«Elastiklik» termini 1885 yilda ilk bor kim tomonidan talab va taklif elastikligida qo`llanildi?

====

#Alfred Marshall

====

Adam Smit

====

Jon Keyns

====

David Rikkardo

++++

«Narx» bilan «taklif» o`rtasida:

====

#to`g`ri bog`lanish mavjud

====

bog`lanish mavjud emas

====

teskari bog`lanish mavjud

====

korrelyatsion bog`lanish mavjud

++++

«Narx» bilan «talab» o`rtasida:

====

#teskari bog`lanish mavjud

====

bog`lanish mavjud emas

====

to`g`ri bog`lanish mavjud

====

korrelyatsion bog`lanish mavjud

++++

∆K qanday aniqlanadi?

====

#(K2 - K1)

====

∆K∕K1

====

(P1∕K1)

====

∆L∕K

++++

∆L qanday aniqlanadi?

====

#(L2 - L1)

====

∆L∕Q1

====

∆L∕L

====

(P1∕L1)

++++

∆Q qanday topiladi?

====

#(Q2 - Q1)

====

∆Q∕Q1

====

∆Q∕Q

====

(P1∕Q1)

++++

Agar bozor narxi muvozanat narxidan past bo`lsa…

====

#defitsit paydo bo`ladi

====

ortiqcha taklif paydo bo`ladi

====

iste`molchilar bozori paydo bo`ladi

====

resurslar narhi kamayadi

++++

Agar Ed<1 bo’lsa, talab…

====

#no elastik bo‘ladi

====

elastik bo‘ladi

====

mutloq elastik bo‘ladi

====

birlik elastik bo‘ladi

++++

Agar Ed=1 bo’lsa, talab…

====

#birlik elastik bo‘ladi

====

elastik bo‘ladi

====

mutloq elastik bo‘ladi

====

no elastik bo‘ladi

++++

Agar Ed>1 bo’lsa, talab…

====

#elastik bo‘ladi

====

no elastik bo‘ladi

====

mutloq elastik bo‘ladi

====

haridorlar sotuvchilar soniga qaraganda kam bo`lgan bozor

++++

Agar iqtisodiy muammolarning bir qismi bozor, bir qismi hukumat tomonidan hal etilsa, bunday iqtisodiyot:

====

#aralash iqtisodiyot

====

bozor iqtisodiyoti

====

natural iqtisodiyot

====

ma'muriy-byuruqbozlik iqtisodiyoti

++++

Agar ishlab chiqarish funksiyasi ikkita omilga bog‘liq bo‘lsa, unda ishlab chiqarish funksiyasi quyidagicha bo‘ladi:

====

#Q = f (K, L)

====

Q = f (K, L, M)

====

Q = f ( L )

====

Q = f (K, L, M,r)

++++

Agar MR = MC bo`lsa…

====

#maksimal foyda bo`ladi

====

eng kam foyda bo`ladi

====

Minimal zarar bo`ladi

====

Maksimal zarar bo`ladi

++++

Almashtirish samarasi bu…

====

#naflik darajasi o`zgarmaganda, tovarlar narxi o`zgarishi munosabati bilan iste`mol tovarlar talabi tarkibining o`zgarishidir

====

turli hil tovarlar ishlab chiqarilishi

====

past toifali tovarlarni oliy toifali tovarlar bilan almashtirilishi

====

tanaffuslar vaqtining uzunligi

++++

Amortizatsiya bu…

====

#ishlab chiqarish xajmiga qarab o‘zgamaydi bosqichma-bosqich asosiy kapital qiymatining ma`lum bir qismini ishlab chiqariladigan mahsulot qiymatiga o`tkazish yo`li bilan uni qoplash tushuniladi

====

ishlab chiqarish xajmiga ko‘ra o‘zgaradigan daromad

====

ishlab chiqarish xajmiga qarab o‘zgarib turuvchi xarajatlar

====

bir hil naf beruvchi ne`matlar kombinatsiyasi

++++

Asimmetrik axborotlashgan bozor bu –

====

#bozordagi ayrim sub`yektlar muhim axborotga ega, qolganlari esa bexabar bo’lgan bozor

====

bozordagi barcha sub’yektlar yetarli ma’lumot bilan ta’minlangan bozor

====

bozor sub’yektlari o’rtasida bo’ladigan savdo-sotiqda ularning hech biri kerakli, muhim axborotga ega emas

====

faqat iste’molchilar etarli axborot bilan ta’minlangan bozor

++++

Auksion turlari:

====

#ingliz va golland auksioni

====

ingliz va o`zbek auksioni

====

nemis va golland auksioni

====

ingliz va fransuz auksioni

++++

Barcha hodisa va voqealarni doimiy harakatda va o’zaro aloqadorlikda deb tadbiq qilish.

====

#dialektika usuli

====

tahlil usuli

====

sintez usuli

====

normativ usul

++++

Barcha ishlab chiqarish omillari o`zgaradigan davr…

====

#uzoq muddatli davr

====

qisqa muddatli davr

====

1 oy

====

15 kun

++++

Barter deb…

====

#bir mahsulotni boshqasiga to`g`ridan-to`g`ri va ma`lum bir miqdoriy nisbatda ayirboshlashga aytiladi

====

mahsulot ishlab chiqarish hajmiga bog`liq bo`lmagan harajatdir

====

oldin qilingan harajatlar bo`lib, ularni qaytadan tiklash mumkin emas

====

bir birlik mahsulotga to`g`ri keladigan o`zgarmas harajat

++++

Befarqlik egri chizig`i bu…

====

#bir hil naf beruvchi ne`matlar kombinatsiyasi

====

inson ehtiyojini qondira olish hususiyati

====

biror ne`matdan qo`shimcha bir birlik iste`mol qilish natijasida iste`molchi tomonidan olinadigan qo`shimcha naf

====

ishlab chiqarish xajmiga ko‘ra o‘zgaradigan daromad

++++

Berilgan narxlarda haridorlar tomonidan sotib olinishi mumkin bo’lgan tovarlar miqdori bu…

====

#talab

====

bozor muvozanati

====

elastiklik

====

taklif

++++

Bir hil naf beruvchi ne`matlar kombinatsiyasi bu…

====

#befarqlik egri chizig`i

====

talab egri chizig`i

====

taklif egri chizig`i

====

budjеt chizig’i

++++

Bir-birini to`ldiruvchi tovarlarga qaysi tovarlar kiradi?

====

#benzin, avtomobil

====

sariyog`, margarin

====

mol go’shti, qo’y go’shti

====

qand, shakar.

++++

Birgalikda, komplekt tarzida iste’mol qilinadigan tovarlar bu …

====

#to`ldiruvchi tovarlar

====

o`rindosh tovarlar

====

noyob tovarlar

====

oziq-ovqat tovarlari

++++

Birinchi bo’lib daromad o’zgarishining iste’mol tarkibiga ta’sirini tadqiq qilgan olim ...

====

#E. Engel

====

R. Pindayk

====

R.Kouz

====

K.Menger

++++

Boshqa tur mahsulotni ishlab chiqarishdan voz kechib qilinadigan xarajatlar nima?

====

#muqobil xarajatlar

====

o`zgaruvchan harajatlar

====

yalpi harajatlar

====

chekli harajatlar

++++

Bozor iqtisodiyotining qaysi sub’ekti iqtisodiy resurslarni etkazib beruvchi va pirovard mahsulotlarning asosiy iste’molchisi hisoblanadi?

====

#uy xo’jaliklari

====

korxonalar

====

davlat tashkilotlari

====

davlat muassasalari

++++

Bozor iqtisodiyotining qaysi sub’ekti jamiyat a’zolarining ijtimoiy iste’mol xarakteridagi ne’matlar bilan ta’minlaydi?

====

#davlat

====

tadbirkorlik sektori

====

uy xo’jaliklari

====

chet ellik jismoniy va huquqiy shaxslar

++++

Bozor mexanizmining asosiy elementlari

====

#baho, talab, taklif, raqobat

====

foyda, talab, taklif, raqobat

====

baho, talab, ehtiyoj, raqobat

====

baho, talab, taklif, tovar

+++

Bozor talabiga quyidagi omillardan qaysi biri ta’sir ko'rsatmaydi?

====

#sotuvchilar soni

====

o'zaro to’ldiruvchi tovarlar narxi

====

o’rinbosar tovarlar narxi

====

istemolchilarning daromadi

++++

Bozor tizimida biror bir tovarni sotishda cheklangan firmalar hukmronlik qilishi bu…

====

#oligopoliya

====

monopoliya

====

monopsoniya

====

auksion

++++

Bozorda bo’ladigan savdo-sotiqda bozor qatnashchilaridan bir qismi kerakli va muhim axborotga ega qolgan qismi esa ega emasligi...

====

#asimmetrik axborot

====

simmetrik axborot

====

diversifikatsiya

====

chetlanish

++++

Bozordagi asimmetrik axborotlarni yo‘qotish yo‘llarini belgilang.

====

#bozor signallari

====

haridorlar

====

loyihalar

====

bozor mexanizmi

++++

Bozordagi barcha sub`yektlar yetarli ma’lumot bilan ta’minlangan bozor…

====

#simmetrik axborot

====

asimmetrik axborot

====

diversifikatsiya

====

chetlanish

++++

Bu auktsionda qatnashuvchilar bir-biriga bog’liq bo’lmagan holda tovar uchun stavkalar qo’yadi va tovar kim ko’p stavka qo’ygan bo’lsa, unga beriladi.

====

#yopiq auksion

====

Nemis auksioni

====

Kurno auksioni

====

Smit auksioni

++++

Bu bozor tizimida biror bir tovarni sotishda cheklangan firmalar hukmronlik qiladi

====

#oligopoliya

====

monopoliya

====

monopsoniya

====

duopoliya

++++

Bu oldindan belgilangan narxlarda ma’lum miqdordagi tovarlarni kelajakda ma’lum kunda etkazish uchun tuzilgan muddatli shartnoma.

====

#fyucherslar

====

sug`urtalash

====

oldin qilingan harajatlar bo`lib, ularni qaytadan tiklash mumkin emas

====

mahsulot ishlab chiqarish hajmiga bog`liq bo`lmagan harajatdir

++++

Budjet chegarasi tenglamasi

====

#P1X1+P2X2=R

====

∆TC:Q

====

MSB=MPB+MEB

====

P1X1 - P2X2=R

++++

Budjеt chizig’i bilаn bеfаrqlik egri chizig’ining burchаk kоeffitsiеnti bir birigа tеng bo’lgаn nuqtаgа …

====

#istе’mоlchining muvоzаnаt hоlаti deyiladi

====

maksimal foydaga erishiladi

====

eng kop xarajat bo`ladi

====

eng kam xarajat bo`ladi

++++

Budjеt chizig’i grafikda o’nggа siljiydi, agar…

====

#istе’mоlchi dаrоmаdi oshsa

====

istе’mоlchi dаrоmаdi kamaysa

====

sotuvchilar soni oshsa

====

sotuvchilar soni kamaysa

++++

Bоzоr nаrхi muvоzаnаt nаrхdаn yuqori bo’lgаndа qаndаy hоlаt yuz bеrаdi?

====

#tоvаr оrtiqchаligi pаydо bo’lаdi

====

tоvаr tаnqisligi yuz bеrаdi

====

istеmоlchilаr bоzоri shаkllаnаdi

====

rеsurslаr nаrхi аrzоnlаshаdi

++++

Cheklangan resurslar bilan cheksiz ehtiyojlarni to’laroq qondirishga qanday erishiladi?

====

#resurslardan foydalanishdan turli muqobil variantlaridan eng ko’p mahsulot ishlab chiqarishni ta’minlaydiganini tanlab olish

====

muqobil mahsulotlarni ishlab chiqarish

====

ehtiyojlarning qondirishning maqbul darajasini aniqlash

====

resurslarni taqsimlash

++++

Chekli mahsulot bu…

====

#boshqa omillar sarfi o`zgarmaganda bir birlik biror omildan qo`shimcha foydalanish hisobidan ishlab chiqarilgan qo`shimcha mahsulot

====

bir xil hajmda mahsulot ishlab chiqarishni ta`minlovchi omillar sarflari kombinatsiyalarini ifodalovchi egri chiziq

====

ishlab chiqarish xajmiga qarab o‘zgarib turuvchi xarajatlar

====

ishlab chiqariladigan maxsulot tannarxi

++++

Chekli naflilik (MU) bu…

====

#biror ne`matdan qo`shimcha bir birlik iste`mol qilish natijasida iste`molchi tomonidan olinadigan qo`shimcha naf

====

inson ehtiyojini qondira olish hususiyati

====

bir hil naf beruvchi ne`matlar kombinatsiyasi

====

ikki hil naf beruvchi ne`matlar kombinatsiyasi

++++

Chekli texnologik almashtirish normasi bu…

====

#ishlab chiqarish hajmi o`zgarmaganda bir birlik X omilini necha birlik Y omil bilan almashtirish mumkinligini ko`rsatadi

====

ishlab chiqarish davrining uzunligi

====

boshqa omillar sarfi o`zgarmaganda bir birlik biror omildan qo`shimcha foydalanish hisobidan ishlab chiqarilgan qo`shimcha mahsulot

====

bir xil hajmda mahsulot sotilishini ta`minlovchi egri chiziq

++++

Chetlanish bu…

====

#haqiqiy natija bilan kutiladigan natija o‘rtasidagi farq bo‘lib, u tavakkalchilikdan (yo‘qotishdan) darak beradi. Ushbu farq qancha kichik bo‘lsa yo‘qotish, ya’ni tavakkalchilik ham shuncha yuqori bo‘ladi

====

voqea va hodisalar jarayonida takrorlanishlarni hisob-kitob qilishga asoslangan ehtimol

====

mumkin bo‘lgan barcha natijalarning o‘rtacha o‘lchangan qiymatlari

====

taklif etilgan tovarlar almashuvi

++++

Davlat tomonidan ishlab chiqarish, taqsimot, almashuv va iste’mol ustidan to’liq nazorat o’rnatishga asoslangan tizim

====

#ma’muriy-buyruqbozlikka asoslangan iqtisodiyot

====

aralash iqtisodiyot

====

tartiblangan iqtisodiyot

====

bozor iqtisodiyoti

++++

Diversifikatsiya bu…

====

#tavakkalchilikni pasaytirish usuli bo`lib, bunda tavakkalchilik bir qator tovarlarga shunday taqsimlanadiki, tovarlardan bittasini sotib olishdan tavakkalchilikning ortishi boshqa tovarni sotib olishdagi tavakkalchilikning pasayishini bildiradi

====

daromad olish uchun qo`yiladigan kapital

====

kutiladigan natija bilan haqiqiy natija o`rtasidagi farq

====

mumkin bo‘lgan barcha natijalarning o‘rtacha o‘lchangan qiymatlari.

++++

Diversifikatsiya deb…

====

#tavakkalchilkni kamaytirishga qaratilgan faoliyat turi

====

qimmatli qog’ozlar portfeli qiymatini aniqlash jarayoni

====

fond bozori operatorlari o’rtasidagi hisob-kitob harakati

====

bir xil turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarish

++++

Dividend nima?

====

#aksionerlik jamiyati sof foydasining aksionerlarga tegadigan bir qismi

====

qimmatli qog`oz

====

muddatli qarz

====

iqtisodiy yordam

++++

.Doimiy harajatlarga nimalar kiradi?

====

#mahsulot o’sishiga bog’liq bo’lmagan harajatlar

====

amortizatsiya ajratmalari, kreditdan olingan foiz miqdori

====

ijara haqi to’lovlari, kreditdan olingan foiz miqdori

====

mahsulot hajmiga qarab qilinadigan harajatlar

++++

ED=0 bo‘lsa, u holda talab…

====

#mutloq noelastik bo‘ladi

====

elastik bo‘lad

====

mutloq elastik

====

noelastik bo‘ladi

++++

Elastiklik bu…

====

#bir o`zgaruvchining boshqa bir o`zgaruvchi ta`siri ostida o`zgarishini o`lchaydigan o`lchov

====

ikki o`zgaruvchining boshqa bir o`zgaruvchi ta`siri ostida o`zgarishini o`lchaydigan o`lchov

====

taklifning taklif chizig`i bo`yicha o`zgarishi

====

talabning taklif chizig`i bo`yicha o`zgarishi

++++

Firmаning dоimiy harаjаtlаri bu:

====

#ishlаb chiqаrish hаjmigа bоg’liq bo’lmаgаn harаjаtlаr

====

hаr qаndаy mаhsulоt ishlаb chiqаrish hаjmidа minimаl miqdоrdа sаrflаnаyotgаn harаjаtlаr

====

rеsurslаr sоtib оlinаyotgаndа ulаrgа kеtgаn harаjаtlаrdir

====

ishchi хоdimlаrgа to’lаnаyotgаn hаqdir

++++

Foyda olmaydigan tashkilotlar deganda…

====

#foyda olish maqsadida harakat qilmaydigan kasaba uyushmalari

====

firmani birgalikda tashkil qilib, birgalikda egalik qiluvchi va boshqaruvchi shahslar guruhi

====

paychilikka asoslangan jamiyat bo`lib, har bir mulk egasining mas`uliyati ushbu korxonaga qo`shgan hissasi bilan cheklangan

====

yopilb ketgan tashkilotlar

++++

Foydasini maksimallashtirayotgan firma mahsulot ishlab chiqarishning shunday hajmini tanlashi kerakki, bunda:

====

#chekli tushum chekli harajatga teng bo’lishi kerak

====

o’rtacha tushum o’rtacha umumiy harajatalarga teng bo’lishi kerak

====

o’rtacha harajatlar minimal bo’lishi kerak

====

umumiy tushum maksimal bo’lishi kerak

++++

Funktsiya so‘zining ma’nosi…

====

#bu matematik tushuncha bo‘lib bog‘liq o‘zgaruvchi bilan erkin o‘zgaruvchilar o‘rtasida miqdoriy bog‘liqlikni ifodalaydi

====

talab bilan taklifni tenglashtiruvchi narx

====

mahsulot ishlab chiqarish uchun zarur bo‘ladigan sarflar yig‘indisi

====

taklif miqdori o‘rtasidagi bo‘gliqlikni ifodalaydi

++++

Hamma iqtisodiy tizimlar uchun fundamеntal muammo bo’lib hisoblanadi, bu:

====

#resurslarning noyobligi va cheklanganligi

====

ishlab chiqarish

====

istе'mol

====

invеstitsiya

++++

Hodisalarni mayda bo’laklarga ajratib, ularni tadbiq qilish.

====

#tahlil usuli

====

dialektika usuli bo’lаdi

====

sintez usuli

====

dedeuktsiya

++++

Hodisalarning mayda elementlarini birlashtirish asosida o’rganib xulosa chiqarich…

====

#sintez usuli

====

induksiya usuli

====

deduksiya usuli

====

tahlil usuli

++++

Ikki tomonlama monopoliya deyiladi, agar bozorda…

====

#monopolist – sotuvchi bilan monopolist xaridor uchrashsa

====

monopolist – sotuvchi bilan xaridorlar uchrashsa

====

sotuvchilar bilan monopolist xaridor uchrashsa

====

sotuvchilar bilan xaridorlar uchrashsa

++++

Individual talab deb…

====

#alohida iste`molchining talabi

====

alohida iste`molchilarning yig`indisi

====

alohida iste`molchining taklifi

====

alohida haridorlarning talabi

++++

Induktsiya usuli bu…

====

#ayrim dalillar asosida xulosa chiqarish

====

umumiy qoidalar asosida ayrim xulosalarni chiqarish

====

hodisalarni mayda bo’laklarga ajratib, ularni tadbiq qilish.

====

barcha hodisa va voqealarni doimiy harakatda va o’zaro aloqadorlikda deb tadbiq qilish.

++++

Iqtisodiy muammolarning bir qismi bozor, bir qismi hukumat tomonidan hal etilsa, bunday iqtisodiyot…

====

#aralash iqtisodiyot dеyiladi

====

bozor iqtisodiyot dеyiladi

====

natural iqtisodiyot dеyiladi

====

ma'muriy iqtisodiyot dеyiladi

++++

Ish haqining vazifasi nimadan iborat?

====

#iqtisodiy faoliyatni rag’batlantirish

====

ishlovchining mehnat faoliyati uchun sharoit ta’minlash

====

sarflangan mehnatning miqdori va sifatini hisobga olish

====

ishchi va uning oilasining hayot faoliyati uchun sharoitni ta’minlash

++++

Ishlab chiqarish - bu…

====

#bu kerakli mahsulotlarni tayyorlash uchun ishchi kuchidan, uskuna va texnologiyadan, tabiiy resurslardan hamda materiallardan ma’lum miqdordagi kombinatsiyada foydalanish jarayonidir

====

bu bir xil hajmdagi mahsulotni ishlab chiqarishni ta’minlaydigan ishlab chiqarish omillari sarflari kombinatsiyalarini ifodalovchi egri chiziqdir

====

bu tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish to‘g‘risidagi amaliy bilimlardir

====

bu o‘zgaruvchan resurslar kombinatsiyasini kichik miqdorda qo‘shimcha sarfi hisobidan umumiy mahsulotning o‘sgan qismiga aytiladi

++++

Ishlab chiqarish funksiyasi faqat sarflangan mehnatga bog‘liq bo‘lsa, u holda, ishlab chiqarish funksiyasi quyidagicha bo‘ladi:

====

#Q = f ( L )

====

Q = f (K, L)

====

Q = f (K, L, M)

====

Q=f (K, L, M,r)

++++

Ishlab chiqarish hajmiga bog`liq bo`lmagan xarajatlar deb

====

#doimiy harajatlarga aytiladi

====

o`zgaruvchan harajatlarga aytiladi

====

yalpi harajatlarga aytiladi

====

chekli harajatlarga aytiladi

++++

Ishlab chiqarish hajmiga qarab o`zgaradigan xarajatlar deb

====

#o`zgaruvchan harajatlarga aytiladi

====

doimiy harajatlarga aytiladi

====

yalpi harajatlarga aytiladi

====

chekli harajatlarga aytiladi

++++

Ishlab chiqaruvchilar va sotuvchilar tomonidan berilgan narxlarda sotilishi mumkin bo’lgan tovarlar miqdori bu...

====

#taklif

====

talab

====

bozor muvozanati

====

elastiklik

++++

Ishlаb chiqаrish hаjmigа bоg’liq bo’lmаgаn harаjаtlаr bu…

====

#firmаning dоimiy harаjаtlаri

====

firmаning o`zgaruvchan harаjаtlаri

====

firmаning chekli harаjаtlаri

====

firmаning qaytarilmaydigan harаjаtlаri

++++

Ishlаb chiqаrish rеsursi hisоblаnmаydigаn qаtоrni bеlgilаng

====

#bozor

====

fоydаli qаzilmаlаr

====

mаlаkаli ishchi kuchi

====

bino, inshoatlar

++++

Iste`mol qilingan ne`matlardan olingan jami naflik bu...

====

#umumiy naflilik

====

chekli naflilik

====

chekli naflilik va umumiy naflilik

====

umumiy naflilik va chekli naflilik

++++

Istе’mоlchilаr dаrоmаdining kamayishi grаfikdа qаndаy o’zgаrish hоsil qilаdi?

====

#budjеt chizig’i chapgа pаrаllеl siljiydi

====

budjеt chizig’i o’nggа pаrаllеl siljiydi

====

budjеt chizig’ining оg’ish burchаgi qisqаrаdi

====

budjеt chizig’ining оg’ish burchаgi o’zgаrаdi

++++

Istе’mоlchilаr dаrоmаdining ko’pаyishi grаfikdа qаndаy o’zgаrish hоsil qilаdi?

====

#budjеt chizig’i o’nggа pаrаllеl siljiydi

====

byudjеt chizig’ining оg’ish burchаgi o’zgаrаdi

====

byudjеt chizig’i chаpgа pаrаllеl siljiydi

====

byudjеt chizig’ining оg’ish burchаgi qisqаrаdi

++++

Izokosta bu…

====

#yig`indisi bir hil yalpi harajatga teng bo`lgan resurslar sarflarini kombinatsiyalarini ifodalovchi chiziq

====

inson tomonidan yaratilgan resurslar

====

bir xil hajmda mahsulot ishlab chiqarishni ta`minlovchi omillar sarflari kombinatsiyalarini ifodalovchi egri chiziq

====

ishlab chiqariladigan maxsulot narxi

++++

Izokosta tenglamasi to’g’ri berilgan qatorni belgilang.

====

#w\*L+r\*K=C

====

w\*L - r\*K=C

====

P1X1 - P2X2=R

====

P1X1 + P2X2=R

++++

Izokvantalar haritasi bu…

====

#bu izokvantalar majmuasidan iborat bo`lib, ularning har biri ma`lum ishlab chiqarish omillari sarflari kombinatsiyalariga to`g`ri keladigan maksimal ishlab chiqarish hajmini o`zida aks ettiradi

====

bir xil hajmda mahsulot sotilishini ta`minlovchi egri chiziq

====

vaqt birligi ichida korxonaning yordamchi bo`limlarida ishlab chiqariladigan maxsulot hajmi teng miqdorda bo`lishi

====

o‘rnini bosuvchi resurslar narxi

++++

Izоkvаntа nimаni аnglаtаdi?

====

#bir хil hajmdа mаhsulоt ishlаb chiqаrishni tа’minlоvchi оmillаr kоlmbinаtsiyasini

====

yalpi egri ishlаb chiqаrish hajmini

====

bеrilgаn rеsurslаr hajmidа turlichа ishlаb chiqаrish hajmlаrini

====

o’rtаchа xarajatni

++++

Kapital (kapital resurslari) bu…

====

#inson tomonidan yaratilgan ishlab chiqarish resurslari (binolar, inshootlar, mashina va mexanizmlar)

====

insonning mehnat qilishga qaratilgan jismoniy va aqliy qobiliyatidir

====

tovarlarni ishlab chiqarish va xizmat ishlarini bajarishda ishlatiladigan tabiiy ne’matdir

====

aktsiya, obligatsiyalar

++++

Korporatsiya deganda…

====

#paychilikka asoslangan jamiyat bo`lib, har bir mulk egasining mas`uliyati ushbu korxonaga qo`shgan hissasi bilan cheklangan

====

ishlab chiqarish resurslari egalarining qarorlarini va manfaatlarini muvofiqlashtiruvchi institutsional tuzilma hisoblanadi

====

boshqaruvchi shahs

====

foyda olish maqsadida harakat qilmaydigan kasaba uyushmalari

++++

Kurno modeli qaysi bozordagi munosabatlarni tahlil qiladi?

====

#duopoliya

====

golland auksioni

====

fransuz auksioni

====

nemis auksioni

++++

Kutilgan daromadga nisbatan kafolatlangan daromadni ustun ko’radigan inson...

====

#Tavakkalchilikka qarshi inson

====

Tavakkalchilikka befarq qarovchi shaxs

====

Tavakkalchilikka moyillik

====

monopolist

++++

Limonga bo`lgan talab 100 dona bo`lganda, har bir limon narxi 21 so`mni tashkil qiladi, talab 200 dona bo`lganda bir dona limon 18 so`m bo`lsin. Yoysimon elastik koeffitsienti nechaga teng?

====

#4.33

====

2

====

1

====

0

++++

Loyiha bu…

====

#ma`lum maqsadga erishish uchun qilinadigan resurslar investitsiyasi

====

chetlanish

====

to`lov funktsiyasi

====

daromad olish uchun qo`yiladigan kapital

++++

Ma’muriy-buyruqbozlikga asoslangan iqtisodiyot qanday tizim?

====

#davlat tomonidan ishlab chiqarish, taqsimot, almashuv va iste’mol ustidan to’liq nazorat o’rnatishga asoslangan

====

yakka hokimlik asosida ishlab chiqarishni tashkil etishga asoslangan

====

ishlab chiqarishni reja asosida yurgazishga asoslangan

====

ishlab chiqarishni ijtimoiy mulk va ijtimoiy mehnat asosida tashkil etishga qaratilgan

++++

Mahsuldorlikning kamayish qonuni…

====

#Tomas Maltusning qonuni

====

Engel qonuni

====

Marshal qonuni

====

talab qonuni

++++

Mahsulot ishlab chiqarish hajmi oshganda ham, kamayganda ham o`zgarmaydigan harajat

====

#doimiy harajat

====

o`zgaruvchan harajatlar

====

yalpi harajatlar

====

chekli harajatlar

++++

Mahsulot miqdori va narxi o`rtasidagi teskari bog`liqlik deb…

====

#talab qonuniga aytiladi

====

taklif qonuniga aytiladi

====

Giffen tovarlarga aytiladi

====

chetlanishga aytiladi

++++

Masshtab samarasi bu…

====

#bu ishlab chiqarish masshtabining kengayishi sur`ati bilan mahsulot ishlab chiqarishni o`sish sur`ati o`rtasidagi bog`liqlikni ifodalaydi

====

boshqa omillar sarfi o`zgarmaganda bir birlik biror omildan qo`shimcha foydalanish hisobidan ishlab chiqarilgan qo`shimcha mahsulot

====

oldin qilingan harajatlar bo`lib, ularni qaytadan tiklash mumkin emas

====

ishlab chiqarish davrining uzunligi

++++

Mikroiqtisodiyot qaysi fanlar bilan uzviy bogliq?

====

#iqtisodiyot nazariyasi, statistika, korhona iqtisodiyoti

====

iqtisodiyot nazariyasi, rassomlik, musiqa

====

iqtisodiyot nazariyasi, yapon tili, korhona iqtisodiyoti

====

Nemis tili, statistika, dinshunoslik

++++

Model deganda…

====

#iqtisodiy jarayonning sxemasi, loyihasi, matematik formulalar bilan ifodalanishi tushuniladi

====

xom ashyo, yoqilg‘i, ixtirolar

====

inson bir iqtisodiy ne’matning ma’lum miqdorini iste`mol qilishi

====

tabiy resurslar, ish kuchi, texnologiya, zaruriy tadbirkorlikni birlashtiruvchi mexanizm

++++

Model nima?

====

#bu iqtisodiy jarayonning shemasi, loyihasi, matematik formulalar bilan ifodalanishi

====

byudjеt chizig’ining оg’ish burchаgi

====

chekli almashtirish normasi

====

ayrim dalillar asosida xulosa chiqarish

++++

Monopolist – sotuvchi bilan monopolist xaridor uchrashganda…

====

#ikki tomonlama monopoliya deyiladi

====

monopoliya

====

duopoliya

====

monopsoniya

++++

Muqobil qiymat bu…

====

#voz kechilgan boshqa iqtisodiy ne’mat qimmati bilan o‘lchanadigan iqtisodiy ne’mat qimmatidir

====

inson oqilona faoliyatga intilishi, ya’ni eng kam resurslarni sarflab, o‘zining eng ko‘p ehtiyojlarini qondirishi haqidagi fikrdir

====

inson bir iqtisodiy ne’matning ma’lum miqdorini iste`mol qilishi

====

tovar va xizmatlar narxi

++++

Musbat (ijobiy) tashqi samara formulasi qaysi qatorda to’g’ri berilgan?

====

*#MSB=MPB+MEB*

====

Q = f (K, L)

====

(P1∕Q1)

====

(Q2 - Q1)

++++

Mutlоq elаstik tаlаb chizig’i qаndаy ko’rinishgа egа?

====

#gоrizоntаl chiziq

====

vеrtikаl chiziq

====

egri chiziq

====

to’g’ri chiziq

++++

Mutlоq nоelаstik tаlаb chizig’i qаndаy ko’rinishgа egа?

====

#vеrtikаl chiziq

====

gоrizоntаl chiziq

====

egri chiziq

====

to’g’ri chiziq

++++

Muvozanat mahsulot miqdori deb …

====

#muvozanat narxga to’g’ri keladigan tovar miqdori

====

ijtimoiy harajatlar va xususiy harajatlar yig’indisidan iborat

====

ijtimoiy daromadlar va xususiy daromadlar yig’indisidan iborat

====

ijtimoiy daromadlar va xususiy daromadlar orasidagi farqdan iborat

++++

Muvozanat narx bu…

====

#talab bilan taklifni tenglashtiruvchi narx

====

kutiladigan natija bilan haqiqiy natija o`rtasidagi farq

====

daromad olish uchun qo`yiladigan kapital

====

daromadlarning oshishi

++++

Naflilik nimada o`lchanadi?

====

#utilda

====

foizda

====

so`mda

====

tonnada

++++

Narx bu…

====

#bir birlik tovarni sotib olish uchun to`lanadigan pul miqdori

====

umumiy daromaddan umumiy harajatlarni olish

====

ishlab chiqarish xajmiga qarab o‘zgarib turuvchi xarajatlar

====

mahsulotlarni sotishdan tushgan tushum

++++

Narx diskreminatsiyasi deb…

====

#bir xil mahsulotni har xil haridorlarga turli narxda sotishga aytiladi

====

yangi modeldagi tovarga yuqori narx belgilashga aytiladi

====

ishchilarning malakasiga qarab ish haqi berishga aytiladi

====

yuqori sifatli tovarga yuqori narx belgilashga aytiladi

++++

Narx pastdan yuqoriga ko’tarilgan auksion

====

#ingliz auksioni

====

mahsulot bahosini oshirish hisobiga

====

qo’shimcha resurslarni jalb hilish hisobiga

====

yangi modeldagi tovarga yuqori narx belgilash

++++

Narxlar diversifikatsiyasi bu…

====

#narxlarni iste’molchilarning imkoniyatlariga qarab har xil darajalarda belgilash

====

birgalikda hamkorlikda iste’mol qilinadigan tovarlar

====

narxlarni bir xil darajalarda belgilash

====

pul bilan ta`minlangan ehtiyoj

++++

Narxlarni iste’molchilarning imkoniyatlariga qarab har xil darajalarda belgilash…

====

#narxlar diversifikatsiyasi

====

birgalikda hamkorlikda iste’mol qilinadigan tovarlar

====

yagona iste’molchining tovarga bo‘lgan talabi tushuniladi

====

talab miqdori o‘rtasidagi bo‘gliqlikni ifodalaydi

++++

Normativ usul bu…

====

#u yoki bu jarayonga baho beriladi.

====

ayrim dalillar asosida xulosa chiqarish

====

yondoshuv voqealarni real holatini ifoda etadi.

====

hodisalarni mayda bo’laklarga ajratib, ularni tadbiq qilish.

++++

O`rindosh tovarlar bu…

====

#iste`mol qilishda bir-birini o`rnini bosuvchi tovarlar yoki bir xil ehtiyojni qondiruvchi tovarlar

====

inson va inson tomonidan yaratilgan resurslar

====

birgalikda, komplekt tarzida iste`mol qilinadigan tovarlar

====

sifatsiz tovarlar

++++

O`zgarmas harajat deganda…

====

#mahsulot ishlab chiqarish hajmi oshganda ham, kamayganda ham o`zgarmaydigan harajat

====

oldin qilingan harajatlar bo`lib, ularni qaytadan tiklash mumkin emas

====

mahsulot ishlab chiqarish hajmiga bog`liq bo`lmagan harajatdir

====

mahsulot ishlab chiqarish narxiga bog`liq bo`lmagan harajatdir

++++

O’zaro kelishuv va uchrashuvlar bilan bog’liq harajatlar deb

====

#transaksion harajatlarga aytiladi

====

o`zgarmas harajatlarga aytiladi

====

bozor muvozanatiga aytiladi

====

qaytarilmas harajatlarga aytiladi

++++

Oligopoliya bu…

====

#bu bozor tizimida biror bir tovarni sotishda cheklangan firmalar hukmronlik qiladi

====

haridor bitta bo`lib, sotuvchilar ko`p bo`lgan bozor

====

haridor ko‘p bo‘lib, sotuvchilar bitta bo‘lgan bozor

====

haridor ko‘p bo‘lib, sotuvchilar bo‘lmagan bozor

++++

Oligopoliya so‘zi grekcha bo‘lib, nima ma’noni anglatadi?

====

#oligos - bir necha, poleo - sotaman

====

oligos – juda ko‘p, poleo – sotib olaman

====

oligos - tovar, poleo – sotib olaman

====

oligos - qancha, poleo – iste`mol qilaman

++++

Ortiqcha taklif paydo bo’ladi, agar…

====

#bozor narxi muvozanat narxdan yuqori bo’lsa.

====

bozor narxi muvozanat narxdan past bo’lsa..

====

bozor narxi muvozanat narxga teng bo’lsa.

====

tovar narxi muvozanat narxga teng bo’lsa

++++

P1X1+ P2X2=R

====

#budjet chegarasi tenglamasi

====

Maltus tenglamasi

====

talab funksiyasi

====

taklif funksiyasi

++++

Pirovard (chekli) daromad deb nimaga aytiladi?

====

#mahsulot hajmini bir birlikka o‘sishi natijasida daromadning o‘sishiga aytiladi

====

mahsulot hajmini bir birlikka o‘sishi natijasida daromadning pasayishiga aytiladi

====

mahsulot hajmini bir birlikka o‘sishi natijasida daromadning ikki birlikka o‘sishiga aytiladi

====

mahsulot hajmini pasayishi natijasida daromadning o`zgarmasligiga aytiladi

++++

Pozitiv usul nima?

====

#yondoshuv voqealarni real holatini ifoda etadi.

====

barcha hodisa va voqealarni doimiy harakatda va o’zaro aloqadorlikda deb tadbiq qilish.

====

ayrim dalillar asosida xulosa chiqarish

====

u yoki bu jarayonga baho beriladi.

++++

Pulning kutilmagan qadrsizlanishi (inflyatsiyasi)dan aholining qaysi qismi ko’proq jabr ko’radi?

====

#obligatsiya egalari

====

ishlab chiqaruvchilar

====

qarz oluvchilar

====

dehqon (fermer) xo’jaligi

++++

Qaysi auksionda stavkalar yuqoridan pastga qarab, toki tovar minimal mumkin bo’lgan narxda sotilgunga qadar tushib boradi.

====

#Golland auksionida

====

yopiq auksion

====

Nemis auksioni

====

Kurno auksioni

++++

Qaysi bandda tavakkalchilikni pasaytirish yo`llari keltirilgan?

====

#diversifikatsiyalash, tavakkalchilikni taqsimlash, sug`urtalash

====

assimetrik axborotlarni bartaraf etish

====

bozor signallaridan foydalanish

====

daromadlar oshsa

++++

Qaysi ibora iste'molchining birorta tovarni sotib olishga xohishi va imkoniyati mavjudligini ko'rsatadi:

====

#talab

====

taklif

====

zaruriyat

====

ehtiyoj

++++

Qaysi omillarning o`zgarishi talab egri chizig`ining siljishiga olib keladi?

====

#haridorlar soni va daromadlar miqdori

====

milliy daromadning hajmi va uning taqsimlanishi

====

resurslarning narxi

====

ishlab chiqarish tehnologiyasi

++++

Qaytarilmaydigan harajatlar…

====

#oldin qilingan harajatlar bo`lib, ularni qaytadan tiklash mumkin emas

====

hajmi ishlab chiqariladigan maxsulot hajmining o‘zgarishiga qarab o‘zgarmaydigan xarajatlar

====

hajmi ishlab chiqariladigan maxsulot hajmining o‘zgarishiga qarab o‘zgaradigan xarajatlar

====

bir birlik mahsulotga to`g`ri keladigan o`zgarmas harajat

++++

Qd=100-1.5P Qs=20+0.5P Berildan funksiyalardan foydalanib bozor muvozanatini aniqlang.

====

#muvozanat narx 40 birlik, muvozanat hajm 40 birlikka teng

====

muvozanat narx 20 birlik, muvozanat hajm 40 birlikka teng

====

muvozanat narx 40 birlik, muvozanat hajm 20 birlikka teng

====

muvozanat narx 30 birlik, muvozanat hajm 30 birlikka teng

++++

Qisqa muddatli davr nima?

====

#bu davrda kamida bitta ishlab chiqarish omili o’zgarmas bo`ladi

====

hamma ishlab chiqarish omillari o’zgaradigan davr

====

izokvanta egri chizig’i o’zgaradigan davr

====

faqat mehnat omili o’zgaradigan davr

++++

Quyidagi fikrlardan qaysi biri noto’g’ri keltirilgan?

====

#o’rindosh tovarlar – birgalikda, komplekt tarzida iste’mol qilinadigan tovarlar.

====

to’ldiruvchi tovarlar – birgalikda, komplekt tarzida iste’mol qilinadigan tovarlar.

====

to`ldiruvchi tovarlar – iste’mol qilishda bir-birini o’rnini bosuvchi tovarlar yoki bir xil ehtiyojni qondiruvchi tovarlar.

====

umumiy naflik – iste’mol qilingan ne’matlardan olingan jami naflik.

++++

Quyidagi ta’riflardan qaysi biri bozor iqtisodiyotining mohiyatini to’laroq xarakterlaydi?

====

#bu xususiy mulk ustunligiga asoslangan hamda iqtisodiy jarayonlar bozor mehanizmi yordamida boshqariladigan va tartibga solinadigan iqtisodiyotdir

====

ma’muriy-buyruqbozlikga asoslangan iqtisodiyot

====

mehnat taqsimoti mavjud bo’lgan iqtisodiyot

====

urf-odat, udumlar va an’analariga asoslangan iqtisodiyot

++++

Quyidagilardan qaysi biri iqtisodiy resurslar tarkibini to’liq aks ettiradi?

====

#kapital, er, ishchi kuchi, tadbirkorlik layoqati va axborot

====

mehnat vositalari va ishchi kuchi

====

tabiiy va inson resurslari

====

ishlab chiqarishning moddiy omillari

++++

Quyidagilarning qaysi biri talab tushunchasining mazmunini to’laroq xarakterlaydi?

====

#bahoning mavjud darajasida sotib olish mumkin bo’lgan tovarlarning miqdori

====

milliy daromadning hajmi va uning taqsimlanishi

====

ehtiyoj, hohish, istak

====

bir ishlab chiqarish omili o’zgarib, boshqasi o’zgarmaydigan davr

++++

Quyidаgi umumiy nаflilikni аks ettiruvchi rаqаmlаrdаn qаysi biri chеkli nаflilikning kаmаyib bоrish qоnuni izоhlаydi

====

#280,270,250,200

====

200,300,400,500

====

200,400,1600,9600

====

200,450, 11,750

++++

Qаysi hоllаrdа bеfаrqlik kаrtаsidа jоylаshgаn nuqtаgа istе’mоlchining muvоzаnаt hоlаti dеymiz?

====

#budjеt chizig’i bilаn bеfаrqlik chizig’ining burchаk kоeffitsiеnti bir birigа tеng bo’lgаndа

====

byudjеt chizig’i bilаn talab egri chizig’i kеsishgаn hаr qаndаy nuqtаgа

====

eng yuqоridа jоylаshgаn bеfаrqlik chizig’igа

====

byudjеt chizig’i chеgаrаsidаn tаshqаridа yotgаn nuqtаgа

++++

Raqobatlashuvchi firmadan farqli ravishda monopolist:

====

#kamroq mahsulot ishlab chiqarib yuqoriroq narx qo’yishga intiladi

====

narxni yuqori o’rnatib ko’proq daromad olishga intiladi

====

foydani minimallashtirishga intiladi

====

MR=P bo’lgan holatda mahsulot ishlab chiqarishga intiladi

++++

Samaradorlik nima?

====

#“natija” va “xarajat” nisbati

====

sarflangan resurslarni tejash

====

ishlab chiqarish xarajatlarining o’sishi

====

iqtisodiyotning o’sishi

++++

Shaxs talabi bu…

====

#bitta iste’molchining tovarga bo’gan talabi.

====

bozorda taklif miqdori bilan talab miqdori teng bo’lgan hol

====

talab bilan taklifni tenglashtiruvchi narx.

====

berilgan narxlarda haridorlar tomonidan sotib olinishi mumkin bo’lgan tovarlar miqdori.

++++

Sintez usuli bu…

====

#hodisalarning mayda elementlarini birlashtirish asosida o’rganib xulosa chiqarich.

====

hodisalarni mayda bo’laklarga ajratib, ularni tadbiq qilish.

====

barcha hodisa va voqealarni doimiy harakatda va o’zaro aloqadorlikda deb tadbiq qilish.

====

ayrim dalillar asosida xulosa chiqarish

++++

Sof iqtisodiy ma’noda “bozor” tushunchasi nimani anglatadi?

====

#ishlab chiqaruvchi (sotuvchi) va iste’molchi (xaridor)larning tovarlarini ayrboshlash xususidagi harakatini o’zaro kelishtiruvchi mexanizmlar, tartiblar va infrastrukturaviy tuzilmalar tizimini

====

narxlarni bir xil darajalarda belgilash

====

birgalikda hamkorlikda iste’mol qilinadigan tovarlar

====

bu tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish to‘g‘risidagi amaliy bilimlardir

++++

Soliqlarning oshishi taklifning siljishiga olib kеladi:

====

#taklif egri chizig’ini chapga va yuqoriga

====

talab egri chizig’ini chapga va pastga

====

taklif egri chizig’ini yuqori va o’ngga

====

talab egri chizig’ini yuqori va o’ngga

++++

Tabiiy monopoliyaga misol, bu-

====

#shahar metrosi

====

IBM-kompaniyasi

====

Hamkorbank

====

OPEK-xalqaro neft karteli

++++

Tahlil usuli bu…

====

#hodisalarni mayda bo’laklarga ajratib, ularni tadbiq qilish.

====

umumiy qoidalar asosida ayrim xulosalarni chiqarish

====

ayrim dalillar asosida xulosa chiqarish

====

barcha hodisa va voqealarni doimiy harakatda va o’zaro aloqadorlikda deb tadbiq qilish.

++++

Taklif > talab bo`lsa:

====

#ortiqchalik yuzaga keladi

====

bozor muvozanatiga erishiladi

====

pul taqchil bo`ladi

====

bozorda taqchilik hukm suradi

++++

Taklif bu…

====

#bu ishlab chiqaruvchilar va sotuvchilar tomonidan muayyan narxlarda sotilishi mumkin bo‘lgan tovarlar miqdori

====

birgalikda hamkorlikda iste’mol qilinadigan tovarlar

====

pul bilan ta`milanmagan ehtiyojga aytiladi

====

sotib olinishi mumkin bo‘lgan tovarlar miqdori

++++

Taklif hajmiga qaysi omillar ta’sir etmaydi?

====

#istemolchi daromadi

====

ishlab chiqarish texnologiyasi

====

resurslar narxi

====

soliqlar

++++

Talab elastik bo‘ladi, аgаr:

====

#Ed>1 bo’lsa

====

Ed<1 bo’lsa

====

Ed=1 bo’lsa

====

Ed=0 bo’lsa

++++

Talab > taklif bo`lsa:

====

#bozorda taqchilik hukm suradi

====

bozor muvozanatiga erishiladi

====

pul taqchil bo`ladi

====

bozorda tovarlar o`tmay yig`ilib qoladi

++++

Talab elastikligi quyidagicha aniqlanadi:

====

#talab miqdorning foizda o’zgarishini narxning foizda o’zgarishiga nisbati orqali

====

narx o’zgarishining talab miqdori o’zgarishiga nisbati orqali

====

talab miqdori o’zgarishining narx o’zgarishiga nisbati orqali

====

talab va taklif egri chizig’lari orqali

++++

Talab funktsiyasi deb nimaga aytiladi?

====

#talabga ta’sir qiluvchi omillar miqdori bilan talab miqdori o‘rtasidagi bo‘gliqlikni ifodalaydi

====

mahsulot ishlab chiqarish uchun zarur bo‘ladigan sarflar yig‘indisi

====

berilgan narxlarda haridorlar tomonidan sotib olinishi mumkin bo‘lgan tovarlar miqdori

====

taklif miqdori o‘rtasidagi bo‘gliqlikni ifodalaydi

++++

Talab miqdorning foizda o’zgarishini narxning foizda o’zgarishiga nisbati orqali

====

#talab elastikligi aniqlanadi

====

taklif elastikligi aniqlanadi

====

naflilik aniqlanadi

====

ishlab chiqaruvchilar aniqlanadi

++++

Talab no elastik bo‘ladi, аgаr:

====

#Ed<1 bo’lsa

====

Ed>1 bo’lsa

====

Ed=1 bo’lsa

====

Ed=0 bo’lsa

++++

Talab qonuni dеyiladi, agar:

====

#mahsulotning narxi pasaysa, uni olish hajmi ko’payadi

====

istе'molchilarning daromadi ko’paysa, u holda ular tovarlarni ko’proq sotib oladilar

====

talab egri chizig’i musbat qiyalikka ega

====

taklif hajmining talab hajmidan oshib kеtishi narxni tushushiga olib kеladi

++++

Talab qonunidan qanday xulosa chiqarish mumkin?

====

#yuqori baholar iste’molchining xarid qilish istagini susaytiradi, past baho esa kuchaytiradi

====

iste’molchi mahsulotning qo’shimcha birligini faqat uning bahosi pasaygan sharoitda sotib ola boshlaydi

====

baholarning pasayishi iste’molchi pul daromadining sotib olish layoqati yoki real daromadini oshiradi

====

mahsulot bahosi o’sganda iste’molchi uning o’rnini bosuvchi arzonroq tovarlarni sotib olishga xarakat qiladi

++++

Talab qonuniga ko'ra:

====

#mahsulotning narxi pasaysa, unga talab oshadi yoki aksincha

====

istе'molchilarning daromadi oshsa, ular tovarlarni ko’proq sotib olish imkoniyatiga ega bo'ladilar

====

talab chizig’i musbat qiyalikka ega

====

taklif hajmining talab hajmidan oshib kеtishi narxni tushushiga olib kеladi

++++

Talab tushunchasiga to`liq ta`rif berilgan qatorni aniqlang

====

#pul bilan ta`minlangan ehtiyoj

====

ehtiyoj

====

bozorga sotishga chiqarilgan mahsulotlar miqdori

====

tovar qiymatining puldagi ifodasi

++++

Talab va taklifga ta’sir qiluvchi omillarning bir foizga o’zgarishi natijasida talab va taklif hajmining necha foizga o’zgarishini aniqlaydigan koeffitsiyent…

====

#Elastiklik

====

chetlanish

====

izokvanta

====

izokosta

++++

Tavakkalchilikni pasaytirish yo‘llari bu…

====

#diversifikatsiya, sug‘urtalash, axborot izlash

====

daromadlarning oshishi

====

taklifning kamayishi

====

talabning ortishi

++++

Tavakkalchilikni taqsimlash bu…

====

#ushbu usulga ko‘ra zarar ko‘rish ehtimoli bilan bog‘liq bo‘lgan tavakkalchilik bilan qatnashuvchi sub’ektlar o‘rtasida shunday taqsimlanadiki, oqibatda har bir sub’ektning kutiladigan yo‘qotishi nisbatan kichik bo‘ladi

====

daromadlarning oshishi

====

kutiladigan natija bilan haqiqiy natija o`rtasidagi farq

====

kutilgan daromadga nisbatan kafolatlangan daromadni ustun ko`radigan inson

++++

Tavakkalchilkni kamaytirishga qaratilgan faoliyat turi bu…

====

#diversifikatsiya

====

chetlanish

====

izokvanta

====

izokosta

++++

Texnologiya bu…

====

#bu tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish to‘g‘risidagi amaliy bilimlardir

====

bu kerakli mahsulotlarni tayyorlash uchun ishchi kuchidan, uskuna va texnologiyadan tabiiy resurslardan hamda materiallardan ma’lum miqdordagi kombinatsiyada foydalanish jarayonidir

====

bu bir xil hajmdagi mahsulotni ishlab chiqarishni ta’minlaydigan ishlab chiqarish omillari sarflari kombinatsiyalarini ifodalovchi egri chiziqdir

====

inson tomonidan yaratilgan resurslar

++++

Texnologiyaning takomillashuvi natijasida…

====

#taklif egri chizig`i o`ngga siljiydi

====

talab egri chizig`i chapga va pastga siljiydi

====

talab egri chizig`i yuqori va o`ngga siljiydi

====

taklif egri chizig`i chapga va pastga siljiydi

++++

Tomas Maltusning qonuni bu…

====

#mahsuldorlikning kamayish qonuni

====

talab qonuni

====

taklif qonuni

====

taklif va talab qonuni

++++

Tovar nаrхi muvоzаnаt nаrхdаn yoqori bo’lgаndа qаndаy hоlаt yuz bеrаdi?

====

#tоvаr оrtiqchаligi pаydо bo’lаdi

====

tоvаr tаnqisligi yuz bеrаdi

====

istеmоlchilаr bоzоri shаkllаnаdi

====

rеsurslаr nаrхi аrzоnlаshаdi

++++

Tovar va xizmatlar bozori muvozanat holatda dеyiladi, agar:

====

#taklif hajmi talab hajmiga tеng bo’lsa

====

narx harajatlar qo’shilgan foydaga tеng bo’lsa

====

tеxnologiya darajasi bosqichma – bosqich o’zgarib tursa

====

talab taklifga tеng bo’lsa

++++

Transaktsion harajatlar tushunchasini birinchi bo’lib kim tomonidan kiritilgan?

====

#R.Kouz

====

R. Pindayk

====

K.Menger

====

R.Giffen

++++

Transaktsion yoki operatsiyalar xarajati bu…

====

#tovarlar almashuvi sohasidagi xarajatlardir

====

ovqatlanish xarajatlari

====

yalpi xarajatlar

====

o`rtacha xarajatlardir

++++

Tаklif qоnunigа ko’rа, bоshqа оmillаr o’zgаrmаs bo’lgаn shаrоitdа tоvаr nаrхining ko’tаrilishi:

====

#tаklif hajmining оshishigа olib keladi

====

tаklifning pаsаyishigа olib keladi

====

tаklifning o'zgarmay qolishigа olib keladi

====

tаklif hajmining pаsаyishigа оlib kеlаdi

++++

Tаlаbga quyidаgi оmillаrdаn qаysi biri tа’sir ko’rsаtmаydi?

====

#rеsurslаrning nаrхi

====

to’ldiruvchi tоvаrlаr nаrхining o’zgаrishi

====

istе’mоlchilаr dаrоmаdi

====

istе’mоlchilаr sоni

++++

Umumiy mahsulot bu…

====

#ma`lum vaqt oraligida jami ishlab chiqarilgan mahsulot

====

boshqa omillar sarfi o`zgarmaganda bir birlik biror omildan qo`shimcha foydalanish hisobidan ishlab chiqarilgan qo`shimcha mahsulot

====

ishlab chiqarish xajmiga qarab o‘zgarib turuvchi xarajatlar

====

ishlab chiqarish xajmiga bog’liq bo’magan o‘zgarib turuvchi xarajatlar

++++

Umumiy daromad qanday hisoblanadi?

====

#narxning mahsulot miqdoriga ko`paytmasi

====

narxning miqdorga nisbati bilan

====

umumiy doimiy harajatlar va o’zgaruvchan harajatlar yig’indisini ishlab chiqarilgan mahsulotlar miqdoriga nisbatidir

====

miqdorning narxga nisbati bilan

++++

Umumiy naflik bu…

====

#iste`mol qilingan ne`matlardan olingan jami naflik

====

bir hil naf beruvchi ne`matlar kombinatsiyasi

====

biror ne`matdan qo`shimcha bir birlik iste`mol qilish natijasida iste`molchi tomonidan olinadigan qo`shimcha naf

====

har hil naf beruvchi ne`matlar kombinatsiyasi

++++

Umumiy nаflik оshаdi, qаchоnki chеkli nаflik:

====

#pаsаygаndа

====

ko’tаrilgаndа

====

pаst sur’аtdа оshgаndа

====

o’ssа yoki kаmаysа, lеkin musbаt miqdоr bo’lsа

++++

Umumiy tushum (TR) qanday aniqlanadi?

====

#(P\*Q)

====

(P1∕Q1)

====

(Q2 - Q1)

====

∆Q∕Q

++++

Uzoq muddatli davr deyiladi...

====

#barcha ishlab chiqarish omillari o`zgaradigan davr

====

bir ishlab chiqarish omili o`zgarib, boshqasi o1zgarmaydigan davr

====

barcha omillar doimiyligi saqlanib qoladigan davr

====

bir yilgacha bo’lgan ishlab chiqarish davri

++++

Yerning ijara haqi bu…

====

#yerdan foydalanuvchi tomonidan bir yilda yer egasiga to`lanadigan pul miqdori

====

ishlab chiqarish xajmiga qarab o‘zgarib turuvchi xarajatlar

====

vaqt birligi ichida korxonaning yordamchi bo`limlarida ishlab chiaqariladigan maxsulot hajmi teng miqdorda bo`lishi

====

tabiy resurslar, texnologiya, zaruriy tadbirkorlik, va boshqaruv qobilyatini birlashtiruvchi mexanizm

++++

Yopiq auktsion nima?

====

#qatnashuvchilar bir-biriga bog‘liq bo‘lmagan holda tovar uchun stavkalar qo‘yadi

====

qatnashuvchilar soni chegarallangan holda tovar uchun stavkalar ko‘yadi

====

bu auktsionda stavka yuqoridan pastga qarab pasayib boradi

====

taklif etilgan tovarlar almashuvi

++++

Аgаr tоvаr narxi tаlаb vа tаklif chiziqlаrining kеsishish nuqtаsidаn pаstda bo’lsа:

====

#tаqchillik yuzаgа kеlаdi

====

tоvаr оrtiqchаligi pаydо bo’lаdi

====

ishsizlik ko’pаyadi

====

muvоzаnаt hоlаt tа’minlаnаdi

++++

Оligоpоliya bu:

====

#unchаlik ko’p bo’lmаgаn rаqоbаtlаshuvchi firmаlаrdir

====

bir хil turdаgi mаhsulоtlаrni ishlаb chiqаruvchi kаttа hajmdаgi rаqоbаtlаshuvchi firmаlаr yig’indisidir

====

fаqаt bittа yirik haridоrdir

====

fаqаt bittа yirik firmа

++++

Оligоpоliya nаzаriyasini yarаtgаn birinchi iqtisоdchi оlimni ko’rsаting:

====

#Оgyustеn Kurnо

====

Edvаrd Chеmbеrlin

====

Djоn Rоbinsоn

====

Kаrl Mаrks

++++

Resurslar, tovarlar va daromadlarning doiraviy aylanish alohida olingan korxonalar, tarmoqlar, hududlar darajasida ham ro’y beradi.Buni qaysi fan o’rganadi?

====

#Mikroiqtisodiyot

====

Makroiqtisodiyot

====

Iqtisodiy nazariya

====

Statistika

++++

Zamonaviy mikroiqtisodiyot asosiy belgisi bu -

====

#bu jamiyatdagi jarayonlarda mavjud resurslarni cheklanganlarini qayd etib, ularni tejab ishlatish, farovonlikni oshirish yo’llarini asoslab berish hisoblanadi

====

bu jamiyatdagi jarayonlarda mavjud resurslarni qayd etib, ularni ishlab chiqarish, farovonlikni oshirish yo’llarini xisoblab berish hisoblanadi

====

bu jamiyatdagi resurslarnitejab ishlatishni oshirish yo’llarini asoslab berish hisoblanadi

====

farovonlikni oshirish yo’llarini xisob kitob qiladi

++++

«Yer» (tabiiy resurslar)- bu

====

#tovar va xizmatlarni ishlab chiqarishda ishlatiladigan tabiat tomonidan berilgan resurslardir

====

kishilarning ishlab chiqarish jarayonida ishlatiladigan jismoniy va aqliy qobiliyatlari, sog’lig’ining ahvoli, ta’limi va kasbiy ko’nikmalarini o’z ichiga oladi

====

inson tomonidan yaratilgan va tovar hamda xizmatlarni ishlab chiqarish jarayonida foydalanish uchun mo’ljallangan buyumlardir

====

binolar va inshoatlar, asboblar va uskunalar, aloqa vositalari, transport, shuningdek qayta ishlangan hom ashyo va yarim tayyor mahsulotlar

++++

Mehnat (inson resurslari)-

====

#kishilarning ishlab chiqarish jarayonida ishlatiladigan jismoniy va aqliy qobiliyatlari, sog’lig’ining ahvoli, ta’limi va kasbiy ko’nikmalarini o’z ichiga oladi

====

tovar va xizmatlarni ishlab chiqarishda ishlatiladigan tabiat tomonidan berilgan resurslardir

====

binolar va inshoatlar, asboblar va uskunalar, aloqa vositalari, transport, shuningdek qayta ishlangan hom ashyo va yarim tayyor mahsulotlar

====

inson tomonidan yaratilgan va tovar hamda xizmatlarni ishlab chiqarish jarayonida foydalanish uchun mo’ljallangan buyumlardir

++++

Kapital (kapital resurslari)-

====

#binolar va inshoatlar, asboblar va uskunalar, aloqa vositalari, transport, shuningdek qayta ishlangan hom ashyo va yarim tayyor mahsulotlar

====

tovar va xizmatlarni ishlab chiqarishda ishlatiladigan tabiat tomonidan berilgan resurslardir

====

tadbirkorlik qobiliyati deb ataluvchi noyob xususiyatlarning mavjudligi

====

kishilarning ishlab chiqarish jarayonida ishlatiladigan jismoniy va aqliy qobiliyatlari, sog’lig’ining ahvoli, ta’limi va kasbiy ko’nikmalarini o’z ichiga oladi

++++

Ishlab chiqarish resurslarini cheklanganligi inson, oila, jamiyat oldiga kanday muammoni qo’yadi?

====

#tanlov

====

o’zgaruvchanlik

====

xarajatlar

====

daromad

++++

Muqobil qiymat – bu ...

====

# voz kechilgan boshqa iqtisodiy ne’mat qiymati bilan o’lchanadigan iqtisodiy ne’mat qiymatidir

====

iqtisodiy ne’mat narxi bilan o’lchanadigan iqtisodiy ne’mat qimmatidir

====

voz kechilgan boshqa iqtisodiy ne’mat bilan o’lchanadigan iqtisodiy ne’mat narxidir

====

voz kechilgan tovarlarning narxlari bilan o’lchanadigan iqtisodiy ne’mat qimmatidir

++++

Oqilona ishlatish tamoyili bu...

====

# inson oqilona faoliyatga intilishi, ya’ni eng kam resurslarni sarflab, o’zining eng ko’p ehtiyojlarini qondirishi haqidagi fikrdir.

====

o’zgaruvchanlik

====

bu birkishining ehtiyojini qondiruvchi ne’matlardir.

====

voz kechilgan tovarlarning narxlari bilan o’lchanadigan iqtisodiy ne’mat qimmatidir

++++

Noyob ne’matlar muammosi qanday ikkita tamoyillar asosida echiladi?

====

#optimallashtirish tamoyili va alternativ xarajatlar tamoyili

====

optimallashtirish tamoili va optimal xarajatlar tamoili

====

maksimallashtirish tamoili va optimal xarajatlar tamoili

====

minimallashtirish va maksimallashtirish tamoillari

++++

Mikroiqtisodiyot iqtisodiy sub’ektlarni ikkiga bo’lib qaraydi, bular...

====

#iste’molchilar va ishlab chiqaruvchilar

====

iste’molchilar va uy xo’jaliklari

====

iste’molchilar va sotib oluvchilar

====

firmalar va ishlab chiqaruvchilar

++++

Iqtisodiy ehtiyoj - bu ...

====

#shaxsni, korxonani yoki jamiyatni faoliyat ko’rsatishini va rivojlanishini ta’minlab turish uchun zarur bo’lgan moddiy resurslar

====

shaxsni, korxonani yoki jamiyatni faoliyat ko’rsatishi va yopilishi uchun zarur bo’lgan moddiy resurslar

====

jamiyatni rivojlanishini ta’minlab turish uchun zarur bo’lgan kuch

====

Eng yuqori o’rnatilgan narx

++++

Iqtisodiy ehtiyojni ikki turga bo’lish mumkin: bular ...

====

#birlamchi ehtiyoj va ikkilamchi ehtiyoj

====

oddiy extiyoj va murakkab extiyoj

====

birlik extiyoj va ko’plik extiyoj

====

boshlang’ich extiyoj va yakuniy extiyoj

++++

Ishlab chiqarish imkoniyati – bu ...

====

#berilgan texnologik rivojlanishda barcha mavjud resurslardan to’liq va samarali foydalangan xolda jamiyatninig iqtisodiy ne’matlar ishlab chiqarish qobiliyatidir.

====

bu har xil ehtiyojni qondiruvchi ne’matlardir.

====

boshlang’ich extiyoj va yakuniy extiyoj

====

Eng yuqori o’rnatilgan narx

++++

Chekli transformatsiya koeffitsienti deganda nimani tushunamiz?

====

#bir tovardan qo’shimcha bir birlik ishlab chiqarish uchun ikkinchi tovardan qancha hajmda ishlab chiqarishdan voz kechish kerakligini bildiradi.

====

Eng yuqori o’rnatilgan narx

====

Voqealarga salbiy baxo berish

====

real extiyoj

++++

oziq-ovqat, kiyim-kechak, uy-joyga bulgan extiyoj turini ayting.

====

#birlamchi extiyoj

====

ikkilamchi extiyoj

====

boshlang’ich extiyoj va yakuniy extiyoj

====

bu xar xil ehtiyojni qondiruvchi ne’matlardir.

++++

dam olish, sayohat qilish, sport bilan shug’ullanish, o’qish va hokazolarga bo’lgan extiyoj turini ayting

====

#ikkilamchi extiyoj

====

birlamchi extiyoj

====

bu xar xil ehtiyojni qondiruvchi ne’matlardir.

====

boshlang’ich extiyoj va yakuniy extiyoj

++++

Qachon narx maksimal deyiladi?

====

#agar o’rnatilgan narx muvozanat narxdan kichik bo’lsa va narxni maksimal narxdan yuqori belgilash ta’qiqlansa

====

Eng yuqori o’rnatilgan narx

====

agar o’rnatilgan narx muvozanat narxdan katta bo’lsa va narxni maksimal narxdan yuqori belgilash ta’qiqlansa

====

agar o’rnatilgan narx muvozanat narxdan katta bo’lsa va narxni maksimal narxdan yuqori belgilash ta’qiqlanmasa

++++

Qachon narx minimal deyiladi?

====

#agar o’rnatilgan narx muvozanat narxdan katta bo’lsa va narxni minimal narxdan past belgilash ta’qiqlansa

====

agar o’rnatilgan narx judayam past belgilangan bo’lsa

====

agar o’rnatilgan narx muvozanat narxdan kichik bo’lsa va narxni minimal narxdan past belgilash ta’qiqlansa

====

agar o’rnatilgan narx muvozanat narxdan katta bo’lsa va narxni maksimal narxdan past belgilash ta’qiqlansa

++++

Minimal va maksimal narxlar kim tomonidan o’rnatiladi?

====

#Davlat tomonidan

====

Bozor tomonidan

====

Sotuvchilar tomonidan

====

Xaridorlar tomonidan

++++

Agar minimal narx o’rnatilgan bo’lsa narxni tushurish mumkinmi?

====

mumkin emas

====

mumkin

====

agar maxsulot ko’payib ketgan bulsa

====

maxsulotlar sotilmay qolib ketsa

++++

Agar maksimal narx o’rnatilgan bo’lsa narxni tushurish mumkinmi?

====

mumkin

====

mumkin emas

====

maxsulotlar sotilmay qolib ketsa

====

agar maxsulot ko’payib ketgan bulsa

++++

Agar maksimal narx o’rnatilgan bo’lsa narxni ko’tarish mumkinmi?

====

mumkin emas

====

mahsulotlar sotilmay qolib ketsa

====

mumkin

====

agar maxsulot ko’payib ketgan bulsa

++++

Agar minimal narx o’rnatilgan bo’lsa narxni ko’tarish mumkinmi?

====

#mumkin

====

agar mahsulot ko’payib ketgan bulsa

====

mahsulotlar sotilmay qolib ketsa

====

mumkin emas

++++

To`g`ri bog`lanish mavjud...

====

#«Narx» bilan «taklif» o`rtasida:

====

«Narx» bilan «daromad» o`rtasida

====

«Narx» bilan «foyda» o`rtasida

====

«Narx» bilan «talab» o`rtasida:

++++

Teskari bog`lanish mavjud…

====

#«Narx» bilan «talab» o`rtasida:

====

«Narx» bilan «taklif» o`rtasida:

====

«Narx» bilan «daromad» o`rtasida

====

«Narx» bilan «foyda» o`rtasida

++++

«Elastiklik» termininig ma`nosi?

====

#egiluvchan

====

kamayuvchi

====

ko`payuvchi

====

o`zgarmas

++++

«Elastiklik» termini nechinchi yilda ilk bor qo`llanildi?

====

#1885

====

1991

====

2016

====

2010

++++

Bu termini 1885 yilda ilk bor Alfred Marshall tomonidan qo`llanildi?

====

#«Elastiklik» termini

====

«modernizatsiya» termini

====

«globalizatsiya» termini

====

«diversivikatsiya» termini

++++

Talab elastiklik turlari…

====

#nuqtasimon, yo`simon, kesishgan

====

tarqoq, uzluksiz

====

doiraviy, uzlukli

====

chiziqli, paralel

++++

Sotuvchi ko’pchilikdan iborat, lekin xaridor bitta bo’lgan bozor qanday bozor deyiladi?

====

#Monopsoniya

====

Monopolistik raqobat

====

Monopoliya

====

Oligopoliya

++++

**?«Mikroiqtisodiyot» fani nimani o’rganadi?**

====

#birinchidan alohida iqtisodiy sub’ektlarning (iste’molchilar va ishlab chiqaruvchi lar) harakatini, ikkinchidan alohida bozorlar aniq narxlarni o’rganadi.

====

iqtisodiy tizimning harakatini va rivojlanishini yaxlit o’rganadi.

====

jamiyatning ehtiyojlarini qondirish uchun zarur bo’lgan ishlab chiqarish resurslaridan foydalanish yo’llarini o’rganadi.

====

bozor iqtisodiyotining rivojlanishi mexanizmini o’rganadi.

++++

**?Korxona mahsulotining tannarxi va uning foydasi kabi ko’rsatkichlarni iqtisodiyotning qaysi kursi o’rganiladi?**

====

#mikroiqtisodiyot

====

buxgalteriya hisobi.

====

xalqaro moliya.

====

makroiqtisodiyot.

++++

**?Mikroiqtisodiyot fanida iqtisodiy umumlashtirishlar faktlarga asoslangan bo’lsa unda tahlilning bunday usuli:**

====

#induktiv usul.

====

iqtisodiy-matematik usul.

====

deduktiv usul.

====

matematik modellashtirish usuli.

++++

**?Agarda jamiyat xarajatlarni kamaytirish va cheklangan ishlab chiqarish resurslaridan yuqori foyda olishga intilsa unda bu qanaqangi iqtisodiy maqsadga kiradi:**

====

#iqtisodiy samaradorlik.

====

iqgisodiy o’sishni qo’llab-quvvatlash.

====

to’liq bandlikni ta’minlash.

====

inflyatsiya darajasini pasaytirish.

++++

**?«Nima qanday va kim uchun ishlab chiqarilgan» muammosi quyida keltirilgan iqgisodiy tizimlarning qaysi biriga tegishli:**

====

#ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jihatdan tashkil etilishidan qatiy nazar barcha jamiyatlarga (tizimlarga).

====

faqatgina qoloq iqtisodiyotga.

====

faqatgina bozor iqtisodiyotiga.

====

faqatgina aralash iqtisodiyotga.

++++

**?Ishlab chiqarishning samarasiz usullaridan foydalangan tadbirkor:**

====

#qisman ishsiz hisoblanadi

====

ish bilan ta’minlangan hisoblanadi

====

ishsiz xisoblanadi

====

ham ish bilan taminlangan ham ishsiz hisoblanadi

++++

**?Ishlab chiqarish resurslariga nimalar kiradi**

====

#mehnat, yer, kapital, tadbirkorlik qobiliyati

====

mehnat, kapital, tadbirkorlik qobiliyati

====

mehnat, yer kapital ammo tadbirkorlik qobiliyati emas

====

faqatgina yer va kapital

++++

**?Agarda jamiyatda ishlab chiqarish resurslarining hajmi ko’paygan bo’lsa unda:**

====

#iqtisodiyot ko’proq mahsulotlar ishlab chiqarish va xizmatlar ko’rsatish imkoniyatiga ega

====

ishlab chiqarish texnologiyasi yaxshilangan

====

odamlarning yashash darajasi yaxshilangan

====

ko’proq mahsulotlar va xizmatlar ishlab chiqariladi

++++

**?Barcha iqtisodiy tizimlar oldida turgan asosiy muammo bu:**

====

#ishlab chiqarish resurslarining cheklanganligi

====

sarmoya

====

ishlab chiqarish

====

ishsizlik

++++

**?Quyida keltirilgan kattaliklardan qaysi birining iqtisodiyot mavzusiga aloqasi yuq?**

====

#cheklanmagan ishlab chiqarish resurslari

====

istemolni to’liq qondirish

====

resurslardan samarali foydalanish

====

moddiy va nomoddiy nematlarning kamyobliligi

++++

**? Iqtisodiyot samarali hisoblanadi qachonki unda:**

====

#ham to’liq ish bilan bandlikka ham ishlab chiqarish resurslaridan to’liq foydalanishga erishilgan bo’lsa

====

ishlab chiqarish resurslaridan to’liq foydalanishga erishilgan bo’lsa

====

yo to’liq ish bilan bandlikka yoki ishlab chiqarishresurslaridan to’liq foydalanishga erishilgan bo’lsa

====

to’liq ish bilan bandlikka erishilgan bo’lsa

++++

**?Quyida keltirilganlardan qaysi biri sohada raqobatning yo’qligidan dalolat beradi?**

====

#boshqa firmalar ushbu sohaga "kirish" imkoniyatiga ega bo’lmasa

====

ushbu sohadagi firmalar ishlab chiqarishni kengaytirish imkoniyatiga ega bo’lmasa

====

iqtisodiyotdagi foyda darajasi normadagidan past bo’lsa

====

sohada mehnatga haq to’lash davlatdagi o’rtacha haq to’lash darajasidan pastroq darajada bo’lsa

++++

**? Bozor iqgisodiyotida "nima ishlab chiqarish kerak" muammosini hal etish:**

====

#mukammal raqobat bozorini rivojlanishi bilan bog’liq

====

ishlab chiqarish vositalarini ishlab chiqarish bilan iste’mol predmetlari ishlab chiqarish orasidagi tanlov bilan bog’liq

====

rivojlanishixukumat vakolatidoirasidabo’lganbirtizimning saqlantirish bilan bog’liq

====

iqtisodiyotni ixtisoslashtirish darajasini aniqlash bilan bog’liq

++++

**? Qo’pgina kamchiliklari bo’lgan baho mexanizmi iqror qilib bo’lmaydigan yagona ustunlikka ega:**

====

#resurslarni samarali taqsimlashda ifodalanadi

====

bozordagi hamma agentlarga shaxsiy erkinlik berishda ifodalanadi

====

daromadni teng taqsimlashda ifodalanadi

====

iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda ifodalanadi

++++

**? Foydaning yuqori darajada bo’lishi kimning manfaatlariga mos keladi?**

====

#xususiy firmalarning

====

er egalarining

====

ishchilarning

====

iste’molchilarning

++++

**?Talab bu:**

====

#istemolchilar sotib olishga tayyor va sotib olish imkoniyatiga ega bo’lgan mahsulotlar miqdoridir

====

istemolchilar sotib olishga tayyor mahsulotning hajmidir

====

mahsulotga bo’lgan xususiy talabning yig’indisidir

====

istemolchilar sotib olishga tayyor lekin sotib olishimkoniyatiga ega bo’lmagan mahsulotlarning miqdoridir

++++

**? Talabga narx bilan bog’liq bo’lmagan qanday faktorlar tasir ko’rsatadi:**

====

#barcha javoblar to’g’ri

====

bozorning ko’lami

====

bir-biri bilan bog’liq bo’lgan mahsulotlarning narxi

====

istemolchilarning xohshi, didi va daromadi

++++

**?Sotuvchilar bozorda taklif etishi mumkin bo’lgan mahsulotning narxi va uning miqdori (soni) orasidagi bog’liqlikni ifodalovchi grafik bu:**

====

#taklif egri chizig’idir.

====

talab hajmidir.

====

talab egri chizig’idir.

====

taklif qonunidir.

++++

**?Bozor talabi bu:**

====

#turli xil narxlarda xar bir istemolchiga taklif etilgan aniq mahsulotga bo’lgan xususiy talabning yig’indisidir

====

bistemolchilarning arzon mahsulotlarni xarid qilishga bo’lgan intilishidir

====

ishlab chiqarish resurslariga bo’lgan talabning yig’indisidir

====

xaridorlar sotib olmoqchi bo’lgan mahsulotning hajmidir

++++

**?Taklifga narx bilan bog’liq bo’lmagan qanday faktorlar tasir ko’rsatadi:**

====

#barcha javoblar to’g’ri

====

ishlab chiqarish texnologiyasining o’zgarishi

====

davlatning soliq siyosati vabozorning strukturasi

====

ishlab chiqarish resurslarining narxi

++++

**?Talab va taklifning o’zaro aloqasi ularning muvofiqlashuvi nima yordamida amalga oshiriladi?**

====

#baho mexanizmi va raqobat yordamida

====

faqatgina raqobat yordamida

====

faqatgina baho mexanizmi yordamida

====

soliq siyosati yordamida

++++

**?Talab va taklifning muvofiqlashtirish mexanizmi buzilishi nimaga olib keladi?**

====

#mahsulotlarning ortiqcha yoki defitsit bo’lishiga olib keladi

====

daromadning ko’payishiga

====

resurslar bozorida baxoning pasayishiga

====

ishlab chiqarish xarajatlarini ko’payishiga

++++

**?Quyida keltirilgan terminlarning qaysi biri odamlarning biror narsaga pul to’lash qobiliyati yoki xohishini aks ettiradi:**

====

#talab

====

xohish

====

zarurat

====

istemol

++++

**?Tovar (mahsulotlar) va xizmatlar bozori muvozanat holatida bo’ladi, agarda:**

====

#taklif hajmi talab hajmiga teng bo’lsa

====

baho (narx) xarajatlar va foyda yig’indisiga teng bo’lsa

====

texnologiya darajasi doimo o’zgarib turgan bo’lsa

====

xarajatlar va foyda teng bo’lsa

++++

**?Agarda bozordagi narx (baho) muvozanat xolatidan past bo’lsa unda:**

====

#tovarlar tanqisligi (defitsit) yuzaga keladi

====

ortiqcha mahsulot paydo bo’ladi

====

talab taklifga teng bo’ladi

====

xaridorlar bozori shakllanadi

++++

**?Agarda mahsulotga bo’lgan talab va taklif ko’paysa unda:**

====

#mahsulotning umumiy miqdori ko’payadi

====

narx ko’tariladi

====

jamiyatning faravonligi yaxshilanadi

====

talab va taklifning muvozanati buziladi

++++

**?Bir bozorda mahsulotni arzon narxda sotib olib boshqasida qimmatroq narxda sotish:**

====

#narx darajasi yuqori bo’lgan bozorda talabni oshirish vositasi hisoblanadi

====

muayyan bozorlarda narxlar tafovutining sababi hisoblanmaydi

====

istemolchilar daromadining kamaytirish vositasi hisoblanmaydi

====

narx darajasi yuqori bo’lgan bozorda talabni oshirish vositasi hisoblanmaydi

++++

**?Tovarlar narxining pasayishining sababi?**

====

#ishlab chiqarish resurslari narxining pasayishidadir.

====

istemol daromadlarining o’sishidandir

====

xususiy tadbirkorlikka bo’lgan soliqlarning o’sishidandir

====

mahsulotlar bozorida talabning ko’payishidandir

++++

**?Agarda mahsulotning narxi oshib borsa taklif qonuni:**

====

#taklif hajmining ko’payishida namoyon bo’ladi.

====

taklifning kamayishida namoyon bo’ladi

====

taklifning ko’payishida namoyon bo’ladi

====

talab va taklifning muvozanatlashuvi namoyon bo’ladi

++++

**?Maxsulot bahosi bir foizga o’zgarganda unga bo’lgan talab hajmi necha foizga o’zgarganligini ifodalovchi koeffitsiyent bu:**

====

#elastiklikdir

====

mutlaqo noelastik talabdir

====

taklifning narx elastikligi koeffitsiyentidir

====

taklifning baho elastikligi koeffitsiyentidir

++++

**?Talab hajmining o’zgarishi mahsulot narxi o’zgarmaganda sodir bo’ladigan holat bu:**

====

#mutlaqo elastik talabdir

====

mutlaqo noelastik talabdir

====

yagona elastik talabdir

====

noelastikk talabdir

++++

**?Agarda mahsulot narxining bir foizga kamayishi talab hajmining ikki foizga ko’payishiga olib kelsa unda bunday talab:**

====

#elastik talabdir

====

noelastik talabdir

====

mutloqo elastik talabdir

====

yagona elastik talabdir

++++

**? Agarda mahsulot taklifi noelastik bo’lsa va unga bo’lgan talab kamayib borsa, unda sotuvchining umumiy daromadi:**

====

#kamayadi

====

ko’payadi

====

kamayadi, qachonki talab elastik bo’lsa

====

kamayadi, qachonki talab noelastik bo’lsa

++++

**?Tovar ishlab chiqarish uchun sariflanadigan materiallar narxning oshishi quydagiga olib keladi:**

====

#Taklif chizig’i tepaga chapga siljishga

====

Talab chizig’ini tepaga, o’nga siljishga

====

Talab va taklif chiziqlarni bir vaqtda tepaga siljishga

====

Taklif chizig’ini pastga, o’nga siljishga

++++

**?Agar talab kamaysa, talab chizig’i siljishga**

====

#Pastga va chapga

====

Soat strelkasi aylanish bo’yicha

====

Tepaga va o’nga

====

Soat strelkasi aylanishi teskari yo’nalishi bo’yicha

++++

**?Qaysi faktorning o’zgarishli talab chizig’ini siljishga olib keladi.**

====

#Tovar narxi

====

Miliy daromod qiymati va uning taqsimlanishi

====

Iste’molchilarning didi va xohishi

====

Iste’molchilar soni va ularning yoshi

++++

**?Texnologiyaning takomillashuvi taklif chizig’ini qanday siljishga olib keladi?**

====

#Taklif chizig’ini pastga va o’nga

====

Taklif chizig’ini chapga va o’nga

====

Talab chizig’ini chapga va o’nga

====

Taklif chizig’ini tepaga va chapga

++++

**?Tovarning narxni davlat uning muvozanat narxidan yuqori qilib belgilasa.**

====

#Muvozanat tepaga siljiydi

====

Muvozanatnuqtapastgasiljiydi

====

Bozorda ortiqcha talab hosil bo’ladi

====

Bozorda ortiqcha taklif hosil bo’ladi

++++

**? Agar tovarga bo’lgan talab va taklif oshsa, unda**

====

#Narx o’zgarmaydi

====

Narx oshadi

====

Tovarning umumiy miqdori oshadi

====

Jamiyat farovonligi oshadi

++++

**?Agar tovar narxi talab va taklif chiziqlari kesishgan nuqtadan past bo’lsa, u holda,**

====

#Mahsulot taqchilligi bo’ladi

====

Ortiqcha mahsulot hosil bo’ladi

====

Ishsizlar oshadi

====

Ishsizlar kamayadi

++++

**?Agar ikki tovar bir – biribilan o’zaro almashtiriladigan tovar bo’lsa, birinchi tovar narxining oshishi.**

====

#Ikkinchi tovarga talabni oshiradi

====

Ikkinchi tovarga talabni kamaytiradi

====

Ikkinchi tovarga talab miqdorni oshiradi

====

Ikkinchi tovarga talab miqdorini kamaytiradi

++++

**? Agar tovar narxining bir protsentga kamayishi, unga bo’lgan talabni hajmini ikki protsentga oshirsa bunday talab:**

====

#Elastik

====

Elastik emas

====

birlik elastikka ega

====

Absalyut elastik

++++

**? Agar tovar narxining besh protsentga kamayishi taklif hajmini 6%ga kamayishiga olib kelsa, bunday taklif:**

====

#Elastik

====

Elastik emas

====

Elastikligi birga teng

====

Absalyut elastik

++++

**? Elastik talab quyidagini bildiradi.**

====

#Narxning 1%ga oshishi talab miqdorini bir protsentdan ko’proqqa qisqarishiga olib keladi

====

Narxning 1%ga oshishi talab miqdorini bir protsentdan kamroqga qisqarishiga olib keladi

====

Narxning 1%ga oshishi talab miqdoriga ta’sir qilmaydi

====

Narxning har qanday o’zgarishi daromadga ta’sir qilmaydi

++++

**?Agar qishloq xo’jalik mahsulotlari elastik bo’lmasa, hosildorlik yuqori bo’lganda fermerlarning daromadi:**

====

#Kamayadi, nima uchun deganda sotish xajmining o’sishiga nisbatan narxning pasayish darajasi yuqori bo’ladi

====

Oshadi, nima uchun deganda mahsulot hajmi oshadi

====

Oshadi, nima uchun deganda, mahsulotgai bo’lgan talabning oshishi narxning oshishiga olib kelmadi

====

o’zgarmaydi

++++

**?Agar tovvar narxi 1,5 dollardan 2 dollargacha oshsa, talab hajmi 1000 dan 900 birlikka tushsa, narx bo’yicha elastiklik koeffitsiyenti teng**

====

#0,33

====

2,71

====

3

====

1,5

++++

**?Narx bo’yicha talab elastiklik koeffitsenti teng**

====

#Talab hajmining % bo’yicha o’zgarishining, narxning % bo’yicha o’zgarish nisbatiga

====

Daromadning % bo’yicha o’zgarishining, talab hajmining % bo’yicha o’zgarish nisbatiga

====

O’zgargan narxning, o’sgan talab xajmiga % bo’yicha o’zgarish nisbatiga

====

Taklif hajmining % bo’yicha o’zgarishining, narxning % bo’yicha o’zgarish nisbatiga

++++

**?Umumiy naflik o’sadi, qachonkim chekli naflik**

====

#Kamayganda

====

O’sganda

====

Past suratda o’sganda

====

O’sganda va kamayganda, u musbat bo’lganda

++++

**?Iste’mol nazariyasiga ko’ra istemolchi maksimallashtirishga harakat qiladi.**

====

#Umumiy naflikni

====

Umumiy naflik va chekli naflik farqini

====

O’rta naflikni

====

CHekli naflikni

++++

**?Iste’molchining ikkita tovar uchun byudjet chegarasi berilgan, agar ikkinchi tovarning narxi kamaysa**

====

#Byudjet chizig’ini yotiqligi kamayadi

====

Byudjet chizig’i paralel chap tomonga siljiydi

====

Iste’molchining real daromadi oshadi

====

Byudjet chizig’i paralel o’ng tomonga siljiydi

++++

**?Quyidagi omillardan qaysi birining o’zgarishi talab chizig’ini siljishiga olib kelmaydi**

====

#Tovar narxi

====

Milliy daromadning hajmi va taqsimlanishi

====

Iste’molchilarning didi, odati

====

Iste’molchi daromadining o’zgarishi

++++

**?Agar tovar bo’lgan talab va taklif oshsa unda**

====

#Jamiyat faravonligi oshadi

====

Tovarning umumiy miqdori oshadi

====

Tovar narxi kamayadi

====

Tovar narxi oshadi

++++

**?Iste’mol tovarlaridan oziq-ovqat F va kiyim-kechak S berilgan.Faraz qilaylik iste’molchining bir xaftalik daromadi 40 dollar. Bir birlik oziq-ovqat narxi 1 dollar. Bir-birlik kiyim-kechak 2 dollar. Istemolchi bir-birlik oziq-ovqat olish uchun necha birlik kiyim kechakdan voz kechadi**

====

#0.50

====

0,75

====

1

====

0,45

++++

**? Tovar taklifining kamayishi quyidagilardan qaysi birini o’sishiga olib keladi**

====

#SHu tovarga talabni

====

Agar tovar narx bo’yicha elastik bo’lsa, sotuvchi daromadning oshishiga

====

Agar tovar daromad bo’yicha elastik bo’lsa sotuvchi daromadining oshishiga

====

To’ldiruvchi tovarga bo’lgan talabni

++++

**?Iqtisodiy ne’mat nima?**

====

#Tovarlar va xizmatlar

====

CHeklanmagan ne’matlar

====

CHeklangan ne’matlar

====

Er, suv, mehnat, kapital

++++

**? Iqtisodiy ehtiyoj nima?**

====

#shaxsni korxonani yoki jamiyatni faoliyat ko’rsatishni va rivojlanishni ta’minlab turish uchun zarur bo’lgan narsalar.

====

Dam olish, sayoxat qilish, o’qish

====

Oziq-ovqat, kiyim-kechak, uy-joy

====

Inson bilan tabiat o’rtasidagi munosabat

++++

**? Talab funktsiyasi quyidagi ko’rinishga ega Qd2100-3P Narx nechaga teng bo’lganda talabning narx bo’yicha elastikligi 0,75 ga teng bo’ladi:**

====

#350

====

200

====

300

====

450

++++

**?Tovar narxning o’zgarish talabni o’zgartirmasa, bunda narx bo’yicha elastiklik koeffitsiyenti:**

====

#0 ga teng;

====

1 dan kichik;

====

1 dan katta

====

1 ga teng

++++

**?Tovar taklifining kamayishi**

====

#Agar tovar narx bo’yicha elastik bo’lsa umumiy daromadning oshishiga

====

Uni to’ldiruvchi tovarga bo’lgan talabining oshishiga

====

Umumiy daromadga ta’sir qilmaydi

====

SHu tovarga bo’lgan talabning oshishiga

++++

**?Qo’yidagilardan qaysi biri noelastik talabni o’zida aks ettiradi**

====

#Bahoning bir foizga o’sishi talab miqdorini bir foizdan kamroq miqdorda o’zgarishiga olib keladi

====

Baxoning bir foizga o’sishi talab miqdorini birdan ko’proqqisqarishiga olib keladi

====

Bahoiing har qanday o’zgarishi umumiy daromadning o’zgarishiga olib keladi

====

Bahoning bir foizga o’sishi talab miqdoriga ta’sir qilmaydi

++++

**?X mahsulot ishlab chiqaruvchi korxona o’z mahsulotining bahosini 5% ga kamaytirdi va buning natijasida mahsulotni sotish xajmi 4% ga oshdi. X mahsulotga bo’lgan talab:**

====

#noelastik hisoblanadi

====

elastik hisoblanadi

====

yagona elastik hisoblanadi

====

mutloqo elastik hisoblanadi

++++

**? Agarda davlat X mahsulotga bo’lgan narxni muvozanatli narxdan past darajada qilib belgilasa unda:**

====

#ushbu maqsulotga bo’lgan difitsit yuzaga keladi

====

ortiqcha mahsulot paydo bo’ladi

====

ushbu mahsulot bozorida muvozanat qaror torpadi

====

mahsulot sifati yaxshilanadi

++++

**?Mahsulotlarining narxi oshganda**

====

#Talab egri chizig’i pastga va chapga tarafga harakat qiladi

====

Talab egri chizig’i yuqoriga va o’ng tarafga harakat qiladi

====

Talab egri chizig’i o’zgarmaydi

====

Taklif egri chizigi o’zgaradi

++++

**?Xaridorlarning daromadi oshuvi.**

====

#Talab egri chizig’i o’ng tarafga suradi.

====

Talab egri chizig’i chap tarafga

====

Talab egri chizig’i o’zgarmaydi.

====

Talab egri chizig’i o’zgaradi

++++

**?Raqobatlashgan bozorda va qisqa muddatli oraliqda firma o’z harajatlarini minimallashtiradi, agar:**

====

# AVC(Q)<PE<AC(Q)

====

PE>AC(Q)

====

PE<AVC(Q)

====

PE>AC(Q)

++++

**? Bozor tizimida raqobatning asosiy necha turi bor.**

====

#Mukammal va nomukammal raqobat

====

Mukammal, monopolistik, oligopoliya

====

Sof raqobat, oligopoliya, monopoliya

====

Monopolistik, oligopoliya, monopoliya

++++

**?Moddiy resurslarga nimalar kiradi:**

====

#Er, xom-ashyo materiallari, kapital

====

Mehnat va tadbirkorlik layoqati

====

Mehnat, kapital

====

Tabiiy resurslar

++++

**?Insoniy resurslarga nimalar kiradi:**

====

#Mehnat va tadbirkorlik layoqati

====

Er, xam-ashyo materiallari, kapital

====

CHeklangan ne’matlar

====

Iqtisodiy resurslar

++++

**?Iqtisodiy resurslar deganda nimani tushunasiz?**

====

#Er, mehnat, kapital, tadbirkorlik qobiliyati va axborotdan iborat ishlab chiqarish omillari

====

Tadbirkorlik qobiliyatidir.

====

Iqtisodiy resurslar – bu iqtisodiy ne’matdir

====

Moddiy resurslar

++++

**?Iqtisodiyotni asosiy muammosi nima**

====

#CHeksiz extiyojni qondirishda cheklangan resurslardan oqilona foydalanish

====

Ishlab chiqarishni to’gri tashkil etish

====

Ko’prnoq foyda olish

====

Nima ishlab chiqarishi kerak

++++

**? Iqtisodiy faoliyatni sxematik ko’rinishni quyidagicha belgilaymiz:**

====

#Ehtiyoj resurslar texnologiya mahsulot tayyor mahsulotni istemol qilish extiyoj yoki yangi extiyoj

====

Resurslar texnologiya mahsulot

====

Resurslar ehtiyoj texnologiya mahsulot tayyor mahsulotni istemol qilish extiyoj

====

Ehtiyoj texnologiya mahsulot extiyoj

++++

**?Iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilish necha darajada olib boriladi**

====

#2

====

3

====

4

====

5

++++

**?Xususiylashtirish – bu**

====

#Mulkni, iqtisodiyotdagi davlat sektorini davlat ta’sarrufidan chiqarish

====

aktsiya chiqarib, sotish

====

kim oshdi savdosi

====

Xususiy mulkka ega bo’lish

++++

**?Befarqlik egri chizig’i – bu:**

====

#is’temolchi uchun bir xil naf beruvchi ne’matlar kombinatsiyalari

====

Iste’molchi uchun har hil naf beruvchi ne’matlar kombinatsiyalari

====

O’rnini bosuvchi ne’matlar kombinatsiyalari

====

To’ldiruvchi ne’matlar kombinatsiyalari

++++

**? Umumiy xarajat – bu**

====

# doimiy va o’zgaruvchan xarajatlar

====

O’rtacha o’zgarmas va o’rtacha o’zgaruvchan xarajatlar

====

O’rtacha va chekli xarajatlar

====

Qo’shimcha xarajatlar

++++

**?O’rtacha umumiy xarajat qanday aniqlanadi.**

====

#Umumiy xarajatni ishlab chiqilgan mahsulot miqdoriga bo’lish orqali

====

Xar bir qo’shimcha ishlab chiqarilgan mahsulot birligi uchun sarflangan xarajat xisobotiga

====

Umumiy doimiy xarajat va umumiy o’zgaruvchan xarajatlar yo’gindisi orqali

====

Firmaning ma’lum turdagi mahsulotini ishlab chiqarish uchun qilingan jami xarajatidan

++++

**? Firma 100 mln. so’m kapital qo’yib 16 mln. so’m foyda ko’rsa, rentabellik qancha bo’ladi?**

====

#16%

====

0,2%

====

0,32%

====

116%

++++

**? Bir xil xajmdagi mahsulotni ishlab chiqarishni ta’minlaydigan ishlab chiqarish omillari sarflari kombinatsiyalarini ifodalovchi chiziq nima deb ataladi?**

====

#Izokvanta

====

Befarqlik egri chizigi

====

Izokosta

====

Byudjet chizigi

++++

**? YAlpi foyda nimalarga taqsimlanadi:**

====

#Soliqlar, kredit uchun foiz, ijara to’lovlari, sof foyda

====

Ijtimoiy fondlarga, sugurta fondiga, ishlab chiqarishni rivojlantirishga

====

Kadrlarni tayyorlashga, ish haqiga, soliqlarga

====

jamgarma va iste’molga

++++

**? Sof foyda nimaga taqsimlanadi.**

====

#ishlab chiqarishni rivojlantirishga, ijtimoiy fondlarga, korxona egalarining daromadlariga, kadrlarni tayyorlashga, sugurta fondiga

====

Ishlab chiqarishni rivojlantirish, ijtimoiy fondlarga, ish haqiga, mukofotga

====

Soliqlar, kredit uchun foiz, sugurta

====

Milliy daromad, jamgarma, iste’molga

++++

**? Foyda – bu**

====

#Daromad bilan unga qilingan xarajatlar o’rtasidagi farq

====

Daromad bilan unga qilingan xarajatlar yigindisi

====

Mahsulotni sotishdan tushgan pul

====

Mahsulotni sotishdan kelgan foyda

++++

**?Korxonaning umumiy daromadi – bu**

====

#Mahsulot bahosi bilan sotilgan mahsulot miqdori ko’paytmasi

====

Bir – birlik mahsulotni sotishdan kelgan daromad

====

Barcha ishlab chiqilgan mahsulot miqdori

====

Bir – birlik qo’shimcha mahsulotdan olingan daromad

++++

**? O’rtacha daromad nimaga teng**

====

#Bir – birlik mahsulotni sotishdan kelgan daromad

====

Qo’shimcha birlik maahsulotni sotishdan kelgan daromad

====

sotilgan mahsulotdan tushgan daromad

====

korxonaning umumiy daromadi

++++

**?Oligopoliyada qanday firmalar hukumronlik qiladi.**

====

#Kam sonli firmalar

====

Ko’p sonli firmalar

====

Faqat bitta firma

====

Kompaniyalar

++++

**? Umumiy qiymati bir xil bo’lgan ikkita ishlab chiqarish omillar sarflarini barcha kombinatsiyalarini ifodalovchi nuqtalarni o’z ichiga olgan chiziq nima deb ataladi.**

====

#Izokosta

====

Befarqlik egri chizigi

====

Byudjet chizigi

====

Izokvanta

++++

**?Elastiklik koeffitsentini toping? Q1100; Q2200; P1 21; P2 18**

====

#–4,33

====

4,33

====

–5,21

====

5,21

++++

**?Agar tovar narxi 1,5 dollardan 2 dollargacha oshsa, talab hajmi 1000 dan 900 birlikka tushsa, narx bo’yicha elastiklik koeffitsiyenti teng:**

====

#0,33

====

2,71

====

3

====

1,5

++++

**?Firmaning foydasi qachon maksimal qiymatga erishadi?**

====

#MC MR

====

MC < MR

====

MC > MR

====

MC 0

++++

**?Agar iqtisodiy muammolarning bir qismi bozor, bir qismi hukumat tomonidan hal etilsa, bunday iqtisodiyot:**

====

#aralash deyiladi;

====

ma’muriy;

====

bozorli;

====

natural;

++++

**?Hamma iqtisodiy tizimlar uchun fundamental muammo bo’lib hisoblanadi, bu:**

====

#noyoblik va taqchillik;

====

investitsiya;

====

ishlab chiqarish;

====

iste’mol;

++++

**?Har qanday iqtisodiy tizimlarda “nima”, “qanday” va “kim uchun” degan fundamental savollar mikro va makro darajada hal etiladi. Quyida tuzilgan savollardan qaysi biri mikroiqtisodiyot darajada hal etiladi:**

====

#nima va qancha ishlab chiqarish kerak?

====

to’liq bandlik darajasiga qanday qilib erishiladi?

====

inflyatsiyadan qanday qutulish mumkin?

====

iqtisodiy o’sishni qanday rag’batlantirish mumkin?

++++

**?Transaktsion xarajatlar bu-**

====

#tovar almashish sohasidagi xarajatlar;

====

bozorni o’rganishdagi xarajatlar;

====

tovarlar xususiyatini aniqlash bilan bog’liq xarajatlar;

====

o’zaro kelishuv va uchrashuvlar bilan bog’liq xarajatlar;

++++

**?Agar 10 ta soat ishlab chiqarish o’rniga bir kunda 20 ta sumka ishlab chiqarish imkoni bo’lsa, sumka ishlab chiqarishning soat ishlab chiqarish bilan bog’liq chekli trancformatsiya koeffitsenti qanday bo’ladi?**

====

#2 ;

====

-2;

====

0.5;

====

0.25;

++++

**?Fermer har yili 100 t paxta va 300 t bug’doy yetishtiradi. Fermer uchun 1 t paxta yetishtirishning al’ternativ xarajati 4 t bug’doyni yetishtirish xarajatiga teng. Fermer barcha imkoniyatlarini paxta yetishtirishga qaratsa maksimal necha tonna paxta davlatga topshira oladi?**

====

#175 t;

====

150 t;

====

200 t;

====

250 t;

++++

**?Fermer har yili 200 t paxta va 800 t bug’doy yetishtiradi. Fermer uchun 1 t paxta yetishtirishning al’ternativ xarajati 5 t bug’doyni yetishtirish xarajatiga teng. Fermer barcha imkoniyatlarini bug’doy yetishtirishga qaratsa maksimal necha tonna paxta xom ashyosini davlatga topshira oladi?**

====

#1800 t;

====

2000 t;

====

2200 t;

====

2400 t;

++++

**?Bozor talabiga quyidagi omillardan qaysi biri ta’sir etmaydi?**

====

#sotuvchilar soni.

====

istemolchilarning daromadi;

====

o’rnini to’ldiruvchi tovarlar narxi;

====

to’ldiruvchi tovarlar narxi;

++++

**?Agar bozor narxi muvozanat narxdan past bo’lsa:**

====

#defitsit paydo bo’ladi;

====

ortiqcha taklif paydo bo’ladi;

====

istemolchilar bozori paydo bo’ladi;

====

sotuvchilar kamayadi.

++++

**?Olmaga bo’lgan talab chizig’ining chap tomonga siljishiga quyidagilar sabab bo’ladi:**

====

#olma narxini ko’tarilishi;

====

nok narxini kamayishi;

====

olma narxini kamayishi;

====

olmani yetishtirish xarajatlarini ortishi;

++++

**?Tovarning muvozanat narxi bu-**

====

#ortiqcha talab ham, ortiqcha taklif ham bo’lmaydigan narx;

====

ortiqcha talabni paydo qiladigan narxdan yuqori narx;

====

ortiqcha taklifni paydo qiladigan narxdan yuqori narx;

====

hammasi to’g’ri;

++++

**?Qaysi omillarning o’zgarishi talab egri chizig’ining siljishiga olib kelmaydi?**

====

#mahsulotning narxi;

====

moda va didlarning o’zgarishi;

====

milliy daromadning hajmi va uning taqsimlanishi;

====

iste’molchilarning soni yoki yosh darajasi;

++++

**?Texnologiyaning takomillashuvi nimaning siljishiga olib keladi:**

====

#egri taklif chizig’ini yuqori va o’ngga;

====

egri talab chizig’ini yuqori va o’ngga;

====

egri talab chizig’ini chapga va pastga;

====

egri taklif chizig’ini chapga va pastga;

++++

**?Tovar va xizmatlar bozori muvozanat holatda deyiladi, agar:**

====

#talab taklifga teng bo’lsa;

====

narx xarajatlar qo’shilgan foydaga teng bo’lsa;

====

texnologiya darajasi bosqichma – bosqich o’zgarib tursa;

====

taklif hajmi talab hajmiga teng bo’lsa;

++++

**?Talab qonuni deyiladi, agar:**

====

#mahsulotning narxi pasaysa, uni olish hajmi ko’payadi;

====

taklif hajmining talab hajmidan oshib ketishi narxni tushushiga olib keladi;

====

iste’molchilarning daromadi ko’paysa, u holda ular tovarlarni ko’proq sotib oladilar;

====

talab egri chizig’i musbat qiyalikka ega;

++++

**?X mahsulotga bo’lgan talab chizig’i siljishini nima bilan izohlash mumkin:**

====

#iste’molchilar didlarining o’zgarganligi munosabati bilan X tovarni har qanday narxda ham oldingisiga nisbatan ko’proq sotib olishni xohlaydilar;

====

X mahsulotning taklifi turli sabablarga ko’ra pasaydi;

====

X mahsulotning narxi o’sganligi uchun iste’molchilar ushbu tovarni kamroq sotib olishga qaror qabul qilishdilar;

====

X tovarning narxi pasayganligi uchun iste’molchilar uni ko’proq sotib olishga harakat qildilar;

++++

**?X mahsulotni ishlab chiqarish uchun sarflanadigan materiallar narxi oshganligi uchun:**

====

#egri taklif chizig’i (chapga siljiydi);

====

egri talab chizig’i yuqoriga (o’ngga siljiydi);

====

egri talab va taklif chiziqlari yuqoriga siljiydi;

====

egri taklif chizig’i pastga (o’ngga siljiydi);

++++

**?Qaysi ibora insonlarning biror bir tovarni sotib olish uchun imkoniyat va xohish borligini anglatadi.**

====

#talab;

====

ehtiyoj;

====

zaruriyat;

====

xohish;

++++

**?Tovar mahsulotiga bo’lgan talab va taklif ko’paysa, u holda:**

====

#narx ko’tariladi;

====

tovarning umumiy hajmi oshadi;

====

narx mo’tadil qoladi;

====

jamiyatning farovonligi oshadi;

++++

**?Agar tovar bahosi talab va taklif egri chiziqlarining kesishish nuqtasidan past bo’lsa, u holda:**

====

#taqchillik yuzaga keladi;

====

tovar ortiqchaligi paydo bo’ladi;

====

ishsizlik ko’payadi;

====

muvozanat holat ta’minlanadi;

++++

**?Talab hajmiga quyidagi omillardan qaysi biri ta’sir ko’rsatmaydi?**

====

#resurslarning narxi;

====

iste’molchilar daromadi;

====

to’ldiruvchi tovarlar narxining o’zgarishi;

====

iste’molchilar soni;

++++

**?Taklif qonuniga ko’ra, boshqa omillar o’zgarmas bo’lgan sharoitda tovar narxining ko’tarilishi quyidagiga olib keladi:**

====

#taklif hajmining oshishiga;

====

taklifning oshishiga;

====

taklifning pasayishiga;

====

taklif hajmining pasayishiga;

++++

**?Tovar mahsuloti bahosining pasayish sabablariga quyidagi omillardan qaysi biri ta’sir ko’rsatgan?**

====

#ishlab chiqarish resurslari narxining pasayganligi;

====

xususiy tadbirkorlik uchun soliqlarning ko’tarilganligi;

====

iste’molchilar daromadining ko’tarilganligi;

====

to’ldiruvchi tovarlar narxining arzonlashuvi;

++++

**?Bozor narxi muvozanat narxdan past bo’lganda qanday holat yuz beradi?**

====

#tovar tanqisligi yuz beradi;

====

tovar ortiqchaligi paydo bo’ladi;

====

istemolchilar bozori shakllanadi;

====

resurslar narxi arzonlashadi;

++++

**?Talabning elastikligi quyidagicha aniqlanadi:**

====

#miqdorning foiz o’zgarishini narxning foiz o’zgarishiga nisbati orqali;

====

talab qilinayotgan miqdor o’zgarishining narx o’zgarishiga nisbati orqali;

====

narx o’zgarishining talab qilinayotgan miqdor o’zgarishiga nisbati orqali;

====

talab egri chizig’i orqali;

++++

**?Tovarning narxga bog’liq talab elastikligi -0.5 ga teng bo’lsa, bunda:**

====

#talab qilinayotgan miqdorning 1% o’sishiga narxning 2% o’sishi mos keladi;

====

narxning har qanday o’zgarishi talabni 50 %ga o’zgartiradi;

====

talab qilinayotgan miqdorning 1% o’sishiga narxning 0.5 % kamayishiga mos keladi;

====

narxning 0.5 o’zgarishi, talabni ham xuddi shu miqdorda o’zgartiradi;

++++

**?Bozor iqtisodiyoti sharoitida uy haqini to’lash bo’yicha davlat tomonidan o’rnatiladigan nazorat odatda quyidagi holatga olib keladi:**

====

#nazorat o’rnatilgan hududlarda berilgan uy-joylarning sifati yomanlashuviga;

====

berilgan uy-joylar sifatining oshishiga;

====

uy-joy tanqisligini doimiylikdan vaqtinchalikka aylantiradi;

====

taklif qilinayotgan uy-joylarning ko’payishiga;

++++

**?Sotuvdan olinadigan soliq:**

====

#haridorlar va sotuvchilar birgalikda to’laydi;

====

ishlab chiqaruvchilar tomonidan to’lanadi;

====

davlat va haridorlar birgalikda to’laydi;

====

haridorlar tomonidan to’lanadi;

++++

**?Narx bo’yicha taklif mutloq elastik bo’lgani holda, ishlab chiqaruvchidan sotilgan har birlik mahsulot uchun belgilangan soliq olinsa, u holda:**

====

#muvozanat narx ko’tariladi;

====

muvozanat sotuv hajmi kamayadi;

====

iste’molchi ortiqchaligi kamayadi;

====

sotuvchilar ortiqchaligi kamayadi;

++++

**?Talabning narx bo’yicha elastikligi:**

====

#zeb-ziynat buyumlariga qaraganda kundalik ehtiyoj mollarida nisbatan yuqori bo’ladi;

====

iste’molchilar uchun eng zaruriy hisoblangan tovarlarda yuqori bo’ladi;

====

tovar ishlab chiqarishning al’ternativ xarajatlari katta bo’lganda yuqori bo’ladi;

====

tovar iste’molchiga kamroq zarur bo’lsa yuqori bo’ladi;

++++

**?Tovar taklifining qisqarishi quyidagilarga olib keladi:**

====

#to’ldiruvchi tovarlarga bo’lgan talabning ko’payishiga;

====

agar narx bo’yicha talab elastik bo’lsa, sotuvchining umumiy daromadini ko’payishiga;

====

tovarga bo’lgan talabning ko’payishiga.

====

o’rnini bosuvchi tovarlarga bo’lgan talabning ko’payishiga.

++++

**?Quyidagi fikrlardan qaysi biri talab elastikligiga tegishli emas:**

====

#agar narx o’ssa, sotuvchining umumiy daromadi kamayadi;

====

narxga bog’liq elastiklik koeffitsenti 1 dan kichik;

====

iste’molchilarning talabi narx o’zgarishiga nisbatan sekinroq o’zgaradi;

====

narxning nisbiy o’zgarishiga qaraganda, talab hajmining nisbiy o’zgarishi kattaroq;

++++

**?Agar taklif noelastiklik bo’lib, unga bo’lgan talab kamaysa, sotuvchining daromadi:**

====

#o’sadi;

====

kamayadi;

====

agar talab elastik bo’lsa kamayadi;

====

agar talab noelastiklik bo’lsa kamayadi;

++++

**?Mikroiqtisodiyot fani nimani urgatadi?**

====

#Firma uy xo’jaliklari, bozor faoliyati va resurslarni umumiy taksimlanishini

====

Ayrim odamlar, korxonalar alokalarini

====

Bozor iqtisodiyoti sharoitida firmalar, uy xo’jaliklari va bozor faoliyatini) umumiy

====

Tovar ishlab chiqaruvchilar va iste’molchilarni tamoinlarini

++++

**?Mikroiqtisod fani nima bilan shugullanadi:**

====

#U cheklanganlik, tanlash va mukobil qiymat singari tushunchalar bilan, ishlab chiqarish va iste’mol bilan

====

Firma, korxonalar umuman jamiyat nimani tanlashiga ta’sir qiladigan sabablar bilan

====

Ishlab chiqarish iste’mol bilan shugullanadi

====

Uy xo’jaliklari, firmalar, ayrim korxonalarning iqtisodiy alokalari bilan

++++

**?Talab deb nimaga aytiladi**

====

#Iste’molchilarni noz-ne’mat, kiyim-kechak va xizmatlar sotib olish xoxshi va imkoniyatlariga

====

Firmalar, yakka tartibda ish yurituvchilarning iste’mol tovarlarini sotib olish xoxish va imkoniyatlariga

====

Insonlarni bozordan biror buyum sotib olish talabiga

====

Iste’molchilarni tovarlar va xizmatlarga bo’lgan extiyojiga

++++

**?Qanday omillar ishlab chiqarish omillari deyiladi:**

====

#Tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarishda katnashadigan resurslar ishlab chiqarish omillari deyiladi

====

Yer, suv va boshqalarga aytiladi

====

Kapital, mashina va mexanizmlar qishloq xo’jaligida foydalaniladigan yerlar ishlab chiqarish omillari deyiladi

====

Tabiiy resurslar yoki yer tovarlar va xizmatlardan foydalaniladigan omillarga aytiladi

++++

**?Taklif deb nimaga aytiladi:**

====

#Firmalarning tovarlar ishlab chiqarish xoxishi va imkoniyatiga aytiladi

====

Uy xo’jaliklari, firmalarining tovarlar ishlab chiqarish faoliyatiga

====

Firmaning ishlab chiqarish faoliyatiga

====

Iste’molchilarni va sotuvchilarni bozordan sotib olish va sotishiga

++++

**?Mikroiqtisodiyotda bahoni nima belgilaydi:**

====

#Talab va taklif belgilaydi

====

Ishlab chiqaruvchilar va sotuvchilar belgilaydi

====

Bozorda sotuvchilar va iste’molchilar uzaro kelishib belgilaydi

====

Sotilayotgan tovarlarning miqdori va sifati belgilaydi

++++

**?Ishlab chiqarish omillari bozori boshqa bozorlardan nechta belgisi bilan farq qiladi:**

====

#3 ta belgisi bilan

====

5 ta belgisi bilan

====

2 ta belgisi bilan

====

4 ta belgisi bilan

++++

**?Qanday resurslarni kapital resurslar deyiladi**

====

#Boshqa tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarishda foydalaniladigan resurslar kapital resurslar deyiladi

====

Fabrikalar, mashinalar va asbob-uskunalar kapital resurslar hisoblanadi va ular ishlab chiqarishda jamgariladigan resurslar deyiladi

====

Er, suv va inson resurslari kapital resurslar hisoblanadi

====

Mulkdorlarni kulidagi resurslar kapital resurslar hisoblanadi

++++

**?Lizing nima:**

====

#Uzoq muddatli ijara

====

Mulkni qisqa muddatga ijaraga berish

====

Mulkni uzoq va qisqa muddatga ijaraga berish

====

O’rtacha muddatli ijara

++++

**?Firmaning ta’rifi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan:**

====

#Firma-foyda topish maksadini kuzlagan korxona,kompaniya va biror bir xo’jalik tashkiloti

====

Firma- bu yakka tartibda ish yurituvchi tashkilot

====

Bitta yoki bir nechta tarmoqlarni uz ichiga olgan tashkilot

====

Bir necha kompaniyalarning majmuiga aytiladi

++++

**?Qanday firma bir egalik firma bula oladi:**

====

#Shaxs mulkiga asoslangan va foyda zarariga uzi javob beradi

====

Bu bitta yoki ikkita shaxs javobgarligidagi firma

====

Foyda va zarariga bir necha shaxslar javob beradigan firma

====

Bitta shaxs mulkiga asoslanib, shu firma uchun javobgar kompaniya

++++

**?Hamkorlikdagi firmaning kamchiligi nimadan iborat**

====

#Firma singan takdirda hamkorning javobgarlikdan iborat

====

Hamkorlardan birortasini majmuriyatni bajarmasligi

====

Hamkor firmadan chikkan takdirda javobgarlikdan ozod bo’lishdan iborat

====

Kushimcha hamkorlikni jalb etilishidan iborat

++++

**?Hamkorlik nima:**

====

#Ikki yoki undan ortiq shaxslarning birgalikdagi mulki bo’lgan foyda va zarardan uzini salmogiga ega bo’lgan korxonalardir.

====

Uchta yoki undan ortiq bo’lgan shaxslarning birgalikdagi iqtisodiy imkoniyati

====

Turtta yoki undan ortiq shaxslarning xarakati

====

Bir necha firmalarning birgalikdagi javobgarligi

++++

**?Korporatsiya nima:**

====

#Aniq turdagi faoliyat bilan qonuniy asosda shugullanadigan tashkilotlar

====

Aniq lekin qonuniy asoslarda shugullanmaydigan tashkilotlar

====

Noaniq lekin qonuniy asoslarda shugullanadigan tashkilotlar

====

Qonunlarga buysunmaydigan lekin aniq turdagi faoliyat bilan shugullanadigan firmalar

++++

**?Tovarni miqdorini va bahosini nima aniqlaydi:**

====

#Talab va taklif birgalikda ishlab chiqarilgan tovarni miqdori va bahosini aniqlaydi

====

Ishlab chiqarilgan mahsulot aniqlaydi

====

Talab aniqlaydi

====

Taklif aniqlaydi

++++

**?Texnologik samaradorlik nima:**

====

#Mahsulot ishlab chiqarishda resurslardan kamroq foydalanib ko’p miqdorda mahsulot ishlab chiqarish

====

Ishlab chiqarishga resurslardan ko’proq foydalanib foyda olish

====

Ko’p miqdorda mahsulot ishlab chiqarish

====

Kam lekin sifatli mahsulot ishlab chiqarish

++++

**?Quyida qaysi usul texnologik samarali usul hisoblanadi: A usulda 10 birlik mexnat kuni, 3 ta traktor, 5 ga yer va 14 t o’g’it ishlatilgan; 2. B usulda 10 birlik mexnat kuni, 4 traktor 5 ga yer va 25 t o’g’it sarf qilingan**

====

#A usul texnologik samarali

====

B usul texnologik samarali

====

Ikkalasi ham samarali

====

A usul iqtisodiy samarali

++++

**?Texnologik samaradorlik nima bilan o’lchanadi:**

====

#Fizikaviy birliklardagi kirish-chiqish nisbati bilan o’lchanadi

====

Moliyaviy birliklarda o’lchanadi

====

Fizik va ximik birliklarda o’lchanadi

====

Moliyaviy birliklarda o’lchanmaydi.

++++

**?Iqtisodiy samaradorlikka baho berishda nima hisobga olinadi:**

====

#Moliyaviy birliklardagi kirish-chiqish nisbati

====

Mahsulot qiymati

====

Ishlab chiqarish harajatlari

====

Fizikaviy birliklardagi kirish chiqish nisbati

++++

**?Ishlab chiqarishda qisqa muddatlilik nima?**

====

#Firma tomonidan ayrim resurslarni o’zgartirish davri

====

Ishlab chiqarishni qisqa muddatga bir joydan ikkinchi joyga kuchirishi

====

Resurslarni qisqa davrga almashtirish

====

Bu qisqa davr ichida resurslarni tak-tugi bilan o’zgartirish

++++

**?Agar firma ishlab chiqarish usulini o’zgartirmokchi bulsa nima talab qilinadi?**

====

#Bozor infrastrukturasi, fandagi yangiliklar, o’zgarishlar va bilimlar darajasini urganish talab qilinadi

====

Uzoq muddatli davr talab qilinadi

====

Qisqa muddatli davr talab qilinadi

====

Ishlab chiqarish omillarini ayrimlarini o’zgartirish talab qilinadi

++++

**?Uzoq muddatlilik deganda nimani tushunasiz?**

====

#Ishlab chiqarishga taalukli bo’lgan barcha omillarni o’zgartirish imkoniyatini

====

Ishlab chiqarishga taalukli bo’lgan va taalukli bo’lmagan omillarni o’zgartirishni

====

Ishlab chiqarishga taalukli bo’lgan resurslarga kushimcha resurslar jalb kilishni

====

Ishlab chiqarish omillarini bir necha xaftada o’zgartirishni

++++

**?Qisqa va uzoq muddatli davrlarni bir-biridan farqi nimadir:**

====

#Ishlab chiqarishni doimiy va o’zgaruvchan omillar urtasida

====

Ishlab chiqarishni kengaytirishda farq qiladi

====

Ishlab chiqarishni qisqa va uzoq davrlarda vaqtincha tuxtatishni

====

Ishlab chiqarishni doimiy omillar urtasidagi farqi bilan

++++

**?O’zgaruvchan omillarni o’zgartirish uchun kancha davr talab qilinadi?**

====

#O’zgaruvchan omillarni o’zgartirish qisqa davrni talab qiladi

====

1-2 xaftadan 1 yilgacha

====

Uzoq va qisqa davrlar

====

3-4 yilni talab qiladi

++++

**?Marjinal harajatlar deb qanday harajatlarga aytiladi?**

====

#Me’yorli harajatlar kushimcha mahsulot birligini olish uchun ketgan kushimcha harajatlardir

====

Marjinal harajat mahsulot miqdorini ma’lum chegaragacha oshiradigan harajatlar

====

Bu jami harajatlar yigindisiga

====

Ma’lum marjinaldan oshgan harajatlar marjinal harajatlardir

++++

**?O’rtacha mahsulotni ortishi yoki kamayishi nimaga bog’liq bo’ladi?**

====

#Chegara mahsulotni ortishi va kamayishiga bog’liq

====

Yalpi mahsulotni ortishiga

====

O’zgaruvchan harajatlarni ortish kamayishiga

====

O’rtacha harajatlarni ortishiga

++++

**?Firmaning ishlab chiqarish harajatlari nimaga bog’liq bo’ladi?**

====

#Ishlab chiqarish usuli va mahsulot qiymatiga

====

Mahsulot qiymatiga

====

Ishlab chiqarish usuliga

====

Mahsulot miqdoriga

++++

**?Doimiy harajatlar deb qanday harajatlarga aytiladi?**

====

#Kancha mahsulot ishlab chiqarishdan kat’iy nazar doimiy ishtiroq etuvchi harajatlar

====

Firmaning ishlab chiqarishga bog’liq bo’lmagan harajatlar

====

Ishlab chiqarishda doimiy bir xil qiymatda ishtiroq etmaydigan harajatlar

====

Mahsulot tannarxiga ta’sir qilmaydigan harajatlar

++++

**?O’zgaruvchan harajatlar deb qanday harajatlarga aytiladi?**

====

#Firmaning ishlab chiqarishga bog’liq bo’lgan va o’zgaruvchan omillarni uzida aks ettiradigan harajatlarga aytiladi

====

Ishlab chiqarishda doimiy bir xil ishtiroq etadigan harajatlarga aytiladi

====

Doimiy harajat va yalpi harajat yigindisiga aytiladi

====

Mahsulot miqdoriga ta’sir qiladigan harajatlarga aytiladi

++++

**?Qanday harajatlar umumiy harajatlar deyiladi?**

====

#Doimiy va o’zgaruvchan harajatlarni yigindisi

====

O’zgaruvchan harajatlar yigindisi

====

Doimiy harajatlarni yigindisi

====

O’zgaruvchan va doimiy harajatlarni ayrimasi

++++

**?Qaytmaydigan harajatlar deb qanday harajatga aytiladi?**

====

#Firma faoliyatini tulik tuxtatganda voz kechib bo’lmaydigan harajatlar

====

Firma singan takdirdagi harajatlar

====

Ijara harajatlar

====

Mahsulot sotish bilan bog’liq harajatlar

++++

**?O’rtacha mahsulotga qaysi harajat turi mos keladi?**

====

#Yalpi va chegara harajatlar

====

O’rtacha va yalpi harajatlar

====

Yalpi harajatlar

====

Chegara harajatlar

++++

**?O’rtacha o’zgaruvchan harajat deganda nimani tushunasiz?**

====

#O’zgaruvchan harajatni ishlab chiqarilgan mahsulotga nisbati

====

Doimiy va o’zgaruvchan harajatlarni mahsulotga nisbati

====

O’rtacha harajatni doimiy harajatga nisbati

====

Chegar harajatni mahsulot miqdoriga nisbati

++++

**?O’rtacha doimiy harajatlar deganda qanday harajatni tushunasiz?**

====

#Doimiy harajatlarni ishlab chiqarish hajmiga nisbati

====

Chegara harajatlarni ishlab chiqarish hajmiga nisbati

====

Yalpi harajatlarni ishlab chiqarish hajmiga nisbati

====

O’zgaruvchan harajatlarni mahsulot bahosiga nisbati

++++

**?O’rtacha yalpi harajat deganda qanday harajatni tushunasiz?**

====

#Yalpi harajatni ishlab chiqarish hajmiga nisbati

====

O’rtacha harajatni mahsulot tannarxiga nisbati

====

Ishlab chiqarish hajmini yalpi mahsulotga nisbati

====

Chegara harajatlarni ishlab chiqarish hajmiga nisbati

++++

**?Chegara jarajatlarini urganishdan maksad nima?**

====

#Mahsulot miqdorini ko’paytirish yoki kamaytirish

====

Mahsulot miqdorini oshirish

====

Mahsulot miqdorini kamaytirish

====

Mahsulot tannarxini tushirish (kamaytirish)

++++

**?O’rtacha harajatlarni urganishdan maksad nima?**

====

#shu mahsulotni i\ch kerakmi yoki yukmi degan masalani xal qiladi

====

Mahsulotga bo’lgan talabni oshirish

====

Biror mahsulotni i/ch uchun o’rtacha harajatlar urganiladi

====

Mahsulot sotishni ko’paytirish

++++

**?Qaysi xolatda firmani yopish masalasi kuriladi?**

====

#Mahsulot bahosi o’rtacha yalpi harajatdan kam bulsa

====

Yalpi harajat mahsulot bahosidan past bo’lganda

====

Mahsulot miqdori harajatdan kam bulsa

====

Ishlab chiqarish usulini yangilashga to’g’ri kelganda

++++

**?Mukammal raqobat sharoitida firma bozorda mahsulot bahosini oshirsa qanday xolat yuzaga keladi?**

====

#Firma uz mijozlarini yo’qotadi va sotuv miqdori nolga tenglashadi

====

Noyob mahsulotga bo’lgan talab oshadi

====

Firmaning mahsulotiga bo’lgan talab oshadi

====

Talab ko’payadi va bahoni oshiradi

++++

**?Mukammal raqobatni yuzaga keltirish uchun nechta shartni bajarish kerak?**

====

#4 ta

====

2 ta

====

5 ta

====

10 ta

++++

**?Mukammal raqobat sharoitida sotuvchilar bozor bilan qanday bog’liq bo’lish kerak?**

====

#Kamroq bog’liq bo’lish kerak

====

Doimiy bog’liq bo’lish kerak

====

Vaqtincha bog’liq bo’lish kerak

====

Bozor bilan bog’liq bo’lish kerak emas

++++

**?Mukammal raqobatli bozorda xaridorlar baho xakida qanday darajada axborotga ega bo’lishi kerak?**

====

#To’laligicha axborotga ega bo’lish kerak

====

Axborotga ega bo’lish kerak emas

====

Qisman axborotga ega bo’lish kerak

====

To’laligicha axborotga ega bo’lish kerak emas

++++

**?Mukammal bozorda mahsulot sifati qanday bo’lish kerak?**

====

#Standartlarga javob berish kerak

====

Xar xil bo’lish kerak

====

Qisman bir xil bo’lish kerak

====

Standartlarga javob bermasa ham bir xil bo’lish kerak

++++

**?Mukammal bozorda sotuvchilarni bir biriga ta’siri qanday bo’lishi kerak?**

====

#Bir-biriga bog’liq bo’lmagan xolda xarakat qilish kerak

====

Baholarni kelishilgan xolda belgilashlari kerak

====

Xaridorlar bilan birga xarakat qiladi

====

Sotuvchilar bir-biriga doimo ta’sir qilib turadi

++++

**?Mukammal bozorda firmalar erkinligi qanday bo’lishi kerak**

====

#Hamma firmalar o’zaro erkin bo’lish kerak

====

Erkin bo’laolmaydi

====

Tashkaridan doimo ta’sir bo’lish kerak

====

Baholarni belgilashda kelishuvchanlik bo’lishi kerak

++++

**?Mukammal raqobat sharoitida firmalar ishlab chiqarishni kengaytira oladimi?**

====

#Erkin xoxlagancha kengaytiradi

====

Kengaytira olmaydi

====

Qisman kengaytiradi

====

Boshqa firmalar bilan kelishilgan xolda kengaytiradi

++++

**?Qanday bozorlar ko’pincha mukammal raqobatli bula oladi?**

====

#Qishloq xo’jalik mahsulotlari bozori

====

Ishlab chiqarish omillari bozori

====

Mayda ulgurja bozorlar

====

Resurslar bozori

++++

**?Firma qulay ishlab chiqarish hajmini qanday izlab topadi**

====

#Ishlab chiqarishni ozaytirish yoki ko’paytirish orqali

====

Ishlab chiqarishni kamaytirish orqali

====

Ishlab chiqarishni ko’paytirish orqali

====

Ishlab chiqarishni o’zgartirmaydi

++++

**?Foyda nima?**

====

#Harajat va daromad urtasidagi farq

====

Mahsulot tannarxini kamaytirish usuli

====

Mahsulot bahosini oshiriuvchi omil

====

Mahsulot qiymati

++++

**?Qanday bozorlar nomukammal bozorlar deyiladi**

====

#Sotuvchi va xaridorlar narxga ta’sir qilmaydigan bozorlar

====

Iste’molchilar va sotuvchilar bozor narxiga ta’sir kiluvchi bozorlar

====

Tashqaridan narxga ta’sir qiladigan bozorlar

====

Sotuvchilar xukmron bo’lgan bozorlar

++++

**?Monopoliya nima?**

====

#Bozordagi yagona sotuvchining aniq tovar yoki xizmat turi bo’yicha xukmronligi

====

Bozordagi xaridorning xukmronligi

====

Sotuvchi va xaridorning xukmronligi

====

Noaniq tovarlar sotuvchining xukmronligi

++++

**?Sotuvchining monopol xukmronligi nima ?**

====

#Mahsulot hajmini cheklash bilan narxni oshirishga erishish

====

Sotib olgan mahsulotni narxini oshirish

====

Mahsulot miqdorini o’zgartirmay narxni oshirish

====

Cheklanmagan miqdorda mahsulot chiqarish bilan mahsulot narxini oshirishga erishish

++++

**?Bozorda mahsulotni tabakalanishi nimani ifodalaydi?**

====

#Xaridor uchun mahsulot sifatini xar xilligi

====

Xaridorni dikkatini jalb etishni

====

Mahsulotlarni turli-tumanligini

====

Ayrim mahsulotlarni kamayishini

++++

**?Oligopoliya nima?**

====

#Bozordagi bir nechta firmalarning xukmronligi

====

Bozorda bitta firmani xukmronligi

====

Bozorda o’nta firmaning xukmronligi

====

Bozordagi uchta firmaning xukmronligi

++++

**?Oligapoliya sharoitida firmalar qanday xarakat qiladi?**

====

#Uzaro bog’liq xolda

====

Aloxida harakat qiladi

====

Bog’liq bo’lmagan xolda erkin xarakat qiladi

====

Iste’mol bilan kelishgan xolda

++++

**?Oligapoliyada peshkadam firma mahsulot narxini o’zgartirishi nimaga olib keladi?**

====

#Kolgan firmalarni ham uz narxini kayta kurib chiqishiga

====

Kolgan firmalarni ham narxini kutarishga

====

Firmalar narxini o’zgartirmaydi

====

Xaridorlarni ozayishiga

++++

**?Raqobat nima?**

====

#Bir maksad sari intilayotgan sub’ektlarning iqtisodiy munosabatidagi musobakasi

====

Ikkita rakibning bozordagi munosabati

====

Sotuvchilarning bozordagi uzaro kurashi

====

Firmaning uzaro musobakasi

++++

**?Raqobatning nechta modeli bor?**

====

#4 ta

====

3 ta

====

2 ta

====

5 ta

++++

**?Raqobatsiz bozor iqtisodiyoti bo’lishi mumkinmi?**

====

#Mumkin emas

====

Mumkin

====

Nomukammal bozorda mumkin

====

Mukammal bozorida mumkin

++++

**?Qanday bozor foydali hisoblanadi**

====

#Mukammal raqobatli bozor

====

Monopol bozor

====

Oligopol bozor

====

Mukammal sof monopol bozor

++++

**?Mukammal raqobatli bozorni ideal modelini ruyobga chiqarish mumkinmi?**

====

#Mumkin emas

====

Mumkin

====

Kamroq yakinlashish mumkin

====

Ko’proq yakinlashish mumkin

++++

**?Monopol raqobatga xos bo’lgan muxim belgi nima?**

====

#Sotuvchilarni tovarlarni tabakalashga intilishi

====

Tarmoqda bir necha firmaning xukmronligi

====

Tovarlarni tabakalashmaganligi

====

Ayrim tovarlarga bo’lgan talabni ortishi

++++

**?Mukammal sof monopoliya nima?**

====

#Mukammal sof raqobatning tamomila aksi

====

Oligapoliyaning aksi

====

Bozorda yakka xukmronlik kilish va narx belgilash

====

Bozorga tashqaridan ta’sir ko’rsatish

++++

**?Investitsiya nima?**

====

#Firmani rivojlantirish uchun chetdan kapital jalb etish

====

Pul mablag’larini firmaga jalb etish

====

Kapital mablag’ni sotib olish

====

Chetdan tovar sotib olish

++++

**?Investitsiyani jalb etishdan maqsad nima?**

====

#Asosiy fondlarni ko’paytirish va ishlab chiqarishni rivojlantirish

====

Zararni qoplash

====

Asosiy fondlarni ko’paytirishni cheklash

====

Mahsulot miqdorini ko’paytirish

++++

**?Mulkiy boylikdan qancha vaqt foydalanish mumkin?**

====

#Uzoq foydalaniladi

====

5-6 yil foydalanish mumkin

====

1-2 yil foydalanish mumkin

====

Qisqa vaqt foydalanish mumkin

++++

**?Mulkiy boyliklarni qaysi birini inson yaratishi mumkin?**

====

#Kapitalni

====

Kapitalni qisman yaratish mumkin

====

Yerni

====

Yer va kapitalni

++++

**?Kapitaldan foydalanish qiymati o’zida nimani aks ettiradi**

====

#Kapitalni rentali bahosini

====

Mahsulot bahosini

====

Bozor bahosini

====

Mahsulot tannarxini

++++

**?Foiz deb nimana aytiladi?**

====

#o’zgalar puli yoki kapitaldan foydalanish uchun to’langan xaq

====

Yer egasiga tulanadigan pul shaklidagi tulov

====

Uzgalar pulidan foydalanish

====

Renta shaklida tulandigan pul

++++

**?Firma uchun foydaning qaysi jixatlari asosiy hisoblanadi?**

====

#Foydani normasi va massasi

====

Foydani maksimallashtirish

====

Foydani minimallashtirish

====

Normal foyda

++++

**?Firma foydani qanday maksimallashtiradi?**

====

#Foyda normasi va massasini oshirish orqali

====

Mahsulot sifati va narxini ko’tarish orqali

====

Foyda normasini oshirish orqali

====

Mahsulot miqdorini oshirish orqali

++++

**?Kutilmagan foyda qanday foyda deyiladi?**

====

#Tijorat foydasi

====

Normal foyda

====

Omad foydasi

====

Iqtisodiy foyda

++++

**?Talab va taklif qayerda uchrashadi?**

====

#Bozorda

====

Foyda bilan harajat teng bo’lganda

====

Mukammal bozorda

====

Nomukammal bozorda

++++

**?Bozor muvozanati deganda nimani tushunasiz?**

====

#Talab va taklifning bozorda bir-biriga mos kelishi

====

Sotuvchi va xaridorning manfaati

====

Talab va taklifning mos kelmasligi

====

Taklifning talabga nisbatan ortiqchaligi

++++

**?Bozor konyunkturasi nima?**

====

#Bozordagi muayyan xolatlarning mavjudligi

====

Bozorda mahsulotlarning takchilligi

====

Bozorda sotuvchi va xaridorning ko’pligi

====

Raqobatchilarning kurashi

++++

**?Muvozanatli baho nima?**

====

#Talab va taklif teng bo’lgandagi baho

====

Talab taklifdan ko’p bo’lgandagi baho

====

Sotuvchi va iste’molchiga bog’liq bo’lgan baho

====

Iste’molchini manfaatidan kelib chiqqan baho

++++

**?Bozor infrastrukturasi nima?**

====

#Bozor iqtisodiyoti uchun xar xil xizmat ko’rsatuvchi soxalar

====

Banklar birjalari va savdo uylari

====

Tashqi savdo firmalari

====

Davlatning tashqi savdo maxkamalari

++++

**?Qanday talab elastik talab deyiladi?**

====

#Baho o’zgarishiga qarab o’zgaradigan talab

====

Mahsulot miqdoriga qarab o’zgaradigan talab

====

Ishlab chiqarishni kamayishiga qarab o’zgaradigan talab

====

O’zgarmaydigan talab

++++

**?Noelastik talab nima?**

====

#Bahoni unchalik o’zgarishiga qaramay o’zgarmaydigan talab

====

Ortib va kamayib turuvchi talab

====

Bahoga ta’sir qilmaydigan talab

====

Umuman o’zgarib turadigan talab

++++

**?Bahoni diversifikatsiyalash nima?**

====

#Bahoni qo’porish

====

Bahoni kamaytirish

====

Bahoni vaqtincha o’zgartirish

====

Bahoni ma’lum chegaragacha kamaytirish

++++

**?Narxlar qanday tashkil topadi?**

====

#Stixiyali va rejali

====

Tovarning miqdoriga qarab

====

Tovarning birxilligi narxni vujudga keltiradi

====

Stixiya rejasiz bozorda tashkil topadi

++++

**?Ishlab chiqarishni doimiy yagona o’zgartiruvchan omili nima?**

====

#Mehnat

====

Yer

====

Kapital resurslar

====

Yer va kapital resurslar

++++

**?Ikki qadamli muolajani birinchi qadami nimadan iborat?**

====

#Eng yaxshi qulay ishlab chiqarishni tanlashdan

====

Mahsulot ishlab chiqarishni ko’paytirishdan

====

Mahsulot ishlab chiqarishni kamaytirib foydani oshirishdan

====

Ishlab chiqarishni to’xtatishdan

++++

**?Ikki qadamli muolajani ikkinchi qadami nimadan iborat?**

====

#Eng yaxshi deb topilgan xarakatga tenglashishdan

====

Qulay ishlab chiqarishni ko’zlashdan

====

Tovarni qaytadan sotishdan

====

Mahsulot ishlab chiqarishni to’xtatishdan

++++

**?Mukammal raqobatli sharoitda firma egri talabga to’qnash kelganda mahsulotni bozor bahosidan oshirib sotish mumkinmi?**

====

#Mumkin emas

====

Mumkin

====

Talab ortganda

====

Taklif ortganda

++++

**? Mukammal raqobatli sharoitda firma egri talabga tuknash kelganda mahsulotni bozor bahosidan past bahoda sotish mumkinmi?**

====

#Mumkin

====

Talab kamayganda

====

Taklif hajmi ko’payganda

====

Mumkin emas

++++

**? Talab 0 ga teng bo’lganda mahsulot sotish uchun qanday chora tadbir kullaniladi?**

====

#Mahsulot bahosini tushirishga to’g’ri keladi

====

Mahsulot miqdorini oshiradi

====

Mahsulot bahosini oshiradi

====

Mahsulot bahosi va miqdorini oshirishga to’g’ri keladi

++++

**?Mukammal raqobatli firmaning egri talabi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?**

====

#Talab va taklif bir-biriga gorizontal paralel ravishda bo’ladi

====

Talab va taklif to’qnashadi

====

Baho yuqori mahsulot hajmi kam

====

Mahsulot hajmi ortiqcha

++++

**?Mukammal bozor boshqa bozorlar uchun qanday bozor bo’lib hisoblanadi?**

====

#Boshqa bozorlar tenglasha oladigan etallon bozor

====

Nisbatan barcha qulayliklarga ega bozor

====

Taklif yuqori va talab kamroq bo’lgan bozor

====

Boshqa bozorlar tenglasha olmaydigan bozor

++++

**?Oldi-sotdida bir mulk ob’ektidan boshqa mulk ob’ektiga aylanishi shart bo’lmagan tovarlar qaysi bozorga xos**

====

#Ishlab chiqarish omillari bozoriga

====

Qishloq xo’jalik mahsulotlari bozoriga

====

Nomukammal bozorga

====

Sanoat mahsulotlari bozoriga

++++

**?Bozorning raqobatlilik tarkibiy tuzilishini turli moddalarini qaysi fan ajratib bergan?**

====

#Iqtisodiyot fani

====

Agroiqtisodiyot va makroiqtisodiyot fanlari

====

Matematika fani

====

Mikroiqtisodiyot fani

++++

**?Agar o’rtacha yalpi harajat bahodan yuqori bo’lganda firma ishlab chiqarishni davom ettirish mumkinmi (mukammal bozor sharoitida).**

====

#Ozroq zarar ko’rsa ham davom ettiradi

====

Ishlab chiqarishni tuxtatadi

====

Qisqa muddatli davrda ishlab chiqarishni tuxtatadi

====

Zarar kursa ham qisqa muddatli davrda ishlab chiqarishni tuxtatadi

++++

**?Agar o’rtacha o’zgaruvchan harajatlar bahodan past bo’lganda firma ishlab chiqarishni qaysi davrda to’xtatadi? (mukammal bozor sharoitida)**

====

#Uzoq muddatli davrda

====

Qisqa muddatli davrda

====

Qisqa va uzoq muddatli davrda

====

Ishlab chiqarishni xech qanday davrda tuxtatmaydi

++++

**?Firmalar qaysi mulk turlari negizida faoliyat ko’rsatishi mumkin emas?**

====

#Barcha mulk turlari negizida faoliyat ko’rsatadi

====

Davlat va jamoat tashkilotlarida

====

Aralash mulk negizida

====

Davlat idoralarida faoliyat ko’rsatmaydi

++++

**?Realizatsiya qiymati nima?**

====

#Tovar va xizmatlarning sotish bahosi

====

Mahsulot sotish

====

Sotish bilan bog’liq bo’lgan munosabat

====

Tovar va xizmatlarning tannarxi

++++

**?Umumiy iqtisodiy samaradorlikda nima e’tiborga olinadi?**

====

#Yalpi ishlab chiqarish va taqsimot samaradorligi

====

Ishlab chiqarishda katnashayotgan resurslar samaradorligi

====

Ishlab chiqarishni moliyaviy birliklarda kirish-chiqish nisbati

====

Ishlab chiqarish tannarxi

++++

**?Baholi diskriminatsiya nima?**

====

#Xar-xil xaridor uchun xar xil baho

====

Mukammal bozordagi xaridorlar uchun baho

====

Bazi xaridorlar uchun qo’llaniladigan baho

====

Bir xil xaridorlarga belgilangan bir xil baho

++++

**?Iqtisodiy sikl nima?**

====

#Real ishlab chiqarish hajmini kengaytirish yoki qisqartishi

====

Tovar mahsulotini ko’paytirish

====

Ishlab chiqarish hajmini kamaytirish

====

Bahoni ko’tarish va kamaytirish

++++