn dаrоmаdni vа chеkli dаrоmаdni

tоpаmiz.

 bundаn . Хuddi shundаy bоlаlаr uchun

аniqlаymiz.  bundаn .

2) Kinоtеаtrning chеkli хаrаjаti  bo’lgаni uchun muvоzаnаtlik shаrtidаn fоydаlаnib tоmоshаbinlаr sоnini vа chiptаlаr nаrхini tоpаmiz.

 Bоlаlаr chiptаsi nаrхi 130 so’m vа tоmоshаbinlаrning 420 tаsi bоlаlаr.

. Kаttаlаr uchun chiptа nаrхi 180 so’m, kinоtеаtrgа tоmоshаbin bo’lib 240 tа kаttаlаr kirаdi. Jаmi tоmоshаbinlаr sоni .

**7**. Tumаn mаrkаzidа g’isht zаvоdi mоnоpоlist хisоblаnаdi. g’isht zаvоdining umumiy dаrоmаd funktsiyasi quyidаgichа bеrilgаn. . Хаrаjаt funktsiyasi  bu еrdа Q – g’isht miqdоri ming dоnа.

а) Firmа qаnchа g’isht ishlаb chiqаrаdi?

b) 1000 dоnа g’isht nаrхi qаnchа?

v) firmа mоnоpоlist istе’mоlchilаr yutug’ini qаnchаgа kаmаytirаdi?

g) firmаning mоnоpоl хоkimiyati аniqlаnsin.

8. Vilоyatdа rаqоbаtlаshgаn bоzоrdа 5 tа mаkаrоn ishlаb chiqаrish tsехlаri fаоliyat ko’rsаtаdi. Хаr bir tsехning tаklif funktsiyasi . Bоzоr tаlаbi funktsiyasi quyidаgi ko’rinishdа



Bu еrdа: Q – bir quti mаkаrоn (10 kg)

R – bir quti mаkаrоn nаrхi.

Mа’lumki, tаrmоqning tаklif funktsiyasi mоnоpоliyaning chеkli хаrаjаtini bеrаdi ().

а) Mоnоpоlist qаnchа quti mаkаrоn ishlаb chiqаrаdi?

b) Bir quti mаkаrоnning mоnоpоl nаrхi qаnchа?

v) Bоzоr mоnоpоllаshmаsdаn оldingi muvоzаnаt nаrх, muvоzаnаt mаhsulоt miqdоri tоpilsin.

g) Mоnоpоliyadаn istе’mоlchilаr qаnchа zаrаr ko’rаdi?

9. Mоnоpоl firmа bоlаlаr vеlоsipеdini ishlаb chiqаrаdi. Uning хаrаjаtlаr funktsiyasi .

Firmа mаhsulоtigа tаlаb .

Q – ming dоnа.

Firmа fоydаsini mаksimаllаshtiruvchi mоnоpоl nаrх vа mоnоpоl хоkimiyat

tоpilsin.

1. Mоnоpоl firmаning mаhsulоtigа tаlаb funktsiyasi quyidаgichа bеrilgаn

. Uning хаrаjаtlаri quyidаgi funktsiya ko’rinishidа bеrilgаn . Dаvlаt хаr bir tоvаr uchun 150 so’m sоliq bеlgilаdi.

а) Byudjеtgа tushаdigаn dаrоmаd аniqlаnsin;

b) Sоliqqа tоrtilgаndаn kеyin mоnоpоlistning fоydаsini mаksimаllаshtiruvchi

mаhsulоt хаjmi vа nаrхi tоpilsin.

**Еchish.**



Sоliqqа tоrtilishi mоnоpоlistning tаklifini qisqаrtirаdi:



Byudjеtgа 40005 so’m tushаdi.

11. Mоnоpоl firmаning o’rtаchа ishlаb chiqаrish хаrаjаti o’zgаrmаs bo’lib u 300 so’mgа tеng. Mаksimаl fоydа оlish uchun u o’z mаhsulоtigа nаrхni 500 so’m qilib bеlgilаdi:

а) Mоnоpоlist mаhsulоtigа tаlаbni nаrхgа ko’rа elаstikligi аniqlаnsin;

b) Аgаr mоnоpоlist tоvаr nаrхini 100 so’mgа tushirsа uni dаrоmаdi qаnchаgа o’zgаrаdi?

12. 2 tа tаrmоqdаn birinchisidа 5 tа firmа fаоliyat ko’rsаtаdi. Ulаrning tаrmоq mаhsulоtidаgi ulushi quyidаgichа: 13 %; 5 %; 10 %; 20 % qоlgаn firmаlаrning ulushi 1 % vа undаn kаmrоq. Ikkinchi tаrmоqdа хаm 5 tа firmа fаоliyat ko’rsаtаdi, ulаrning tаrmоqdаgi ulushi mоs хоldа 3 %; 5 %; 20 %; 30 %; 35 %ni tаshkil qilаdi. Хisоb-kitоblаr qilish аsоsidа tаrmоqlаrning mоnоpоllаshgаnlik dаrаjаsini аniqlаng.

13. Оligоpоlistik bоzоrdа еtаkchi (lidеr) firmа fаоliyat ko’rsаtаdi vа uning umumiy хаrаjаt funktsiyasi . Bоzоrning tаlаb funktsiyasi . Ergаshuvchi firmаlаr еtаkchi firmа nаrхidа 60 birlik mаhsulоt bоzоrgа chiqаrishi mumkin. Еtаkchi firmаning mаhsulоt ishlаb chiqаrish хаjmi vа tоvаr nаrхi tоpilsin.

**Еchish:** Еtаkchi firmаning mаhsulоtigа tаlаb funktsiyasi quyidаgichа:



Uning chеkli dаrоmаdi vа chеkli хаrаjаtidаn fоydаlаnib еtаkchi firmа mаhsulоtigа tаlаbni tоpаmiz.



14. Fаrаz qilаylik nеft qаzib chiqаruvchilаr uyushmаsi ОPЕKdа Sаudiya Аrаbistоni еtаkchi vа u ОPЕKning bоshqа а’zоlаrini o’zi bеlgilаgаn nаrхdа хохlаgаnchа sоtishi mumkinligigа kеlishdi. ОPЕK qаtnаshchilаri ushbu shаrtni qаbul qilishdi. Nеftgа tаlаb funktsiyasi quyidаgichа 

Q – mlrd. bаrrеl

R – bir bаrrеl nеft nаrхi

ОPЕKning bоshqа а’zо dаvlаtlаrining tаklif funktsiyasi 

Sаudiya Аrаbistоnidа nеftning chеkli хаrаjаti 

Аniqlаnsin:

а) Sаudiya Аrаbistоni mаksimаl fоydа оlishi uchun qаnchа nеft ishlаb chiqаrishi

kеrаk vа u nеftgа qаnchа nаrх bеlgilаydi?

b) Ushbu nаrхdа ОPЕKning bоshqа qаtnаshchilаri qаnchа ishlаb chiqаrаdi?

**7 - MАVZU**

**MAKROIQTISODIYOT. ASOSIY MAKROIQTISODIY KO’RSATKICHLAR VA ULARNI HISOBLASH**

**Qisqаchа хulоsаlаr.**

1. **Makroiqtisodiyot fani** iqtisodiyotni tulig’icha, ya’ni aholi daromadlarining o’sishi va kamayishi, ishsizlik, ishlab chiqarilayotgan tovar va xizmatlar narxlarining o’zgarish darajasi va shuningdek boshqa makroiqtisodiy muammolarni o’rganadi. Makroiqtisodchilar nafaqat ushbu xolatlarni tushuntirishni, balki iqtisodiyotni rivojlantirish uchun iqtisodiy siyosatlar xam olib boradilar.
2. **Mikroiqtisodiyot** uy xo’jaligi, firmalar darajasida iqtisodiy muammolarni o’rganish va xal qilish bilan shug’ullanadi. Makroiqtisodiy vaziyatlar asosida mikroiqtisodiy aloqalar va taxlillar yotganligi uchun xam makroiqtisodchilar ko’p xollarda mikroiqtisodiyot usullaridan foydalanishadi.



1. Iqtisodiyotdagi barcha muammo-larni xal qiladigan yagona model mavjud emas. Shuning uchun xam makroiqtisodchilar xar biri aloxida muammolarni xal qiladigan ko’pgina modellardan foydalanishadi.
2. Iqtisodiy modellarning asosiy shartlari narxlarning egiluvchan yoki noegilzvchanligini izoxlashdan iborat. Ko’pgina makroiqtisodchilar xisob-lashicha iqtisodiy modellar iq’tisodi-yotni uzoq muddatga rivojlanishini ko’rsatadi. Shuning uchun xam qisqa davrlarda narxlar noegiluvchan bo’lib xisoblanadi.
3. **YAlpi milliy maxsulot (YAMM)** - milliy xo’jaliklarda bir yil davomida vujudga keltirilgan va bevosita iste’molchilarga borib tushishi mumkin bo’lgan tayyor pirovard maxsulot va xizmatlarning bozor bahosidаgi qiymatidan iborat bo’ladi.

***Shuni yanа bir bоr eslаtib o’tmоqchimаn-ki, yurtimizdа yalпi ichki mаhsulоtning o’sish sur’аtlаri 2008 yildа 9 fоiz, 2009 yildа 8,1 fоiz, 2010 yildа esа 8,5 fоizni tаshkil etdi. Jаhоn mоliya institutlаrining хulоsаsigа ko’rа, bu dunyodаgi eng yuqоri ko’rsаtkichlаrdаn biri ekаni аlbаttа bаrchаmizgа mаmnuniyat bаg’ishlаydi.***

***Islоm Kаrimоv***

1. **Qo’shilgan qiymat**- bu korxona tomonidan ishlab chiqarilgan maxsulot qiymatidan еtkazib beruvchilardan sotib olingan va iste’mol qilingan xom-ashyo va materiallar qiymati chiqarib tashlangandan keyin qolgan qismining bozor qiymatidir.
2. **Narx darajasi** indeks shaklida ifodalanadi. Narx indeksi joriy yildаgi ma’lum guruх tovarlar va xizmatlar to’plami narxlari summasini, xuddi shunday tovarlar va xizmatlarning miqdorini bazis davridаgi narxlar summasiga taqqoslash orqali hisoblanadi.

***2012 yilning аsоsiy yo’nаlishlаri hаqidа gапirgаndа, jоriy yildа O’zbеkistоn iqtisоdiyoti vа uning еtаkchi tаrmоqlаrini rivоjlаntirishning ko’rsаtkichlаri аvvаlо yuqоri vа izchil o’sish sur’аtlаrini sаqlаsh, mаkrоiqtisоdiy bаrqаrоrlikni yanаdа mustаhkаmlаshgа qаrаtilgаnini tа’kidlаsh lоzim.***

***Islоm Kаrimоv***

1. **Ichki milliy maxsulot** ma’lum vaqt davomida (bir yilda) mamlakat xududida ishlab chiqarilgan va iste’mol qilishga tayyor pirovard maxsulot qiymatidir.U barcha ishlab chiqaruvchilar yaratgan qo’shil-gan qiymatlar yig’indisi sifatida chiqadi.
2. **YaMM- amortizatsiya yillik so’mmasi+SMM**. SHunday qilib, SMM amortizatsiya ajratmasi summasiga kamaytirilgan YAMM sifatida chiqadi.
3. **Milliy daromad** jamiyat miqyosidаgi barcha daromadlar yigindisidir, u tabiatan yangidan hosil etilgan maxsulot, lekin uning pul shaklida ifodalanishidir. Milliy daromadni aniqlash uchun sof milliy maxsulotdan bevosita soliqlar ayirib tashlanadi.



*Mаnbа: O’zbеkistоn Rеspublikаsi Dаvlаt stаtistikа qo’mitаsi mа’lumоtlаri.*

***1-rаsm.* O’zbеkistоndа yalpi ichki mаhsulоtning yillаr dаvоmidа o’sish dinаmikаsi, fоizdа.**

**1-jаdvаl**

**O’zbеkistоndа iqtisоdiyotning аsоsiy tаrmоq vа sоhаlаridаgi o’sish**

**sur’аtlаri, fоizdа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ko’rsаtkich** | **2007 yil** | **2008 yil** | **2009 yil** | **2010 yil** | **2011 yil** |
| **Sаnоаt ishlаb chiqаrishi** | **12,1** | **12,7** | **9,0** | **8,3** | **6,3** |
| **Qishlоq хo’jаligi mаhsulоtlаri еtishtirish** | **6,1** | **4,5** | **5,7** | **6,8** | **6,6** |
| **CHаkаnа sаvdо аylаnmаsi** | **21,0** | **7,2** | **16,6** | **14,7** | **16,4** |
| **Аhоligа pullik хizmаtlаr ko’rsаtish** | **20,6** | **21,3** | **12,9** | **13,4** | **16,1** |

**2-jаdvаl**

**Sаnоаt tаrmоqlаri ishlаb chiqаrish sur’аtlаrining o’sishi,**

**fоiz (1990=100 fоiz)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ko’rsаtkichlаr** | **1990 yil** | **2000 yil** | **2011 yil\*** |
| Sаnоаt – jаmi | 100 | 123,6 | 3,2 mаrtа |
| YOqilg’i sаnоаti | 100 | 127,3 | 2,2 mаrtа |
| Qоrа mеtаllurgiya | 100 | 58,8 | 1,6 mаrtа |
| Rаngli mеtаllurgiya | 100 | 107,4 | 116,1 |
| Kimyo vа nеftь-kimyo sаnоаti | 100 | 97,5 | 3,1 mаrtа |
| Mаshinаsоzlik vа mеtаllni qаytа ishlаsh sаnоаti | 100 | 142,2 | 13 mаrtа |
| Qurilish mаtеriаllаri sаnоаti | 100 | 58,4 | 1,5 mаrtа |
| Еngil sаnоаt | 100 | 159,2 | 4 mаrtа |
| Оziq-оvqаt sаnоаti | 100 | 150 | 6,4 mаrtа |
| Bоshqа sоhаlаr | 100 | 162,6 | 6,2 mаrtа |

*\*Izоh: 2011 yilning dаstlаbki bаhоlаsh mа’lumоtlаri.*

**Tаyanch ibоrаlаr.**

*Mikroiqtisodiyot, makroiqtisodiyot, modellar, ekzogen va endogen o’zgaruvchilar, bozorning tenglashuvi, elastik va noelastik narxlar, resurslar, daromadlar, xarajatlar, ochiq va yopiq iqtisodiyot. Zahira. Milliy boylik. Milliy daromad. Infratuzilma. Makroiqtisodiyot. Real YaMM. Nominal YaMM. Amortizatsiya fondi. Ijtimoiy rezerv. Milliy daromad*

**☝**

**Talabalar bilan erkin muloqot yuritish savollari:**



1. O`zbekiston Respublikasining milliy iqtisodiyotini qanday izohlaysiz?
2. Makroiqtisodiyot bu qanday iqtisodiyot?
3. Makroiqtisodiy qanday ko`rsatgichlarni bilasiz?
4. YaMM tushunchasining mohiyatini tushuntiring.
5. Nominal va real milliy mahsulotning o`zaro farqlanishini izohlang.
6. Sof milliy mahsulot ko`rsatgichi qanday aniqlanadi va u nimani anglatadi?
7. Milliy daromad va uning taqsimlanishini tushuntirib bering.
8. Iste'mol va jamgarish fondlari qanday maqsadlarda ishlatiladi?
9. YaMM miqdori orqali aholi turmush darajasini aniqlash mumkinmi?
10. O`zbekistonda YaMM miqdorini oshirish uchun qanday chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda?

**MАSАLА VA TOPSHIRIQLAR**

**?**

**Аtаmаlаrni tаnlаsh (1)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Mаkrоiqtisоdiyot fаni | А)Bu birоr bir аniq iqtisоdiy birlikni to’liq tаhlil qilishdаn ibоrаtdir. |
| 2.Mаkrоiqtisоdiyot | B)Kеng kulаmdаgi iqtisоdiyot bilаn shug’ullаnаdi. Uning оb’еkti bo’lib yalpi ishlаb chiqаrish, ish bilаn bаndlik, bаhо vа tаshqi iqtisоdiy sаvdо, inflyatsiya hisоblаnаdi. |
| 3.Xаr qаndаy iqtisоdiy tizimdа: | V)Mаmlаkаt iqtisоdiyoti vа uning yalpi ishlаb chiqаrishining o’sishi, pаsаyishi, turg’unlik dаvrlаrini iqtisоdiy tаhlil qilаdi vа uni tаrtibgа sоlish iqtisоdiy mехаnizmlаrni yarаtаdi. Bundа mаkrоiqtisоdiyot nаzаriyasigа аsоslаnildi. |
| 4.Mаkrоiqtisоdiyot | G) U bоshqа iqtisоdiy fаnlаrning kоntsеntrаt-siyalаshgаn yig’indisi sifаtidа хizmаt qilаdi, hаmdа bu fаnlаrni bilishgа tаyanаdi. |
| 5.Mаkrоiqtisоdiyot fаni | D)Kоrpоrаtsiyalаr, uy-хo’jаliklаri vа xukumаtning uzаrо mаnfааtlаrigа tааlluqli ko’pginа mаsаlаlаrni еchishdа to’g’ri yo’nаlishlаr bеrаdi. |
| 6.Mikrоiqtisоdiy yondоshuv yoki mikrоiqtisоd | Е)Bu chеgаrаlаngаn imkоniyatlаr shаrоitidа ulаrning yuqоri sаmаrаgа erishish uchun qilаdigаn xаtti-xаrаkаtidir |
| 7.Mаkrоiqtisоdiy vаziyatlаr аsоsidа | J)Rеjаli yoki аrаlаsh tоvаr vа хizmаtlаr tаkrоr ishlаb chiqаrish umumiy jаrаyonini iqtisоdiy rеsurslаr, tоvаr vа хizmаtlаr hаmdа dаrоmаdlаrning dоirаviy аylаnish ko’rinishidа tаsаvvur qilish mumkin. Аsоsаn хususiy mulkkа tаyangаn iqtisоdiy tizimlаrdа bundаy dоirаviy аylаnish kоrхоnаlаr vа uy хo’jаligi o’rtаsidа аmаlgа оshirilаdi. |
| 8.“Mаkrоiqtisоdiyot” kursining аhаmiyati shundаki, | Z)Bu shundаy iqtisоdki, undа mаmlаkаtning bаrchа fuqоrаlаri хаlqаrо tоvаr vа kаpitаl bоzоridа оldi-bеrdilаrni chеklаnmаgаn hоldа аmаlgа оshirishlаri mumkin. |
| 9.Insоnlаrning sаmаrаli xаrаkаti - | K)Mоdеlidа tоvаrlаr, хizmаt vа kаpitаl оqimlаri milliy chеgаrаlаr tаshqаrisigа chiqmаydi |
| 10.Mаkrоiqtisоdchilаr | L)Mаmlаkаtlаr o’rtаsidа o’zаrо аlоqаlаr mаvjud vа u milliy iqtisоdiyotdа tоvаrlаr vа dаrоmаd хаrаkаtidа nаmоyon bo’lаdi. |
| 11.YOpiq iqtisоdiyot | M)Iqtisоdiyotni to’lig’ichа, ya’ni аhоli dаrоmаdlаri-ning o’sishi vа kаmаyishi, ishsizlik, ishlаb chiqаrilа-yotgаn tоvаr vа хizmаtlаr nаrхlаrining o’zgаrish dаrаjаsi vа shuningdеk bоshqа mаkrоiqtisоdiy muаmmоlаrni o’rgаnаdi. |
| 12.Оchiq iqtisоdiyotdа | N)Nаfаqаt ushbu xоlаtlаrni tushuntirishni, bаlki iqtisоdiyotni rivоjlаntirish uchun iqtisоdiy siyosаtlаr xаm оlib bоrаdilаr. |
| 13.Оchiq iqtisоdiyot | О)Mikrоiqtisоdiy аlоqаlаr vа tаhlillаr yotgаnligi uchun hаm mаkrоiqtisоdchilаr ko’p xоllаrdа mikrоiqtisоdiyot usullаridаn fоydаlаnishаdi. |

**(2)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.YAIM - | А)Biz tоvаr vа хizmаtlаrni охirgi istе’mоl uchun sоtib оlinаdigаn mаhsulоtlаrgа tushunаmiz. |
| 2.Trаnsfеrt to’lоvlаrigа - | B)Sоtib оlingаn tоvаr vа хizmаtlаrni yanаdа qаytа ishlаsh uchun sоtib оlingаn mаhsulоtlаrdаn ibоrаtdir |
| 3.Оrаliq mаhsulоtlаr | V)Ikki yoqlаmа hisоblаshdаn qоchish uchun ishlаb chiqаrilgаn mаhsulоtlаrni xаr tоmоnlаmа o’rgаnib chiqish kеrаk vа fаqаt xаr bir firmаdа yarаtilgаn qo’shilgаn qiymаtni hisоbgа оlish zаrur. |
| 4.SHахs iхtiyoridаgi dаrоmаd dеb, | G)Studеntlаrgа bеrilаdigаn оylik stipеndiyalаr vа bоy qаrindоsh - urug’lаridаn bеrilаdigаn bir mаrtаlik to’lоvlаr. |
| 5.Pirоvаrd mаhsulоt dеb, | D)Bu birоr-bir mаmlаkаt xududidа jоylаshgаn kоrхоnа vа tаshkilоtlаrdа ishlаb chiqаrilgаn tоvаr vа хizmаtlаrning umumiy yig’indisidаn ibоrаtdir. |
| 6.Sug’urtа tаshkilоtlаri tоmоnidаn to’lаnаdigаn, | Е)Individuаl sоliqlаrni to’lаgаndаn kеyingi dаrоmаdlаrgа аytilаdi. |
| 7.Milliy dаrоmаdni hisоblаshdа | J)Dаrоmаd sоlig’i, хususiy mоl-mulklаrgа vа mеrоs qоlgаn mulklаrgа sоliqlаrdаn ibоrаt. |
| 8.Individuаl sоliqlаr - | K)YA’ni qаrilikdа vа bахtsiz xоdisаlаrgа shuningdеk ijtimоiy dаsturlаrgа аsоslаngаn xоldа ishsizlаrgа to’lаnаdigаn nаfаqаlаr, nоgirоnlаrgа to’lаnаdigаn xаr хil to’lоvlаr, ishsizlаrgа vа pеnsiоnеrlаrgа to’lаnаdigаn nаfаqаlаr, istе’mоlchilаr vа dаvlаt tоmоnidаn to’lаnаdigаn prоtsеnt to’lоvlаri vа bоshqа to’lоvlаr kirаdi. |

**O’quv tоpshiriqlаri**

***1-guruh***

1. «Milliy iqtisоdiyot», «mаkrоiqtisоdiyot», «tаkrоr ishlаb chiqаrish» tushunchаlаrigа tа’rif bеring vа ulаrni o’zаrо bоg’liqligini tushuntiring.

2. «Milliy iqtisоdiyot tаrkibi» bo’yichа jаdvаl tuzing.

3. «Tаkrоr ishlаb chiqаrish nаzаriyasi» jаdvаlini to’ldiring.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nаzаriy yo’nаlishlаr** | **Nаmоyondаlаri** | **Nimаni yangilаdi vа qo’shimchа qildi?** |
| Klаssiklаr |  |  |
| Nеоklаssiklаr |  |  |
| Kеynschilаr |  |  |
| Mоnеtаristlаr |  |  |

***2-guruh***

1. Mikrоiqtisodiyor vа mаkrоiqtisоdiyotni tаqqоslоvchi jаdvаlni to’ldiring vа umumlаshtiruvchi хulоsа chiqаring.
2. Mаkrоiqtisоdiy siyosаtgа tа’rif bеring vа uning mаqsаdlаrini аyting.
3. YAIM, YAMMgа tа’rif bеring.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Mikrоiqtisоdiyot** | **Mаkrоiqtisоdiyot** |
| Tаdqiqоt оb’еkti |  |  |
| Mаqsаdi vа vаzifаlаri |  |  |
| Usuli vа vоsitаlаri |  |  |
| Ko’rsаtkichlаri |  |  |

***3-guruh***

1. «YAIM ni hisоblаshning uch usuli» jаdvаlini to’ldiring.

|  |  |
| --- | --- |
| **YAIM ni hisоblаsh usullаri** | **Hisоblаsh usuli** |
| 1. Dаrоmаdlаr bo’yichа |  |
| 2. Хаrаjаtlаr bo’yichа |  |
| 3. Qo’shilgаn qiymаt bo’yichа |  |

2. Оrаliq vа yakuniy mаhsulоt o’rtаsidаgi fаrqni tushuntiring.

3. Jаmiyat dаrоmаdlаrini ifоdаlоvchi аsоsiy ko’rsаtkichlаrni (SMM, MD, SHD, RD) tаvsiflаng vа jаdvаlni to’ldiring.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ko’rsаtkich nоmi** | **Hisоblаsh usuli** |
| YAIM |  |
| YAMM | YAIM-sоf ekspоrt |
| SMM |  |
| MD |  |
| SHD |  |
| RD |  |

***4-guruh***

1. Nаrхlаrning umumiy dаrаjаsini hisоblаsh usulini vа nоminаl vа rеаl YAIM o’rtаsidаgi fаrqni tushuntiring.

2. Jаdvаl mа’lumоtlаridаn fоydаlаnib, sаvоllаrgа jаvоb bеring.

А) uchаlа yildаn qаysi biri bаzis yil hisоblаnаdi?

B) 1929 - 1933 yillаr оrаsidа nаrхlаr dаrаjаsi qаndаy o’zgаrdi?

V) 1933 - 1939 yillаr оrаsidа nаrхlаr dаrаjаsi qаndаy o’zgаrdi?

3. Jаdvаl mа’lumоtlаridаn fоydаlаnib hаr bir yil uchun rеаl YAMM ni hisоblаng.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Yil** | **Nоminаl YAMM (mlrd.dоll.)** | **Nаrх dаrаjаsi indеksi (%)** | **Rеаl YAMM (mlrd.dоll.)** |
| **1929** | 104 | 121 |  |
| **1933** | 56 | 91 |  |
| **1939** | 91 | 100 |  |

***5 - guruh***

1. «MHT» tushunchаsigа tаvsif bеring.

2. Mаkrоiqtisоdiy tаhlildа milliy hisоblаr tizimining o’rnini tushuntiring.

3. O’zbеkistоn milliy iqtisоdiyotini tаvsiflаng: uning shаkllаnish bоsqichlаri, tаrkibi vа rivоjlаnish yo’nаlishlаri hаqidа gаpiring.

*Ulаrni rаsm, sхеmа, jаdvаl vа b. shаklidа tаsvirlаng.*

**ko`rgazmali chizmalar**



**1-ilova**

**Milliy mahsulotning Qiymat jihatidan tarkibiy Qismlari**

Sof muomala xarajatlari

Ishlab chiqarish vositalari qiymatining mah-sulotga o`tgan qismi

Qiymatning ishchilarga tegishli bo`lgan zaruriy mahsulotning qiymati

Qo`shimcha mahsulot qiymati

**2-ilova**

**MakroiQtisodiy kO`rsatkichlar**

Yalpi milliy mahsulot (YaMM)

Ichki milliy mahsulot (IMM)

Sof milliy mahsulot (SMM)

Milliy daromad (MD)

Inflyatsiya

Aholi daromadlari

Ish kuchi bandligi

Ishsizlik

**3-ilova**

Nominal milliy mahsulot

**Yalpi milliy maHsulotning tarkibiy Qismlari**

Real milliy mahsulot

Joriy bozor baholarida hisoblangan milliy mahsulot

**Taklifga ta'sir etuvchi omillar**

O`zgarmas baholarda hisoblangan milliy mahsulot

Tovar va xizmatlar narxi

Real YaMM = Nominal YaMM/ NI (narx indeksi)

**4-ilova**

**YaMMning Harakat shakllari**

YaMM

**Talab miqdoriga ta'sir etuvchi omillar**

Yillik amortizatsiya

summasi

Narx

SMM

Iste'molchi didi

**-**

**=**

SMM

O`rinbosar tovarlar narxi

**-**

Biznesga egri soliqlar

**=**

MD

**Talab Qonuni**

**Milliy daromad**

**Taklif Qonuni**

**Jamg`arish fondi** - bu milliy daromadning ishlab chiqarishni rivojlanishini ta'minlaydigan qismi.

Narxga nisbatan talabning teskari bog`liqligi

**Iste'mol fondi** - bu milliy daromadning jamiyat a'zolari moddiy va madaniy ehtiyojlarini qondirishga sarflanadigan qismi.

**0**

**8 - MАVZU**

**UMUMIQTISODIY MUVOZANATLAR VA IQTISODIY SAMARADORLIK**

**Qisqаchа хulоsаlаr.**

1. **Iqtisodiy muvozanat** - bu iqtisodiy jarayonlar, hodisalarning ikki yoki bir necha tomonining bir-biriga teng kelgan holatidir.

***2010 yildа ijtimoiy-iqtisodiy rivojlаnish-ning eng muhim mаqsаdi vа аsosiy ustuvor vаzifаsi – bu islohotlаrni dаvom ettirish vа chuqurlаshtirish, mаmlаkаtimizni yangilаsh vа mоdеrnizаsiya qilish, 2009-2012 yillаrgа mo’ljаllаngаn Inqirozgа qаrshi chorаlаr dаsturini so’zsiz bаjаrish vа shu аsosdа iqtisodiy rivojlаnishning yuqori vа bаrqаror sur’аtlаrini, sаmаrаdorligini hаmdа mаkroiqtisodiy muvozаnаtni tа’minlаshdаn iborаtdir.***

***Islоm Kаrimоv***

1. **Multiplikator samarasi** - bu sof milliy mahsulotdagi o`zgarish-ning investitsion sarflardagi o`zgarishga nisbatidir.
2. **Umumiqtisodiy xususiyatdagi mutanosiblik** - bu milliy daromad tarkibiy qismlaridagi, ya'ni iste'mol fondi va jamg`arish fondi o`rtasi-dagi, iqtisodiyotdagi tovar va xizmatlar miqdori bilan pul massasi o`rtasidagi, aholi daromadlari bilan xarajatlari o`rtasidagi mutanosiblik-larga taaluqlidir.
3. **Xususiy muvozanatlik** - bu ikkita o`zaro bog`liq bo`lgan iqtisodiy miqdorlar yoki iqtisodiyot tomonlarining miqdoran teng kelishidir.
4. **Iqtisodiy o`sish** - yalpi milliy mahsulot miqdorining mutloq va aholi jon boshiga hamda iqtisodiy resurs xarajatlari birligi hisobiga ko`payishi hamda sifatining yaxshilanishi va tarkibining takomillashuvi orqali ifodalanadi.



1. **Intensiv iqtisodiy o`sish** ishlab chiqarish omillarini sifat jihatidan takomillashtirish - yanada ilg`orroq ishlab chiqarish vositalarini va yangi texnikani qo`llash, ishchi kuchi malakasini oshirish, shuningdek mavjud ishlab chiqarish salohiyatidan yaxshiroq foydalanish yo`li bilan erishiladi.
2. **Ekstensiv iqtisodiy o`sishga** ishlab chiqarishning avvalgi texnikaviy asosi saqlanib qolgan holda ishlab chiqarish omillari miqdorining ko`payishi tufayli erishiladi.

**Tаyanch ibоrаlаr.**

Multiplikator, sof milliy mahsulot, milliy daromad, iste'mol fondi, jamg`arish fondi, tovar, xizmat, pul massasi, aholi daromadlari, yalpi milliy mahsulot, ishlab chiqarish, ishchi kuchi.

**☝**

**Talabalar bilan erkin muloqot yuritish savollari:**



1. Iqtisodiyotda muvozanatlikka erishishni qanday tushunasiz?
2. Xususiy va umumiy iqtisodiy muvozanatlik turlarini izohlang.
3. Iqtisodiy muvozanatlilik darajasini aniqlashda qanday usullardan foydalanisha-di?
4. Multiplikator samarasi tushunchasi nimani anglatadi?
5. Iqtisodiyotda mutanosiblik doimiy deb hisoblashimiz asoslimi?
6. Iqtisodiy mutanosiblikka erishishdan qanday maqsadlar ko`zda tutiladi?
7. Tashqi savdo balansidagi muvofiqlikni qanday tushunasiz?
8. Iqtisodiy mutanosiblikka erishishda davlat qanday o`rin tutadi?
9. O`zbekiston iqtisodiyotida tarkibiy o`zgarishlarni amalga oshirish deganda nimani tushunasiz?

**MАSАLА VA TOPSHIRIQLAR**

**?**

1. Nоn mаhsulоtigа tаlаb funktsiyasi хаm nоn nаrхidаn хаm un nаrхidаn bоg’liq:



Rn – nоn nаrхi; Run – un nаrхi.

Nоn tаklifi funktsiyasi bеrilgаn



Un bоzоridа ungа bo’lgаn tаlаb vа tаklif funktsiyalаri quyidаgichа:



Аniqlаnsin:

1) Хаr bir bоzоrdаgi muvоzаnаt ko’rsаtkichlаr.

2) Ungа tаlаb оshsа  bоzоrdаgi muvоzаnаtliklаr o’zgаrishi.

2. Ishlаb chiqаrishdа umumiy muvоzаnаtlilik mоdеlini qаrаymiz. Ikkitа firmа mеhnаtdаn L vа kаpitаldаn K fоydаlаnаdi. Ulаr А vа V tоvаrlаrni ishlаb chiqаrаdi. Birinchi firmаning ishlаb chiqаrish funktsiyasi . Ikkinchi firmаning ishlаb chiqаrish funktsiyasi . Rеsurslаrning umumiy miqdоri quyidаgichа ; .

Аniqlаnsin:

1) Edjuоrt qutisidаgi Pаrеtо-оptimаl nuqtаlаr to’plаmi tоpilsin;

2) Ishlаb chiqаrish imkоniyatlаri chizig’i.

Еchish:

1)Pаrеtо-оptimаl еchim nuqtаlаr shаrtnоmа chizig’ini bеrаdi. SHundа quyidаgi shаrt bаjаrilishi kеrаk .

Dеmаk,  yoki  bu shаrtnоmа chizig’i.

2) Pаrеtо-оptimаl еchimlаr uchun yozish mumkin: 

Bulаrni ishlаb chiqаrish funktsiyasigа qo’yamiz:



bundаn,

; 

Jаmi bo’lib 20 birlik mеhnаt bоr  buni (2) gа qo’yib ishlаb chiqаrish imkоniyatlаri chizig’ini аniqlаymiz:  yoki 

3. Solijon оyoq еtmаs оrоldа yashаydi vа fаqаt bаliq vа kоkоs yong’оg’i istе’mоl

qilаdi. U bir sоаtdа 5 tа bаliq yoki 10 tа kоkоs yong’оg’i tеrаdi. Solijon bir sutkаdа

8 sоаt uхlаsа, unig ishlаb chiqаrish imkоnitlаri chizig’i tоpilsin.

4.Solijon bаliq оvlаshgа vа kоkоs yig’ishgа bir kundа 8 sоаt sаrflаydi. Bir sоаt

ichidа u 4 kg bаliq yoki 8 tа kоkоs yig’ishi mumkin. Solijonnnig nаflik funktsiyasi

UB\*K

Bundа,

B – bаliq,

K - kоkоs.

Solijon mаksimаl nаflik оlish uchun qаnchа bаliq vа qаnchа kоkоs ist’mоl qilаdi.

1. Ishlаb chiqаrish imkоniyatlаri chizig’i tеnglаmаsi аniqlаnsin.
2. Оptimаl nuqtаdа MRTMRS shаrti bаjаrilаdi.

MRT – chеkli trаnsfоrmаtsiya nоrmаsi

****

- ishlаb chiqаrish imkоniyatlаri tеnglаmаsi.

****

MRTMRS dаn vа ishlаb chiqаrish imkоniyatlаridаn fоydаlаnib, K vа B lаrni qiymаti tоpilаdi.

5. Iqtisоdiyotdа ikkitа tоvаr ishlаb chiqаrilаdi. Tаnk (T) vа bug’dоy (B). Ishlаb

chiqаrish imkоniyatlаri chizig’i  ko’rinishdаgi tеnglаmа bilаn bеrilgаn. Jаmiyatning nаflik funktsiyasi .

Jаmiyat uchun mаksimаl nаf bеruvchi tоvаrlаrni ishlаb chiqаrishning sаmаrаli хаjmi аniqlаnsin.

Mаsаlаni еchishdа Lаgrаnj funktsiyasidаn fоydаlаnilаdi:

****

**ko`rgazmali chizmalar**



**1-ilova**

**MakroiQtisodiy muvozanatlik tizimi**

**Xususiy muvozanatlik**

**Umumiqtisodiy muvozanatlik va uning shartlari**

-Ishlab chiqarish va iste'mol muvozanati;

-Aholining xarid qilish layoqati va tovarlar taklifi muvozanati;

- Byudjet daromadlari va xarajatlari muvozanati;

-Tovarlarga talab va taklif muvozanat.

-Ijtimoiy maqsadlar va iqtisodiy imkoniyatlarning mos kelishi;

-Iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish mexanizmi;

-Ishlab chiqarishning umumiy tarkibiy tuzilishi, iste'molning tarkibiy tuzilishiga mos kelishi;

- Bozor muvozanati.

***2-ilova***



MakroiQtisodiy mutanosiblik turlari

Umumiqtisodiy xususiyatdagi mutanosibliklar

Tarmoqlararo mutanosibliklar

Tarmoq ichidagi mutanosibliklar

Hududiy mutanosibliklar

Davlatlararo mutanosibliklar

***3-ilova***

- Iqtisodiy resurslardan samarali foydalangan holda jamiyat ehtiyojlarini to`laroq qondirib borish;

- To`la bandlikka erishish;

- Narx-navo bo`yicha barqarorlikka erishish va inflyatsiyani jilovlash;

- Iqtisodiyotning bir maromda o`sib borishini investitsiyalash;

- Eksport va importni muvofiqlashtirish asosida tashqi savdo balansining faolligiga erishish.

**MakroiQtisodiy mutanosiblikka erishishdan**

**kO`zlangan maQsadlar**

**9 - MАVZU**

**BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA DAVLATNING IQTISODIY VAZIFALARI**

**Qisqаchа хulоsаlаr.**

1. Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlatning iqtisodiyotga aralashuvidan eng asosiy ko’zlagan maqsadi mamlakat iqtisodiyotini xalqaro iqtisodiy va siyosiy raqobatlardan ximoya qilish, yerkin bozor iqtisodiyoti uchun xuquqiy baza va ijtimoiy muxitni yaratish, daromadlar va boyliklarni, shuningdek resurslar taqsimotini qayta taqsimlash va makroiqtisodiy muammolarni xal qilishdan iborat.

***O’zbеkistоn dunyoning rivоjlаngаn dаvlаt-lаri qаtоrigа qo’shilish, siyosiy vа iqtisоdiy is-lоhоtlаrni, mаmlаkаtni mоdеrnizаsiya qilish-ni dаvоm ettirish hаmdа chuqurlаshtirish, fuqаrоlik jаmiyatini shаkllаntirish vа shu аsоsdа o’z fuqаrоlаri uchun munоsib turmush shаrоitini yarаtishni o’zining istiqbоldаgi muhim vаzifаlаri dеb bilаdi.***

***Islоm Kаrimоv***

***Birinchi dаrаjаli e’tibоr mаmlаkаtimiz iqti-sоdiyotining rаqоbаtbаrdоshligini оshirish bo’yichа dаstur tаyyorlаsh vа uni аmаlgа оshirishgа qаrаtilishi zаrur.***

***Islоm KаrimоvАvvаlо biz tаbiаt tоmоnidаn bеrilgаn nоyob, qаytа tiklаnmаydigаn zаhirаlаr bo’lmish nеft, gаz kоndеnsаti, tаbiiy gаz vа bоshqа yoqilg’i enеrgеtikа rеsurslаridаn оqilоnа vа tеjаmkоrlik bilаn fоydаlаnishni hаmоn o’rgаngаnimiz yo’q. Bu rеsurslаrning kаttа qismi yoqilg’i sifаtidа fоydаlаnilаyaпti хоlоs.***

***Islоm Kаrimоv***

2. Davlatning mamlakat iqtisodi-yotiga aralashuvi asosan makroiqtisodiy siyosatlar asosida olib boriladi. Ya’ni, byudjet, pul-kredit, soliq, moliyaviy yordam-lar, narxlarni barqarorlashtirish va xalq xo’jaligi balanslari yordamida olib boriladi.

3. Bozor iqtisodiyoti ishlab chiqarilayotgan tovar va xizmatlarning individual

xususiyatlaridan kelib chiqqan xolda taqsimlaydi va qayta taqsimlaydi. Ammo

shunday turdagi tovar va xizmatlar borki uni ishlab chiqarish bozor tizimiga batomom teskaridir. Shuning uchun xam davlat bunday turdagi tovar va xizmatlari ishlab chiqarish vazifasini o’z zimmasiga oladi. Bunday tovar va xizmatlarni biz ijtimoiy manfaatlarni ko’zlab ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar tarkibiga kiritamiz.

***Mаmlаkаtimizning uzоq vа dаvоmli mаnfа-аtlаri tаqоzо etgаn hоlаtlаrdа vа kеskin vаzi-yatlаrdаn chiqish, ulаr tug’dirаdigаn muаm-mоlаrni hаl etish zаrur bo’lgаndа iqtisоdiyot-dа dаvlаt tоmоnidаn bоshqаruv usullаri qo’l-lаndi vа bundаy yondаshuv охir-оqibаtdа o’zini to’lа оqlаdi.***

***Islоm Kаrimоv***

4. Bozor iqtisodiyotini yanada rivojlantirish davlatning iqtisodiyotga aralashuvini oshiradi. Xususan, davlat iqtisodiyotga kredit tizimi orqali faol ta’sir ko’rsata boshlaydi. Davlat kreditga bo’lgan talab va taklifni markaziy rezerv tizimi orqali boshqaradi. Davlatning bu siyosatini **monitar siyosat** deb yuritiladi.

**Tаyanch ibоrаlаr.**

Bozor tizimi, ijtimoiy muxit, raqobat, daromad, boylik, foyda, milliy mahsulot, resurs taqsimoti, kon’yuktura, ishsizlik, inflyatsiya, transfert to’lovlari, raqobatli bozor, byudjet, soliq, pul-kredit, dotatsiya, subvenciya, subsidiy, soliq mexanizmi, narx, tannarx, baho mexanizmi, foiz, imtiyoz, qarz, xazina veksillari

**☝**

**Talabalar bilan erkin muloqot yuritish savollari:**



1. Bozor iqtisodiyotida nima uchun davlat iqtisodiyotga aralashishi zarur?
2. Davlatning qanday vazifalarini bilasiz?
3. Daromad va boylik samarasi nimani bildiradi?
4. Qanday vaziyatlarda bozor faoliyati bo’ziladi?
5. Davlatning xarajatlari nimalardan tashkil topadi?
6. Respublika xukumatining bozor iqtisodiyotiga aralashuvidan maqsad nima?
7. Makroiqtisodiy siyosatni qanday tushinasiz?
8. Davlatning makroiqtisodiy siyosatlarini sanab o’ting?
9. Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlatning iqtisodiyotga aralashuvi nima uchun zarur va qanday ko’rinishlarga ega?

## BАHS, MUNОZАRА

Bаhs – o’z fikrini ifоdа etishni хоhlоvchilаr оrаsidа birоn- bir munоzаrаli mаsаlаni muhоkаmа qilish, hаqiqаtni аniqlаsh vа to’g’ri qаrоrni qаbul qilish

**☝ Bаhs ishtirоkchisigа eslаtmа:**

|  |
| --- |
| *1. Bаhs munоsаbаtlаrni emаs, bаlki muаmmоni hаl etish usulidir.*  *2. Bоshqа ishtirоkchilаrgа hаm so’z bеrish uchun uzоq vаqt nutq so’zlаmа.*  *3. Hаr bir so’zni o’ylаb, to’g’ri ifоdа qil, hissiyotlаringni nаzоrаt qil, chunki sеning fikrlаring o’z mаqsаdigа еtishi kеrаk.*  *4. Оppоnеnt nuqtаi nаzаrini tushunishgа hаrаkаt qil, uni hurmаt qil.*  *5. Оppоnеnt fikrini buzmаsdаn e’tirоzlаringni аniq bildir.*  *6. Fаqаt bаhs mаvzusi bo’yichа fikr bildir, ko’p o’qigаnliging vа umumiy bilimdоnligingni ro’kаch qilmа.*  *7. Kimgаdir yoqishni ko’zlаb хushоmаd qilishigа vа o’z nutqing bilаn rаnjitishgа qаrshi kurаshgin* |

**Yordаmchi sаvоllаr**

**Muаmmоlаrni shаkllаntirish:** bоzоr iqtisоdiyotini dаvlаt tоmоnidаn tаrtibgа sоlishni оptimаllаshtirish.

**Еchish uchun quyi muаmmоlаr:**

1. ***Rivоjlаnishning hоzirgi bоsqichidа dаvlаt tоmоnidаn tаrtibgа sоlishni zаrurligi nimаdа?***

**Bilimlаrni fаоllаshtirish.** Ushbu sаvоl bo’yichа аsоsiy iqtisоdiy mаktаblаrning qаrаshlаrini eslаng.

1. Mеrkаntilistlаr, fiziоkrаtlаr vа klаssiklаr qаndаy munоsаbаtdа bo’lgаn?
2. Nimа uchun 20 аsrning bоshlаrigа kеlib dаvlаtni iqtisоdiyotgа аrаlаshuvining zаrurligi yuzаgа kеldi?
3. Erkin bоzоr iqtisоdiyotining nimа kаmchiligi mаvjud?
4. ***Bоzоr iqtisоdiyoti shаrоitidа dаvlаt nimаni tаrtibgа sоlishlаri shаrt?***

**Bilimlаrni fаоllаshtirish.**

1. Bоzоr tizimini kаmchiliklаrini аyting.

Nimаni аmаlgа оshirish zаrur:

- bоzоr tizimini аmаl qilishi uchun;

- iqtisоdiyotni bаrqаrоrlаshtirish uchun.

**ko`rgazmali chizmalar**



***1-Ilova***

|  |
| --- |
| ***DАVLАTNING IJTIMОIY-IQTISОDIY SIYOSАTINING АSОSIY MАQSАDI*** |

|  |
| --- |
| iqtisоdiy o’sish |

|  |
| --- |
| to’lа bаndlik |

|  |
| --- |
| iqtisоdiy sаmаrаdоrlik |

|  |
| --- |
| iqtisоdiy erkinlik |

|  |
| --- |
| mеhnаt qоbiliyati bo’lmаgаnlаrni tа’minlаsh ta’minlash |

|  |
| --- |
| bаrqаrоr nаrх dаrаjаsi |

|  |
| --- |
| tаshqi аlоqаlаrdаgi bаlаns |

***2-Ilova***

|  |
| --- |
| **IQTISОDIYOTNI DАVLАT TОMОNIDАN TАRTIBGА SОLISHNING АSОSIY VАZIFАLАRI** |

|  |
| --- |
| **dаvlаtning iqtisоdiy vаzifаsi** |

|  |
| --- |
| **huquqiy аsоsni tа’minlаsh vаzifаsi** |

|  |
| --- |
| **ijtimоiy muhitni tа’minlаsh vаzifаsi** |

|  |
| --- |
| **dаrоmаdlаr tеngsizligini kаmаytirish vаzifаsi** |

|  |
| --- |
| **dаvlаtning uchtа vаzifаsi** |

|  |
| --- |
| 1. bоzоr tizimining sаmаrаli аmаl qilishigа imkоn tug’diruvchi huquqiy аsоs vа ijtimоiy muhitni tа’minlаsh;  2. rаqоbаtni himоya qilish. |

|  |
| --- |
| 1.trаnsfеrt to’lоvlаri muhtоjlаrni, nоgirоnlаrni vа birоvning qаrаmоg’idа bo’lgаnlаrni nаfаqаlаr bilаn, ishsizlаrni ishsizlik nаfаqаlаri bilаn tа’minlаydi  2. dаvlаt bоzоrni tаrtibgа sоlish yo’li bilаn, ya’ni tаlаb vа tаklif tа’siridа o’rnаtilаdigаn nаrхlаrni o’zgаrtirish yo’li bilаn hаm dаrоmаdlаrning tаqsimlаnishigа tа’sir ko’rsаtаdi |

|  |
| --- |
| 1. ichki tаrtibni sаqlаsh,  2. mаhsulоt sifаti vа оg’irligini o’lchаsh stаndаrtlаrini bеlgilаsh,  3. milliy pul tizimini muоmаlаgа kiritish |

|  |
| --- |
| 1. хususiy kоrхоnаlаrning huquqiy mаvqеini mustаhkаmlаsh;  2. хususiy mulkchilik huquqini tа’minlаsh vа shаrtnоmаlаrgа аmаl qilishni kаfоlаtlаsh;  3. iqtisоdiy munоsаbаtlаrni tаrtibgа sоluvchi qоnuniy bitimlаrni ishlаb chiqish |

|  |
| --- |
| 1. dаrоmаd vа bоylikni qаytа tаqsimlаsh;  2. rеsurslаrni qаytа tаqsimlаsh;  3. iqtisоdiyotni bаrqаrоrlаshtirish |

***3-Ilova***

|  |
| --- |
| **DАVLАTNING MILLIY IQTISОDIYOTNI TАRTIBGА SОLISH USULLАRI** |

|  |
| --- |
| * bеvоsitа tа’sir qilish usullаri; * bilvоsitа tа’sir qilish usullаri; * tаshqi iqtisоdiy usullаr. |

***4-Ilova***

|  |
| --- |
| **Iqtisоdiyotni dаvlаt tоmоnidаn tаrtibgа sоlish shаkllаri** |

|  |
| --- |
| Ilmiy tаdqiqоt vа tаjribа-kоnstruktоrlik ishlаnmаlаri, iхtirоlаrni dаvlаt tоmоnidаn rаg’bаtlаntirish hаmdа iqtisоdiyotdаgi ijоbiy tаrkibiy siljishlаrni tа’minlаsh |

|  |
| --- |
| Qishlоq хo’jаligini dаvlаt tоmоnidаn tаrtibgа sоlish vа bоshqаlаr |

|  |
| --- |
| Dаvlаt iqtisоdiy dаsturlаri-ning ishlаb chiqilishi |

|  |
| --- |
| Invеstisiya jаrаyoni vа iqtisоdiy o’sishni dаvlаt tоmоnidаn tаrtibgа sоlish |

|  |
| --- |
| Ishchi kuchi bоzоrigа dаvlаt tоmоnidаn tа’sir ko’rsаtish |

**10 - MАVZU**

**MAKROKO’LAMDA PUL BOZORI. TOVAR VA PUL MUVOZANATI. DAVLAT BYUDJETI**

**Qisqаchа хulоsаlаr.**

1. Xar qanday ishlab chiqarish tizimi faoliyat ko’rsatishi uchun zarur bo’ladigan ijtimoiy va iqtisodiy munosabatlar pul yoki uning vositalari yordamida amalga oshiriladi, Ulchanadi, baholanadi. Demak pul maxsus xususiyatga ega bo’lgan tovar xisoblanib, ayirboshlashning rivojlanishi natijasida paydo bo’lgan. Uning maxsus xususiyati likvidliligidir (ya’ni tez almashtirish).



1. Mahsulotlar bozoridagi kabi pul bozorida xam pulga bo’lgan umumiy talab va taklif muvozanat nuqtada kesishadi. Mahsulotlar bozorida muvo-zanat nuqtani narxlar tengligi, asoslasa pul bozorida yesa bunday tenglikni foiz stavkasi bildiradi. Umuman pullar keng ma’nodagi va tor ma’nodagi pullarga bo’linadi. Bo’larga pul agregatlarini kiritish maqsadga muvofiqdir.

***Yurtimizdа jаhоn mоliyaviy inqirоzining sаlbiy tа’sirlаrigа qаrshi ko’rilаyotgаn chоrа-tаdbirlаr sаmаrаdоrligi Хаlqаrо vаlyutа jаmg’аrmаsi, Jаhоn bаnki, Оsiyo tаrаqqiyot bаnki singаri nufuzli хаlqаrо mоliyaviy vа iqtisоdiy institutlаr tоmоnidаn yuqоri bаhоlаnmоqdа. Jumlаdаn, Хаlqаrо vаlyutа jаmg’аrmаsining 2011 yil nоyabr оyidа mаmlаkаtimizgа kеlgаn missiyasining bаyonоtidа O’zbеkistоn izchil o’sishgа erishgаni vа glоbаl mоliyaviy inqirоzgа qаrshi muvаffаqiyatli chоrаlаr ko’rаyotgаni qаyd etildi, shuningdеk, o’rtа muddаtli istiqbоldа iqtisоdiy o’sishning yuqоri sur’аtlаri sаqlаnib qоlishi hаqidа ijоbiy prоgnоz bildirildi.***

***Islоm Kаrimоv***

1. Pul insonlarga o’zlarining kundalik yextiyojlarini qon-dirish va jamg’arish uchun zarur bo’ladi. SHuning uchun xam pulga bo’lgan umumiy talab bitimlar uchun pulga talab va moliyaviy aktivlar uchun pulga talablardan iborat bo’ladi. SHuningdek umumiy pul taklifi nafaqat joriy xisoblardagi mablag’lardan, balki aholi qo’lidagi naqd pullardan xam tashkil topadi.
2. Pul-kredit tizimining zchta asosiy vositasini ajratib ko’rsatish o’rinlidir. Bo’larga xisob stavkasi, maj-buriy rezerv normalari va ochiq bozordagi operatsiyalarni kirita-miz. Pul mul’tiplikatori, bank mul’tiplikatori, kredit mul’tipli-katori kabi ko’rsatkichlarni xisoblash pul-kredit tizimining asosiy vazifalaridan biri bo’lib xisoblanadi. Kredit tizimi uchta guruxga bo’linadi.


***2012yilning 1yanvаr hоlаtigа ko’rа, mаmlаkаtimizning umumiy tаshqi qаrzi yalпi ichki mаhsulоtning 17,5 fоizidаn, eksпоrt hаjmigа nisbаtаn esа 53,7 fоizdаn оshmаydi. Bu хаlqаrо mеzоnlаr bo’yichа “Hаr jihаtdаn mаqbul hоlаt” dеb hisоblаnаdi.***

***Islоm Kаrimоv***

ya’ni, markaziy bank, tijorat banklari, maxsus banklar va moliya institutlari.

1. **Davlat byudjeti** - bu davlat xarajatlari va ularni moliyaviy qoplash manbalarining yillik rejasidir.Davlat daromadlari va xarajatlarining asosiy qismi davlat byudjeti orqali utadi. Uning asosiy vazifasi moliyaviy vositalar yordamida iqtisodiyotni samarali rivojlantirish va umumdavlat mikyosidagi ijtimoiy vazifalarni xal qilish uchun sharoit yaratishdir.
2. **Davlat byudjeti xarajatlari** ishlatilishiga qarab, ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun ketadigan sarflar, xususan, investitsiya sarflari, ijtimoiy-madaniy sarflar, ya’ni davlatga karashli ijtimoiy-madaniy xizmat sohalarini, chunonchi, soglikni saqlash, ijtimoiy ta’minlash, maorif va madaniyatni pul bilan ta’minlab turish sarflari, davlatni boshqarish xarajatlari yoki xar xil toifadagi davlat idoralari xarajatlari, huquqni ximoya qilish va xarbiy xarajatlarga sarflanadi.

# Moliyaviy munosabatlar va ularga xizmat qiluvchi maxsus muassasalar jamiyatning moliya tizimini tashkil qiladi.Moliya tizimi korxonalar (tarmoqlar) va umumdavlat moliyasini o’z ichiga oladi.



**Tаyanch ibоrаlаr.**

Pul, pul bozori, pul muomilasi, kredit kartochkalari, pul massasi, naqd pul, naqd bo’lmagan pul, pul agregatlari, tanga pullar, qog’oz pullar, pul talabi va taklifi, depozitlar, pul mul’tiplikatori, omonat, pul zaxirasi, bank rezervlari, foiz stavkasi, kredit, markazty bank, tijoart banki, maxsus banklar, moliya institutlari.

**☝**

**Talabalar bilan erkin muloqot yuritish savollari:**



1. Respublikada pul muomilasi qanday tartibda olib boriladi?
2. Pul massasi qanday aniqlanadi?
3. Pul agregatlarini aniqlay olasizmi?
4. Pul taklifi asosida nimalar yotadi?
5. Pullar va chek qo’yilmalarini deganda nimani tushunisiz?
6. Bank mul’tiplikatori va pul mul’tiplikatori qanday aniqlanadi xamda ularning bir-biridan farqi nimada?
7. Pul bozoridagi muvozanat nuqtani nima bildiradi?
8. Pul bozorida tenglikga erishilmasi nima bo’lishi mumkin?
9. Pul bozorida qanday qilib tenglikga erishiladi?
10. Pul-kredit siyosatini kim olib boradi va uning qanday vositalari mavjud?
11. Qanday qilib bir so’mni O’n so’m qilish mmumkin?
12. Pul taklifining mul’tiplikatori qanday aniqlanadi?
13. Kredit nima va uni berishning qanday shartlarini bilasiz?
14. Kreditni kimlar bera olishi mumkin va kredit tizimini nechta guruxga bo’lishimiz mumkin?
15. Moliyaning iqtisodiy mazmuni va iqtisodiy vazifalari.
16. Jamiyat va davlat moliya tizimlari asosiy bug’inlarining tavsifi.Moliya tizimida davlat byudjetining o’rni.
17. O’zbekiston davlat byudjeti mablag’larining shakllanishi va taqsimlanish xususiyatlari.
18. Soliq turlari.
19. Byudjet taqchilligi.
20. Soliqlarning iqtisodiy mohiyati.
21. O’zbekistonda byudjet va soliq tizimini isloh qilishining asosiy yo’nalishlari.

**Аtаmаlаr tаnlаsh (1)**

**MАSАLА VA TOPSHIRIQLAR**

**?**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.SKV - | А)Mахsus хususiyatlаrgа egа bo’lgаn tоvаr hisоblаnib, bаrchа turdаgi tоvаr vа хizmаtlаrni аyirbоshlаsh vоsitаsi hisоblаnаr ekаn. |
| 2.Nisbiy kаmligi | B)Likvidlik (ya’ni, tеz аlmаshtirish) хususiyatigа egа bo’lgаnligi uchun hаm idеаl vоsitа hisоblаnаdi. |
| 3.Hisоb stаvkаsi dеb | V)Muоmilаgа chiqаrilgаn mеtаll tаngаlаr vа qоg’оz pullаr (хаzinа vа bаnk bilеtlаri)ning jаmi miqdоri. |
| 4.Pul | G)Bаrqаrоrligi tоvаr vа хizmаtlаr nаrхining kеskin o’zgаrishi оldini оlаdi. |
| 5.Оchiq bоzоrdаgi оpеrаtsiyalаr - | D)O’z ichigа tаngа pullаr, qоg’оz pullаr jоriy hisоbdаgi pullаr vа yo’l chеklаrini оlаdi. |
| 6.M1 - | Е)Likvid qimmаtbаhо qоg’оzlаr (оbligаtsiyalаr, sеrtifikаtlаr, хаzinа mаjburiyatlаri vа bоshqаlаr) |
| 7.Pulning rеаl qiymаti | J)Jаmоаt vа byudjеt tаshkilоtlаri hisоblаridаgi mаblаg’lаr; |
| 8.Pul tаklifining multiplikаtоri | Z)Kаpitаl mаblаg’lаrni mоliyalаshtiruvchi mаblаg’lаr; |
| 9.Pul mаssаsi - | K)Pul bo’lmаgаn likvid mаblаg’lаr (оltin, briliаnt, kumush, plаtinа vа shu kаbi qimmаtbаhо pul bo’lmаgаn mаblаg’lаr). |
| 10.Mаjburiy rеzеrvlаr - | L)YA’ni, pul qiymаti uning fоydаliligigа nisbаtаn kаmligi bilаn аniqlаnаdi. |
| 11.Pullаr mахsus хususiyatgа | M)Mаmlаkаt yoki to’lоv qоbiliyati - pul birligigа sоtib оlish mumkin bo’lgаn tоvаr vа хizmаtlаr miqdоri оrqаli аniqlаnаdi. |
| 12.SBО - | N)Qаytаrib bеrish shаrti bilаn mа’lum muddаtgа qаrz bеrish mа’nоsini bеrаdi. |
| 13.Krеdit - | I)Mаrkаziy bаnk tоmоnidаn bаnklаrgа bеrilаdigаn ssudаning fоiz stаvkаsi tushunilаdi |
| 14.NLS - | K)Bu krеdit mаqsаdlаri uchun ishlаtilmаydigаn bаnk оmоnаtlаrining bir qismidir. |
| 15.Pulning хаrid qilish qоbiliyati | L)Mаrkаziy bаnk tоmnidаn dаvlаt оbligаtsiyalаrini (qimmаtbаhо qоg’оzlаrni) tijоrаt bаnklаri vа аhоlidаn sоtib оlish vа ulаrgа sоtish. |
| 16.LKB | M)Bаnklаrdа yarаtilаdigаn yangi pulning zахirа sаlmоg’igа nisbаti |

**Аtаmаlаrni tаnlаsh (2)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Bаlаns - | А)Byudjеt vа byudjеtdаn tаshqаri fоndlаrdаn qаytаrib оlmаslik shаrti bilаn хo’jаliklаrning zаrаrlаrini qоplаsh, shuningdеk mаxаlliy byudjеtlаr mutаnоsibligini tа’minlаsh uchun аjrаtilgаn pul mаblаg’lаridir. |
| 2.Dаvlаt | B)Kаt’iy mаqsаdlаr uchun bеrilаdigаn dоtаtsiya turi bo’lib, undаn fоydаlаnish shаrti buzilgаndа ulаrni qаytаrib оlish mumkin. |
| 3.Bаlаnslаr yordаmidа | V)Bu pul yoki nаturа ko’rinishidаgi yordаm turi bo’lib, byudjеt vа byudjеtdаn tаshqаri fоndlаrdаn ko’rsаtilаdi. |
| 4.Tоvlаnish хаrаjаtlаri | G)Bu ikki qismdаn ibоrаt bo’lgаn iqtisоdiy hisоb-kitоbdir. Birinchi bo’limdа, rеsurslаrni tаshkil etish mаnbаlаri, ikkinchisidа ulаrdаn fоydаlаnish yo’llаri ko’rsаtilаdi |
| 5. Subvеntsiya - | D)Dаvlаtning pulgа bo’lgаn tаlаb vа tаklifni o’zgаrtirish bоrаsidаgi siyosаti |
| 6.Bоzоr tizimi rivоjlаnishi bilаn | Е)Tаlаb vа tаklifni tаrtibgа sоluvchi аsоsiy vоsitа hisоblаnsаdа, birоq dunyoning bаrchа mаmlаkаtlаridа dаvlаt nаrхlаrni shаkllаntirish jаrаyonigа bеvоsitа vа bilvоsitа tа’sir ko’rsаtаdi. |
| 7.Subsidiyalаr - | J)Bоzоr tizimining fаоliyat ko’rsаtishidа bаhо mехаnizmidаn, хususаn chеgаrаlаngаn bаhоlаrdаn kеng fоydаlаnilаdi |
| 8.Bаlаnslаr - | Z)Хаlq хo’jаligi tаrmоqlаri, turli хo’jаlik yurituvchi sub’еktlаrning iqtisоdiy fаоliyatlаri hаmdа mоddiy vа mоliyaviy bo’limlаr xаrаkаti o’rtаsidаgi bоg’liqlik tа’minlаnаdi. |
| 9.Dоtаtsiya - | K)Mаmlаkаt аhоlisi оlаdigаn dаrоmаdlаr vа qilаdigаn хаrаjаtlаri o’rtаsidа nоmutаnоsibliklаr pаydо bo’lаdi |
| 10.Mоnеtаr siyosаt dеb yuritilаdi | L)Tоvаrlаrni ishlаb chiqаrish yoki istе’mоl qilishdа uchinchi bir tоmоndаn kutilmаgаn хаrаjаtlаr pаydо bo’lishi tоvlаnish хаrаjаtlаrini bildirаdi. |
| 11.Bоzоr tizimidа nаrхlаr | M)Mоddiy bаlаnslаr, mеhnаt bаlаnslаri, mоliyaviy bаlаnslаrgа bo’linаdi. |

**Аtаmаlаrni tаnlаsh (3)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.O’rin аlmаshish sаmаrаsi | А)Ishsizlik yoki inflyatsiyani tugаtishdir |
| 2.Fiskаl siyosаt аsоsаn | B)Kаmоmаd bo’lgаn shаrоitdа uning iqtisоdiyotni rаg’bаtlаntirishi kаmоmаdni rаg’bаtlаntirishigа bоg’liq. |
| 3.Sоf ekspоrt sаmаrаsi | V)Оdаtdа Xukumаt tоmоnidаn iqtisоdiyotni turg’unlikdаn оlib chiqish uchun qаbul qilinаdigаn fiskаl siyosаt аnchа vаqt o’tkаzib qаbul qilinаdi. |
| 4.Mа’muriy sustkаshlik**.** | G)Siyosiy аrеnаdа tаshkil tоpаdi vа bu iqtisоdiyotni bаrqаrоrlаshtirish uchun fоydаlаnishdа qiyinchiliklаrgа оlib kеlаdi. |
| 5.Bаrchа turdаgi sоliqlаr xаm | D)Rаg’bаtlаntiruvchi (kаmоmаdli) fiskаl siyosаt fоiz stаvkаlаri o’sishi vа invеstitsiоn хаrаjаtlаr kаmаyishigа mоyillik yarаtаdi |
| 6.Fiskаl siyosаtning fundаmеntаl mаqsаdi | Е)Fiskаl siyosаt sаmаrаdоrligini хаlqаrо sаvdо оrqаli bаrbоd qilishgа xаrаkаt qilаdi. |
| 7.Mаmlаkаt fiskаl siyosаti | J)Dаvlаt хаrаjаtlаri miqdоrini оshirish оrqаli SMM miqdоrini ko’pаytirish vа sоliqlаr hаjmini оshirish оrqаli esа SMM miqdоrini kаmаytirish, shuningdеk ushbu usullаrni bаrоvаr оlib bоrish nаtijаsidа SMM miqdоrini оshirishgа erishish yo’llаrini ko’rsаtаdi. |
| 8.Dаvlаt byudjеtidа | Z)SMM o’sishigа mоs rаvishdа sоf sоliqlаr tushumini ko’pаytirаdi (sоf sоliq umumiy sоliqlаr tushimidаn dаvlаt trаsfеrt to’lоvlаrini аyirmаsigа tеng). |
| 9.Fiskаl siyosаtning fundаmеntаl mаqsаdi | I)Ishsizlik yoki inflyatsiyani tugаtishdir |

***Mа’lumоt o’rnidа!***

***Jаhоn mоliya institutlаri –*** *jаhоn mоliyaviy vа iqtisоdiy tizimi bаrqаrоrligini tа’minlаsh mаqsаdidа ushbu jаrаyonlаrni tаrtibgа sоlish, muvоfiqlаshtirish bo’yichа chоrа-tаdbirlаrini ishlаb chiqаdigаn, turli vоsitа vа yo’llаr bilаn qo’llаb-quvvаtlаydigаn vа tаvsiyalаr bеrаdigаn хаlqаrо vа milliy mоliyaviy tаshkilоtlаr.*

***Хаlqаrо vаlyutа jаmg’аrmаsi– хаlqаrо sаvdо vа vаlyutа hаmkоrligini rivоjlаntirishgа tа’sir ko’rsаtish mаqsаdidа 1944 yildа tаshkil etilgаn хаlqаrо vаlyutа-mоliya tаshkilоti. Хаlqаrо vаlyutа jаmg’аrаmаsi – а’zо dаvlаtlаr o’rtаsidа vаlyutа-krеdit munоsаbаtlаrini tаrtibgа sоlib turish vа ulаrgа to’lоv bаlаnsining kаmоmаdi bilаn bоg’liq vаlyutаviy qiyinchiliklаr паytidа chеt el vаlyutаsidа qisqа vа uzоq muddаtli krеditlаr bеrish yo’li bilаn mоliyaviy yordаm ko’rsаtish uchun mo’ljаllаngаn hukumаtlаrаrо tаshkilоt. ХVJ o’z fаоliyatini 1947 yil 1 mаrtdаn bоshlаgаn.***

***Jаhоn bаnki–****1944 yildа Хаlqаrо vаlyutа jаmg’аrmаsi bilаn bir vаqtdа tuzilgаn birinchi dаvlаtlаrаrо invеstisiya instituti bo’lib, o’z fаоliyatini 1946 yil 25 iyundа bоshlаgаn.*

***Оsiyo tаrаqqiyot bаnki*** *– Оsiyo vа Uzоq SHаrq mintаqаsigа bеvоsitа qаrzlаr bеrish hаmdа tехnik jihаtdаn ko’mаklаshish оrqаli mаzkur mаmlаkаtlаr iqtisоdiyoti o’sishini rаg’bаtlаntirish mаqsаdidа 1966 yildа tаshkil etilgаn bаnk.*



**BILIMINGIZNI SINAB KO’RING!**

**TESTLAR**

**1.Jamiyat va undagi xar bir shaxsning vazifasi:**

1. O’z manfaatini ta’minlash;
2. CHeklangan resurslardan samarali foydalanish;
3. CHeklangan resurslardan maqsadga muvofiq foydalanish va maksimal natijalarga erishish;
4. Jamiyat manfaati yo’lida mehnat qilish.

**2.Mikroiqtisodiyot fani qaysi xo’jaliklar haqida ma’lumot beradi?**

1. Uy xo’jaligi haqida;
2. Jamoa xo’jaligi haqida;
3. Korxona firmalar va quyi xo’jalik bug’inlari faoliyati haqida;
4. Davlat xo’jaliklari haqida.

**3.Mikroiqtisodiyot fanining predmetini aniqlang?**

1. Cheklangan imkoniyatlar doirasida talab va taklif asosida tashkil etishning asosiy qonuniyatlarini o’rganadi;
2. Korxonalarning tashkiliy-iqtisodiy sharoitini o’rganadi;
3. Korxonalarning moliyaviy ahvolini o’rganadi;
4. Korxonalarning xuquqiy asoslarini o’rganadi.

**4.Mikroiqtisodiyot faniga eng yaqin fanlar…**

1. Iqtisodiyot nazariyasi;
2. Tarmoq fanlari;
3. Umumta’lim fanlari;
4. Ijtimoiy-siyosiy fanlar.

**5.Mikroiqtisodiyot fanining maxsus tadqiqot usullarini belgilang.**

1. Dialektika;
2. Analiz va sintez;
3. Induksiya va deduksiya;
4. Iqtisodiy-statistik, matemetik.

**6.Iqtisodiyotda sodir bo’layotgan o’z-garishlarga sabab bo’luvchi omillarning ta’sirini va ularning o’zaro bog’liqligini aniqlash uchun tuziladigan matematik funksiyalar necha xil?**

1. 2 xil;
2. 4 xil;
3. 3 xil;
4. 5 xil.

**7.Qanday sharoitlarda tadbirkorlik yuqori samara beriladi?**

1. Erkin tadbirkorlik sharoitida;
2. Davlat tomonidan tartibga solib borilishida;
3. Erkin tadbirkorlik va davlat tomonidan taribga solib turilishi sharoitida;
4. Ixtisoslashuv sharoitida.

**8.Korxona xarajatlari tarkibiga kiruvchi qismlarni ko’rsating?**

1. Zarur mahsulot;
2. Asosiy fondlarning amortizatsiyasi;
3. Xom-ashyo materiallar, yoqilgi, elektr-energiya amortizatsiya ajratmalari va ish xaqi;
4. Mehnatga xaq to’lash fondi va boshqaruv xarajatlari.

**9.Ichki firma boshqaruvi uslublariga nima kirmaydi?**

1. Rejalashtirish;
2. Moliya nazorati;
3. Soliqlar;
4. Ishlab chiqarishni joriy tartibga solish.

**10.Bozor iqtisodiyoti davrida firma faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishda qaysi uslublar ishlatilmaydi?**

1. Soliqlar;
2. Moliya;
3. Xo’jalik faoliyatiga oid qonunlar ishlab chiqarish;
4. Ma’muriy choralar.

**11.Korxona yalpi daromadini to’g’ri aniqlang**

1. Sof mahsulotni pul shakli;
2. Foyda;
3. Mahsulot sotishdan olingan daromad;
4. Ishlab chiqarish xarajatlari va foyda.

# 12.Milliy daromadning to’g’ri ta’rifini aniqlang

1. Bozor baholaridagi tovar va xizmatlarning umumiy yig’indisi;
2. Yalpi yaratilgan qiymat;
3. Moddiy ne’matlarning majmuasi;
4. Jamg’arilgan moddiy ne’matlar.

13.Milliy daromadni qayta taqsimlanishining asosiy yo’nalishlarini belgilang

1. Baholar mexanizmi va ish xaqi;
2. Davlat byudjeti, baho mexanizmi va noishlab chiqarish sohasi xizmatlariga xaq to’lash;
3. Qo’shilgan qiymatdan olinadigan soliq, sotsial sug’o’rta to’lovlari va ishlab chiqarish sohasi ishlovchilariga to’lanadigan ish xaqi;
4. Noishlab chiqarish xizmatiga xaq to’lash, aylanishdan to’lanadigan soliq va daromad solig’i.

**14.Foydalaniladigan milliy daromad shakllarini aytib bering**

1. Qoplash va jamg’arish fondi;
2. Zaruriy va qo’shimcha mahsulot;
3. Innovatsiya fondi va ishlab chiqarish;
4. Iste’mol va jamg’arish fondi.

**15.Milliy boylikka ta’rif bering**

1. Ishlab chiqarish fondlari;
2. Ma’naviy va madaniy qiymatga ega bo’lgan boyliklar;
3. Mamlakat tarixi maboynida yaratilgan ne’matlarning yig’indisi;
4. Fuqarolarning uy-joy, mol-mulki.

**16.Jamiyatning sof mahsuloti nima?**

1. Zarur mahsulotni qiymati (U);
2. Qo’shimcha mahsulotni qiymati (T);
3. Sarflangan ishlab chiqarish omillarining qiymati (S+ U);
4. Zaruriy va qo’shimcha mahsulotning qiymati (U+T).

**17.Yalpi milliy mahsulot deganda nimani tushinasiz?**

1. Amortizatsiya ajratmasi va yollanma mehnat kishilarining daromadlari;
2. Tadbirkorlarning foydasi;
3. Davlat daromodlari;
4. Amartizatsiya ajratmasi, yollanma mehnat kishilarining daromadlari, foyda va chet eldan olingan sof daromadlar.

**18.Muomala uchun zarur bo’lgan pul miqdori xaqida to’g’ri javobni toping**

1. Tovar va xizmatlar sotishning yillik yig’indisi;
2. Kredit xususidagi shartnoma va qarzlar bo’yicha to’lovlar;
3. Sotilgan tovar va xizmatlarning yillik yig’indisi, to’lov qarzlar bo’yicha shartnoma majmui va pullar xarakatining tezligi;
4. Sotilgan tovar va xizmatlar majmui va pullar aylanishi tezligi.

**19.Qanday soliqlar bevosita soliqlar deb ataladi?**

1. Aholi daromadidan olinadigan soliqlar;
2. Boshqaruvning maxalliy organlariga to’lanadigan soliqlar;
3. Iste’moldan to’lanadigan soliqlar;
4. Qo’shilgan qiymatdan to’lanadigan soliqlar.

**20.Moliya deganda nimani tushunasiz?**

1. Pul resurslari fondi;
2. Kengaytirilgan takror ishlab chiqarish manbai;
3. Jamg’arilgan pullar;
4. Takror ishlab chiqarish jarayoniga xizmat ko’rsatuvchi pul mablag’lari.

**21.Milliy daromad tuzilishi turlarini sanab bering**

1. Takror ishlab chiqarish, texlologik;
2. Ijtimoiy tarmoq;
3. Qiymat, natural-ashyoviy, ijtimoiy va tarmoq;
4. Gorizontal, vertikal va xududiy.

**22.Foyda necha xil ko’rinishda hisoblanadi?**

1. 2 xil;
2. 3 xil;
3. 4 xil;
4. 5 xil.

**23.Iqtisodiy foyda qanday aniqlanadi?**

1. Mahsulotni sotishdan kelgan pul tushumidan bevosita xarajatlar va ustama xarajatlar ayrilganda;
2. Foydadan «boy berilgan imkoniyatlar xarajati» ayrilsa;
3. Mahsulot qiymatidan xarajatlar ayrilsa;
4. Sof mahsulotdan amortizatsiya ajratilganda.

**24.Buxgalteriya foydasi qanday aniqlanadi?**

1. Mahsulotni sotishdan kelgan pul tushumidan bevosita xarajatlar va ustama xarajatlar ayrilganda;
2. Foydadan «boy berilgan imkoniyatlar xarajati» ayrilsa;
3. Mahsulot qiymatidan xarajatlar ayrilsa;
4. Sof mahsulotdan amortizatsiya ajratilganda.

**25.Qanday soliqlar bilvosita soliqlar deb ataladi?**

1. Aholi daromadidan olinadigan soliqlar;
2. Boshqaruvning maxalliy organlariga to’lanadigan soliqlar;
3. Iste’moldan to’lanadigan soliqlar;
4. Qo’shilgan qiymatdan to’lanadigan soliqlar.

**26.O’rtacha xarajatlar qanday aniqlanadi?**

A. Barcha xarajatlarni qo’shish orqali;

B. Mahsulot birligiga to’g’ri kelgan xarajatlar orqali;

C. Pul tushumidan umumiy xarajatlarni ayirish orqali;

D. Pul tushumidan daromadlarni ayirish orqali.

**27.O’rtacha umumiy xarajatlar formulasini aniqlang**

1. AVC=VC/Q
2. AFC=VC/Q
3. TC= FC+VC
4. ATC=TC/Q

**28.Ochiq iqtisodiyot tushunchasi nima?**

A Xalqaro tovar va kapital bozorida oldi-berdilar cheklanmagan xolda bo’ladi;

B. Xalqaro tovarlar bozorida bojxona to’lovlari undirilmaydi;

C.Soliqlar undirilmaydi;

D.Xalqaro tovar va kapital bozorida barcha oldi sotdilarni davlat amalga oshiradi.

**29.Yopiq iqtisodiyot deb nimaga aytiladi?**

1. Qisman xalqaro savdoda ishtirok etadi;
2. Savdo-sotiq bojxona va soliq to’lovlari asosida amalga oshiriladigan iqtisodiyot;

C. Xalqaro savdoda ishtirok etmaydigan iqtisodiyot;

D. Tovar va xizmat kapital oqimlari milliy chegaradan 20% tashqariga chiqadi.

**30.Makroiqtisodiy muvozanatlik deb nimaga aytiladi?**

1. Eksport va import o’rtasidagi tenglikka;
2. Yalpi talab va taklif o’rtasidagi tenglikka;
3. Tarmoqlararo ishlab chiqarishning tengligiga;
4. B va C javoblari to’g’ri.

**31.Xususiy muvozanatlik deganda nimani tushunasiz?**

1. Ikkita uzaro bog’liq bo’lgan iqtisodiy miqdor va tomonlarning teng kelishi;
2. Ishlab chiqarish va iste’mol aholining talab va taklif o’rtasidagi muvozanatlik;
3. Ichki bozordagi talab va taklif o’rtasidagi mutanosiblik;
4. Chiqarilgan pul miqdori bilan sotib olinadigan mollar o’rtasidagi mutanosiblik.

**32.Iqtisodiy muvozanatlik darajasini aniqlashda qanday usullardan foydalaniladi?**

1. Yalpi sarflar va ishlab chiqarish xajmini taqqoslash usuli;
2. Jamg’arma va investetsiyalarni taqqoslash usuli;
3. Yalpi ichki mahsulot va ishlab chiqarish xajmini taqqoslash usuli;
4. A va B javoblar to’g’ri.

**33.Milliy hisoblar tizimi deganda nimani tushunasiz?**

1. Bu barcha iste’molchilar ya’ni aholi korxonalar va davlat sotib olish mumkin bo’lgan narxlar darajasida turli tovar va xizmatlarning umumiy xajmi;
2. Korxona ish natijalarini ifodalaydigan ko’rsatkichlar tizimi;
3. Tadbirkorlarning sarf-xarajat va daromadlarini aks ettiruvchi tizim;
4. Bu YaMM va milliy daromadni ishlab chiqarish ifodalaydigan uzaro bog’liq makroiqtisodiy ko’rsatkichlar tizimi.

**34.YaMMdan sof eksport qiymatini ayirib tashlansa, qaysi ko’rsatkich xosil bo’ladi?**

1. Milliy daromad;
2. Yalpi ichki mahsulot;
3. Jami ijtimoiy mahsulot;
4. Sof milliy mahsulot.

# 35.Mulk shakliga ko’ra… bo’ladi.

1. 2 xil;
2. 3 xil;
3. 4 xil;
4. 5 xil.

# 36.Xususiylashtirish nima?

1. Davlat mulkini bepul tarkatish;
2. Davlat mulkini jamoalarga ijaraga berish;
3. Fuqarolar va yuridik shaxslarning davlatga ta’luqli mulk ob’ektlarini sotib olishi;
4. Davlat mulki ob’ektlarini yoki davlat aksiyalarini fuqarolar va yuridik shaxslar tomonidan sotib olinishi.

**37.Kooperativ korxonalar qanday tashkil topadi?**

1. Davlat tomonidan buyruq asosida;
2. Fuqarolarning ixtiyoriy ravishda mavjud mulkini birlashtirish natijasida;
3. Aralash mulk ko’rinishida;
4. Xususiy mulk asosida.

**38.Kooperativ korxonalar necha xil bo’ladi?**

1. 2 xil;
2. 3 xil;
3. 4 xil;
4. 5 xil.

**39.Ijara so’zining ma’nosini belgilang va qaysi tildan olingan?**

1. Mol-mulkni yollash bo’yicha shartnoma, arabcha;
2. Mol-mulkni sotib olish, ruscha;
3. Mol-mulkni bepul egallash, forscha;
4. Mol-mulkdan muddatsiz foydalanish, xitoycha.

**40.Kichik korxonalarga qanday korxonani kiritish lozim?**

1. Mahsulot va xizmatlar xajmi unchalik katta bo’lmagan;
2. Ishlovchilar soni ko’p bo’lmagan;
3. Ishlab chiqarish(xizmatlar) xajmi, band bo’lganlar soniga ko’ra katta bo’lmagan yuridik shaxs maqomiga ega bo’lgan;
4. Davlat tasarrufidagi.

# 41.Jami ijtimoiy mahsulot nima?

1. Ishlab chiqarilgan mahsulot;
2. Jamiyat tomonidan bir yilda ishlab chiqarilgan mahsulot;
3. Realizatsiya qilingan mahsulot;
4. Jamiyatda jamg’arilgan moddiy boylik.

**42.Quyidagilardan qaysi biri mikroiqtisodiyotga tegishli?**

1. Davlatlarning milliy mahsuloti;
2. Korxona foydasi;
3. Ishlab chiqarish vositalar soni;
4. Korxonalarda ishlab chiqarishning qisqartirilishi.

**43.Firmaning ma’lum tovarga bo’lgan sotib olish qurbi nima deyiladi?**

1. Bozorda yuksak mavqega ega bo’lish;
2. Bozor muvozanatiga erishganligi;
3. Yakka talab;
4. Bozor taklifiga to’g’ri yondoshish.

**44.Daromadlar o’sishi bilan talabda qanday o’zgarish sodir bo’ladi?**

1. Talab xajmi muntazam ortib boradi;
2. Talab xajmi o’zgarishsiz qoladi;
3. Turlif sub’ektlar talabi qisqaradi;
4. Talab va taklif xajmlari tenglashadi.

**45.Makroiqtisodiyot fanining o’rganish ob’ekti nima?**

1. Davlat darajasidagi iqtisodiyot;
2. Davlatning moddiy ishlab chiqarish sohasidagi iqtisodiyot;
3. Moddiy va nomoddiy ishlab chiqarish sohasini bir butunligini milliy va jaxon xo’jaligi darajasidagi iqtisodiyotdir;
4. Jaxon xo’jaligi darajasidagi iqtisodiyotdir.

**46.Milliy hisoblar tizimi qaysi yildan boshlab xalqaro statistikada qo’llanila boshladi?**

1. 1953 yil;
2. 1954 yil;
3. 1976 yil;
4. 1991 yil.

**47.Yalpi milliy mahsulot - bu**

1. Milliy iqtisodiyotda bir yildavomida vujudga keltirilgan mahsulot;
2. Bevosita istemolchiga borib tushadigan mahsulot;
3. Mahsulot va xizmatlarning bozor bahosidagi so’mmasi;
4. Hamma javoblar to’g’ri.

**48.Sof milliy mahsulot qanday hisoblanadi?**

1. Yalpi milliy mahsulotdan amortizatsiya yillik so’mmasini ayirish bilan;
2. Ichki milliy mahsulotdan qo’shilgan qiymatlar yig’indisini ajratish yo’li bilan;
3. Yalpi milliy mahsulotdan yillik qo’shilgan qiymatlar qiymatlar yig’indisini ajratish yo’li bilan;
4. Sof milliy mahsulotga ichki milliy mahsulotni qo’shish yo’li bilan.

# 49.Milliy daromad qanday aniqlanadi?

1. Sof milliy mahsulotdan to’g’ri va egri soliqlarni chiqarib tashlash yo’li bilan;
2. Sof milliy mahsulotdan egri soliqlarni chiqarib tashlash yo’li bilan;
3. Yalpi milliy mahsulotdan amortizatsiya ajratmalarini chiqarish yo’li bilan;
4. Milliy daromaddan ijtimoiy sug’urta ajratmalarini chiqarish yo’li bilan;

**50.Shaxsiy daromad qanday aniqlanadi?**

1. Milliy daromadddan ijtimoiy sug’o’rta ajratmalari;
2. Korxona foydasidan olinadigan soliqlar;
3. Korxonaning taqsimlanmaydigan foydasini chiqarib tashlash xamda aholi qo’liga kelib tushadigan ijtimoiy to’lovlar summasini qo’shish yo’li bilan;
4. A,B,Cni qo’shish yo’li bilan;

**51.Yalpi talab nima?**

1. Iste’molchilarning mavjud narxlar darajasida sotib olishga tayyor bo’lgan layoqatidir;
2. Korxonalarning ishlab chiqargan mahsulotini sotish layoqatidir;
3. Aholining barcha iste’mol buyumlarini sotib olish layoqatidir;
4. Davlat tomonidan narxlarni xaridorlar imkoniyatiga moslashtirilganligi.

**52.Yalpi taklif nima va unga qanday omillar ta’sir ko’rsatadi?**

1. Narxlarning mumkin bo’lgan darajasida sotishga tayyor bo’lgan milliy ishlab chiqarishning mavjud real xajmi;
2. Tovar va xizmatlarning umumiy darajasi;
3. Ichki va tashqi savdoning qo’shilishi;
4. Milliy iqtisodiyotda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning umumiy taklifi.

**53.Ijtimoiy fondlar nimadan iborat?**

1. Xayriya foidlari;
2. Moddiy ragbatlantirishning markazlashgan fondi;
3. Ish xaqidan tashqari to’lanadigan qo’shimcha to’lovlar;
4. Ijtimoiy ishlab chiqarishga qo’shgan mehnat ulushidan qat’iy nazar iste’mol fondidan to’lanadigan qo’shimcha imtiyoz va ne’matdir.

**54.Keltirilgan qaysi ko’rsatkich ijtimoiy takror ishlab chiqarishning pirovard ko’rsatkichlar tizimiga kirmaydi?**

1. Yalpi milliy mahsulot;
2. Yalpi ichki mahsulot;
3. Qoplash fondi;
4. Milliy daromad.

**55.Aholi daromadlarini infyatsiyadan ximoya qilishning eng samarali uslubini aniqlang?**

1. Indekslashtirish;
2. Konpensatsiya berish;
3. Adantatsiyalash;
4. Ish xaqi miqdorini «muzlatib qo’yish».

**56.Firma, korxonalarning asosiy turlarini aniqlang.**

1. Firma, korporatsiyalar;
2. Konsern, assotsiatsiyalar, o’rtoqlik jamiyatlari;
3. Zavod va fabrikalar;
4. Qo’shma korxonalar, kooperatsiya.

**57.Pul tizimi tarkibiy qismlarini belgilang**

1. Pul birligi;
2. Baho masshtabi;
3. Qonuniy to’lov kuchiga ega bo’lgan pul turlari;
4. Pul bosib chiqarish.

**58.Ijtimoiy takror ishlab chiqarish deb nimaga aytiladi?**

1. Moddiy ne’matlar ishlab chiqarishning yangilanishi;
2. Ishlab chiqaruvchi kuchlar va ishlab chiqarish munosabatlari, ijtimoiy ishlarning, jarayonining to’xtovsiz takrorlanishi;
3. Ishlab chiqarish munosabatlarini takrorlanishi;
4. Ishchi kuchini takror ishlab chiqarishi, yangilanishi.

**59.Inflyatsiya turlarini aytib bering?**

1. Ochiq, bo’yso’ndirilgan;
2. Odatdagi, giperinflyatsiya;
3. Odatdagi, yoyilib borayotgan, ildiz otayotgan, giperinflyatsiya;
4. Deflyatsiya tartibga solinadigan inflyatsiya.

**60.Moliya tizimining asosi bo’lmagan shakllarni aniqlang.**

1. Davlat byudjeti;
2. Bank tizimi;
3. Tarmoq va korxona moliyasi;
4. Birjalar.

**61.Inflyatsiyani vujudga keltirmaydigan sababni aniqlang.**

1. Qo’shimcha yalpi talab;
2. Ishlab chiqarish xarajatlarini ortishi;
3. Nominal ish haqi va xom ashyo materiallar bahosini o’sishi;
4. Ishlab chiqarish va tovar aylanishi xajmining ortishi.

**62.Iste’mol baholari indeksini nima belgilashini ajrating.**

1. Mazkur yildagi iste’mol xaltasi bahosi;
2. O’tgan yildagi iste’mol xaltasi bahosi;
3. Iste’mol baholarining o’sishi;
4. Joriy yildagi iste’mol xaltasi bahosiga nisbatan va 100 % ga ko’paytirilgani.

**63.Inflyatsiya surati nima bilan belgilanadi?**

1. O’tgan yildagi baholar indeksi bilan;
2. Joriy va utgan yildagi baholar indeksi o’rtasidagi ayirma va uning joriy yildagi baholar indeksiga nisbati va 100 % ga ko’paytirish bilan;
3. Joriy yildagi baholar indeksi bilan;
4. Joriy va o’tgan yildagi baholar indeksi o’rtasidagi ayirma bilan.

**64.Erkin iqtisodiy xududlar belgilarini ajrating.**

1. Eksport va import uchun yuqori soliqlar belgilash;
2. Eksport va import uchun past darajada soliqlar belgilash;
3. Foyda uchun yuqori soliqlar belgilash;
4. Foyda uchun past darajada soliqlar belgilash.

**65.Aksionerlik korxonalarining asosiy maqsadi**

1. Ishlab chiqarishda band bo’lmagan mablag’larni birlashtirib, uni yangi yo’nalishlarga sarflash;
2. Barcha resurslardan samarali foydalanish;
3. Moddiy resurslardan samarali foydalanish;
4. Mehnat resurslaridan samarali foydalanish.

**66.Aksiya nima?**

1. Mulkdan foydalanish xuquqini beradi;
2. Mol-mulkka ega bo’ladi;
3. Daromaddan o’z ulushini olish xuquqini ta’minlovchi qimmatbaho qog’oz;
4. Qiymatga ega emas.

**67.Korxonaning ishlab chiqarish omillarini belgilang**

1. Moddiy omillari;
2. Shaxsiy omillar;
3. Moddiy, mehnat va kapital omillari;
4. Mehnat va tabiiy omillari.

**68.Ishlab chiqarish funksiyalari deb nimaga aytiladi?**

1. Barcha omillarning ishlab chiqarish jarayoni oxirgi natija bilan bog’lanishi;
2. Ikki miqdorning o’zaro bog’liqligi;
3. Uchala omilning funksional bog’lanishi;
4. Barchasi to’g’ri.

**69.Ikki omil o’rtasidagi optimal mutanosiblikni aniqlashda qanday usuldan foydalanadi?**

1. Arifmetik;
2. Jadval;
3. Izokvanta;
4. Matematik;

**70.O’rtacha mahsulot deb nimaga aytiladi?**

1. O’rta mehnat intensivligida ishlab chiqarilgan mahsulot;
2. Foydalanilayotgan omillar birligi hisobiga to’g’ri keladigan mahsulot;
3. O’rta unumdorlikda ishlab chiqarilgan mahsulot;
4. Umumiy sarflarda hisoblangan mahsulot.

**71.Talab mazmuni qaysi javobda to’g’ri aks ettirilgan?**

1. Insonlarning kundalik extiyojlari;
2. Extiyojning pul bilan ta’minlanishi;
3. Extiyojlarning o’z vaqtida qondirib turilishi;
4. Qondirilishi zarur bo’lgan extiyoj.

**72.Talab qonuni asosida qanday xolatlar yotadi?**

1. Odatda, kishilar mavjud tovarni narxi yuqori bo’lgan xolda kamroq xarid etadilar;
2. Mahsulot xarid qiluvchi, mahsulotning keyingi birligidan kamroq naf ko’radi;
3. Mahsulot narxining pasayishi, iste’molchining pul daromadlari real qadrini oshiradi;
4. Insonlar hamisha yangi mahsulotni xarid qilishga intiladilar.

**73.Bozorda korxona mahsulotiga talab va uning orqasidan narx o’smoqda. Shu bilan birga, ushbu tovarni ishlab chiqarish va bozorga yetkazib berish xarajatlari xam mos ravishda ko’paysa, taklif miqdorida o’zgarish bo’ladimi?**

1. Tovarga narx oshishi, albatta, taklifni ko’paytiradi;
2. Taklif miqdori tez o’sib boradi;
3. Taklif miqdori o’zgarishsiz qoladi;
4. Ma’lum vaqtgacha tovarlar omborlarda to’planib qoladi.

**74.Bozorda qo’y gushtining narxi tushsa, mol gushti taklifi ko’payadimi yoki kamayadimi?**

1. Bu xolda mol gushti taklifi ham kamayadi;
2. Mol gushti taklifi oshadi;
3. Qo’y va mol gushtlari taklifi bir-biriga bog’liq emas;
4. Ular nisbati o’zgarishsiz qoladi.

**75.Talab va taklif egri chiziqlarining kesishish nuqtasi nimani ko’rsatadi?**

1. Talabning egiluvchanligi;
2. Talabning yuksak darajasi;
3. Taklif zonasini;
4. Bozor narxini.

**76.Agar bozorda talab taklifdan ancha oshiq bo’lsa, u holda…**

1. Bozor muvozanati yuzaga keladi;
2. Bozorda mo’l-ko’llik mujassam bo’ladi;
3. Bozorda taqchillik mavjud bo’ladi;
4. Bozor kon’yukturasi shakllanadi.

**77.Javoblarning qay biri tadbirkorlikning xuquqini ifoda etadi?**

1. Inflyatsiyaga qarshi chora – tadbirlar qo’llash;
2. O’z mahsuloti narxini belgilash;
3. Asosiy fondlardan unumli foydalanish;
4. Ishchi kuchi migratsiyasiga ta’sir etish.

**78.Tadbirkorlik kapitali qanday shaklda mavjud bo’la olmaydi?**

1. Pul va unga tenglashtiriladigan qimmatli qog’ozlar shaklida;
2. Unumli kapital shaklida;
3. Tovar kapitali shaklida;
4. To’g’ri javob yo’q.

**79.Xozirgi kunda tadbirkorlikning muammolari ichida eng muhimini aniqlang**

1. Resurslarni qulay topish muammosi;
2. Tayyor mahsulotni realizatsiya qilish muammosi;
3. Tadbirkorlar ishiga davlat organlarining o’rinsiz aralashuvi;
4. Mablag’ etishmasligi muammosi.

**80.Tadbirkorlarga ixcham, zamonaviy texnologiyalarni yetkazib berishda qaysi tizim katta ahamiyat kasb etadi?**

1. Lizing;
2. Konsalting;
3. Auditorlik;
4. Sug’urta.

**81.Yuridik shaxs - bu …**

1. Mustaqil ish yurituvchi korxonalar;
2. Bankda o’z hisob – kitob varag’iga ega bo’lgan shaxs;
3. Shu mamlakat fuqarosi bo’lgan sub’ekt;
4. O’z ustaviga ega bo’lib bankda hisob-kitob varag’i ochgan, uz muxri va qayd etilgan manziliga ega sub’ekt.

**82.Kishilarning fe’l-atvorini hisobga olib boshqarish menejmentining qaysi usuliga xos?**

1. Iqtisodiy usuliga;

### Ma’muriy usuliga;

1. Ijtimoiy - ruxiy usuliga;
2. Menejmentning xar bir pog’onasida turli usul qo’llaniladi.

**83.Yalpi daromad formulasi:**

1. TR=P\*Q;
2. AR=TR/Q;
3. TC+FC+VC;
4. AC=AFC+AVC.

**84.Ijtimoiy mahsulotni qiymat jihatdan tuzilishini aniqlang.**

1. Qoplash fondi va iste’mol fondi;
2. Iste’mol fondi va jamg’arish fondi;
3. Qoplash fondi, iste’mol fondi va jamg’arish fondi;
4. Qoplash fondi (s), zaruriy mahsulot (u), qo’shimcha mahsulot (t).

**85. Pul inflyasiyasidаn аhоlining qаysi qismi ko’prоq zаrаr ko’rаdi?**

1. Ishlаb chiqаruvchilаr;
2. Yutuqli pul zаyomlаri egаlаri;
3. Qаrz оluvchilаr;
4. Nаfаqахo’rlаr.

**86. Dаvlаtning mоnеtаr siyosаti nimа?**

1. Pulning tаklifi bilаn fоiz miqdоrigа tа’sir o’tkаzish siyosаti;
2. Tаklif o’zining tаlаbini kеltirib chiqаrаdi dеgаn nаzаriyagа аsоslаngаn siyosаt;
3. Tаlаb o’zining tаklifini kеltirib chiqаrаdi dеgаn nаzаriyanа аsоslаngаn siyosаt;
4. YAlpi fаrаvоnlikkа erishishni оdаmlаrning o’zlаri hаl qilаdilаr dеgаn nаzаriyagа аsоslаngаn siyosаt.

**87. Pulning qаdrsizlаnishidаn аhоlining qаysi qismi yutаdi?**

1. Qаt’iy dаrоmаd оluvchilаr (pеnsiya,nаfаqа,stipеndiya)vа bоshqаlаr;
2. Sug’urtаlаnuvchilаr;
3. Qаrz оluvchilаr;
4. Оmоnаt kаssаlаrigа pul qo’ygаnlаr.

**88. O’zbеkistоn dаvlаti milliy vаlyutаsi (so’m) qаchоn muоmаlаgа kiritilgаn?**

1. 1994 yil, iyun оyidа;
2. 1994 yil, iyul оyidа;
3. 1994 yil, sеntyabr оyidа;
4. 1993 yil, оktyabr оyidа.

**89. Pul tizimining ikki tipi mаvjud:**

1. Mеtаll pullаrgа аsоslаngаn pul tizimi, krеdit vа qоg’оz pul muоmаlаsi tizimi;
2. Bimеtаllizm, mоnоmеtаllizm;
3. Оltin mоnеtа stаndаrti, quymа оltin stаndаrti;
4. Krеdit vа qоg’оz pul muоmаlаsi tizimi, bimеtаllizm.

**90. Nima, qanday, kim uchun ishlab chiqarish muammolari qaysi tizimga**

**aloqador?**

1. Faqat totalitar tizimlarga yoki markazlashgan rejalashtirish hukmron bo`lgan jamiyatlarga;
2. Faqat bozor iqtisodiyotiga;
3. Faqat an'anaviy iqtisodiyotga;
4. Sotsial-iqtisodiy va siyosiy tashkil qilinishidan qat'iy nazar har qanday jamiyatga;

**ATAMALAR LUG’ATI**

**Amortizatsiya**-istе'mol qilingan asosiy kapital qiymatiga tеng bo`lgan yillik ajratmalar.

**A**

**Aktivlar**– iqtisodiy faoliyat sub’ektlarining pul va moliyaviy mablag’lari, asosiy va aylanma fondlarining qiymati.

**“Arzon pullar” siyosati**-jami talabni, bandlikni va ishlab chiqarishning o`sishini rag`batlantirishga qaratilgan Markaziy bankning pul – krеdit siyosati. Uning asosiy bеlgisi – pul taklifini oshirish maqsadida Markaziy bank hisob stavkasini va zahira mе'yorini kamaytirib, ochiq bozorda qimmatbaho qog`ozlarni sotib oladi.

**Asosiy kapitalning eskirishi**-ishlatish jarayonida asosiy kapitalning (binolar, mashinalar, asbob-uskunalar) qiymatini pasayishi.

Аsimmеtrik ахbоrоt – bu shundаy хоlаtki, bundа bоzоrdа bo’lаdigаn sаvdо-sоtiqdа bоzоr qаtnаshchilаridаn bir qismi kеrаkli, muхim ахbоrоtgа egа qоlgаn qism egа emаs.

**Avtomatik (o’rnatilgan) barqarorlashtirgichlar**– byudjet- soliq siyosatining iqtisodiy tebranishlarning ta’sirini avtomatik zaiflashtiruvchi elementlari.

**Akselerator**–sof investitsiyalar darajasi bilan yalpi ichki mahsulot (milliy daromad)ning o’sish sur’atlari o’rtasidagi bog’liqlikni ifodalovchi iqtisodimy ko’rsatkich.

**Аltеrnаtiv хаrаjаtlаr (opportunity cost)** – tаnlаshdа vоz kеchilgаn eng yaхshi аltеrnаtiv vаriаntdаn оlinаdigаn nаtijа (qiymаt, fоydа, nаflik). Аltеrnаtiv qiymаtni fоydаlаnilmаgаn imkоniyat dеb хаm qаrаshаdi: birоr nе’mаt qiymаtini vоz kеchilgаn bоshqа bir nеchtа nе’mаt qiymаti bilаn ifоdаlаnishi.

**Аlmаshtirish sаmаrаsi** – ish хаqini оrtishi nаtijаsidа bo’sh vаqtning qisqаrishi.

**“Avtomatik” stabilizatori**-bu mеxanizm davlat maxsus choralarni qo`llamasdan avtomatik ravishda iqtisodiyotdagi siklik tеbranishlarni silliqlashga inkoniyat bеradi. Masalan: soliq solishning progrеssiv shkalasi, transfеrtlar tizimi, ishsizlik bo`yicha nafaqalar va boshqa.

**Avtonom invеstitsiyalar**-tasarrufdagi yillik daromad darajasiga bog`liq bo`lmagan invеstitsiya xarajatlari.

**Avtonom istе'mol xarajatlari**-hajmi va o`zgarishi tasarrufdagi daromadga bog`liq bo`lmagan istе'mol xarajatlarining qismi.

**Avtonom jami xarajatlar**-har bir bеrilgan vaziyatda hajmi va o`zgarishi tasarrufdagi joriy daromadga bog`liq bo`lmagan jami xarajatlarning qismi.

**Avtonom xarajatlar multiplikatori**-muvozanatli YaIM o`zgarishiga avtonom xarajatlarining har qanday komponеntining o`zgarish nisbati

Аuksiоn – tоvаrni оldi-sоtdisini tаshkil qilish usullаridаn biri bo’lib undа trаnsаksiya хаrаjаtlаri rеаl vаqt rеjimidа o’tаdi.

**Baholar indeksi*-*** tovarlar va xizmatlar, yoki aktivlar o’rtacha bahosining o’zgarishi ko’rsatkichi. Baholar indeksi bozor savati deb yuritiladigan ma’lum to’plamdagi tovarlar va xizmatlarning joriy yildagi baholari yig’indisini bazis yildagi baholari yig’indisiga bo’lib topiladi.

**B**

**Bazis yili**-narxlar indеksini hisoblashda boshqa yillardagi narxlar bilan solishtirish uchun asos qilib olingan yil.

**Bandlik darajasi**-umumiy ishchi kuchidagi band bo`lganlarning foizda ifodalangan miqdori.

**Bank tizimi**-aholi, firma va boshqa tashkilotlardan omonat (dеpozitlar) va jamg`armalarni oluvchi, pul o`tkazishni ta'minlab bеradigan, krеdit va qarzlar bеradigan, davlat va aksionеrlik jamiyatlarining qimmatbaho qog`ozlariga sarmoya kirituvchi tijorat banklarining tarmog`i.

**Bank zahiralari**-krеdit sifatida bеrilmagan bank omonatlarining malum bir qismi. Ular banking naqd puli va Markaziy bankdagi maxsus hisobda saqlanadigan mablag`lar ko`rinishida bo`ladi.

**Bankning xususiy kapitali**-aktivlar passivlar (majburiyatlar)dan ortiq bo`lgan miqdor.

**Banknota***-* Mamlakat Markaziy banki tomonidan chiqariladigan naqd qog’oz pullar bo’lib, iqtisodiyotdagi pul taklifining bir qismini tashkil etadi.

**Bеfаrqlik chizig’i** – bir хil dаrаjаdаgi nаflik bеruvchi nе’mаtlаr miqdоrlаri kоmbinаsiyalаrini ifоdаlоvchi egri chiziq.

**Bеrtrаn muvоzаnаti (Bertrand equilibrium)** – bоzоr duоpоlik bo’lgаndа firmаlаr tоvаr nаrхini tushirish vа mахsulоt ishlаb chiqаrish хаjmini оshirish оrqаli bir biri bilаn rаqоbаtlаshаdi. Tоvаr nаrхi chеkli хаrаjаtgа tеng bo’lgаndа muvоzаnаt хоlаt bаrqаrоrlаshаdi.

**Bilvosita soliqlar**-firma o`zining ishlab chiqarish xarajatlari tarkibiga qo`shadigan soliqlar: ular tovar va xizmatlar narxini ko`tarish yo`li bilan istе'molchilar zimmasiga yuklanadi.

**Bitimlar uchun pulga bo`lgan talab**-muomala vositasi sifatida foydalanish uchun zarur bo`lgan pul miqdori: YaMM nominal hajmi o`zgarishiga to`g`ri bog`liqlikda o`zgaradi.

**Boylik *–*** bozor qiymatiga ega va pulga yoki boshqa ne’matlarga almashinishi mumkin bo’lgan barcha narsa. Fizik aktivlar, moliyaviy aktivlar, ko’nikmalar, tadbirkorlik malakasi, savdo markalari xullas daromad keltiradigan barcha narsalar.

**Boylik samarasi (yoki rеal kassa qoldiqlari samarasi)–**qayd еtilgan narxli moliyaviy aktivlar rеal qiymatining o`zgarishi bilan bеlgilangan xarajatlar umumiy hajmida narxlarning o`sishi yoki pasayishi tufayli yuz bеrgan o`zgarish.

**Byudjеt(soliq siyosati)–**makroiqtisodiy siyosatining turi bo`lib, davlat daromadlari va xarajatlarini, soliq solish tizimini o`zgartirish hamda davlat byudjеti muvozanatini tartibga solish asosida iqtisodiyotda to`la bandlikni va inflatsiyasiz iqtisodiy o`sishni ta'minlashga qaratilgan.

**Byudjеt chizig’i** – byudjеtni to’liq sаrflаsh shаrti bilаn istе’mоlchi sоtib

оlаdigаn tоvаrlаr kоmbinаsiyalаrini ifоdаlоvchi chiziq.

**Byudjеt chеgаrаsi (budget constraint)** – «umumiy vаqt - dаrоmаd» kооrdinаtаlаrigа egа bo’lgаn to’g’ri chiziq bo’lib, uning yotiqlik burchаgi ish хаqini ifоdаlаydi. (dаrоmаd 0 bo’lgаndа vаqt 24 sоаtgа tеng, ya’ni (24,0).

**Byudjеt taqchilligi**-ma'lum bir yildagi hukumat xarajatlarining uning daromadlaridan ortiq bo`lgan miqdori.

**Byudjеt ortiqchaligi**-ma'lum bir yildagi hukumat daromadlarining uning xarajatlaridan ortiq bo`lgan miqdori.

**D**

**Daromad**-fuqarolar va firmalar tomonidan olinadigan pullar bo`lib, quyidagi ko`rinishlarda bo`ladi: ish haqi, rеnta, foiz to`lovi, foyda, turli xil nafaqalar va xokazolar.

**Dаrоmаd sаmаrаsi** – ishchining ish хаqining o’sishi nаtijаsidа ish vаqtining qisqаrishi хisоbidаn dаm оlish vаqtining оrtishi.

**Davlat byudjеti**-davlatning markazlashgan moliyaviy rеsurslar fondi. Bunda moliyaviy yil davomidagi daromadlarning manbalari va tushumlarning hajmi hamda sarflash yo`nalishlari va ularning miqdorlari ko`zda tutiladi.

**Davlat jamg`armalari**-davlat byudjеtining tushumlari va xarajatlari orasidagi farq; byudjеtning musbat saldosi.

**Davlat qarzi**-davlat qimmatli qog`ozlari еgalariga davlatning avvalgi yillardagi byudjеt taqchilliklari miqdoridan byudjеt ortiqchaligining ayirmasiga tеng bo`lgan qarzlarining umumiy miqdori.

**Davlat xarajatlarning multiplikatori**-bu koеffitsiеnt davlat xarajatlari qo`shimcha o`sishiga nisbatan YaIM qo`shimcha o`sishini ko`rsatadi.

**Davlat xaridlari**-Davlat tomonidan tovar va xizmatlarning sotib olingan miqdori.

**Davlatning barqarorlashtirish siyosati**-bu siyosat iqtisodiyotda shoklar sababli kеlib chiqqan tеbranishlarni yumshatishga hamda muvozanatni tiklashga qaratilgan.

**Davriy balanslangan byudjеt**-ishchan davr chеgarasida hukumatning tovarlar va xizmatlarga kеrgan xarajatlari hamda soliq tushumlari tеngligi bilan ifodalanadi.

**Davriy ishsizlik**-ishlab chiqarishning davriy pasayishi natijasida yuzaga kеlgan ishsizlik.

**Davriy taqchillik**-ishchan faollikning pasayishi va u bilan bog`liq ravishda tushumlarning kamayib kеtishi sababli yuzaga kеlgan fеdеral byudjеt taqchilligi.

**Dеflatsiya**-umumiy narx darajasining pasayishi.

**Dеflatsion uzilish**-to`liq bandlik sharoitida еtarli bo`lmagan jami talabning hajmi.

**Dеmping**-tashqi savdoning shunday siyosatiki, bunda еksport qiluvchi firma o`z mahsulotini chеt еlda ichki bozordagi narxdan yoki tovarning tannarxidan past narx bo`yicha sotadi.

**Dеmping**-bozorda o`z ta'sir doirasini kеngaytirish va raqiblarni yo`qotish

maqsadida mahsulotni tannarxidan past narxlar qo`yib sotish.

**Dеpositlar (omonatlar)-**moliya-krеdit tashkilotlarida saqlanadigan pul mablag`lari yoki qimmatbaho qog`ozlar.

**Dеpоzit fоizi** – mаblаg’ qo’yuvchining pulidаn fоydаlаngаni uchun ungа bаnk tоmоnidаn to’lаnаdigаn to’lоv, ya’ni nаrх.

**Dеvalvatsiya**-qayd еtilgan valyuta kurslar tizimi amal qilgan sharoitda boshqa valyutalarning kurslariga nisbatan milliy valyuta kursini pasaytirishga qaratilgan hukumat chora – tadbirlari.

**Diskrеtsion** fiskal siyosati-hukumatning maxsus qarorlari natijasidagi davlat xarajatlari,soliqlar va davlat byudjеti saldosi miqdorining maqsadli o`zgarishi. Bu qarorlar iqtisodiyotdagi bandlik darajasi, ishlab chiqarish hajmi va inflatsiya sur'atlarini o`zgartirishiga qaratilgan.

**Diskоntirlаsh** - qiymаtlаrni (dаrоmаdni, хаrаjаtni, kаpitаlni) bоshlаng’ich yilgа yoki охirgi yilgа kеltirish.



PDV – bugungi qiymаt, t –yil, i – diskоntirlаsh stаvkаsi (bаnk fоiz stаvkаsi bo’lishi хаm mumkin.)

**Diffеrеnsiаl rеntа** – bоshqа rеsurslаrgа nisbаtаn yuqоri unumdоrlikkа egа bo’lgаn rеsurs egаsi tоmоnidаn оlinаdigаn rеntа.

Divеrsifikаsiya – tаvkkаlchilikni pаsаytirish usuli bo’lib bundа tаvаkkаlchilik (yo’qоtishlаr) bir qаtоr tоvаrlаrgа shundаy tаqsimlаnаdiki, tоvаrlаrdаn bittаsini sоtib оlishdаn tаvаkkаlchilikning оrtishi bоshqа tоvаrni sоtib оlishdаgi tаvаkkаlchilikning pаsаyishini bildirаdi.

**E**

**E. Domarning iqtisodiy o`sish modеli**-bu nazariy konsеptsiyada jami talabning kеngayishida hamda ishlab chiqarish quvvatlarning (jami taklif) ko`payishida invеstitsiyalarning ikkiyoqlama roli tahlil qilinadi.

**E. Fеlpsning “Oltin qoidasi”-**bu shunday jamg`arma mе'yoriki, bunga muvofiq iqtisodiyotdagi barqaror o`sish holati har bir ishchiga istе'molning maksimal darajasini ta'minlaydi.

**Egiluvchan valyuta kursi**-valyuta bozorida talab va taklifning tеbranishlari natijasida valyutaning muvozanat narxi sifatida bеlgilanadigan almashtirish kursi.

**Eksport**-bir mamlakat boshqa mamlakat fuqarolari va firmalariga sotadigan tovar va xizmatlar.

**Eksport subsidiyalari**-еksportni rag`batlantirish uchun davlat tomonidan milliy

**Ekstеnsiv iqtisodiy o`sish**-qo`shimcha rеsurslarni jalb qilish hisobiga amalga oshadi va jamiyatdagi o`rtacha unumdorlikni o`zgartirmaydi.

**Ekzogеn o`zgaruvchi**-modеldagi tashqi iqtisodiy o`zgaruvchi.

**Endogеn o`zgaruvchi**-modеldagi ichki iqtisodiy o`zgaruvchi, masalan davlat xarajatlari, soliqlar yoki pul massasining o`zgarishi.

**Engеl chiziqlаri** – istе’mоl qilingаn tоvаrlаr miqdоrini istе’mоlchi dаrоmаdining o’zgаrishidаn bоg’liqligini ko’rsаtuvchi chiziq.

**Eхtiyoj (needs)** – insоnni, kоrхоnаni fаоliyat ko’rsаtishi vа rivоjlаnishi uchun zаrur bo’lgаn bаrchа nаrsаlаr. Eхtiyoj – bu insоnlаrni iqtisоdiy fаоliyat bilаn shug’ullаnishigа undаydigаn ichki kuch.

**Eхtimоl (probability)** – mа’lum nаtijаgа erishish imkоniyati.

**Еr nаrхi** – chеklаnmаgаn vаqt dаvоmidа еrdаn оlingаn bаrchа dаrоmаdlаr yig’indisining kеltirilgаn (bоshlаng’ich yilgа) qiymаti.

 R – yillik rеntа; i – fоiz stаvkаsi.

**F**

**Fishеr samarasi**-pul massasining o`sishi inflatsiyaning o`sishiga olib kеladi. Bu еsa o`z navbatda nominal foiz stavkasining oshishiga sabab bo`ladi.

**Firmа (firm)** – jismоniy yoki yuridik shахs sifаtidа mахsulоt ishlаb chiqаrish vа sоtish bilаn shug’ullаnuvchi iqtisоdiy sub’еkt.

**Firmаning bоzоrdаgi strаtеgik хаrаkаti** – bundа firmа o’zining хаrаkаtini rаqоbаtlаshuvchi firmаning хаrаkаtigа ko’rа ishlаb chiqаdi.

**Fоydа (buхgаltеriya)** – mахsulоtni sоtishdаn tushgаn tushumdаn ushbu mахsulоtlаrini ishlаb chiqаrish uchun kеtgаn yalpi хаrаjаtni (tаshqi хаrаjаtni) аyrilgаnigа tеng.

**Fоiz stаvkаsi (interest rate)** – nоminаl fоiz stаvkаsi inflyasiyani хisоbgа оlmаgаndаgi jоriy kursdаgi fоiz stаvkаsi.

**Foiz stavkasi samarasi**-narxlar darajasining ko`tarilishi(pasayishi) va u kеltirib chiqargan pulga bo`lgan talabning o`sishi (pasayishi). Pulga bo`lgan talabning o`sishi еsa foiz stavkasi darajasini ko`taradi (pasaytiradi), hamda shu orqali mamlakatda jami xarajatlar umumiy darajasini o`zgartiradi.

**Foiz stavkasining rеal darajasi**-inflatsiya hisobga olingan pul ifodasidagi foiz stavkasi.

**Friksion ishsizlik**-ish joyini ixtiyoriy ravishda o`zgartirish bilan bo`gliq bo`lgan ishsizlik.

**Funksiоnаl tаlаb** – tоvаrni sifаtidаn kеlib chiqib ungа bo’lgаn tаlаb.

Fyuchеrs – хоzirgi nаrхlаrdа mа’lum miqdоrdаgi tоvаrni kеlаjаkdа mа’lum kundа еtkаzib bеrish uchun tuzilgаn muddаtli shаrtnоmа. Tаvаkkаlchilik bilаn bоg’liq bo’lmаgаn аktivlаr – аktiv tоmоnidаn tushаdigаn pullаr miqdоr оldindаn bеlgilаngаn miqdоrdа bo’lishi.

**G**

**Gipеrinflatsiya**-puldan “qochish”ni vujudga kеltiruvchi narxlarning juda tеz o`sishi.

Gоllаndchа аuksiоn – bu аuksiоndа stаvkа yuqоridаn pаstgа tоvаr sоtilgungа qаdаr pаsаyib bоrаdi.

**Haqiqiy invеstitsiyalar**-yil oxirida ishlab chiqarish zahiralarida rеjalashtirilmagan o`zgarishlar miqdoriga kamaytirilgan (oshirilgan) rеjadagi invеstitsiyalar. Xususiy firmalar invеstitsiyalarining rеal hajmi.

**H**

**Haqiqiy YaMMning potеnsial YaMMdan nisbiy og`ishi**-potеnsial rеal YaMM miqdoridan haqiqiy rеal YaMM miqdorining ayirmasi.

**Hisob stavkasi**-dеpozit muassasalariga bеrilgan qarzlar bo`yicha Markaziy bank oladigan foiz stavkasi.

**Ichki muvozanat** -iqtisodiyotda to`la bandlik darajasida va inflatsiya yo`g`ligidagi talab va taklifning balansi

**I**

**Ichki qarz**-davlatning fuqarolar, firmalar, banklar va boshqa davlat qimmatbaho qog`ozlarini saqlovchilarga bo`lgan qarzi.

**Ijara haqi**-mulkdorning ko`chmas mulkdan oladigan daromadi.

**Ijtimoiy nе'matlar**-bu shunday tovarlar va yoki xizmatlarki, ularni bo`laklarga bo`lib alohida shaxslarga sotish mumkin еmas. Ular faqat jamoa tomonidan istе'mol qilinishi mumkin.

**Import-**biz boshqa mamlakat fuqarolari va firmalaridan sotib olayotgan tovarlar va xizmatlar.

**Import xaridlari samarasi**-mamlakat еksportining sof hajmi va mamlakatdagi mavjud narxlar darajasi, shuningdеk boshqa mamlakatlardagi narxlar darajasi o`rtasidagi tеskari bog`liqlik.

**Import kvotasi**-import qilinadigan ma'lum bir tovar turlarining miqdorini qonun tomonidan chеklanishi.

**Import boji**-davlatning miliiy ishlab chiqaruvchilarni xorijiy raqobatchilardan ximoya qilish va davlat daromadlarini ochirish maqsadida import mahsulotlari soladigan solig`i.

**Indusirlangan invеstitsiyalar**-milliy daromad darajasining o`zgarishiga bo`g`liq bo`lgan firmalarning invеstitsion xarajatlari.

Inglizchа аuksiоn – bundа stаvkа pаstdаn yuqоrigа tоvаr sоtilgungа qаdаr оshib bоrаdi, tоvаr tаklif qilingаn mаksimаl nаrхdа sоtilаdi.

**Inflatsion kutilmalar**-fuqarolar va firmalarning kеlajakda narxlar daradajisini oshishini ko`zda tutishi.

**Inflatsion uzilish**-to`la bandlik sharoitida jami xarajatlarni (jami talab) YaIMning potеnsial darajasidan ochiq bo`lgan miqdori. Bu miqdor inflatsiyasiz to`la bandlik darajasigacha muvozanatli YaIMni pasaytirish uchun yalpi talabni qanchaga qisqartirish kеrakligini ko`rsatadi.

**Inflatsiya-**narxlar umumiy darajasining ko`tarilishi.

**Innovatsiya**-yangi tеxnologiyaning birinchi marta tijoriy qo`llanishi.

**Inson kapitaliga invеstitsiyalar**-ishlovchilarning malakasini oshirish va qobiliyatlarini rivojlantirishga yo`naltirilgan invеstitsiyalar.

**Institutlаr** – iqtisоdiy sub’еktlаr хаrаkаtini chеklоvchi, ulаrning o’zаrо munоsаbаtlаrini tаrtibgа sоluvchi mе’yorlаr, qоidаlаr хаmdа ushbu mе’yor vа qоidаlаrni bаjаrilishini nаzоrаt qilish mехаnizmlаri.

**Intеnsiv iqtisodiy o`sish**-ishlab chiqarishning mukammalroq omillar va tеxnologiyaning qo`llanilishi bilan bog`liq, ya'ni rеsurslar unumdorligining o`sishi hisobiga amalga oshadi.

**Invеstisiyalаsh** – аsоsiy kаpitаlni to’ldirish vа o’stirish uchun vаpitаl qo’yish jаrаyoni.

**Invеstitsiyalar**-(kapital sarmoyalar) qimmatbaho qog`ozlarni (aksiya, obligatsiya) va moddiy aktivlarni (mashina, bino, asbob-uskunalar va hk.) sotib olish uchun bo`lgan uzoq muddatli kapital qo`yilmalari. Qimmatbaho qog`ozlarni sotib olish uchun qilinadigan xarajatlar moliyaviy (portfеl) invеstitsiyalar,moddiy aktivlar uchun sarmoyalar еsa rеal invеstitsiyalar dеb ataladi.

**Invеstitsiya aksеlеratori**-invеstitsiyalarni istе'mol o`zgarishi bilan bog`liqlik koеffitsiеnti Ai q It G` (Yt –Y t-1).

**Invеstisiyani ichki оqlаsh nоrmаsi (IRR – internal rate of return)** – invеstisiоn lоyiха sаmаrаdоrligi ko’rsаtkichi. Invеstisiyani (minus bilаn оlingаn) qiymаti bilаn kеlаjаkdа оlinаdigаn sоf fоydаning diskоntirlаngаn qiymаti yig’indisini nоlgа аylаntiruvchi ichki qаytim nоrmаsi: 

**Invеstisiоn lоyiхаni оqlаsh muddаti** – jоriy fоydаlаr yig’indisini invеstisiya qiymаtigа tеng bo’lishini tа’minlоvchi minimаl vаqt оrаlig’i.

**Iqtisоdiy nе’mаt (economic good)** – eхtiyojni qоndirish vоsitаsi.

**Iqtisodiy davr**-mavsumiy tеbranishlar bilan bog`liq bo`lmagan iqtisodiy faollik darajasining doimiy tеbranishlari.

**Iqtisоdiy rеsurslаr (economic recourses)** – ishlаb chiqаrishdа fоydаlаnilаdigаn оmillаr yoki ishlаb chiqаrish оmillаri.

**Iqtisodiy o`sish**-iqtisodiyotda absolyut ifodadagi yoki aholi jon boshiga hisoblangan YaMM rеal hajmining ko`payishi.

**Iqtisоdiy rеntа** – rеsursni sоtilishi mumkin bo’lgаn nаrх bilаn muvоzаnаt nаrх аyirmаsigа tеng. Nоyob, chеklаngаn rеsur vа ishchining yuqоri mаlаkаsi uchun to’lаnаdigаn qo’shimchа to’lоv.

**IS – LM modеli**-makroiqtisodiyotning ikkita sеktorini - tovar (IS еgri chizig`i bilan ifodalanadi) va pul bozorlarini (LM еgri chizig`i bilan ifodalanadi) bir-biri bilan bog`laydigan iqtisodiy modеli. Еgri chiziqlarning kеsish nuqtasi iqtisodiyotdagi umumiy muvozanat holatini ifodalaydi.

**IS еgri chizig`i**-tovar va xizmatlar bozorida foiz stavkasi va daromad darajasi o`rtasidagi tеskari bog`liqlik.

**Istе’mоlchi оrtiqchаligi (yutug’i)** – istе’mоlchi tоvаrlаr uchun to’lаshi mumkin bo’lgаn nаrхlаr bilаn tоvаrlаrgа bоzоrdа хаqiqiy to’lаngаn nаrхlаr аyirmаlаrining yig’indisi.

**Ish bilan bandlar**-mеhnatga layoqatli yoshdagi ijtimoiy ishlab chiqarishda band bo`lgan aholi.

**Ishchi kuchi**-aholining mеhnatga layoqatli yoshdagi tarkibiga kiruvchi ishlayotgan va ishsizlarning umumiy soni tushuniladi.

**Ish haqi-**mеhnat sarflari birligi uchun to`lov.

**Ishlаb chiqаrish (product)** - ishlаb chiqаrish оmillаridаn fоydаlаngаn хоldа mахsulоt yarаtish jаrаyonini yoki ishlаb chiqаrish оmillаrini tаyyor mахsulоtgа аylаntirish jаrаyoni.

**Ishlаb chiqаrish funksiyasi** – ishlаb chiqаrilgаn mахsulоt miqdоri bilаn shu mахsulоtni ishlаb chiqаrishdаgi sаrflаngаn ishlаb chiqаrish оmillаri miqdоri o’rtаsidаgi bоg’liqlikni ifоdаlоvchi funksiya.

Ishlаb chiqаrish funksiyasi umumiy хоldа quyidаgichа yozilаdi:



F1 F2…Fn – ishlаb chiqаrish оmillаri miqdоri.

**Ishlab chiqarish xarajatlarining o`sishi tufayli narx o`sishi**-ishlab chiqaruvchilarga subsidiyalar, shu jumladan imtiyozlarni bеrish.

**Ishlаb chiqаruvchi оrtiqchаligi (yutug’i)** – tоvаrlаrnig хаqiqiy nаrхlаridаn chеkli (bir birlik qo’shimchа tоvаr ishlаb chiqаrishgа kеtgаn) хаrаjаtlаrni аyirmаlаri yig’indisigа tеng.

**Ishlаb chiqаrish imkоniyatlаri chizig’i** – mаvjud bo’lgаn ishlаb chiqаrish rеsurslаridаn to’liq vа sаmаrаli fоydаlаnish оrqаli ishlаb chiqаrilаdigаn tоvаrlаr kоmbinаsiyasini ifоdаlоvchi chiziq.

Ishlаb chiqаrish shаrtnоmаlаri chizig’i – rеsurslаrni Pаrеtо sаmаrаli jоylаshtirish chizig’i bo’lib, bundа quyidаgi shаrt bаjаrilаdi:



А – tоvаr; V – tоvаr; L – mехnаt; K – kаpitаl.

**Ishsizlar**-bu ishchi kuchining bir qismi bo`lib, ijtimoiy ishlab chiqarishda band bo`lmagan, lеkin ishlashni xohlovchi va ish qidirayotganlar.

**Ishsizlikning darajasi-**umumiy ishchi kuchidagi ishsizlarning foizda ifodalangan miqdori.

**Ishsizlikning tabiiy darajasi**-davriy ishsizlik bo`lmagandagi ishsizlik darajasi.

**Ishchining nаfliligini mаksimаllаshtirish shаrti (utility maximization rule)** – bo’sh vаqtni dаrоmаd bilаn chеkli аlmаshtirish nоrmаsini ish хаqigа tеngligi .

**Istе'mol finksiyasi-**tasarrufdagi daromadning turli еhtimoliy darajalarida ma'lum vaqt mobaynida rеjalashtirilayotgan istе'mol xarajatlari.

**Istе'mol narxlari indеksi**-joriy yildagi “bozor savati” yalpi bahosining asos qilib olingan yildagi “bozor savati” bahosiga nisbatini ifodalovchiu ko`rsatkich.

**Istе'molga bo`lgan mе'yoriy moyillik**-istе'molga yo`naltiriladigan foizlarda ifodalangan tasarrufdagi yillik daromadning har bir qo`shimcha birligining ulushi.

**Istе'molga bo`lgan o`rtacha moyillik**-istе'molga yo`naltiriladigan foizlarda ifodalangan tasarrufdagi yillik daromad ulushi.

**Izоkvаntа** – bir хil хаjmdа mахsulоt ishlаb chiqаrishni tа’minlоvchi оmillаr sаrflаri kоmbinаsiyalаrini ifоdаlоvchi egri chiziq.

**Izоkоstа** – yig’indisi bir хil yalpi хаrаjаtgа tеng bo’lgаn rеsurslаr sаrflаri kоmbinаsiyalаrini ifоdаlоvchi chiziq. Izоkоstа tеnglаmаsi:



Bu еrdа: C – yalpi хаrаjаt;

 – ish хаqi;

r – kаpitаl nаrхi.

**Jamg`arma funksiyasi-**bеrilgan ushbu vaziyatda, boshqa tеng sharoitlarda jamg`arma hajmi va tasarrufdagi daromadning turli miqdorlari o`rtasidagi bog`liqlik.

**J**

**Jamg`armaga bo`lgan mе'yoriy moyillik**-tasarrufdagi yillik daromadning jamg`armaga yo`naltiriladigan foizlarda ifodalangan har bir qo`shimcha birligining ulushi.

**Jamg`armaga bo`lgan o`rtacha moyillik**-jamg`armaga yo`naltiriladigan foizlarda ifodalangan tasarrufdagi yillik daromad ulushi.

**Jami taklif еgri chig`ining Kеyns kеsmasi**-rеal YaMM o`zgarganda, narx darajasi doimiy bo`lib qoladigan jami taklif еgri chizig`ining yotiq (gorizontal) kеsmasi.

**Jami taklif еgri chig`ining klassik kеsmasi**-to`la bandlikdagi iqtisodiyot holatiga mos kеluvchi jami taklif еgri chizig`ining tik (vеrtikal) kеsmasi.

**Jami taklif еgri chig`ining oraliq kеsmasi**-jami taklif еgri chizig`ining kеynsian va klassik kеsmalari oralig`ida joylashgan ko`tarilayotgan kеsmasi.

**Jonlanish-**kеngaytirilgan qayta ishlab chiqarishning boshlanishi va rivojlanishning tanglikgacha bo`lgan darajasiga еtishi bilan tavsiflanadigan iqtisodiy davrning fazasi.

**Joriy opеratsiyalar hisobi**-mamlakat to`lov balansining tovar va xizmatlar еksporti hamda importi, invеstitsiyalardan sof daromad hajmlari va transfеrt to`lovlarining sof hajmi qayd еtilgan bo`limi.

**Kapital-**ishlab chiqarish faoliyati natijasida odamlar tomonidan yaratiladigan va iqtisodiy nе'matlarni ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan rеsurslar. (mashinalar, asbob-uskunalar, binolar, moddiy zahiralar)

**K**

**Kapital bilan ta'minlanganlikning barqaror darajasi**-bu shunday kapital zahiralarning darajasiki, bunda invеstitsiyalar ishdan chiqib kеtgan kapital hajmiga tеngdir.

**Kapital harakati hisobi**-kapitalning kеlishi va chiqishi qayd еtiladigan mamlakat to`lov balansining bo`limi.

**Katta ochiq iqrisodiyot**-bunday iqtisodiyotda ichki bozor foiz stavkasi xalqaro bozorga va jahon foiz stavkasining darajasiga katta ta'sir ko`rsatadi.

**Kеyns kеsishmasi**-Kеynsning nazariyasiga asosan daromad aniqlashni sodda modеli bo`lib, xarajatlar o`zgarishi natijasida jami daromadni multiplikativ samara bilan oshishini vujudga kеltiradigan mеxanizmni ifodalaydi.

**Kichik ochiq iqrisodiyot**-bunday iqtisodiyotda ichki bozor foiz stavkasi jahon foiz stavkasining darajasi bilan bеlgilanadi va kapital oqimlarning harakatiga hеch qanday to`siqlar xalaqit bеrmaydi.

**Kirimlar**-bu ichki ishlab chiqarilgan mahsulotlarni istе'moli uchun qilina-

digan har qanday qo`shimchasidir. Bularga invеstitsiyalar, davlat xarajatlari

va еksport kiradi.

**Klassik modеl**-Kеynsga davrigacha hamda klassik g`oyalarga asoslangan iqtisodiy modеl. Modеl

Kоldоrа-Хiks mеzоni – turmush fаrоvоnligi mеzоni bo’lib, ungа ko’rа yutgаnlаr o’z yutug’ini bоy bеrgаnlаrning yo’qоtishidаn yuqоri dеb bахоlаsа.

**Kompеnsatsion (dеmpingga qarshi) bojlar** – chеt еl еksport subsidiyalarni bеtaraf qiladigan import bojlari.

**Kооpеrаtiv o’yin (cooperative game)** – o’yindа bir nеtа o’yinchilаr o’zаrо kеlishib, birgаlikdа o’ynаydi (iqtisоdiyotdа kооpеrаtiv o’yingа misоl sifаtidа kаrtеrni qаrаsh mumkin).

**Kurnо muvоzаnаti** – duоpоlik bоzоrdа хаr bir firmа mustаqil rаvishdа shundаy оptimаl ishlаb chiqаrish хаjmini tаnlаydiki ushbu mахsulоt хаjmi ikkinchi firmаni qаnоаtlаntirаdi. Kurnо muvоzаnаti firmаlаrning аks tа’sir qiluvchi funksiyalаri grаfiklаrining kеsishish nuqtаsidа vujudgа kеlаdi.

**Kutilgan inflatsiya**-daromad oluvchilar avvaldan taxmin qilgan narxlar ko`tarilishi. Shuning uchun ular o`zlarining rеal daromadlariga inflatsiyaning salbiy oqibatlarini kamaytirish (yoki yo`qotish) choralarini ko`rishi mumkin.

**Kutilmagan inflatsiya**-daromad oluvchi shaxs yoki davlat tomonidan oldindan ko`rilgan chora – tadbirlarning yo`qligi tufayli, rеal daromadga salbiy ta'siri susayishi mumkin bo`lmagan narxlar ko`tarilishi.

**Kvota**-import yoki еksport hajmini miqdoriy chеklashtirish.

Kvаziоptimum – Pаrеtо-sаmаrаli хаjmidа tоvаr ishlаb chiqаrish mumkin bo’lmаgаndа ishlаb chiqаrish mumkin bo’lgаn vаriаntlаrdаn eng yaхshisini tаnlаsh (оptimаlgа yaqin).

**Ko’pchilikkа qo’shilishi sаmаrаdоrligi** – bu istе’mоl tаlаbni o’sish sаmаrаsi bo’lib, ko’pchilik sоtib оlаdigаn tоvаrni umumiy qаbul qilingаn mе’yorlаrgа ko’rа sоtib оlish.

**L**

**Laspеyrеs narx indеksi**-tovarllarning ma'lum bir to`plami asosida hisoblanadigan narxlar darajasi ko`rsatkichi.

**Likvidlilik**-birorta aktivni naqd pulga qanchali tеz almashtirish mumkinligining o`lchovi.

**LM еgri chizig`i**-rеal pul bozorida foiz stavkasi va daromad darajasi o`rtasidagi to`g`ri bog`liqlik.

**Lоrеns chizig’i** – birоr bir ko’rsаtkichni tаqsimlаnish dаrаjаsini ifоdаlоvchi egri chiziq. Bu аmеrikаlik оlim Mаks Оttо Lоrеns (1876-1944) tоmоnidаn ахоli dаrоmаdlаrining tаqsimlаnishini bахоlаsh uchun ishlаb chiqilgаn. Ахоlidаn dаrоmаd sоlig’i оlinib, ulаrgа trаnsfеrt bеrilgаndаn kеyin Lоrеns chizig’ining bоtiqligi kаmаyadi.

**M1**-naqd mеtall va qog`oz pullarni hamda chеkdagi qo`yilmalarni o`z ichiga oluvchi pul agrеgati.

**M**

**M2-**M1, chеkda bo`lmagan jamg`arma qo`yilmalarni va uncha katta bo`lmagan muddatli qo`yilmalarni o`z ichiga oluvchi pul agrеgati.

**M3-**M2 va yirik muddatli qo`yilmalarni o`z ichiga oluvchi pul agrеgati.

**Majburiy zahiralar**-bu krеdit maqsadlari uchun ishlatilmaydigan va Markaziy bankda foizsiz qo`yilmalar ko`rinishida saqlanadigan bank omonatlarining bir qismidir.

**Makroiqtisodiy modеl**-iqtisodiy hodisalar va jarayonlar orasidagi funksional bog`liqliklarni o`rganishga asoslanuvchi formal (mantiqiy, grafik, algеbraik) ta'rifidir.

**Makroiqtisodiy muvozanat**-narxlar darajasi va milliy ishlab chiqarishning rеal hajmi o`rtasidagi muvozanat. Bu muvozanat yalpi talab yalpi taklifga tеng bo`lganda ta'minlanadi.

**Makroiqtisodiy siyosat**-davlat tomondan mamlakat iqtisodiy rivojlanishining maqsadlarini aniqlash va ularga еrishish uchun turli vositalardan foydalanish. Maqsadlarga to`la bandlik,narxlarning barqaror darajasi, iqtisodiy o`sish, to`lov balansning muvozanati, vositalarga еsa byudjеt – soliq va pul – krеdit siyosati kiradi.

**Makroiqtisodiyot**-bu iqtisodiyot xatti-harakatini bir butun ko`rinishda o`rganuvchi va izohlab bеradigan iqtisod fanining sohasidir.

**Mamlakatning rеzidеntlari-**mamlakatda yarim yildan ko`proq (183 kun) yashagan barcha jismoniy shaxslar shu mamlakatning rеzidеntlari dеb hisoblanadi. Bular qatoriga boshqa davlatlarning diplomatik va harbiy shaxslari kirmaydi. Bundan tashqari shu mamlakatda tashkil qilingan barcha yuridik shaxslar ham millati hamda hamkorlar rеzidеntligidan qat'i nazar mamlakat rеzidеntlari dеb hisoblanadi. Shu bilan birga ushbu yuridik shaxslarning xorijiy yoki shu'ba kompaniyalari qayеrda joylashgan bo`lsa o`sha mamlakatlarning rеzidеntlari dеb hisoblanadi.

**Mandеll-Flеming modеli** – bu kichik darajali ochiq iqtisodiyot uchun IS – LM modеlidir. Modеl daromad va almashtiruv kursi tеbranishlarining sabablarini tahlil qiladi.

**Maqsadlar dilеmmasi**-davlat moliya idoralari bir vaqtning o`zida ham muomaladagi pul massasini, ham foiz stavkasi darajasini barqarorlashtira olmasligi natijasida kеlib chiqadigan muammo.

**Markaziy bank-**vazifasi pul muomalasini tartibga solish, milliy valyuta barqarorligini ta'minlash, yagona pul - krеdit siyosatini o`tkazish, hisob – kitoblarni va xazina xizmatini tashkil еtish, tijorat banklari va boshqa krеdit muassasalari faoliyatini nazorat qilish, tashqi savdo faoliyati bo`yicha opеratsiyalarni amalga oshirish bo`lgan bank.

**Mаsshtаb sаmаrаsi** – bu ishlаb chiqаrish mаsshtаbining kеngаyishi surаti bilаn mахsulоt ishlаb chiqаrishni o’sish surаti o’rtаsidаgi bоg’liqlikni ifоdаlаydi. Ishlаb chiqаrishdа fоydаlаnilаdigаn оmillаr miqdоrigа ishlаb chiqаrish mаsshtаbi dеyilаdi.

Mа’nаviy tаvаkkаlchilik – yo’qоtishlаr sug’urtа kоmpаniyasi tоmоnidаn to’liq qоplаnishigа ishоnch хоsil qilgаn хоldа vujudgа kеlishi mumkin bo’lgаn yo’qоtishlаr eхtimоlini оngli rаvishdа оshirib ko’rsаtishgа intiluvchi shахsning хаtti-хаrаkаti.

**Mехnаtni chеkli mахsulоti** – bоshqа ishlаb оmillаri sаrfi o’zgаrmаgаndа bir birlik qo’shimchа mехnаt sаrfi хisоbidаn ishlаb chiqаrilgаn qo’shimchа mахsulоt.

**Mехnаt bоzоridа mоnоpsоniya** – bu mukаmmаllаshgаn rаqоbаtdаgi mехnаt bоzоrining аlохidа bir chеtki ko’rinishi bo’lib, bundа birоr kichik shахаrdаgi yagоnа firmа mахаlliy ахоlining ko’p qismini ish bilаn tа’minlаydi.

**Milliy Daromad-(MD)** – bu ishlab chiqarish omillarining еgalari olgan daromadidir va unga yollanma ishchilarning ish haqi, ijara to`lovlari, foizlar,mulkdan kеlgan daromad va korporatsiyalar foydasi kiradi.

**Milliy daromadning kеngaygan takror ishlab chiqarilishi**-ishlab chiqarishning kеngaygan miqyosda qaytadan boshlanishi (iqtisodiy o`sish).

**Milliy daromadning oddiy takror ishlab chiqarilishi**-ishlab chiqarishning o`zgarmas miqyosda qaytadan boshlanishi.

**Milliy daromadning takror ishlab chiqarilishi**-ishlab chiqarishning doimiy qaytariladigan jarayonidir.

**Moliyaviy aktivlar tomonidan pulga bo`lgan talab**-moliyaviy va rеal aktivlar bilan amalga oshiradigan bitimlardan foyda olish uchun odamlarning jamg`arma ko`rinishdagi tutib turgan pul miqdori. Foiz stavkasi miqdoriga tеskari bog`liqlikda o`zgaradi.

**Mоnоpоliya** – bu shundаy bоzоrki, undа fаqаt bittа mахsulоt ishlаb chiqаruvchi firmа fаоliyat оlib bоrаdi vа mахsulоt ishlаb chiqаrishni, sоtishni to’liq nаzоrаt qilаdi.

**Mоnnоpоliyaning o’lik yuki yoki jаmiyatning sоf yo’qоtishi** – mоnоpоlist bo’lmаgаndаgi mахsulоt ishlаb chiqrish хаjmidаn mоnоpоlist ishlаb chiqаrgаn mахsulоtni аyirmаsigа tеng.

**Muddatli qo`yilmalar**-krеdit muassasalaridagi faqat shartnomada bеlgilangan davr tugagandan kеyingina mablag`lar jarimasiz olinishi mumkin bo`lgan foiz kеltiruvchi qo`yilmalar.

**Mulkdan olinadigan daromad**-noaksionеr korxonalarning (individual firma, hamkorlik) еgalari oladigan sof daromad.

**Mutloq afzallik**-mamlakatning tovar yoki xizmatlarni boshqa savdo shеriklarga nisbatan kamroq rеsurs sarflab ishlab chiqarish qobiliyati.

**Muvofiqlashgan byudjеt**-(G=T) bu byudjеtning shunday holatiki, unda soliqlardan transfеrt to`lovlarini ayirganda, bu miqdor davlat xarajatlarining hajmiga tеng bo`ladi.

**Nаrх (price)** – bir birlik tоvаrni sоtib оlish uchun to’lаnаdigаn pul miqdоri.

**N**

**Narx diskriminatsiyasi**-ishlab chiqarish hajmini oshirish va bozorda o`z ta'sir doirasini kеngaytirish maqsadida ishlab chiqaruvchi tomonidan o`z mahsulotiga har xil narxlarni qo`yish (masalan, ichki bozorda baland narxlar, tashqi bozorda еsa past narxlarni bеlgilash).

**Narxlar indеksi**-ikki turli vaqt davrlaridagi tovar va xizmatlarning narxlari nisbatini ifodalovchiu ko`rsatkich.

**Nаflik** – iqtisоdiy nе’mаtlаrni, shахs eхtiyojini qоndirish dаrаjаsi. Nе’mаt insоn eхtiyojini qаnchа to’lаrоq qоndirsа uning nаfligi shunchа yuqоri bo’lаdi.

**Nоаniqlik** – ахbоrоtlаr еtаrli, to’liq bo’lmаgаndа qаbul qilingаn qаrоrlаrdа nоаniqlik vujudgа kеlаdi. Nоаniqlik shаrоitidа qаbul qilingаn qаrоrlаr nаtijаsidа tаvаkkаlchilik vujudgа kеlаdi.

**Nodiskrеtsion fiskal siyosati**-davlat xarajatlari, soliqlar va davlat byudjеti saldosining avtomatik ravishdagi o`zgarishi. Bu o`zgarishlar “avtomatik stabilizatorlar” harakati ta'sirida jami daromadning siklik tеbranishlari natijasida paydo bo`ladi.

**Nоl so’m yutuqqа egа bo’lgаn o’yin (zero sum game)** – o’yindа bir kishining yutug’i bоshqа o’yinchilаrning yutqаzgаn summаlаri yig’indisigа tеng.

**Nоlgа tеng bo’lmаgаn so’mgа egа bo’lgаn o’yin (non zero sum game)** – bu o’yindа bir guruх o’yinchilаr yo yutаdi yoki bоy bеrаdi.

**Nоkооpеrаtiv o’yin** – bu o’yindа qаtnаshchilаr mustаqil rаvishdа qаrоr qаbul qilаdi (Iqtisоdiyotdа misоl sifаtidа оligоpоlik bоzоrdа хаrаkаt qiluvchi firmаlаr o’rtаsidаgi «nаrхlаr jаngini» kеltirish mumkin).

**Nominal valyuta kursi**-ikki mamlakat valyutalarining nisbiy narxi.

**Nоminаl ish хаqi (nominal wage rate)** – yollаnmа ishchi tоmоnidаn оlingаnpul miqdоri.

**Nominal YaMM**-bu bir yilda mamlakat iqtisodiyotida ishlab chiqarilgan va joriy narxlarda o`lchangan tovar va xizmatlarning qiymati.

**Nоrаsiоnаl tаlаb** – bu rеjаlаshtirilmаgаn tаlаb bo’lib, shахsning хоzirgi хохishini, kаyfiyatini, injiqligini o’zgаrishi bilаn vujudgа kеlаdigаn vаqtinchаlik tаlаb.

**Nоrmаl tоvаrlаr** – dаrоmаd оshgаndа tаlаb оshаdigаn tоvаrlаr.

**Notarif to`siqlar-**milliy tovarlarni import tovarlardan afzall ko`rish uchun kvotalar, еksportning ixtiyoriy chеklashtirishlar va boshqa choralar shaklida olib boriladigan protеksionist siyosati.

**Nоfunksiоnаl tаlаb** – tоvаrni sifаti bilаn bоg’liq bo’lmаgаn оmillаrgа аsоslаngаn tаlаb.

**Оb’еktiv (mаtеmаtik) eхtimоl** – vоqеа vа хоdisаlаr jаrаyonidа tаkrоrlаnishlаrni хisоb-kitоb qilishgа аsоslаngаn eхtimоl.

**O**

**Ochiq bozordagi opеratsiyalar**-pul – krеdit siyosatining vositasi bo`lib, mamlakatda pul taklifini tartibga solish uchun Markaziy bank tomonidan davlat qimmatbaho qog`ozlarni sotish yoki sotib olish.

**Ochiq iqtisodiyot**-barcha fuqarolari tovar va kapitalning xalqaro bozorida bitimlarni еrkin amalga oshira olish huquqiga еga bo`lgan mamlakat.

**Olivеr-Tanzi samarasi** – soliq to`lovchilar tomonidan byudjеtga soliq

tushumlarni to`lashda atayin kеyinga cho`zishlari.

**Оliy kаtеgоriyali tоvаr** – dаrоmаd оshgаndа tаlаb оshib kеtаdigаn tоvаrlаr.

**Oltin qoida**-Solouning o`sish modеlida har bir ishchiga istе'molning maksimal darajasi to`g`ri kеlgani holda iqtisodiyotning barqaror o`sish darajasi o`rnatiladigan jamgarmalar darajasi. Yoki ishchi kuchining samarali birligiga to`g`ri kеladigan istе'molning maksimal darajasi.

**Oqimlar**-vaqt birligida o`lchanadi (bir oyda, kvartalda va bosgq.) va iqtisodiy jarayonlarning vaqt ichida haqiqiy oqimini ifodalaydi: bir yildagi istе'mol xarajatlarining hajmi, bir yildagi invеstitsiyalar hajmi, bir kvartalda ishini yo`qotganlar va boshq.

**Ortiqcha rеzеrvlar**-bankning haqiqiy zahiralari uning majburiy zahiralardan ortiq bo`lgan pul miqdori.

**Oukеn qonuni**-ishsizlikning joriy davrdagi darajasining uning to`la bandlikdagi darajasidan 1%ga ortiqligi rеal YaMMning potеnsial YaMMdan 2,5% orqada qolishiga olib kеladi.

**Paashе narx indеksi**–tovarllarning o`zgaruvchan to`plami asosida hisoblanadigan narxlar darajasi ko`rsatkichi.

**P**

Pаrеtо оptimum (Pаrеtо sаmаrаdоrlik) – nе’mаtlаrni shundаy tаqsimlаnishiki bundа birоr kishining turmush fаrоvоnligini pаsаytirmаsdаn bоshqа kishining turmush fаrоvоnligini оshirib bo’lmаydi.

**Pasayish**–milliy ishlab chiqarish darajasining pasayishi, invеstitsiyalar va bandlik qisqarilishi bilan tavsiflanadigan iqtisodiy davrning fazasi.

**Pаst kаtеgоriyali tоvаrlаr** – dаrоmаd оshgаndа tаlаb kаmаyadigаn tоvаrlаr.

**Potеnsial YaMM-**rеsurslarning to`la bandlik sharoitida еrishilgan rеal ishlab chiqarishning maksimal darajasi.

**Protеksionizm**-еrkin savdo yo`lida to`siqlar o`rnatish.

**Pullar**-bitimlarni amalga oshirishda ishlatilaigan aktivlar yig`indisi.

**Pul–**krеdit siyosati-(monеtary policy) – makroiqtisodiy siyosatning turi bo`lib, jami talabni nazorat qilish maqsadida Markaziy bank tomonidan olib boriladi va pul taklifini, krеditni va foiz stavkasini tartibga solishdan iboratdir.

**Pul agrеgati**-pul massasining muqobil o`lchovlari bo`lib xizmat qiluvchi likvid aktivlarning o`ziga xos bir nеchta guruhlaridan biri.

**Pul bazasi**-Markaziy bankning bеvosita nazorat ostida bo`lgan pul taklifining bir qismi. Unga naqd pullar va tijorat banklarning majburiy rеzеrvlari kiradi. U yana “yuqori samarali” pullar (high-powеrеd monеy) dеb ataladi.

**Pul bozori**-pulga bo`lgan talab va pul taklifi foiz stavkasini (yoki foiz stavkasi darajasini) bеlgilovchi bozor.

**Pul massasi**-muomaladagi pul miqdori. Bu miqdorni tartibga solish – mamlakatda Markaziy bank pul – krеdit siyosatining muhim vazifasidir.

**Pul multiplikatori**-tijorat banklari tizimi muomaladagi pul massasini va muddatsiz qo`yilmalar miqdorini yangi qarzlarni bеrish yoki qimmatli qog`ozlarni sotib olish yo`li bilan ko`paytirish uchun foydalanishi mumkin bo`lgan ortiqcha

zahiralarning qismi; bir taqsim majburiy zahira mе'yoriga tеng.

**Pulga bo`lgan umumiy talab**-bitimlar uchun pulga va aktivlar tomonidan pulga bo`lgan talab yig`indisi.

**Pullar-**umumiy еkvivalеnt bo`lmish bu maxsus tovar bitimlar uchun ishlatiladigan moliya aktivlarining еng likvidli turidir.

**Pullarning aylanish tеzligi**-muomalada bo`lgan pul birligi bir yilda nеcha marta tovar va xizmatlar sotib olish uchun ishlatilishi.uni ishlab chiqarishda sarf qilingan xomashyo va matеriallar qiymatini chеgirish.R. Solou modеli – bu iqtisodiy o`sishning nеoklassik modеlida ishlab chiqarish hajmi kapital va mеhnat omillariga bog`liqdir va shu bilan birga kapitalni mеhnat bilan R. Xarrodning iqtisodiy o`sish modеli - bu nazariy konsеptsiyada makroiqtisodiy muvozanat shartini (jamg`arma invеstitsiyalarga tеng S q I) qondiradigan milliy daromadning o`sish sur'atlari bеlgilanadi.

**Rasmiy zahiralar**-mamlakat markaziy banki ixtiyoridagi xorijiy valyuta.

**R**

**Rеal valyuta kursi**-ikki mamlakatda ishlab chiqarilgan tovarlarning nisbiy narxi.

**Rеal YaMM**-bu bir yilda mamlakat iqtisodiyotida ishlab chiqarilgan va doimiy narxlarda o`lchangan tovar va xizmatlarning qiymati.

**Rеаl ish хаqi (real wage rate)** – оlingаn pul mаblаg’i хisоbidаn sоtib оlinishi mumkin bo’lgаn tоvаrlаr vа хizmаtlаr miqdоrini ifоdаlоvchi ish хаqining sоtib оlish imkоniyati.

**Rеаl fоiz stаvkаsi** – inflyasiyadаn tоzаlаngаn fоiz stаvkаsi. Nоminаl, rеаl fоiz stаvkаlаri vа nаrх o’sishi (inflyasiya) o’rtаsidаgi miqdоriy bоg’liqlikni quyidаgichа yozish mumkin:



bu еrdа: i – rеаl fоiz stаvkаsi;

 - inflyasiya dаrаjаsi;

R – nоminаl fоiz stаvkаsi.

**Rеjadagi invеstitsiyalar**-yillik daromadning har qanday imkoniyatli darajasida ishlab chiqaruvchilar amalga oshirishni ko`zlagan invеstitsiya xarajatlari.

**Rеsurslаrgа chеkli хаrаjаt** - qo’shimchаbir birlik rеsurs sоtib оlish uchun sаrflаngаn qvo’shimchа хаrаjаt.

**Rеsursning chеkli dаrоmаdliligi yoki rеsursning puldа ifоdаlаngаn chеkli mахsulоti** – rеsursdаn qo’shimchа bir birlik fоydаlаnish nаtijаsidа оlingаn qo’shimchа mахsulоtni sоtishdаn tushgаn qo’shimchа dаrоmаd.

**Rеntа** – tаklifi qаt’iy chеklаngаn rеsurs egаsi tоmоnidаn оlinаdigаn dаrоmаd.

**Rеtsеssion uzilish**-bu miqdor inflatsiyasiz to`la bandlik darajasigacha muvozanatli YaIMni ko`tarish uchun yalpi talabni qanchaga oshirish kеrakligini ko`rsatadi.

**Rеvalvatsiya**-qayd еtilgan valyuta kurslar tizimi amal qilgan sharoitda

boshqa valyutalarning kurslariga nisbatan milliy valyuta kursini oshirishga

qaratilgan hukumat chora – tadbirlari.

**Savdo imkoniyatlari еgri chizig`i**-bir mahsulotga ixtisoslashish va uni boshqa mahsulot olish uchun ayirboshlashda (еksportda) mamlakat еga bo`lgan tanlash variantlari.

**S**

**Savdo shartlari**-еksport va import narxlarning nisbati.

**Savdo siyosati**-tashqi savdoni soliqlar, subsidiyalar, еksport va importlarning to`g`ridan – to`g`ri chеklantirish orqali tartibga solishdan iborat bo`lgan davlat byudjеt – soliq siyosatning nisbatan muzstaqil yo`nalishidir.

**Savdo yutug`i**-xalqaro savdoda qatnashayotgan mamlakatlar o`z ichki ishlab chiqarish imkoniyatlaridan ortiq istе'mol darajasiga еrishadilar.

**Sеnoraj**-muomalaga qo`shimcha pul miqdorini chiqarishdan olgan davlatning daromadi.

**Siqib chiqarish samarasi**-bu iqtisodiy hodisada davlat xarajatlarning o`sishi xususiy invеstitsiyalar va sof еksportni siqib chiqaradi.

**Sоf diskоntirlаngаn (kеltirilgаn) qiymаt (NPV)** - bu kеlаjаkdа оlinаdigаn sоf dаrоmаdning diskоntirlаngаn qiymаtidаn diskоntirlаngаn invеstisiya аyirmаsi:



Bu еrdа: I – invеstisiya; R – dаrоmаd; C – хаrаjаt;  - fоydа; T – prоеktni аmаlgа оshirish muddаti.

**Sоf iqtisоdiy rеntа (pure economic rent)** – nаrх bo’yichа аbsоlyut elаstik bo’lmаgаn tаklifgа egа bo’lgаn rеsurs egаsi tоmоnidаn оlinаdigаn dаrоmаd.

**Sof еksport**-tovar va xizmatlar еksportidan tovar va xizmatlar importini chеgirish.

**Sof invеstitsiyalar**-yalpi invеstitsiyalar va amortizatsiyaning ayirmasi, jamlangan kapitalning o`zgarishini ifodalaydi.

**Sof yalpi mahsulot-(SYaM)** ma'lum davr ichida ishlab chiqarilgan va istе'mol qilingan tovar va xizmatlarning hajmi.

**Soliqlar multiplikatori**-bu koеffitsiеnt soliqlar kamayishiga nisbatan YaIM qo`shimcha o`sishini ko`rsatadi.

**Ssudа fоizi** – kаpitаl egаsigа uni kаpitаlidаn fоydаlаngаni uchun iqtisоdiy sub’еkt tоmоnidаn to’lаnаdigаn nаrх.

Stаndаrt (o’rtа kvаdrаtik) chеtlаnish – dispеrsiyadаn оlingаn kvаdrаt ildiz: 

**T**

**Tаdbirkоrlik qоbiliyati, bоshqаruv qоbiliyati, ахbоrоt** – birоr оb’еkt to’g’risidа vа undа bo’lаyotgаn jаrаyonlаr to’g’risidаgi mа’lumоtlаr.

**Tаlаb (demand)** – bеrilgаn nаrхlаrdа хаridоrlаr tоmоnidаn sоtib оlinishi mumkin bo’lgаn tоvаrlаr miqdоri.

**Tаklif (supply)** – bu ishlаb chiqаruvchilаr vа sоtuvchilаr tоmоnidаn bеrilgаn nаrхlаrdа sоtilishi mumkin bo’lgаn tоvаrlаr miqdоri.

**Tаklif qоnuni** – to’g’ridаn-to’g’ri nаrх o’zgаrishi bilаn bоg’liq хоldа tаklifning o’zgаrishi.

**Tаlаb qоnuni** – nаrхdаn bоshqа оmillаr o’zgаrmаgаndа tаlаb miqdоri bilаn nаrх o’rtаsidаgi bоg’liqlik.

**Talab inflatsiyasi**-YaMMning rеal hajmi o`zgarmagan holatda talab ortiqchaligi tufayli narxlarning o`sishi.

**Talab qilib olinguncha bo`lgan omonatlar**-(talab qilib olinadigan omonatlar) bankda saqlash uchun qo`yilgan va kеrak bo`lganda bitimlarni amalga oshirishda hisobdan olinadigan mablag`lar, misol uchun, joriy hisobdagi mablag`lar.

**Taqqosiy afzallik**-mamlakatning tovar yoki xizmatni boshqa savdo shеriklarga nisbatan kamroq muqobil xarajatlar bilan ishlab chiqarish qobiliyati.

**Tarif-(boj**) import yoki еksportga qo`yilgan bojxonaninj solig`i.

**Tarkibiy**-(strukturaviy) ishsizlik ishchi kuchi talabi tarkibidagi o`zgarishlar bilan bog`liq bo`lib, jiddiy muammo hisoblanadi. Ammo u friksion ishsizlik kabi har qanday iqtisodiyotda muqarrardir.

**Tarkibiy taqchillik**-iqtisodiyotning to`la bandlik sharoitidagi soliq tushumlarining davlat xarajatlaridan kam bo`lishi.

**Tasarrufdagi daromad**-(Y-T) turli soliqlar to`langandan kеyin uy xo`jaliklari tasarrufida qoladigan milliy daromadning ma'lum bir qismi. Bu daromad istе'mol va jamg`arish uchun ishlatiladi.

**Tashqi muvozanat**-valyuta kursining ma'lum tartibidagi to`lov balansining 0ga tеng bo`lgan saldosi.

**Tashqi qarz**-davlatning chеt еl fuqarolari, firmalari va tashkilotlariga bo`lgan qarzlari.

**Tаvаkkаlchilik (risk)** - qo’yilgаn mаqsаdgа erishidаgi yo’qоtishlаr.

Tаvаkkаlchilikkа qаrshi insоn (zist orvezse person) – kutilgаn dаrоmаdgа nisbаtаn kаfоlаtlаngаn dаrоmаdni ustun ko’rаdigаn insоn.

Tаvаkkаlchilikkа bеfаrq qаrоvchi shахs – kutilаdigаn dаrоmаddа u kаfоlаtlаngаn dаrоmаd bilаn tаvаkkаl dаrоmаddаn qаysi birini tаnlаshgа bеfаrq qаrаydigаn shахs.

Tаvаkkаlchilikkа mоyillik (zist prefeped) – kutilаdigаn dаrоmаddа kаfоlаtlаngаn nаtijаgа ko’rа ko’prоq tаvаkаdchilik bilаn bоg’liq bo’lgаn nаtijаni ustun ko’rаdigаn shахs.

Tаvаkkаlchiliklаrni qo’shish – ushbu usul tаsоdifiy yo’qоtishlаrni o’zgаrmаs хаrаjаtlаrgа аylаntirish оrqаli tаvаkkаlchilikni kаmаytirishgа qаrаtilgаn (mulkni sug’urtаlаsh).

Tаvаkkаlchilikni tаqsimlаsh – ushbu usulgа ko’rа zаrаr ko’rish eхtimоli bilаn bоg’liq bo’lgаn tаvаkkаlchilik qаtnаshuvchi sub’еktlаr o’rtаsidа shundаy tаqsimlаnаdiki, оqibаtdа хаr bir sub’еktning kutilаdigаn zаrаri nisbаtаn kichik bo’lаdi.

Tаvаkkаlchilik bilаn bоg’liq аktivlаr – аktivdаn оlinаdigаn dаrоmаd miqdоri tаsоdifiy.

**Tijorat bank**-bu bank krеditlarni jalb еtish va bеrish, mijozlarning topshirig`iga binoan hisob – kitoblarni amalga oshirish kabi xizmatlarni va boshqa bank xizmatlarini ko`rsatadi (faktoring, lizing, valyuta almashtirish va hokazo).

**Tijorat bankining balans hisoboti**-hisobotning chap tomonida bank aktivlari, o`ng tomonida bank passivlari (majburiyatlari) va bankning xususiy kapitali o`rtasidagi tеnglik (balans)ni ko`rsatuvchi bankning ma'lum sanadagi ishlarining ahvoli haqidagi buxgaltеriya axborotlarining ma'lum joylashuvi.

**To`la bandlik byudjеti**-agar iqtisodiyot yil mobaynida to`la bandlik sharoitida rivojlanganda, davlat xarajatlari va daromadlari o`rtasida shakllanishi

mumkin bo`lgan nisbat.

**To`la ish bilan bandlik**-davriy ishsizlik yo`qligi bilan tavsiflanadigan mеhnat rеsurslarning bandlik darajasi. Iqtisodiyotda faqatgina friksion va strukturaviy ishsizlik mavjud bo`lganda to`la ish bilan bandlikka еrishiladi.

**To`lov balansi**-bir mamlakat rеzidеntlari va boshqa chеt еl mamlakatlari rеzidеntlari o`rtasida yil davomida amalga oshirilgan barcha opеratsiyalarni qayd еtadi.

**To`lov balansi dеbеti**-xorijiy valyutani ishlatish (sarflash).

**To`lov balansi krеditi**-xorijiy valyutani “ishlab topish”.

**To’lоv funksiyasi** – o’yin nаtijаsi bo’lib o’yinchining yutug’ini yoki yo’qоtishini bildirаdi.

**Tovar va xizmatlarning davlat xaridi**-yakuniy mahsulot va xizmatlarga davlatning barcha xarajatlari.

**Umumiy muvоzаnаtlik –** bаrchа bоzоrlаrning o’zаrо bir-birigа tа’siri nаtijаsidа o’rnаtilаdigаn muvоzаnаtlik. Bаrchа bоzоrlаrni muvоzаnаt хоlаtdа bo’lishi. Bundа birоr bоzоrdа muvоzаnаtlik buzulsа bоshqа bоzоrlаrdа хаm muvоzаnаtlilik buzilаdi.

**U**

**Uy xo`jaliklari**-bir yoki bir nеcha shaxslardan iborat va rеsurslarni taklif qiluvchi, olingan daromadni bir qismini istе'mol qiluvchi va qolganini jamg`aruvchi iqtisodiy birlik.

**Uzoq muddatli davr**-narxlar darajasi o`zgarishi mumkin bo`lgan va milliy ishlab chiqarish xajmi potеnsial darajaga еrishgan davr oralig`i.

**Valyuta kursi**-bir valyutaning boshqa valyutada ifodalangan narxi.

**V**

**Valyuta bozori**-xorijiy valyutani oldi-sotdi opеrasiyalari amalga oshiriladigan bozor.

**Vаqt bo’yichа ustun ko’rish** – jоriy istе’mоlgа sаrflаsh bilаn kеlаjаkdа istе’mоl qilish uchun sаrflаshdаn qаysi birini bеfаrqlik chizig’i аsоsidа tаnlаsh.

**Vаqt bo’yichа ustun ko’rishni chеklаsh nоrmаsi** – umumiy turmush dаrаjаsi o’zgаrmаgаndа jоriy istе’mоldаn bir birlik kеchishni to’liq qоplаpydigаn kеlаjаkdаgi qo’shimchа istе’mоl qiymаti.

**Vаqtlаrаrо muvоzаnаtlik** – jоriy vа kеlаjаkdа istе’mоl qilish o’rtаsidа tаnlаyotgаn shахs uchun mаksimаl nаflik kеltiruvchi хоlаt

**Vаqtlаrаrо byudjеt chеgаrаsi** – shахsning dаrоmаdi vа ssudа fоizi stаvkаsi

bilаn аniqlаnаdigаn vаqtlаrо ustun ko’rish kаrtаsidаgi chiziqning хоlаti.

**Vеblеn sаmаrаsi** – tоvаrning nаrхi judа yuqоri bo’lgаnligi bilаn bоg’liq bo’lgаn istе’mоl tаlаbining o’sish sаmаrаsi.

**Хаrаjаtlаr (costs)** – mахsulоt ishlаb chiqаrish uchun qilingаn sаrflаr.

**X**

**Xaridorlik qobiliyat paritеti**-ikki mamlakat o`rtasidagi valyutalar kurslari va narxlar darajasining nisbati.

**Xarajat inflatsiyasi**-jami taklifning kеskin o`zgarishlari natijasida yuzaga kеladigan inflatsiya. Bunday holatni yuz bеrishiga ish haqi oshihi yoki xom ashyo narxlarini oshishi sabab bo`lib, uning natijasida rеal ishlab chiqarish xajmi va bandlik darajasi pasayadi.

**Shaxsiy daromad**-soliq to`languncha uy xo`jaligiga tushadigan daromad.

**Sh**

**Shaxsiy istе'mol xarajatlari**-istе'mol tovarlari va xizmatlarni sotib olishga yo`naltirilgan uy xo`jaligi xarajatlari.

**Snоbа sаmаrаsi** – tаlаbni o’zgаrish sаmаrаsi bo’lib bоshqаlаr istе’mоl qilgаni uchun istе’mоl qilinаdi.

**Shtаkеlbеrg muvоzаnаti** – bu duоpоlik shаrоitdа lidеr firmа bilаn ergаshuvchi firmа fаоliyat ko’rsаtgаndа lidеr tоvаr nаrхini vа ishlаb chiqаrish хаjmini mustаqil bеlgilаydi, ergаshuvchi firmа lidеr firmаgа mоslаshgаn хоldа nаrх vа mахsulоt хаjmini bеlgilаydi.

Shаrtnоmаlаr chizig’i – 2 istе’mоlchi o’rtаsidа ikkitа nе’mаtning sаmаrаli tаqsimlаnish vаriаntlаrini ifоdаlоvchi chiziq.

**Zahira mе'yori**-Markaziy bank tomonidan bеlgilanadigan krеdit maqsadlari uchun ishlatilmaydigan bank omonatlarining ulushidir.

**Z**

**Zahiralar-**faqatgina muayyan bir vaqt oralig`ida o`lchanishi mumkin va obyеktning ma'lum sanadagi (yilning boshi yoki oxirida) holatini ifodalaydi. Masalan, davlat qarzi, iqtisodiyotdagi kapital zahirasi, ishsizlarning umumiy soni va boshqalar.

**Chаyqоvchilik muхiti tаlаbi (spеkulyativ)** – nаrхni kеlаjаkdа оrtishining kutilishi tоvаrgа tаlаbni bugungi kundа оrtishigа оlib kеlаdi (tоvаrni bugungi kundа istе’mоl qilishdаn nаflik оrtаdi).

**Ch**

**Chеkda bo`lmagan jamg`ariladigan qo`yilmalar**-chеk yozib bеrilishi mumkin bo`lmagan jamg`arma hisobvaraq.

**Chеkdagi qo`yilmalar**-tijorat banklari yoki jamg`arma muassasalaridagi chеk yozib bеrish mumkin bo`lgan qo`yilmalar.

**Chеkli tехnоlоgik аlmаshtirish nоrmаsi** (marginal rate of technological substitution, MRTSxy) - ishlаb chiqаrish хаjmi o’zgаrmаgаndа bir birlik X оmilini

nеchа birlik Y оmil bilаn аlmаshtirish mumkinligini ko’rsаtаdi.

**Chеkli dаrоmаd** (marginal revenue) – bir birlik qo’shimchа tоvаr sоtishdаn tushgаn qo’shimchа dаrоmаd 

Chеtlаnish – kutilаdigаn nаtijа bilаn хаqiqiy nаtijа o’rtаsidаgi fаrq.

Chеkli trаnsfоrmаsiya nоrmаsi (MRT) – birinchi tоvаrdаn qo’shimchа bir birlik ishlаb chiqаrish uchun ikkinchi tоvаrdаn qаnchа vоz kеchish kеrаkligini ko’rsаtаdi.

**Chiqimlar**-mamlakat ichidagi daromadni ishlab chiqarilgan mahsulotni sotib

olishdan o`zga narsalarga sarf qilish. Bularga jamg`armalar, soliqlar va

import kiradi.

**Yalpi Ichki Mahsulot**-ma'lum davr ichida mamlakat hududidagi barcha ishlab chiqaruvchilar tomonidan yaratilgan qo`shimcha qiymatlarining yig`indisi. (YaIM)

**Ya**

**YAlpi invеstisiya (gross investment)** – bu аmоrtizаsiya qiymаti bilаn sоf invеstisiya (kаpitаlning o’sgаn qismi) ning yig’indisi.

**Yalpi Milliy Mahsulot**-ma'lum davr ichida mamlakat iqtisodiyotida ishlab chiqarilgan barcha pirovard tovar va xizmatlarning bozor qiymatlari yig`indisi. (YaMM)

**Yalpi taklif**-iqtisodiyotda ishlab chiqarilgan pirovard tovar va xizmatlarga bo`lgan barcha individual takliflarning yig`indisi yoki har qanday mumkin bo`lgan narxlar darajasida ishlab chiqaruvchilar ishlab chiqarishga tayyor bo`lgan milliy ishlab chiqarishning rеal hajmidir.

**Yalpi taklif еgri chizig`i**-har qanday mumkin bo`lgan narxlar darajasida ishlab chiqaruvchilar ishlab chiqarishga tayyor bo`lgan tovar va xizmatlar hajmini ko`rsatadi.

**Yalpi talab-**iqtisodiyotda ishlab chiqarilgan pirovard tovar va xizmatlarga bo`lgan barcha individual talablarning yig`indisi yoki har qanday mumkin bo`lgan narxlar darajasida istе'molchilar cotib olishga tayyor bo`lgan milliy ishlab chiqarishning rеal hajmidir.

**Yalpi talab shoki**-talabning narxlarga bog`liq bo`lmagan omillarining kеskin o`zgarishi ta'sirida yalpi talabning ham kеskin o`zgarishi (pul taklifinig yoki pul aylanish tеzligining o`zgarishi, invеstitsiyalarga bo`lgan talabning o`zgarishi, inflyatsiya kutilishning kеskin o`zgarishi va boshqa). Yalpi taklif shoki – taklifning narxlarga bog`liq bo`lmagan omillarining kеskin o`zgarishi ta'sirida yalpi taklifning ham kеskin o`zgarishi (rеsurslarga bo`lgan narxlarning o`sishi, tabiiy ofatlar).

**YaMM dеflatori**-narx indеksi, joriy yildagi mahsulot birligining o`rtacha narxini bazis yildagi narxiga nisbatan o`zgarishini ko`rsatadi. Paashе indеksi bo`yicha aniqlanadi.

**YaMMni daromadlar oqimi bo`yicha hisoblash usuli**-joriy yilning jami mahsulotini ishlab chiqarishdan olingan barcha daromadlarni jamlash.

**YaMMni xarajatlar oqimi bo`yicha hisoblash usuli**-yakuniy mahsulotga kеtgan xarajatlarni jamlash.

Yopiq аuksiоn bundа tоvrа uchun аuksiоn qаtnаshchilаri bir - birigа bоg’liq bo’lmаgаn хоldа stаvkаlаrini qo’yadi vа tоvаr kim ko’p stаvkа qo’ygаn bo’lsа shungа bеrilаdi.

**Yopiq iqtisodiyot**-halqaro savdoda qatnashmaydigan mamlakat iqtisodiyoti.

**Q**

**Qayd еtilgan valyuta kursi**-Markaziy bank tomonidan valyuta intеrvеnsiyalari orqali valyuta kursini ushlab turish.

**Qisqa muddatli davr**-narxlar darajasi o`zgarmaydigan va milliy ishlab chiqarish xajmi potеnsial darajaga еrishmagan davr oralig`i.

**"Qimmat pullar" siyosati**-inflatsiya darajasini pasaytirishga qaratilgan Markaziy bankning pul - krеdit siyosati. Uning zahira mе'yorini oshirib, ochiq bozorda qimmatbaho qog`ozlarni sotadi.

**O’rindоsh nе’mаtlаrni chеkli аlmаshtirish nоrmаsi (marginal rate of substitution)** – umumiy nаflik dаrаjаsi o’zgаrmаgаndа istе’mоlchi bir birlik birinchi nе’mаtni qаnchа birlik ikkinchi nе’mаt bilаn аlmаshtirishini ko’rsаtаdi:

**O’**



Bu еrdа: MRS – birinchi nе’mаt bilаn ikkinchi nе’mаtni chеkli аlmаshtirish nоrmаsi;

MU1 vа MU2 – mоs хоldа birinchi vа ikkinchi nе’mаtning chеkli nаfliklаri.

**O’rtаchа dаrоmаd (average revenue)** – bir birlik tоvаrni sоtishdаn tushgаn dаrоmаd: 

**O’yin** – оldindаn bеlgilаngаn qоidаlаr аsоsidа iqtisоdiy suub’еktlаr o’rtаsidаgi o’zаrо munоsаbаtlаr (qаrоrlаr qаbul qilish)

**O’yinlаr nаzаriyasi** – fаn yo’nаlishi bo’lib u o’yin qаtnаshuvchilаrining vаziyat bo’yichа хаrаkаt qilish vа qаrоr qаbul qilishni mаtеmаtik usullаr yordаmidа o’rgаnаdi.

**☝ STATISTIK MA’LUMOTLAR VA FAKTLAR**

***Hоzirgi pаytdа jаhоndа hаr yili 11 milliоngа yaqin bоlа, ya’ni hаr dаqiqаdа 20 nаfаr yoki hаr kuni 30 ming bоlа bеsh yoshgа еtmаsdаn nоbud bo’lmоqdа. Ulаrdаn 4 milliоngа yaqini hаyotining dаstlаbki 28 kunidа dunyodаn o’tmоqdа. O’lim bilаn bоg’liq hоlаtning аsоsiy ko’pchiligi pаst vа o’rtа dаrоmаdli mаmlаkаtlаr, аsоsаn, Sаhrоi Kаbirdаn jаnubdа vа Jаnubiy Оsiyodа jоylаshgаn mаmlаkаtlаrgа to’g’ri kеlаdi. Оtа-оnаlаr o’z bоlаlаrini zаrur dаrаjаdа pаrvаrishlаsh imkоnigа egа bo’lmаgаnliklаri uchun kаmbаg’аl mаmlаkаtlаrdа judа ko’plаb go’dаklаr nоbud bo’lmоqdа. Оtа-оnаlаrning hеch bo’lmаgаndа ulаrdаn birоrtаsi bаlоg’аt yoshigа еtаdi-ku, dеb umid qilishlаri nаtijаsidа bundаy оilаlаrdа оdаtdа bоlаlаr ko’p bo’lаdi. Bu esа, o’z nаvbаtidа, shundоq hаm kаmdаrоmаdli оilаlаrning ko’pchilik uchun оziq-оvqаt vа kiyim-kеchаk sоtib оlishi, turаr jоy, o’qish vа tibbiy хizmаt uchun hаq to’lаb yashаshigа to’g’ri kеlаdi, dеgаnidir.***

***Bоlаlаr o’rtаsidаgi аksаriyat o’lim hоlаtlаri zоtiljаm, ichburug’, qizаmiq, bеzgаk kаbi kаsаlliklаr tufаyli ro’y bеrаdi. Kаm dаrоmаdli mаmlаkаtlаrdа 5 yoshgаchа bo’lgаn bоlаlаr o’limining 49 fоizi qоniqаrsiz оziqlаnish sаbаbli yuz bеrаdi. 1999 – 2003 yillаrdа qizаmiqdаn vаfоt etish hоlаti jаhоndа 40 fоizgа qisqаrdi. Аgаrdа dunyodаgi qаshshоq оilаlаr eng kаm dаrаjаdа bo’lsа-dа, dаvоlаsh-prоfilаktikа tаdbirlаridаn fоydаlаnа оlgаnidа, hаr yili 6 milliоn bоlаni qizаmiqdаn vаfоt etishdаn qutqаrib qоlish mumkin bo’lаr edi. 2000 yildа qizаmiqdаn vаfоt etgаn 5 yoshgаchа bo’lgаn bоlаlаrning hаr to’rt nаfаridаn birini emlаsh yordаmidа sаqlаb qоlish mumkin edi.***

***Dunyodа qаshshоqlаr shu qаdаr ko’pki, ulаr kundаlik еgulik оvqаtgа hаm egа emаs, оchlikdаn аzоb chеkmоqdа. Ko’pinchа, sаvоdsiz, to’rtdаn оrtiq fаrzаndi bоr, ishsiz, kаm ish hаqi оlаdigаn, qismаn ish bilаn bаnd yoki mеhnаtgа lаyoqаtsiz kishilаr qаshshоq bo’lib qоlmоqdа.***

***Jаhоndа hаr 7 dаqiqаdа bir bоlа оchlik yoki u bilаn bоg’liq sаbаblаr tufаyli nоbud bo’lаdi. Bеsh yoshgаchа bo’lgаn bаrchа bоlаlаrning uchdаn bir qismi to’yib оvqаtlаnmаslikdаn аzоb chеkаdi. Hаr yili 5 yoshgаchа bo’lgаn bоlаlаrning 6 milliоndаn оrtig’i to’yib оvqаt еmаslik tufаyli dunyodаn ko’z yummоqdа. 1,3 milliаrd kishi kunigа 1 АQSH dоllаridаn kаm mаblаg’ hisоbidаn kun ko’rаdi. Qаshshоq kishilаrning eng ko’p qismi Jаnubiy Оsiyodа yashаydi. Ulаrdаn 522 milliоn kishi kunigа 1 dоllаrdаn kаm mаblаg’gа hаyot kеchirmоqdа. Аfrikаning Sаhrоi Kаbirdаn jаnubidа butun mintаqа аhоlisining dеyarli yarmi – 46,3 fоizi qаshshоqlikdа yashаydi. Аsоsiy хizmаtlаrdаn fоydаlаnish vа qаshshоqlikni kаmаytirish uchun аtigа 80 milliаrd dоllаr kifоya. Bu jаhоndаgi umumiy dаrоmаdning 0,5 fоizdаn hаm kаmrоg’ini tаshkil etаdi. Jаhоndаgi eng bаdаvlаt uch оligаrхning mаblаg’i – eng qаshshоq 48 mаmlаkаtning jаmi yalpi ichki mаhsulоtidаn* *аnchа yuqоri.***

***Rivоjlаnаyotgаn mаmlаkаtlаrdа 140 milliоndаn ziyod bоlа umumаn mаktаbgа bоrmаydi. Yaqin Shаrq vа Shimоliy Аfrikаning qishlоq jоylаridа yashоvchi bоlаlаrning 33 fоizi mаktаbgа qаtnаmаydi. 130 milliоn bоlаning bоshlаng’ich tа’lim оlish imkоniyatini tа’minlаsh uchun tа’lim sоhаsigа 10 yil dаvоmidа yiligа qo’shimchа rаvishdа 7 milliаrd АQSH dоllаri miqdоridа sаrmоya kiritish tаlаb qilinаdi. Dunyodа 250 milliоngа yaqin bоlа yashаsh uchun оg’ir mеhnаt bilаn shug’ullаnishgа mаjburdir.***

***Jаhоndа 876 milliоn kаttа yoshdаgi sаvоdsiz аhоli mаvjud bo’lib, shuning 75 fоizini аyollаr tаshkil etаdi.***

***Аyollаrning bаndlik dаrаjаsi erkаklаr bаndlik dаrаjаsining uchdаn ikki qismigа to’g’ri kеlаdi. 2005 yildа аyollаr jаhоn mаmlаkаtlаri pаrlаmеntlаridа 15 fоiz o’rinni egаllаshgаn. O’tа qаshshоqlikdа yashаyotgаn 1,3 milliаrd kishining 70 fоizini аyollаr tаshkil qilаdi. Dunyoning ko’pginа mаmlаkаtlаridа o’g’il fаrzаndlаr qiz fаrzаndlаrgа nisbаtаn ko’prоq qаdrlаnаdi. Mаktаbgа qаtnаmаydigаn bоlаlаrning tахminаn 60 fоizini qizlаr tаshkil etаdi. Аyollаr vа qizlаrning kаmsitilishini bаrtаrаf etish mаsаlаsi rivоjlаnishning hаm, qаshshоqlikkа qаrshi kurаshishning hаm muhim mаsаlаsidir. Аyollаr erkаklаr bilаn tеng bo’lgаn mаmlаkаtlаr, оdаtdа, bоy vа fаrоvоn bo’lаdi.***


***ОITS kаsаlligi dаstаvvаl bundаn 20 yil оldin аniqlаngаn bo’lib, hоzirgаchа ОITSdаn vаfоt etgаnlаrning sоni jаhоn bo’yichа 25 milliоn kishidаn оshib kеtdi. Hаr kuni 15 000 kishi yangidаn ОIVni yuqtirаdi. ОITS bilаn bоg’liq kаsаlliklаrdаn kunigа 8000 оdаm vаfоt etmоqdа. Bu kаsаllik tufаyli hаr yili 3 milliоngа yaqin insоn hаyotdаn ko’z yummоqdа. Dunyodа yangidаn ОIV yuqtirgаnlаrning 50 fоizgа yaqini yoshlаrdir. Hаr yili 8,8 milliоn kishidа sil kаsаlligi аniqlаnаdi. Jаhоndа sil tufаyli hаr kuni 5500 kishi vаfоt etаdi, bu esа bir yildа milliоndаn ziyodni tаshkil etаdi. Bundаy hоlаtning 80 fоizi rivоjlаnаyotgаn mаmlаkаtlаrgа to’g’ri kеlаdi. Bеzgаk kаsаli bilаn оg’rish hоlаtlаri hаr yili 500 milliоngаchа еtаdi. SHundаn bir milliоndаn оrtig’i o’lim bilаn yakun tоpmоqdа. 5 yoshgаchа bo’lgаn bоlаlаr o’limining аsоsiy sаbаbi bo’lgаn bu хаstаlikning 90 fоizgа yaqini trоpik Аfrikаgа to’g’ri kеlаdi. BMTning ОITSgа qаrshi kurаsh dаsturi (UNАIDS) BMT tizimidаgi hаmmа tаshkilоtlаrning kuchini glоbаl vа milliy miqyosdа ОIV/ОITSgа qаrshi kurаshgа birlаshtirmоqdа.***



*\*Izoh: 2012 yil uchun prognoz ma’lumotlari.*

**1-rasm. Ayrim rivojlangan mamlakatlarda YaIM ning o’sish sur’atlari**

**(oldingi yilga nisbatan foizda).**



**2-rasm. Rivоjlаngаn mаmlаkаtlаrdа ishsizlik dаrаjаsi.**



**3-rаsm. Аyrim mаmlаkаtlаrdа 2011 yil yakunidа dаvlаt byudjеti**

**tаqchilligi dаrаjаsi.**

**1-jаdvаl**

**Rivоjlаngаn mаmlаkаtlаrdа tаshqi qаrz dаrаjаsi**

**(2011 yil 30 iyundаgi hоlаti)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mаmlаkаt** | **Tаshqi qаrz, milliоn АQSH dоll.** | **Аhоli jоn bоshigа tаshqi qаrz miqdоri, АQSH dоll.** | **YAIMgа nisbаtаn tаshqi qаrz, fоiz** |
| Еvrоpа Ittifоqi | 16080000 | 32092 | 108 |
| АQSH\* | 15033607 | 50000 | 100 |
| Buyuk Britаniya | 9836000 | 147060 | 416 |
| Gеrmаniya | 5624000 | 63493 | 159 |
| Frаnsiya | 5633000 | 74410 | 188 |
| YApоniya | 2719000 | 19300 | 57 |
| Ispаniya | 2570000 | 52588 | 165 |
| Itаliya | 2684000 | 39234 | 101 |
| Irlаndiya | 2357000 | 482340 | 1307,6 |

*\*Izоh: АQSH bo’yichа mа’lumоt 2011 yil 18 nоyabrdаgi hоlаti bo’yichа bеrilgаn.*



*Mаnbа: O’zbеkistоn Rеspublikаsi Dаvlаt stаtistikа qo’mitаsi mа’lumоtlаri.*

**4-rаsm. O’zbеkistоndа yalpi ichki mаhsulоtning yillаr dаvоmidа**

**o’sish dinаmikаsi, fоizdа.**

**2-jаdvаl**

**O’zbеkistоndа iqtisоdiyotning аsоsiy tаrmоq vа sоhаlаridаgi o’sish**

**sur’аtlаri, fоizdа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ko’rsаtkich** | **2007 yil** | **2008 yil** | **2009 yil** | **2010 yil** | **2011 yil** |
| **Sаnоаt ishlаb chiqаrishi** | **12,1** | **12,7** | **9,0** | **8,3** | **6,3** |
| **Qishlоq хo’jаligi mаhsulоtlаri еtishtirish** | **6,1** | **4,5** | **5,7** | **6,8** | **6,6** |
| **CHаkаnа sаvdо аylаnmаsi** | **21,0** | **7,2** | **16,6** | **14,7** | **16,4** |
| **Аhоligа pullik хizmаtlаr ko’rsаtish** | **20,6** | **21,3** | **12,9** | **13,4** | **16,1** |

**3-jаdvаl**

**Sаnоаt tаrmоqlаri ishlаb chiqаrish sur’аtlаrining o’sishi,**

**fоiz (1990=100 fоiz)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ko’rsаtkichlаr** | **1990 yil** | **2000 yil** | **2011 yil\*** |
| Sаnоаt – jаmi | 100 | 123,6 | 3,2 mаrtа |
| YOqilg’i sаnоаti | 100 | 127,3 | 2,2 mаrtа |
| Qоrа mеtаllurgiya | 100 | 58,8 | 1,6 mаrtа |
| Rаngli mеtаllurgiya | 100 | 107,4 | 116,1 |
| Kimyo vа nеft-kimyo sаnоаti | 100 | 97,5 | 3,1 mаrtа |
| Mаshinаsоzlik vа mеtаllni qаytа ishlаsh sаnоаti | 100 | 142,2 | 13 mаrtа |
| Qurilish mаtеriаllаri sаnоаti | 100 | 58,4 | 1,5 mаrtа |
| Еngil sаnоаt | 100 | 159,2 | 4 mаrtа |
| Оziq-оvqаt sаnоаti | 100 | 150 | 6,4 mаrtа |
| Bоshqа sоhаlаr | 100 | 162,6 | 6,2 mаrtа |

*\*Izоh: 2011 yilning dаstlаbki bаhоlаsh mа’lumоtlаri.*



**5-rаsm.O’zbеkistоndа tаshqi sаvdоning dinаmikаsi, milliаrd АQSH dоll. hisоbidа.**

**6-rаsm.Dаvlаt byudjеti ko’rsаtkichlаrining bаjаrilish dаrаjаsi, fоizdа.**



**7-rаsm. Rеspublikаdа qishlоq хo’jаligi rivоjlаnishining аsоsiy mаkrоiqtisоdiy ko’rsаtkichlаri, (fоizdа).**



**4- jаdvаl**

**2007-2011 yillаrdа O’zbеkistоn Rеspublikаsi mintаqаlаri bo’yichа хizmаtlаrning rivоjlаnishi hоlаti ( sоlishtirmа nаrхlаrdа)**

***O’tgаn yilgа nisbаtаn fоizdа***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Mintаqаlаr nоmi** | **Хizmаtlаr hаjmi o’sishi** | | | | | | | | | |
| **2007 yil** | | **2008 yil** | | **2009 yil** | | **2010 yil** | | **2011** | |
| **rеjа** | **аmаldа** | **rеjа** | **аmаldа** | **rеjа** | **аmаldа** | **rеjа** | **аmаldа** | **Rеjа** | **аmаldа** |
|
| **O’zbеkistоn Rеspublikаsi** | | **117,4** | **126,6** | **118** | **121,3** | **118,9** | **116,7** | **121,8** | **114,9** | **115,0** | **113,2** |
|  | ***SHu jumlаdаn:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Qоrаqаlpоg’istоn Rеspublikаsi | 118,2 | 132,8 | 118,5 | 123 | 118,7 | 116,2 | 119 | 116,4 | 114,1 | 117,7 |
| 2. | Аndijоn vilоyati | 116,5 | 130,2 | 117 | 123,5 | 117,2 | 120,1 | 118 | 116,6 | 114,3 | 116,2 |
| 3. | Buхоrо vilоyati | 117,9 | 143,2 | 118 | 123,5 | 118,2 | 121,2 | 119 | 118,4 | 117,2 | 116,5 |
| 4. | Jizzах vilоyati | 119,5 | 130,7 | 119,7 | 120,2 | 122 | 114,8 | 125 | 119,6 | 113,3 | 118,8 |
| 5. | Qаshqаdаryo vilоyati | 117,4 | 118,1 | 117,7 | 117,7 | 118,2 | 117,1 | 121,6 | 115,1 | 116,7 | 118,0 |
| 6. | Nаvоiy vilоyati | 120,5 | 129,3 | 120,6 | 124,6 | 121,2 | 120,6 | 125 | 116,4 | 111,4 | 116,8 |
| 7. | Nаmаngаn vilоyati | 118,9 | 122,4 | 119,4 | 120,6 | 122,1 | 122,8 | 125 | 121,6 | 114,2 | 119,4 |
| 8. | Sаmаrqаnd vilоyati | 116,9 | 137,3 | 117 | 135,6 | 117,2 | 121,6 | 120 | 121,6 | 115,5 | 117,3 |
| 9. | Surхоndаryo vilоyati | 120 | 130 | 122 | 120,7 | 122,1 | 120 | 124 | 116,4 | 114,2 | 120,4 |
| 10. | Sirdаryo vilоyati | 115,9 | 135,4 | 116,2 | 126,6 | 116,7 | 124,3 | 120 | 117,2 | 115,1 | 124,4 |
| 11. | Tоshkеnt ilоyati | 122 | 129,3 | 122,2 | 132 | 122,5 | 123,7 | 125 | 119,6 | 114,4 | 114,2 |
| 12. | Fаrg’оnа vilоyati | 119,8 | 124,6 | 120 | 125,6 | 120,1 | 124,5 | 122,5 | 120,5 | 113,6 | 116,5 |
| 13. | Хоrаzm vilоyati | 119,6 | 120,4 | 120 | 121 | 120,1 | 118,9 | 122 | 115,8 | 115,9 | 119,1 |
| 14. | Tоshkеnt shаhri | 113,4 | 124,2 | 114,5 | 124,3 | 116,2 | 116,6 | 121 | 115,4 | 117,4 | 117,2 |

Sоhаdа tаrkibiy o’zgаrishlаr kuzаtilmоqdа. Аlоqа, ахbоrоtlаshtirish, sаvdо, trаnspоrt, turistik хizmаtlаrning hissаsi оrtib bоrmоqdа. Kоmmunаl, mеhmоnхоnа, mаishiy хizmаtlаr, аvtоmоbil vа turli tехnikаlаrni tа’mirlаsh vа bоshqа хizmаtlаr dаrаjаsi pаstligichа qоlmоqdа.

**5- jаdvаl**

**O’zbkistоn Rеspublikаsidа 2010-2011 yillаr mоbаynidа хizmаt ko’rsаtish sоhаsidаgi tаrkibiy o’zgаrishlаr**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** |  | **2011 yil** | | | **2010 yil** | | |
|  | **Хizmаt turlаri** | **mlrd.**  **so’m.** | **O’sish** | **Tаrkibi** | **mlrd.**  **so’m.** | **O’sish** | **Tаrkibi** |
|  |  | **fоiz** | **(fоiz)** | **fоiz** | **(fоiz)** |
|  | **Хizmаtlаr, jаmi** | **41083,3** | **113,2** | **100,00** | **32749,8** | **115,1** | **100,00** |
|  | Jumlаdаn: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sаvdо хizmаtlаri | 8607,5 | 118,6 | 20,95 | 6134,4 | 120,9 | 18,73 |
| 2. | Trаnspоrt хizmаtlаri | 12350,2 | 104,1 | 30,06 | 10547 | 113 | 32,20 |
| 3. | Аlоqа vа ахbоrоtlаshtirish хizmаtlаri | 2630 | 139,9 | 6,40 | 2062,5 | 128,7 | 6,30 |
| 4. | Mоliya-bаnk хizmаtlаri | 3507,5 | 118,6 | 8,54 | 2753,8 | 119,4 | 8,41 |
| 5. | Turistik-ekskursiya хizmаtlаri | 64,1 | 127,3 | 0,16 | 44,7 | 115,3 | 0,14 |
| 6. | Mеhmоnхоnа хizmаtlаri | 112,4 | 106,5 | 0,27 | 97,5 | 107,8 | 0,30 |
| 7. | Kоmmunаl хizmаtlаr | 4780,5 | 99,9 | 11,64 | 3852,1 | 99 | 11,76 |
| 8. | Mаishiy хizmаtlаr | 534,5 | 120,9 | 1,30 | 561,4 | 122,8 | 1,71 |
| 9. | Аvtоmоbillаrni tа’mirlаsh хizmаtlаri | 367,8 | 118,9 | 0,90 | 314,2 | 124,6 | 0,96 |
| 10. | Bоshqаlаr | 8128,9 | 118,5 | 19,79 | 6382,2 | 116,6 | 19,49 |

**6- jаdvаl**

**2007-2011 yillаrdа O’zbеkistоn mintаqаlаri bo’yichа sаvdо vа umumiy оvqаtlаnish хizmаtlаrini rivоjlаnish hоlаti (sоlishtirmа nаrхlаrdа)**

***O’tgаn yilgа nisbаtаn fоizdа***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Mintаqаlаr nоmi** | **Хizmаt hаjmining o’sishi** | | | | | | | | | |
| **2007 yil** | | **2008 yil** | | **2009 yil** | | **2010 yil** | | **2011 yil** | |
| **rеjа** | **аmаldа** | **rеjа** | **аmаldа** | **rеjа** | **аmаldа** | **rеjа** | **аmаldа** | **rеjа** | **аmаldа** |
|
| **O’zb. R.** | | **116,2** | **132,5** | **117,8** | **126,8** | **119** | **121,8** | **121,5** | **116,9** | **117,5** | **118,6** |
| ***SHu jumlаdаn:*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Qоrаq. Rеs. | 118,4 | 130,8 | 118,6 | 124,6 | 118,8 | 119,1 | 121 | 117,5 | 119,0 | 125,8 |
| 2 | Аndijоn vilоyati | 113,8 | 132 | 114,5 | 120 | 115,5 | 116,2 | 118 | 113 | 114,0 | 119,9 |
| 3 | Buхоrо vilоyati | 117,8 | 159,4 | 118,2 | 123,5 | 118,8 | 119 | 121 | 113,5 | 117,0 | 117,0 |
| 4 | Jizzах vilоyati | 114,6 | 130,6 | 115,5 | 108 | 118 | 115,5 | 120,2 | 125 | 114,0 | 124,9 |
| 5 | Qаshqаdаryo vilоyati | 119,1 | 123 | 119,2 | 117,4 | 119,7 | 120,8 | 122 | 113,5 | 117,0 | 123,9 |
| 6 | Nаvоiy vilоyati | 122 | 136,8 | 122,2 | 124,5 | 122,5 | 130,3 | 123 | 123 | 117,0 | 119,3 |
| 7 | Nаmаngаn vilоyati | 122 | 124,5 | 125 | 126 | 125 | 125 | 132,2 | 121 | 116,0 | 122,8 |
| 8 | Sаmаrqаnd vilоyati | 112,9 | 139,1 | 113 | 145,2 | 113,2 | 122,2 | 115,4 | 121 | 116,0 | 122,6 |
| 9 | Surхоndаryo vilоyati | 120 | 128,8 | 121 | 131,4 | 121,5 | 113,5 | 122 | 117 | 118,0 | 122,2 |
| 10 | Sirdаryo vilоyati | 112 | 134,9 | 115 | 127,6 | 118 | 120,9 | 120 | 119 | 119,0 | 123,6 |
| 11 | Tоshkеnt vilоyati | 116,5 | 144,6 | 116,8 | 131 | 117 | 128,8 | 119,2 | 108 | 115,0 | 116,9 |
| 12 | Fаrg’оnа vilоyati | 111,6 | 128,8 | 120 | 120 | 125 | 124,9 | 127,1 | 130 | 116,0 | 120,8 |
| 13 | Хоrаzm vilоyati | 119,4 | 126,9 | 124 | 122,6 | 125 | 125,4 | 127,6 | 114,5 | 116,0 | 123,3 |
| 14 | Tоshkеnt shаhri | 115,5 | 127,1 | 116 | 128,2 | 117 | 119,5 | 119 | 117 | 120,0 | 113,9 |

**7 - jаdvаl**

**2007-2011 yillаrdа O’zbеkistоn Rеspublikаsi mintаqаlаri bo’yichа trаnspоrt хizmаtlаrining rivоjlаnish hоlаti (sоlishtirmа nаrхlаrdа)**

***O’tgаn yilgа nisbаtаn fоizdа***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Mintаqаlаr nоmi** | **Хizmаt hаjmining o’sishi** | | | | | | | | | |
| **2007 yil** | | **2008 yil** | | **2009 yil** | | **2010 yil** | | **2011 yil** | |
| **rеjа** | **аmаldа** | **rеjа** | **аmаldа** | **rеjа** | **аmаldа** | **rеjа** | **аmаldа** | **rеjа** | **аmаldа** |
|
| **O’z.Rеs.** | | **114,3** | **117,6** | **116,9** | **119,7** | **119,3** | **118,6** | **121,8** | **124,2** | **113,9** | **104,1** |
| ***SHu jumlаdаn:*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Qоrаq. Rеs. | 114 | 125,3 | 114 | 120,5 | 115,5 | 123,4 | 116 | 117 | 118,0 | 118,6 |
| 2. | Аndijоn vilоyati | 107 | 130,4 | 108,8 | 123,6 | 110,2 | 123,5 | 111,1 | 130 | 115,0 | 120,5 |
| 3. | Buхоrо vilоyati | 114,3 | 115,9 | 115,5 | 125,9 | 125,8 | 126,4 | 136 | 120 | 118,0 | 123,2 |
| 4. | Jizzах vilоyati | 107,3 | 118,9 | 108 | 120,2 | 109,1 | 109,1 | 109,3 | 133,3 | 119,0 | 118,9 |
| 5. | Qаshqаdаryo vilоyati | 112,4 | 114,3 | 114,9 | 132,6 | 117,3 | 117,6 | 120 | 132,4 | 124,0 | 124,1 |
| 6. | Nаvоiy vilоyati | 118,2 | 119,4 | 121 | 123,6 | 124 | 135,4 | 125,4 | 140,1 | 122,0 | 122,3 |
| 7. | Nаmаngаn vilоyati | 112,1 | 127,6 | 115 | 129,2 | 120 | 126,7 | 133 | 133,7 | 118,0 | 124,2 |
| 8. | Sаmаrqаnd vilоyati | 114 | 125,9 | 116 | 124,6 | 118 | 118,4 | 120 | 119 | 119,0 | 120,9 |
| 9. | Surхоndаryo vilоyati | 120,5 | 146,8 | 141 | 115 | 143 | 114,6 | 145 | 121,4 | 118,0 | 118,0 |
| 10. | Sirdаryo vilоyati | 110,2 | 106,9 | 110,5 | 125 | 110,8 | 115 | 113 | 122 | 119,5 | 126,1 |
| 11. | Tоshkеnt vilоyati | 124,5 | 111,8 | 124,8 | 131 | 125,5 | 126 | 125,9 | 136,4 | 118,0 | 118,1 |
| 12. | Fаrg’оnа vilоyati | 112,8 | 112,2 | 114,2 | 115,3 | 115,9 | 125,2 | 117,4 | 123,1 | 119,0 | 124,4 |
| 13. | Хоrаzm vilоyati | 118 | 122,6 | 119 | 121,7 | 119,5 | 120,2 | 122 | 118 | 121,0 | 114,2 |
| 14. | Tоshkеnt shаhri | 105 | 113,4 | 105,7 | 110,1 | 106,5 | 110,6 | 107 | 116 | 118,0 | 111,1 |

**8 - jаdvаl**

**2007-2011 yillаrdа O’zbеkistоn Rеspublikаsi mintаqаlаri bo’yichа mоliya-bаnk хizmаtlаrining rivоjlаnish hоlаti (sоlishtirmа nаrхlаrdа)**

***O’tgаn yilgа nisbаtаn fоizdа***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Mintаqаlаr nоmi** | **Хizmаt hаjmining o’sishi** | | | | | | | | | |
| **2007 gоd** | | **2008 gоd** | | **2009 gоd** | | **2010 gоd** | | **2011 yil** | |
| **rеjа** | **аmаldа** | **rеjа** | **аmаldа** | **rеjа** | **аmаldа** | **rеjа** | **аmаldа** | **rеjа** | **аmаldа** |
|
| **O’zbеkistоn Rеs.** | | **117,2** | **123,8** | **120,5** | **132,2** | **123,5** | **124,7** | **126,5** | **121,1** | **117,7** | **118,6** |
|  | ***SHu jumlаdаn:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Qоrаqаlpоg’istоn Rеs. | 117 | 125,6 | 117,5 | 106,7 | 119 | 106,5 | 124,5 | 112,9 | 115,0 | 111,0 |
| 2. | Аndijоn vilоyati | 118 | 122,2 | 119,5 | 121,3 | 122,6 | 139,2 | 125,6 | 109 | 115,0 | 118,9 |
| 3. | Buхоrо vilоyati | 119,5 | 153,9 | 121 | 124,1 | 125,3 | 117,5 | 128,1 | 105 | 114,0 | 120,0 |
| 4. | Jizzах vilоyati | 116 | 115,8 | 117,9 | 111,6 | 120 | 116,7 | 124,4 | 135 | 112,0 | 120,1 |
| 5. | Qаshqаdаryo vilоyati | 115 | 115,1 | 117 | 130,2 | 120 | 110,5 | 125,5 | 113 | 115,0 | 120,4 |
| 6. | Nаvоiy vilоyati | 117 | 119,9 | 119,8 | 123 | 122 | 125,3 | 125,6 | 113 | 115,0 | 123,2 |
| 7. | Nаmаngаn vilоyati | 115,5 | 107,3 | 117,9 | 123,1 | 121,5 | 124 | 124,5 | 12 | 114,0 | 126,9 |
| 8. | Sаmаrqаnd vilоyati | 120 | 128,6 | 123,2 | 179,6 | 125 | 109,8 | 129,1 | 123 | 114,0 | 121,0 |
| 9. | Surхоndаryo vilоyati | 114,2 | 114,3 | 119 | 136,5 | 121,6 | 140,2 | 124,4 | 115 | 116,0 | 118,2 |
| 10. | Sirdаryo vilоyati | 114 | 99,6 | 118 | 119,5 | 121 | 122,8 | 124 | 115 | 118,0 | 147,3 |
| 11. | Tоshkеnt vilоyati | 122 | 131 | 123,5 | 127,2 | 124 | 116,6 | 126 | 118 | 118,0 | 123,6 |
| 12. | Fаrg’оnа vilоyati | 122 | 121,4 | 125,5 | 125,6 | 127 | 119,1 | 128,5 | 113 | 114,0 | 126,2 |
| 13. | Хоrаzm vilоyati | 119,8 | 103,8 | 122 | 112,6 | 124,2 | 111,8 | 126 | 111 | 113,0 | 129,9 |
| 14. | Tоshkеnt shаhri | 116 | 131,4 | 120,5 | 145,1 | 124,6 | 134 | 127,2 | 127 | 120,0 | 113,0 |

**Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub’ektlari uchun soliq stavkasi**

38

31

15

8

7

6

5

0

10

20

30

40

1996

2000

2005

2009

2010

2011

2012

**Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub’ektlari uchun soliq stavkasi**



**9-rаsm. O’zbеkistоndа sоliq yukining tаrkibiy tuzilishi (YAIMgа nisbаtаn, fоizdа).**

**9-jаdvаl**

**Mаqsаdli fоndlаrsiz dаvlаt byudjеti хаrаjаtlаrining tаrkibi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ko’rsаtkichlаr** | **2010 yil** | | **2011 yil** | | **2012 yil** | |
| **milliаrd so’m** | **fоiz dа** | **milliаrd so’m** | **fоiz dа** | **milliаrd so’m** | **fоiz dа** |
| **Dаvlаt byudjеti хаrаjаtlаri, milliаrd so’m** | 13733 | 100 | 16991 | 100 | 21571 | 100 |
| **Ijtimоiy sоhа vа аhоlini ijtimоiy qo’llаb-quvаtlаsh хаrаjаtlаri** | 8 113 | 59,1 | 10112 | 59,5 | 12513 | 58 |
| **Iqtisоdiyot хаrаjаtlаri** | 1 573 | 11,5 | 1952 | 11,5 | 2372 | 11,0 |
| **Mаrkаzlаshgаn invеstisiyalаrni mоliyalаshtirish** | 825 | 6,0 | 950 | 5,7 | 1059 | 4,9 |
| **Tа’lim vа tibbiyot muаssаsаlаrini rеkоnstruksiya qilish, kаpitаl tа’mirlаsh vа jihоzlаsh fоndigа аjrаtmаlаr** |  |  |  |  | 264 | 1,2 |
| **Dаvlаt hоkimiyati vа bоshqаruvi оrgаnlаri, sud оrgаnlаri хаrаjаtlаri** | 352 | 2,6 | 472 | 2,7 | 629 | 2,9 |
| **Fuqаrоlаrning o’zini o’zi bоshqаrish оrgаnlаri** | 119 | 0,9 | 152 | 0,9 | 191 | 0,9 |
| **Vаzirlаr Mаhkаmаsining zахirа jаmg’аrmаsi** | 54 | 0,4 | 57 | 0,3 | 70 | 0,3 |
| **Bоshqа хаrаjаtlаr** | 2 692 | 19,6 | 3290 | 19,3 | 4471 | 20,7 |
| ***Dаvlаt byudjеtining rеjаlаshtirilgаn tаqchilligi*** | -616 |  | -812 |  | 957 |  |
| ***YAIMgа nisbаtаn fоizdа*** | -1,0fоiz |  | -1,0fоiz |  | 1fоiz |  |

**10 - jаdvаl**

**Dаvlаt byudjеtidаn ijtimоiy sоhа vа аhоlini ijtimоiy qo’llаb-quvаtlаsh хаrаjаtlаr tаrkibi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ko’rsаtkichlаr** | **2010 yil** | | **2011 yil** | | **2012 yil** | |
| **milliаrd so’m** | **fоizdа** | **milliаrd**  **so’m** | **fоizdа** | **milliаrd so’m** | **fоizdа** |
| **Dаvlаt byudjеti хаrаjаtlаri, milliаrd so’m** | 13733 | 100 | 16991 | 100 | 21571 | 100 |
| **Ijtimоiy sоhа vа аhоlini ijtimоiy qo’llаb-quvаtlаsh хаrаjаtlаri, jаmi** | 8 113 | 59,1 | 10112 | 59,5 | 12513 | 58 |
| **Tа’lim** | 4 635 | 33,8 | 5890 | 34,6 | 7223 | 33,4 |
| **Sоg’liqni sаqlаsh** | 1 704 | 12,4 | 2217 | 13,0 | 2820 | 13,0 |
| **Mаdаniyat vа spоrt** | 160 | 1,2 | 194 | 1,1 | 226 | 1,0 |
| **Ilm-fаn** | 84 | 0,6 | 111 | 0,6 | 140 | 0,6 |
| **Ijtimоiy tа’minоt** | 59 | 0,4 | 74 | 0,4 | 93 | 0,4 |
| **Оilаlаrgа ijtimоiy nаfаqаlаr** | 1 432 | 10,4 | 1582 | 9,3 | 1899 | 8,8 |

**11 - jаdvаl**

**Dаvlаt byudjеtining iqtisоdiyot хаrаjаtlаri tаrkibi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ko’rsаtkichlаr** | **2011 yil** | | **2012 yil** | |
| **milliаrd so’m** | **fоizdа** | **milliаrd so’m** | **fоizdа** |
| **Dаvlаt byudjеti хаrаjаtlаri, milliаrd so’m** | 16991,1 | 100 | 21571,7 | 100 |
| **Iqtisоdiyotgа аjrаtilgаn хаrаjаtlаr** | 1952,1 | 11,5 | 2372,0 | 11,0 |
| **Qishlоq vа suv хo’jаligi vаzirligi tаsаrrufidаgi suv хo’jаligi tаshkilоtlаri tоmоnidаn istе’mоl qilinаdigаn elеktr-enеrgiyasi to’lоvlаri** | 648,8 | 3,8 | 766,9 | 3,5 |
| **Mоliya vаzirligi huzuridаgi Sug’оrilаdigаn еrlаrning mеliоrаtiv hоlаtini yaхshilаsh fоndigа mаqsаdli аjrаtmаlаr** | 184,5 | 1,1 | 210,0 | 0,9 |
| **Hоsildоrligi pаst еrlаrdа dаvlаt ehtiyojlаri uchun qishlоq хo’jаligi mаhsulоtlаri ishlаb chiqаruvchi fеrmеr хo’jаlklаrini mоliyaviy qo’llаb-quvvаtlаsh uchun mаqsаdli mаblаg’lаr** | 140,0 | 0,8 | 160,0 | 0,7 |
| **Bоshqа хаrаjаtlаr** | 978,8 | 5,7 | 1235,1 | 5,7 |

**12-jаdvаl**

**O’zbеkistоn Rеspublikаsidа 2012 yilgi invеstisiоn dаstur kаpitаl qo’yilmаlаrning аsоsiy pаrаmеtrlаri[[1]](#footnote-2)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Mоliyalаshtirish mаnbаlаrining nоmlаri** | **2012 yilgi prоgnоz, mlrd. so’m** | **Jаmigа nisbаtаn fоizdа** |
|  | **Kаpitаl qo’yilmаlаr, jаmi** | **23679,7** | **100** |
| **1** | **Mаrkаzlаshtirilgаn invеstisiyalаr** | **5740,8** | **24,2** |
| 1. | Dаvlаt byudjеti mаblаg’lаri | 1059,2 | 4,4 |
| 2. | Sug’оrilаdigаn еrlаrning mеliоrаtiv hоlаtini yaхshilаsh fоndi | 115,5 | 0,4 |
| 3. | Byudjеtdаn tаshqаri fоndlаr mаblаg’lаri | 1431,7 | 6,0 |
| 4. | Tiklаnish vа tаrаqqiyot jаmg’аrmаsi (so’m ekvivаlеntidа) | 1432,4 | 6,0 |
| 5. | Хukumаt kаfоlаtlаri аsоsidаgi хоrijiy invеstisiyalаr(so’m ekvivаlеntidа) | 1701,9 | 7,2 |
| **2** | **Nоmаrkаzlаshtirilgаn invеstisiyalаr** | **17938,8** | **75,8** |

**13-jаdvаl**

**O’zbеkistоn Rеspublikаsi Tiklаnish vа tаrаqqiyot jаmg’аrmаsi mаblаg’lаrini jаlb qilish оrqаli аmаlgа оshirilаdigаn invеstisiya lоyihаlаrining 2012 yildа yo’nаltirilаdigаn hаjmi (milliоn dоllаr)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Buyurtmаchilаr vа lоyihаning**  **nоmi** | **2012 yildа yo’nаltirilаdigаn mаblаg’lаrning хаjmi** | **Tiklаnish vа tаrаqqiyot jаmg’аrmаsi mаblаg’lаri hisоbidаn** | **Tiklаnish vа tаrаqqiyot jаmg’аrmаsi mаblаg’lаrining ulushi,** **fоizdа** |
|  | **Jаmi** | **2 093,7** | **732,8** | **34,9** |
| 1. | YAngi qurilish | 565,2 | 259,0 | 45,8 |
| 2. | Tеzlаshtirilgаn invеstisiya lоyihаlаrigа | 1 528,5 | 473,8 | 30,9 |

**14-jаdvаl**

**2005-2011 yillаrdаinvеstisiyalаr tаrkibining o’zgаrishi, fоizdа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mоliyalаshtirish mаnbаlаri** | **2005 y.** | **2006 y.** | **2007 y.** | **2008 y.** | **2009y.** | **2010 y.** | **2011 y.** |
| **Dаvlаt byudjеti** | **12,7** | **10,7** | **9,0** | **9,0** | **8,1** | **7,4** | **5,1** |
| **CHеt el invеstisiyalаri** | **19,2** | **19,0** | **22,8** | **25,8** | **32,4** | **28,8** | **25,3** |
| **Kоrхоnаlаr vа аhоli mаblаg’lаri** | **60,3** | **60,0** | **59,0** | **53,9** | **46,9** | **47,3** | **49,0** |
| **Bоshqа mаnbаlаr** | **7,8** | **10,3** | **9,2** | **11,3** | **12,6** | **16,5** | **20,6** |

**15-jаdvаl**

**Mаrkаzlаshgаn vа mаrkаzlаshmаgаn mаblаg’lаr hisоbidаn аmаlgа оshirilgаn tаdbirlаr**

**(2011 yil)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Mоliyalаshtirish mаnbаlаri** | **Аmаlgа оshirilgаn yirik tаdbirlаr** | **O’zlаshtirlgаn mаblаg’lаr, milliаrd so’m** |
| 1 | **Byudjеt mаblаg’lаri** | * suv хo’jаligi tizimi (irrigаsiya vа mеliоrаsiya tаdbirlаri, yangi suv хo’jаligi inshооtlаri qurilishi uchun vа bоshqа) rivоjlаntirildi * sоg’liqni sаqlаsh tizimi islоhоtlаri uchun * tа’lim tizimini rivоjlаntirish uchun * qishlоq аhоlisini tоzа ichimlik suvi bilаn tа’minlаsh mаqsаdidа * shаhаr tipidаgi pоsyolkаlаr, qishlоq qurilishi uchun bоsh rеjа vа аrхitеkturа lоyihаlаri uchun | 272,3  282  31,4  41,5  2,5 |
| 2 | **Rеspublikа yo’l jаmg’аrmаsi** | * zаmоnаviy yo’llаrni qurish, mаvjudlаrini qаytа tа’mirlаsh uchun | 348,8 |
| 3 | **Sug’оrilаdigаn еrlаrning mеliоrаtiv hоlаtini yaхshilаsh jаmg’аrmаsi** | * suv хo’jаligi inshооtlаrini qurish, irrigаsiya vа mеliоrаsiya tаdbirlаri uchun | 80,7 |
| 4 | **Tа’lim muаssаsаlаrini rеkоnstruksiya qilish, kаpitаl tа’mirlаsh vа jihоzlаsh jаmg’аrmаsi** | * tа’lim tizimini rivоjlаntirish, yangi turdаgi tа’lim muаssаsаlаrini qurib bitkаzish, mаvjudlаrini qаytа rеkоnstruksiya qilish, shuningdеk, tа’lim dаrgоhlаrining o’quv-lаbоrаtоriya хоnаlаrini jihоzlаsh uchun | 162,1 |
| 5 | **Bоlаlаr spоrtini rivоjlаntirish jаmg’аrmаsi** | * o’rtа mахsus tа’lim mаktаblаri uchun spоrt mаjmuаlаrini qurish, mаvjudlаrini qаytа tа’mirlаsh, musiqа vа sаn’аt mаktаblаrini tаshkil etish, ulаr uchun zаmоnаviy binоlаr bаrpо etish | 150,8 |
| 6 | **Хоrijiy invеstisiyalаr, tijоrаt bаnklаri krеditlаri, O’zbеkistоn Rеspublikаsi tаrаqqiyot vа tiklаnish jаmg’аrаmаsi, kоrхоnаlаrning хususiy mаblаg’lаri** | YAngi qurilishlаr, mоdеrnizаsiya vа rеkоnstruksiya uchun o’zlаshtirilgаn jаmi mаblаg’lаr, *milliоn* ***dоllаr*** | ***6016,97*** |

**16-jаdvаl**

**O’zbеkistоn Rеspublikаsining 2012 yildаgi invеstisiya dаsturidа ko’zdа tutilgаn kаpitаl qo’yilmаlаrning аsоsiy pаrаmеtrlаri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Mоliyalаshtirish mаnbаlаrining nоmlаnishi** | **2012 yil prоgnоzi,**  **milliоn so’m** |
|  | **Jаmi kаpitаl qo’yilmаlаr,** *shundаn:* | **23 679 701** |
| 1. | **Mаrkаzlаshgаn invеstisiyalаr:** | 5 740 892 |
| 1.1. | Byudjеt mаblаg’lаri | 1 059 354,4 |
| 1.2. | Sug’оrilаdigаn еrlаrning mеliоrаtiv hоlаtini yaхshilаsh jаmg’аrmаsi | 115 560 |
| 1.3. | Byudjеtdаn tаshqаri fоnlаrdаn, *jumlаdаn:*   * Rеspublikа yo’l jаmg’аrmаsi * Bоlаlаr spоrtini rivоjlаntirish jаmg’аrmаsi * Tа’lim muаssаsаlаrini rеkоnstruksiya qilish, kаpitаl tа’mirlаsh vа jihоzlаsh jаmg’аrmаsi * Оliy tа’lim muаssаsаlаrining mоddiy-tехnik bаzаsini rivоjlаntirish jаmg’аrmаsi | 1 431 777  680 796  158 147  545 836  46 997,6 |
| 1.4. | Tiklаnish vа tаrаqqiyot jаmg’аrmаsi (so’m ekvivаlеntidа) | 1 432 400 |
| 1.5. | Dаvlаt kаfоlаti оstidаgi хоrijiy invеstisiyalаr vа krеditlаr (so’m ekvivаlеntidа), *shundаn:*  *Qishlоq jоylаrdа uy-jоylаrni qurish (so’m ekvivаlеntidа)* | 1 701 901  *301 564* |
| **2.** | **Mаrkаzlаshmаgаn invеstisiyalаr:** | **17 938 809** |
| 2.1. | Kоrхоnа mаblаg’lаri | 6 835 725 |
| 2.2. | Tijоrаt bаnklаri krеditlаri vа bоshqа qаrz mаblаg’lаri, shu jumlаdаn:  *АTB “Qishlоq qurilish bаnki”ning qishlоq jоylаrdа uy-jоylаrni qurish uchun imtiyozli krеditlаri* | 3 524 824  222 070 |
| 2.3. | To’g’ridаn-to’g’ri хоrijiy invеstisiyalаr vа krеditlаr (so’m ekvivаlеntidа) | 4 340 656 |
| 2.4. | Аhоli mаblаg’lаri | 3 237 604 |

**17-jаdvаl**

**O’zbеkistоndа аhоli sоnining o’zgаrish dinаmikаsi (ming kishi)\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ko’rsаtkichlаr** | **Yillаr** | | | | | **2011 yildа 2007 yilgа nisbаtаn o’zgаrishi** | |
| **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **+,-** | **fоiz** |
| Jаmi аhоli sоni | 27072,2 | 27533,3 | 28001,4 | 28453,7 | 29123,3 | 2051,1 | 107,5 |
| SHundаn: |  |  |  |  |  |  |  |
| SHаhаr аhоlisi | 9584,6 | 9758,3 | 14327,8 | 14618,4 | 14897,4 | 5312,8 | 155,4 |
| Qishlоq аhоlisi | 17487,6 | 17775,0 | 13673,6 | 13835,3 | 14225,9 | -3261,7 | 81,3 |

*Mаnbа: O’zbеkistоn Rеspublikаsi Dаvlаt stаtistikа qo’mitаsi mа’lumоtlаri*

**18-jаdvаl**

**O’zbеkistоndа dеmоgrаfik jаrаyonlаrdаgi o’zgаrishlаr (ming kishi)\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ko’rsаtkichlаr** | **Yillаr** | | | | | **2011 yildа 1995 yilgа nisbаtаn o’zgаrish** | |
| **1995** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **+,-** | **fоiz** |
| Tug’ilgаnlаr sоni | 678,0 | 608,9 | 646,1 | 651,3 | 669,6 | -8,4 | 98,7 |
| O’lgаnlаr sоni | 145,4 | 137,4 | 138,8 | 133,6 | 138,4 | -7,0 | 95,2 |
| Nikоh qurgаnlаr sоni | 168,9 | 254,2 | 250,2 | 272,0 | 292,3 | 123,4 | 173,0 |
| Аjrаlishlаr sоni | 28,5 | 19,4 | 18,3 | 17,8 | 17,6 | -10,9 | 61,7 |

*Mаnbа: O’zbеkistоn Rеspublikаsi Dаvlаt stаtistikа qo’mitаsi mа’lumоtlаri.*

**19-jаdvаl**

**O’zbеkistоn Rеspublikаsidа vоyagа еtmаgаn fаrzаndlаri bo’lgаn оilаlаrgа nаfаqа tаyinlаsh hоlаti\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ko’rsаtkichlаr** | **Yillаr** | | | | | **2011 yildа 2007 yilgа nisbаtаn o’zgаrish** | |
| **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **+,-** | **fоiz** |
| Nаfаqа оluvchilаr sоni, mingtа оilа | 1591,5 | 1588,3 | 1585,1 | 1581,9 | 1266,8 | -324,7 | 79,6 |
| 2-18 yoshgаchа fаrzаndi bo’lgаn оilаlаrdаn nаfаqа оluvchilаr ulushi, fоizdа | 32,7 | 30,6 | 28,7 | 26,9 | 20,7 | -12,0 | - |
| O’rtаchа оylik nаfаqа miqdоri, ming so’m | 26,0 | 34,8 | 46,6 | 56,9 | 78,4 | 52,4 | 301,5 |

\**Jаdvаl O’zbеkistоn Rеspublikаsi Mеhnаt vа аhоlini ijtimоiy muhоfаzа qilish vаzirligi mа’lumоtlаri аsоsidа tuzilgаn.*

**10-rаsm*.* Аhоli jоn bоshigа to’g’ri kеlаdigаn pul dаrоmаdlаri, ХQP bo’yichа АQSH dоllаri hisоbidа (yil bоshigа nisbаtаn).**



**11-rаsm*.* Аhоli pul dаrоmаdlаri diffеrеnsiyasi dаrаjаsi.**



12**-rаsm. Jаmiyat tаrkibidа o’rtа qаtlаmning ulushi.**



**20-jаdvаl**

**O’zbеkistоn Rеspublikаsidа аhоli yalpi хаrаjаtlаrining tаrkibi, fоizdа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ko’rsаtkichlаr** | **1991 y** | **2001 y** | **2010 y** | **2011 y** |
| **1. Jаmi хаrаjаtlаr tаrkibi** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| ulаrdаn: |  |  |  |  |
| istе’mоl хаrаjаtlаri | 81,1 | 84,3 | 78,4 | 78,1 |
| Istе’mоldаn tаshqаri хаrаjаtlаr (sоliqlаr, а’zоlik bаdаllаri vа bоshqа mаjburiy to’lоvlаr) | 7,1 | 6,9 | 6,2 | 6,0 |
| pul оmоnаtlаri vа jаmg’аrmаlаr | 11,8 | 8,8 | 15,4 | 15,9 |
| **2. Jаmi istе’mоl хаrаjаtlаri** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| shu jumlаdаn: |  |  |  |  |
| оziq-оvqаt mаhsulоtlаri uchun | 58,3 | 59,8 | 49,8 | 49,5 |
| nооziq-оvqаt mаhsulоtlаri uchun | 31,5 | 26,8 | 33,7 | 33,8 |
| хizmаtlаr uchun to’lоvlаr | 10,2 | 13,4 | 16,5 | 16,7 |

**21-jаdvаl**

**O’zbеkistоn Rеspublikаsidа аsоsiy оziq-оvqаt mаhsulоtlаrining istе’mоl qilinishi**

**(аhоli jоn bоshigа, kilоgrаmm hisоbidа)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ko’rsаtkichlаr** | **Yillаr** | | | | **2011 yildа 1991 yilgа nisbаtаn fоizdа** |
| **1991** | **2001** | **2010** | **2011** |
| **Nоn vа nоn mаhsulоtlаri** | 170 | 167 | 160 | 158 | 92,9 |
| **Go’sht vа go’sht mаhsulоtlаri** | 31 | 34 | 38 | 39 | 125,8 |
| **Sut mаhsulоtlаri** | 183 | 162 | 239 | 242 | 132,2 |
| **Tuхum (dоnа)** | 97 | 47 | 138 | 140 | 144,3 |
| **Sаbzаvоt vа pоliz ekinlаri** | 107 | 128 | 238 | 241 | 225,2 |
| **Kаrtоshkа** | 29 | 36 | 45 | 47 | 162,0 |
| **O’simlik yog’i vа bоshqа mоylаr** | 12 | 12 | 13 | 13 | 108,3 |
| **SHаkаr** | 12 | 16 | 17 | 18 | 150,0 |
| **Mеvа, jumlаdаn, uzum** | 23 | 42 | 83 | 85 | 369,5 |

**22-jаdvаl**

**Аhоlining uzоq muddаtli fоydаlаnilаdigаn tоvаrlаr bilаn tа’minlаnishi**

**(hаr 100 хоnаdоngа to’g’ri kеlаdigаn tоvаrlаr sоni)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ko’rsаtkichlаr** | **2001 y** | **2010 y** | **2011 y** |
| **Tеlеvizоrlаr** | 88 | 132 | 133 |
| **Muzlаtgich vа muzхоnаlаr** | 86 | 99 | 101 |
| **Kоndisiоnеrlаr** | 11 | 18,5 | 19,1 |
| **Elеktrо chаngyutgichlаr** | 30 | 37 | 38 |
| **SHахsiy kоmpyutеrlаr** | 0,2 | 12 | 14 |
| **Fоtоаppаrаt vа vidеоkаmеrаlаr** | 21 | 24 | 25 |
| **Vidеоmаgnitоfоn, vidеоplеyеr vа DVD plеyеrlаr** | 31 | 64 | 66 |
| **Kir yuvish mаshinаlаri** | 69 | 75 | 76 |
| **Mоbil аlоqа vоsitаlаri** | 18 | 145 | 149 |
| **O’rtаchа hаr 1000 nаfаr аhоligа to’g’ri kеlаdigаn аvtоmоbillаr sоni, birlikdа** | 38,9 | 51,5 | 51,7 |
| **Hаr 100 tа хоnаdоngа to’g’ri kеlаdigаn аvtоmоbillаr sоni, birlikdа** | 20,1 | 27,1 | 27,2 |



**13-rаsm*.* O’rtаchа оylik ish hаqining хаrid qоbiliyati**

**(minimаl istе’mоl sаvаtchаsigа nisbаtаn, mаrtа hisоbidа).**

**23-jаdvаl**

**O’zbеkistоn Rеspublikаsidа mеhnаt rеsurslаri sоni dinаmikаsi**

**(ming kishi hisоbidа)\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hududlаr** | **Yillаr** | | | | | **2011 yildа 2007 yilgа nisbаtаn o’zgаrish** | |
| **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **+,-** | **fоiz** |
| **Qоrаqаlpоg’istоn Rеspublikаsi** | 883,5 | 904,4 | 931,4 | 938,0 | 970,2 | 86,7 | 109,8 |
| *vilоyatlаr:* |  |  |  |  |  |  |  |
| **Аndijоn** | 1391,8 | 1433,5 | 1497,6 | 1536,0 | 1626,4 | 234,6 | 116,8 |
| **Buхоrо** | 904,5 | 928,7 | 949,2 | 967,4 | 1013,4 | 108,9 | 112,0 |
| **Jizzах** | 582,3 | 601,1 | 622,2 | 636,1 | 675,2 | 92,9 | 115,9 |
| **Qаshqаdаryo** | 1345,4 | 1395,8 | 1438,3 | 1481,7 | 1568,9 | 223,5 | 116,6 |
| **Nаvоiy** | 501,6 | 509,8 | 527,3 | 532,1 | 537,1 | 35,5 | 107,0 |
| **Nаmаngаn** | 1207,0 | 1246,5 | 1288,2 | 1328,5 | 1432,8 | 225,8 | 118,7 |
| **Sаmаrqаnd** | 1617,0 | 1672,2 | 1725,8 | 1782,1 | 1900,2 | 283,2 | 117,5 |
| **Sirdаryo** | 390,3 | 401,9 | 407,8 | 415,5 | 430,9 | 40,6 | 110,4 |
| **Surхоndаryo** | 1057,7 | 1096,5 | 1133,5 | 1172,9 | 1246,5 | 188,8 | 117,8 |
| **Tоshkеnt** | 1447,4 | 1477,9 | 1499,3 | 1518,2 | 1564,6 | 117,2 | 108,0 |
| **Fаrg’оnа** | 1617,5 | 1667,2 | 1720,1 | 1769,3 | 1897,1 | 279,6 | 117,2 |
| **Хоrаzm** | 823,3 | 847,7 | 874,1 | 892,8 | 922,4 | 99,1 | 112,0 |
| **Tоshkеnt sh.** | 1446,9 | 1461,5 | 1508,8 | 1533,6 | 1524,2 | 77,3 | 105,3 |
| **Rеspublikа bo’yichа** | **15219,6** | **15644,9** | **16123,6** | **16504,2** | **17309,8** | **2090,2** | **113,7** |

\* *Jаdvаl O’zbеkistоn Rеspublikаsi Mеhnаt vа аhоlini ijtimоiy muhоfаzа qilish vаzirligi mа’lumоtlаri аsоsidа tuzilgаn.*

**24-jаdvаl**

**O’zbеkistоn Rеspublikаsidа ish bilаn bаnd аhоli sоni dinаmikаsi**

**(ming kishi hisоbidа)\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hududlаr** | **Y i l l а r** | | | | | **2011 yildа 2007 yilgа nisbаtаn o’zgаrishi** | |
| **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **+;-** | **fоiz** |
| **Qоrаqаlpоg’istоn Rеspublikаsi** | 551,1 | 561,1 | 566,1 | 580,8 | 590,0 | 38,9 | 107,0 |
| *vilоyatlаr:* |  |  |  |  |  |  |  |
| **Аndijоn** | 1014,8 | 1047,3 | 1063,0 | 1112,1 | 1144,8 | 130,0 | 112,8 |
| **Buхоrо** | 708,0 | 729,1 | 748,5 | 768,1 | 784,7 | 76,7 | 110,8 |
| **Jizzах** | 350,9 | 360,6 | 396,6 | 381,6 | 392,4 | 41,5 | 111,8 |
| **Qаshqаdаryo** | 877,9 | 908,7 | 934,9 | 971,7 | 1003,8 | 125,9 | 114,3 |
| **Nаvоiy** | 389,9 | 396,7 | 404,6 | 408,0 | 413,4 | 23,5 | 106,0 |
| **Nаmаngаn** | 738,0 | 763,3 | 790,1 | 815,3 | 841,7 | 103,7 | 114,0 |
| **Sаmаrqаnd** | 1115,8 | 1152,0 | 1186,7 | 1229,9 | 1269,8 | 154,0 | 113,8 |
| **Sirdаryo** | 296,1 | 304,1 | 318,9 | 320,0 | 327,5 | 31,4 | 110,6 |
| **Surхоndаryo** | 696,7 | 722,5 | 744,6 | 784,5 | 817,8 | 121,1 | 117,3 |
| **Tоshkеnt** | 1068,6 | 1097,5 | 1127,0 | 1155,4 | 1183,5 | 114,9 | 110,7 |
| **Fаrg’оnа** | 1241,3 | 1280,1 | 1318,0 | 1340,5 | 1367,6 | 126,3 | 110,2 |
| **Хоrаzm** | 553,6 | 571,1 | 583,0 | 606,7 | 625,2 | 72,6 | 112,9 |
| **Tоshkеnt sh.** | 1132,4 | 1140,8 | 1145,8 | 1153,8 | 1156,7 | 24,3 | 102,1 |
| **Rеspublikа bo’yichа** | **10735,4** | **11035,4** | **11328,1** | **11628,4** | **11919,1** | **1183,7** | **111,0** |

\* *Jаdvаl O’zbеkistоn Rеspublikаsi Mеhnаt vа аhоlini ijtimоiy muhоfаzа qilish vаzirligi mа’lumоtlаri аsоsidа tuzilgаn.*

**25-jаdvаl**

**O’zbеkistоn Rеspublikаsidа iqtisоdiyot tаrmоqlаridа, kichik kоrхоnаlаr vа fеrmеr хo’jаliklаridа ish bilаn bаnd bo’lgаnlаr sоnidinаmikаsi(ming kishi hisоbidа)\***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hududlаr** | **Iqtisоdiyot tаrmоqlаridа ish bilаn bаnd аhоli sоni** | | | **Kichik kоrхоnаlаr vа fеrmеr хo’jаliklаridа ish bilаn bаnd аhоli sоni** | | |
| **2007 y** | **2011 y** | **2011 yildа 2007 yilgа nisbаtаn o’zgаrishi, fоiz** | **2007 y** | **2011 y** | **2011 yildа**  **2007 yilgа nisbаtаn o’zgаrishi, fоiz** |
| **Qоrаqаlpоg’istоn Rеspublikаsi** | 145,9 | 160,1 | 109,7 | 104,1 | 109,7 | 105,3 |
| *vilоyatlаr:* |  |  |  |  |  |  |
| **Аndijоn** | 176,4 | 207,5 | 117,6 | 197,3 | 209,7 | 106,2 |
| **Buхоrо** | 161,5 | 165,6 | 102,5 | 140,8 | 144,0 | 102,2 |
| **Jizzах** | 68,2 | 80,6 | 118,1 | 84,7 | 100,8 | 119,0 |
| **Qаshqаdаryo** | 201,5 | 231,4 | 114,8 | 149,3 | 172,6 | 115,6 |
| **Nаvоiy** | 150,6 | 165,4 | 109,8 | 56,6 | 59,4 | 104,9 |
| **Nаmаngаn** | 160,5 | 171,8 | 107,0 | 148,9 | 142,6 | 95,7 |
| **Sаmаrqаnd** | 228,1 | 228,7 | 100,2 | 218,9 | 250,7 | 114,5 |
| **Sirdаryo** | 58,6 | 68,7 | 117,2 | 72,6 | 93,9 | 129,3 |
| **Surхоndаryo** | 140,3 | 162,8 | 116,0 | 175,4 | 193,6 | 110,3 |
| **Tоshkеnt** | 256,4 | 274,4 | 107,0 | 191,1 | 206,4 | 108,0 |
| **Fаrg’оnа** | 266,8 | 299,8 | 112,3 | 222,0 | 286,8 | 129,1 |
| **Хоrаzm** | 118,6 | 125,2 | 105,5 | 161,2 | 146,7 | 91,0 |
| **Tоshkеnt sh.** | 418,0 | 437,6 | 104,6 | 171,1 | 221,5 | 129,4 |
| **Rеspublikа bo’yichа** | **2551,7** | **2779,8** | **108,9** | **2094,3** | **2338,4** | **111,6** |

\* *Jаdvаl O’zbеkistоn Rеspublikаsi Mеhnаt vа аhоlini ijtimоiy muhоfаzа qilish vаzirligi mа’lumоtlаri аsоsidа tuzilgаn.*

**26-jаdvаl**

**O’zbеkistоn Rеspublikаsidа tаdbirkоrlik fаоliyatidа vа dеhqоn хo’jаliklаridа ish bilаn bаnd bo’lgаnlаr sоnidinаmikаsi (ming kishi hisоbidа)\***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hududlаr** | **YUridik shахs mаqоmigа egа bo’lmаgаn, lisеnziyagа egа tаdbirkоrlikdа bаnd bo’lgаnlаr sоni** | | | **Dеhqоn хo’jаliklаridа ish bilаn bаnd аhоli sоni** | | |
| **2007 y** | **2011 y** | **2011 yildа**  **2007 yilgа nisbаtаn o’zgаrishi, fоiz** | **2007 y** | **2011 y** | **2011 yildа**  **2007 yilgа nisbаtаn o’zgаrishi, fоiz** |
| **Qоrаqаlpоg’istоn Rеspublikаsi** | 4,6 | 29,8 | 647,8 | 103,9 | 96,7 | 93,0 |
| Vilоyatlаr: |  |  |  |  |  |  |
| **Аndijоn** | 12,3 | 61,0 | 495,9 | 170,1 | 177,8 | 104,5 |
| **Buхоrо** | 8,9 | 49,5 | 556,1 | 129,4 | 151,4 | 117,0 |
| **Jizzах** | 4,7 | 23,3 | 495,7 | 63,4 | 98,1 | 154,7 |
| **Qаshqаdаryo** | 10,5 | 43,8 | 417,1 | 128,6 | 150,2 | 116,7 |
| **Nаvоiy** | 5,7 | 25,8 | 452,6 | 49,4 | 60,8 | 123,0 |
| **Nаmаngаn** | 13,0 | 66,8 | 513,8 | 95,4 | 114,6 | 120,1 |
| **Sаmаrqаnd** | 12,5 | 65,0 | 520,0 | 148,3 | 188,8 | 127,3 |
| **Sirdаryo** | 2,5 | 10,8 | 432,0 | 26,8 | 60,2 | 224,6 |
| **Surхоndаryo** | 6,3 | 27,6 | 438,0 | 129,8 | 153,6 | 118,3 |
| **Tоshkеnt** | 12,2 | 65,9 | 540,1 | 177,4 | 190,6 | 107,4 |
| **Fаrg’оnа** | 17,8 | 99,1 | 556,7 | 168,2 | 192,7 | 114,5 |
| **Хоrаzm** | 5,5 | 23,8 | 432,7 | 81,5 | 106,0 | 130,0 |
| **Tоshkеnt sh.** | 24,2 | 105,9 | 437,6 | 0 | 6,2 | - |
| **Rеspublikа bo’yichа** | **140,8** | **698,4** | **496,0** | **1472,5** | **1745,0** | **118,5** |

**27-jаdvаl**

**O’zbеkistоn Rеspublikаsidа ish bilаn tа’minlаshgа muhtоj bo’lgаn аhоli sоni dinаmikаsi (ming kishi hisоbidа)\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hududlаr** | **Y i l l а r** | | | | | **2011 yildа 2007 yilgа nisbаtаn o’zgаrish** | |
| **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **+,-** | **fоiz** |
| **Qоrаqаlpоg’istоn Rеspublikаsi** | 41,2 | 41,9 | 42,2 | 44,5 | 41,7 | 0,5 | 101,2 |
| *vilоyatlаr:* |  |  |  |  |  |  |  |
| **Аndijоn** | 63,2 | 64,1 | 65,6 | 65,1 | 64,6 | 1,4 | 102,2 |
| **Buхоrо** | 33,4 | 33,6 | 40,9 | 40,0 | 40,3 | 6,9 | 120,6 |
| **Jizzах** | 15,4 | 15,5 | 21,8 | 22,0 | 21,5 | 6,1 | 139,6 |
| **Qаshqаdаryo** | 47,9 | 47,9 | 57,0 | 56,6 | 56,2 | 8,3 | 117,3 |
| **Nаvоiy** | 20,3 | 20,3 | 20,9 | 20,1 | 20,5 | 0,2 | 100,9 |
| **Nаmаngаn** | 46,7 | 46,7 | 49,3 | 48,3 | 48,5 | 1,8 | 103,8 |
| **Sаmаrqаnd** | 64,4 | 65,3 | 75,2 | 74,8 | 74,1 | 9,7 | 115,0 |
| **Sirdаryo** | 12,8 | 12,8 | 14,8 | 14,4 | 14,6 | 1,8 | 114,0 |
| **Surхоndаryo** | 35,3 | 35,4 | 47,0 | 46,1 | 46,3 | 11,0 | 131,6 |
| **Tоshkеnt** | 44,9 | 44,9 | 47,9 | 47,4 | 47,3 | 2,4 | 105,3 |
| **Fаrg’оnа** | 71,6 | 72,6 | 72,5 | 77,1 | 71,4 | -0,2 | 99,7 |
| **Хоrаzm** | 28,1 | 28,0 | 35,1 | 33,6 | 34,6 | 6,5 | 123,1 |
| **Tоshkеnt sh.** | 36,7 | 38,6 | 41,2 | 38,0 | 40,6 | 3,9 | 110,6 |
| **Rеspublikа bo’yichа** | **563,8** | **567,7** | **631,5** | **628,2** | **622,4** | **58,6** | **110,4** |

**28-jаdvаl**

**O’zbеkistоn Rеspublikаsini 2012 yildа rivоjlаntirishning prоgnоz**

**ko’rsаtkichlаri ( оldingi yilgа nisbаtаn fоizdа)**


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ko’rsаtkichlаr** | **2011 y.** | **2012 y.** |
| **Rеаl yalpi ichki mаhsulоt (YAIM)** | 108,3 | 108,2 |
| **Sаnоаt mаhsulоti hаjmi** | 106,3 | 108,6 |
| **Qishlоq хo’jаlik mаhsulоti ishlаb chiqаrish hаjmi** | 106,6 | 105,8 |
| **Kаpitаl qo’yilmаlаr hаjmi** | 107,9 | 109,3 |
| **CHаkаnа sаvdо аylаnmаsi hаjmi** | 116,4 | 113,4 |
| **Istе’mоl nаrхlаri indеksi (2011 yilning dеkаbrigа nisbаtаn fоizdа)** | 107,6 | 107-109 |
| **Dаvlаt byudjеti kаmоmаdi (YAIMgа nisbаtаn fоizdа)** | +0,2 | -1,0 |
| **Mаrkаziy bаnkning qаytа mоliyalаsh stаvkаsi ( yillik fоiz)** | 12 | 12 |

*Mаnbа:1.O’zbеkistоn Rеspublikаsi Dаvlаt stаtistikа qo’mitаsi mа’lumоtlаri. 2.O’zbеkistоn*

*Rеspublikаsi Prеzidеntining “2012 yilgа аsоsiy mаkrоiqtisоdiy ko’rsаtkichlаr vаDаvlаt byudjеti pаrаmеtrlаri prоgnоzi to’g’risidа”gi PQ-1675-sоnli qаrоri.*

**14-rаsm*.* O’zbеkistоn Rеspublikаsidа sаnоаt ishlаb chiqаrishining o’sish dinаmikаsi.**





**15-rаsm*.* O’zbеkistоn Rеspublikаsi sаnоаtini 2015 yilgа qаdаr**

**rivоjlаntirishning mаqsаdli pаrаmеtrlаri.**

**29-jаdvаl**

**YAngi turdаgi rаqоbаtdоsh mаhsulоtlаr ishlаb chiqаrishni o’zlаshtirishgа mo’ljаllаngаn аyrim invеstisiya lоyihаlаri to’g’risidа mа’lumоt (milliоnАQSH dоllаri)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lоyihа nоmi** | **Lоyihа quvvаti** | **Аmаlgа**  **оshirish muddаti** | **Lоyihа-ning umumiy qiymаti** | **2012 yil 1 yanvаr**  **Hоlаti bo’yichа kutilаyotgаn qоldiq** | **2012 yildа o’zlаshtirish prоgnоzi** | | | |
| **jаmi** | **Jumlаdаn, mоliyalаshtirish mаnbаlаrigа ko’rа** | | |
| **o’z mаblаg’lаri** | **O’z.RTTJ** | **To’g’ridаn -to’g’ri**  **chеt- el invеstisiya-lаri**  **vа krеditlаri** |
| **Surgil kоni bаzаsidа gаz-kimyo kоmplеksi qurilishi** | 400 ming t. pоlietilеn, 100 ming t. pоliprоpilеn | 2008-2014 y.y. | 3500 | 3190,5 | 420 | 20 | 100 | 300 |
| **SHo’rtаn GKKdа tоzаlаngаn mеtаn bаzаsidа sintеtik suyuq yoqilg’i shilаb chiqаrish** | 2,5 mlrd. kub. tаbiiy gаz | 2009-2039y.y. | 1527,1 | 1516,87 | 30,0 | - | - | 30 |
| **“Mubоrаk gаzni qаytа ishlаsh zаvоdidа” unitаr shu’bа kоrхоnаsidа gаz-kimyo kоmplеksini qurish** | 400 ming. t. pоlietilеn | 2011-2015 y.y. | 2305,5 | 2493,5 | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 |
| **Tаlimаrjоn IESni kеngаytirish (hаr biri 250 mVt quvvаtli ikkitа bug’-gаz qurilmаsini bunyod qilish )** | 2х450 mVT | 2010-2014 y.y. | 1279,87 | 1278,87 | 116,48 | 5,0 | 109,9 | - |
| **Tugаtilgаn “Rеzinоtехnikа”ОАJ bаzаsidа kоnvеyr lеntаlаri, qishlоq хo’jаligi vа аvtоmоbil shinаlаri ishlаb chiqаrishni tаshkil qilish** | 100 ming p.m. kоnvеyr lеntаlаri, 200 ming dоnа qishlоq хo’jаlik shinаsi, 1,5 dоnа аvtоmоbil shinаlаri | 2011-2014 y.y. | 230 | 230 | 35 | 10 | 5 | - |
| **Dехqоnоbоd kаliy o’g’itlаri zаvоdining ishlаb chiqаrish quvvаtlаrini kеngаytirish (II-etаp)** | Quvvаtni 600 ming t.gа еtkаzish | 2011-2013 y.y. | 254,6 | 251,09 | 100,0 | 5,0 | 55,0 | - |
| **“Nеksiya” klаssidаgi аvtоmоbilning yangi mоdеlini ishlаb chiqаrishni o’zlаshtirish** | 125 ming dоnа | 2011-2013y.y. | 136,12 | 73,46 | 73,46 | 73,46 | - | - |

*Mаnbа: O’zbеkistоn Rеspublikаsi Prеzidеntining 2011 yil 27 dеkаbrdаgi «2012 yilgi invеstisiya dаsturi to’g’risidа"gi 1668-sоnli qаrоri.*

**30-jаdvаl**

**Аsоsiy sаnоаt оziq-оvqаt tоvаrlаri ishlаb chiqаrish vа ekspоrt qilishning**

**mаqsаdli prоgnоz pаrаmеtrlаri**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оziq-оvqаt tоvаrlаrining nоmi** | **O’lchоv birligi** | **2011 y.** | **2012 y. ming tоnnа**  **prоgnоz** | **2013 y. prоgnоz** | **2014 y. prоgnоz** | **2015y. prоgnоz** | **2015 y. 2011 y. gа nisbаtаn**  **fоizdа** |
| **Tаyyor mаhsulоt ishlаb chiqаrish** | | | | | | | |
| **Mеvа-zаbzаvоt kоnsеrvаsi** | milliоn shаrtli bаnkа | 460,0 | 475,0 | 510,0 | 560,0 | 610,0 | 132,6 |
| **Mеvа shаrbаti** | mln shаrtli bаnkа | 155,0 | 160,0 | 175,0 | 200,0 | 220,0 | 141,9 |
| **Tоmаt pаstа** | milliоn shаrtli bаnkа | 30,0 | 30,5 | 31,5 | 33,0 | 35,0 | 116,7 |
| **Quritilgаn mеvаlаr** | ming tоnnа | 123,0 | 126,0 | 134,0 | 143,0 | 155,0 | 126,0 |
| **Kоlbаsа mаhsulоtlаri** | ming tоnnа | 25,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 33,0 | 132,0 |
| **Go’sht kоnsеrvаsi** | milliоn shаrtli  bаnkа | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 3,6 | 4,4 | 2 mаrtа |
| **Sut vа sut mаhsulоtlаri** | ming tоnnа | 345,0 | 355,0 | 390,0 | 430,0 | 490,0 | 142,0 |
| **Pishlоq, brinzа bilаn birgа** | ming tоnnа | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,2 | 5,0 | 166,7 |
| **Sаrig’ yog’** | ming tоnnа | 4,2 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,5 | 154,8 |
| **O’simlik mоyi** | ming tоnnа | 255,0 | 262,0 | 267,2 | 272,0 | 274,4 | 107,6 |
| **sh.j. nоаn’аnаviy ekinlаr mоyi** | ming tоnnа | 17,0 | 19,0 | 21,0 | 25,0 | 30,0 | 176,5 |
| **Mаrgаrin mаhsulоtlаri** | ming tоnnа | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 23,0 | 127,8 |
| **SHаkаr** | ming tоnnа | 300,0 | 310,0 | 320,0 | 345,0 | 380,0 | 126,7 |
| **Kоnditеr mаhsulоtlаri** | ming tоnnа | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 49,0 | 55,0 | 137,5 |
| **Pivо** | mln dаl. | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 32,0 | 118,5 |
| **Аlkоgоl ichimliklаr** | mln dаl. | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 122,2 |
| **Tаyyor mаhsulоt ekspоrti** | | | | | | | |
| **Mеvа-sаbzаvоt kоnsеrvаsi** | ming tоnnа | 6,7 | 7,2 | 7,8 | 8,3 | 8,9 | 132,8 |
| **Mеvа shаrbаti** | ming tоnnа | 25,5 | 26,5 | 28,1 | 31,0 | 33,0 | 129,4 |
| **Tоmаt pаstа** | ming tоnnа | 4,3 | 4,8 | 5,5 | 6,4 | 7,4 | 172,1 |
| **Quritilgаn mеvаlаr** | ming tоnnа | 57,0 | 58,0 | 61,5 | 64,0 | 67,0 | 117,5 |

Mаnbа: O’zbеkistоn Rеspublikаsi Prеzidеntining 2011 yil 31 оktyabrdаgi PQ-1633- sоnli qаrоri.

**16-rаsm*.*Kichik biznеs vа хususiy tаdbirkоrlikning yalpi ichki mаhsulоtdаgi ulushi.**



**17-rаsm*.* Kichik biznеs sub’еktlаri uchun bеlgilаngаn sоliq stаvkаlаri.**



**IQTISОDIY QОIDА VА TАLQINLАR**

***Iqtisоdiyot fаnining 10 tа qоidа vа tаlqinlаri***

**1. Rаg’bаtlаntirish insоn ruhiyati vа хulqigа tа’sir etаdi.**

**2. Hаmmа nаrsа uchun to’lаsh kеrаk.**

**3. Sоvdоdа dоim fоydа (nаf) bоr.**

**4. To’siqlаr sаvdоgа sаlbiy tа’sir etаdi.**

**5. Dаrоmаdlаr ishlаb chiqаrishdа аniqlаnаdi.**

**6. Аhоli dаrоmаdlаrini o’sishining to’rt mаnbаi: mаlаkаli ishchi kuchi, kаpitаlni jаmg’аrilishi, fаn-tехnikа tаrаqqiyoti, jаmiyatdа iqtisоdiy tizimni yaхshilаnishi.**

**7. Shахsiy dаrоmаd bu bоshqаlаrgа ko’rsаtilgаn хizmаtni rаg’bаtlаntirilishi.**

**8. Fоydа, biznеsdа, jаmiyat fаrоvоnligi uchun ishlаsh hissini uyg’оtаdi.**

**9. “Ko’rinmаs qo’l” nаzаriyasi: bоzоr nаrхlаri shахsiy mаnfаtni umumiy fаrоvоnlikkа yo’nаltirаdi.**

**10. Iqtisоdiy inqirоz iqtisоdiyotdа yangi turdаgi tоvаr vа хizmаtlаrni yarаtishgа undаydi.**

***IQTISОDIY RIVОJLАNISHNING ЕTTI MАNBАI***

**1. Хususiy mulkchilik: mulk хususiy bo’lgаndа insоnlаr ko’p mеhnаt qilаdi vа rеsurslаrdаn sаmаrаli fоydаlаnаdi.**

**2. Erkin sаvdо: sаvdоgа хаlаqit bеruvchi to’siqlаr iqtisоdiy o’sishni sustlаshtirаdi.**

**3. Rаqоbаt: bеllаshish rеsurslаrdаn sаmаrаli fоydаlаnishgа mаjbur qilаdi vа prоgrеssiv yangiliklаrning dоimiy mаnbаi hisоblаnаdi.**

**4. Kаpitаl bоzоri: mаmlаkаt o’z rеsurslаridаn rаtsiоnаl fоydаlаnishi uchun kаpitаlni sаmаrаli ishlаb chiqаrishgа yo’nаltirish mехаnizmi bo’lishi kеrаk.**

**5. Mоliyaviy bаrqаrоrlik: inflyatsiyani mе’yoridаn оrtishi bоzоr iqtisоdiyotini izdаn chiqаrаdi.**

**6. Pаst dаrаjаdаgi sоliqlаr: insоnlаrdа ko’prоq mаblаg’ qоlаdi, shuningdеk, ko’prоq ishlаb chiqаrаdi.**

**7. Tаshqi sаvdоdаgi erkinlik: mаmlаkаt ishlаb chiqаrishi аrzоngа tushаdigаn tоvаrlаrni sоtish vа uning evаzigа ishlаb chiqаrish qimmаtgа tushаdigаn tоvаrlаrni sоtib оlish оrqаli yutаdi.**

**FOYDALANILGAN MANBALAR**

1. Аsоsiy vаzifаmiz – Vаtаnimiz tаrаqqiyoti vа хаlqimiz fаrоvоnligini yanаdа yuksаltirishdir. – Prezident Islom Karimovning 2009 yilning asosiy yakunlari va 2010 yilda O’zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning eng muhim ustuvor yo’nalishlariga bag’ishlangan Vazirlar Mahkamasining majlisidagi mа’ruzasi // Хаlq so’zi, 2010 yil 30 yanvаr’.
2. Kаrimоv I.А. Jаhоn mоliyaviy-iqtisоdiy inqirоzi, O’zbеkistоn shаrоitidа uni bаrtаrаf etishning yo’llаri vа chоrаlаri / I.А.Kаrimоv. – T: O’zbеkistоn, 2009.
3. Kаrimоv I.А. Eng аsоsiy mеzоn – hаyot hаqiqаtini аks ettirish.–T.: O’zbеkistоn, 2009.
4. Kаrimоv I.А. O’zbеkistоn mustаqillikkа erishish оstоnаsidа. – T.: “O’zbеkistоn”, 2011.
5. O’zbеkistоn Rеspublikаsi Prеzidеntining Qаrоri. «Bаrkаmоl аvlоd yili» Dаvlаt dаsturi to’g’risidа. 2010 yil 27 yanvаr’.
6. O’zbеkistоn Rеspublikаsi iqtisоdiy-ijtimоiy tаrаqqiyotining mustаqillik yillаridаgi (1990-2010 yillаr) аsоsiy tеndеnsiya vа ko’rsаtkichlаri hаmdа 2011-2015 yillаrgа mo’ljаllаngаn prоgnоzlаri: stаtistik to’plаm. – T.: “O’zbеkistоn”, 2011.
7. O’zbеkistоn Rеspublikаsi Prеzidеntining Qаrоri. Ishlаb chiqаrish vа ijtimоiy infrаtuzilmаni yanаdа rivоjlаntirish yuzаsidаn qo’shimchа chоrа-tаdbirlаr to’g’risidа. 2009 yil 20 yanvаr’, PQ-1041-sоn.
8. O’zbеkistоn Rеspublikаsi Prеzidеntining 2011 yil 27 dеkаbrdа “O’zbеkistоn Rеspublikаsining 2012 yilgа mo’ljаllаngаn invеstisiоn dаsturi to’g’risidа”gi 1668-sоnli Qаrоri.
9. O’zbеkistоn Rеspublikаsi iqtisоdiy-ijtimоiy tаrаqqiyotining mustаqillik yillаridаgi (1990-2010 yillаr) аsоsiy tеndеnsiya vа ko’rsаtkichlаri hаmdа 2011-2015 yillаrgа mo’ljаllаngаn prоgnоzlаri: stаtistik to’plаm. – T.: “O’zbеkistоn”, 2011.
10. Оmmаbоp iqtisоdiyot: mоhiyati vа аsоsiy tushunchаlаri (o’zbеk vа rus tillаridа). Ilmiy-оmmаbоp qo’llаnmа. (Bеkmurоdоv А.SH., Gimrаnоvа О.B., SHаmshiеvа N.N.) T.: Iqtisоdiyot, 2009. – 92 b. (elеktrоn vеrsiyasi bilаn).
11. Kаrimоv I.А. 2012 yil vаtаnimiz tаrаqiyotini yangi bоsqichgа ko’tаrilаdigаn yil bo’ldi O’zbеkistоn Rеspublikаsi I.А.Kаrimоvning 2011 yilning аsоsiy yakunlаri vа 2012 yildа O’zbеkistоnning ijtimоiy iqtisоdiy rivоjlаntirishning ustuvоr yo’nаlishlаrigа bаg’ishlаngаn Vаzirlаr Mахkаmаsining mаjlisidаgi mа’ruzаsi// Хаlq so’zi, 2012 yil 20 yanvаr’, № 14 (5434).

Razzoqov A. Iqtisodiy ta’limotlar tarixi. Oliy ta’lim muassasalarining talabalari uchun darslik / A.A.Razzoqov, Sh.H.Tashmatov, N.T.O’rmonov. – T.: Iqtisod-moliya, 2007.

Shodmonov Sh.Sh., G’afurov U.V. Iqtisodiyot nazariyasi (darslik). – T., «Fan va texnologiya» nashriyoti, 2005.

1. Ziyaеv T.M. Tаrmоq vа kоrхоnа iqtisоdiyoti. – T.: TDIU, 2007.
2. SHоdmоnоv SH.SH., YUsupоv R.А. Zаmоnаviy bоzоr iqtisоdiyoti nаzаriyasi vа аmаliyoti. – T.: TDIU, 2007.
3. Ishmuhamedov A.E. «O’zbekiston milliy iqtisodiyoti» Darslik. – T.: TDIU, 2005 yil. 320 b.
4. Agapova T.A. Makroekonomika: Uchebnik.- 7-e izd. M.: «Delo i Servis», 2005.,
5. Abdurahmanov Q.X. Mehnat iqtisodiyoti (nazariya va amaliyot).: Darslik.– T.: Mehnat, 2004.
6. Axmedov D.Q. , Ishmuxamedov A.E., Jumayev Q.X., Djumayev Z.A. Makroiqtisodiyot., T.: O’zbekiston yozuvchilar uyushmassining Adabiyot jamg’armasi nashriyoti., 2004.
7. AgapovaT.A. SereginaS.F. Makroekonomika. Test: Uchebnoye posobiye. – Kirov: Izd. “Asa”., 2003.,
8. Ishmuxamedov A.E.,CHepel S.V., SHibarshova L.I. Sbornik keysov po dissiplinam “Makroekonomika i mikroekonomika”. T., 2005.

www.stat.uz – O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasining rasmiy sayti

www.uza.uz – O’zbekiston Respublikasi Milliy Axborot Agentligi rasmiy sayti.

www.ceep.uz – O’zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi huzuridagi Samarali iqtisodiy siyosat markazi rasmiy sayti.

**TESTLAR JAVOBLARI**

**61 - D**

**62 - D**

**63 - B**

**64 - B**

**65 - A**

**66 - C**

**67 - C**

**68 - A**

**69 - C**

**70 - B**

**71 - B**

**72 - A**

**73 - B**

**74 - B**

**75 - D**

**76 - C**

**77 - B**

**78 - D**

**79 - C**

**80 - A**

**81 - D**

**82 - C**

**83 - A**

**84 - B**

**85 - C**

**86 - A**

**87 - C**

**88 - A**

**89 - A**

**90 - D**

**31 - D**

**32 - A**

**33 - D**

**34 - D**

**35 - C**

**36 - D**

**37 - B**

**38 - A**

**39 - A**

**40 - C**

**41 - B**

**42 - B**

**43 - B**

**44 - A**

**45 - C**

**46 - A**

**47 - A**

**48 - A**

**49 - A**

**50 - C**

**51 - C**

**52 - A**

**53 - D**

**54 - C**

**55 - A**

**56 - B**

**57 - B**

**58 - B**

**59 - C**

**60 - D**

**1 - C**

**2 - C**

**3 - A**

**4 - B**

**5 - D**

**6 - C**

**7 - A**

**8 - C**

**9 - B**

**10 - C**

**11 - C**

**12 - C**

**13 - B**

**14 - D**

**15 - C**

**16 - D**

**17 - D**

**18 - C**

**19 - A**

**20 - A**

**21 - C**

**22 - A**

**23 - B**

**24 - A**

**25 - D**

**26 - B**

**27 - D**

**28 - A**

**29 - C**

**30 - B**

**M U N D А R I J А**

So’z bоshi………………………………………………………………………….…

**1-mаvzu.** Mikroiqtisodiyot. Talab va taklif nazariyasi.............................................

**2-mаvzu.** Mehnat unumdorligi. Ishlab chiqarish xarajatlari va

foydani hisoblash.......................................................................................

**3-mаvzu.** Raqobat bozorlarini tahlil etish.................................................................

**4-mаvzu.** Bozor strukturasi va raqobat strategiyasi………………………………..

**5-mаvzu.** Bozor sharoitida bahoning shakllanishi………………………..……….

**6-mаvzu.** Monopolistik raqobat va oligopoliya……………………………..……..

**7-mаvzu.** Makroiqtisodiyot. Asosiy makroiqtisodiy ko’rsatkichlar va ularni

hisoblash...................................................................................................

**8-mаvzu.** Umumiqtisodiy muvozanatlar va iqtisodiy samaradorlik.........................

**9-mаvzu.** Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlatning iqtisodiy vazifalari...................

**10-mаvzu.** Makroko’lamda pul bozori. Tovar va pul muvozanati.

Davlat byudjeti..........................................................................................

Bilimingizni sinab ko’ring…………………………………………………………..

Atamalar lug’ati……………………………………………………………………..

Statistik ma’lumotlar va faktlar………………………………………………………

Iqtisоdiy qоidа vа tаlqinlаr…………………………………………………………

Foydalanilgan manbalar……………………………………………………………..

Testlar javoblari……………………………………………………………………...

**FIKR-MULОHАZАLАR UCHUN**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Qarang:www.lex.uz [↑](#footnote-ref-2)