**O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI**

**OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI**

**“Himoyaga ruxsat etildi”**

**Iqtisodiyot fakultet dekani, i.f.n., dotsent**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N.S. Nazrullayev**

**“\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024-y.**

5230100 - Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo’yicha)

Iqtisodiyot yo’nalishi bitiruvchisi

**AHMADJONOV AKBARJON AKRAMJON O’G’LIning**

**“MARKAZIY OSIYO DAVLATLARI BILAN IQTISODIY HAMKORLIK ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi

**BITIRUV MALAKAVIY ISHI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **“Himoyaga tavsiya etildi”**  **Iqtisodiyot kafedrasi mudiri**  **\_\_\_\_\_\_\_\_i.f.n., dotsent K.Sirojiddinov**  **“\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024-y.** |  | **BMI rahbari: PhD., katta o’qituvchi F.Murodxo’jayeva** |

**Namangan – 2024**

**Mavzu: Markaziy Osiyo davlatlari bilan iqtisodiy hamkorlik istiqbollari**

**MUNDARIJA**

**KIRISH ………………………………………….………………………… 3**

**I BOB. MARKAZIY OSIYODA IQTISODIY HAMKORLIKNING RIVOJLANISH MANZARASI ………………………………………………… 0**

1.1-§. Markaziy Osiyo mintaqasining tarixiy konteksti va merosi ...…..… 00

1.2-§. Iqtisodiy hamkorlikning nazariy asoslari ………………………..… 00

1.3-§. Hamkorlik uchun yangi drayverlarning yuksalishi .……………..… 00

**II BOB. O’ZBEKISTON VA MINTAQANING MUAYYAN DAVLATLARI O’RTASIDAGI IKKI TOMONLAMA IQTISODIY ALOQALAR ……………………………………………………......................... 00**

2.1-§. Qozog’iston bilan iqtisodiy aloqalar …………………..…………… 00

2.2-§. Qirg’iziston bilan iqtisodiy aloqalar …………………..…………... 00

3.3-§. Tojikiston bilan iqtisodiy aloqalar …..………………..…………… 00

3.4-§. Turkmaniston bilan iqtisodiy aloqalar …..………………..……..… 00

**III BOB. KUCHLI IQTISODIYOT UCHUN FOYDALANILMAGAN SALOHIYAT ....................................................................................................... 00**

3.1-§. Bir-birini to’ldiruvchi iqtisodiy tuzilmalar ………………………… 00

3.2-§. Mintaqaviy infratuzilma tarmoqlarini qurish …..……..…………… 00

3.3-§. Strategik tarmoqlarda hamkorlikni kengaytirish …………...……… 00

**IV BOB. KELAJAKDAGI IQTISODIY HAMKORLIK VA INTEGRATSIYA ISTIQBOLLARI ………………………………………….. 00**

4.1-§. Siyosiy va tarixiy to’siqlarni yengib o’tish ………………...……… 00

4.2-§. Notarif savdo to’siqlarini hosil qilish ……………………..……….. 00

4.3-§. Mintaqaviy integratsiyaning barqaror asosini yaratish ……….…… 00

**XULOSA ……………….………………………………………………... 00**

**FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI …………………. 00**

**I BOB. MARKAZIY OSIYODA IQTISODIY HAMKORLIKNING RIVOJLANISH MANZARASI**

**1.1-§. Markaziy Osiyo mintaqasining tarixiy konteksti va merosi**

Ko’pincha Yevroosiyo qit’asining yuragi deb ataladigan Markaziy Osiyo boy tarixga va rang-barang iqtisodiy landshaftga ega. Bir paytlar Turon yoki Turkiston nomi bilan tanilgan mintaqa hozirgi besh mustaqil davlatni – Qozog’iston, Qirg’iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O’zbekistonni o’z ichiga oladi. Ushbu paragrafda mintaqaning tarixiy va iqtisodiy kontekstini o’rganamiz, mintaqaviy hamkorlikning ahamiyatini tahlil qilamiz va iqtisodiy integratsiyaning o’tmishdagi urinishlarini ko’rib chiqamiz. Undan so’ng tarixiy keskinliklarning ta’siri tahlil qilinadi va O’zbekistonning so’nggi paytlarda regionalizm tomon siljishi ahamiyatini ta’kidlab o’tamiz. Markaziy Osiyo Yevroosiyoning markazida strategik joyni egallagan holda shimolda Rossiya, sharqda Xitoy, janubda Eron va Afg’oniston, janubi-g’arbda Kaspiy dengizi bilan chegaradosh. Bu dengizga chiqa olmaydigan hudud yaqin o’tmishda dunyoning to’rtinchi yirik ko’li bo’lgan Orol dengizidan tortib, ulug’vor Tyan-Shan tog’ tizmasigacha bo’lgan turli geografik xususiyatlarga ega. Uning boy tabiiy resurslari neft, gaz, qimmatbaho metallar va unumdor qishloq xo’jaligi yyerlarini o’z ichiga oladi. Tarixan Markaziy Osiyo qadimiy sivilizatsiyalar beshigi bo’lgan, shu jumladan, Sharq va G’arb o’rtasida tovarlar, g’oyalar va madaniyatlar almashinuvini ta’minlagan Ipak yo’li asrlar davomida gullab-yashnadi va mintaqaning iqtisodiy tuzilishida o’chmas iz qoldirdi. Markaziy Osiyoning iqtisodiy landshafti boy tabiiy resurslar, jumladan, neft, tabiiy gaz, foydali qazilmalar va qishloq xo’jaligi yyerlari bilan ajralib turadi. Ushbu mo’l-ko’llikka qaramay, mintaqa dengizga chiqa olmasligi, infratuzilmaning yetarlicha rivojlantirlmaganligi va iqtisodiyotni diversifikatsiya qilinmaganligi kabi muammolarga duch kelmoqda. 20-asr davomida mintaqah Sovet davrining guvohi bo’ldi, bu esa:

• Markazlashtirilgan rejalashtirish: Iqtisodiyotlar integratsiyalashgan va ixtisoslashgan bo’lib, bu mintaqalararo savdoning yuqori darajasiga olib keldi. Hisob-kitoblar shuni ko’rsatadiki, 1980-yillarda mintaqalararo savdo ulushi 70% gacha bo’lgan.

• Cheklangan iqtisodiy avtonomiya: Savdo va resurslarni taqsimlash bo’yicha qarorlar markazlashgan holda qabul qilindi, bu esa bozorga asoslangan hamkorlikka to’sqinlik qildi.

1991-yilda Sovet Ittifoqining qulashi natijasida iqtisodiy aloqalar parchalanib ketdi va yangi mustaqil davlatlar paydo bo’ldi, postsovet davrida mintaqaning iqtisodiy manzarasi shakllandi. Sovet Ittifoqining parchalanishi Markaziy Osiyo davlatlari uchun yangi mustaqillik davrini boshlab berdi. Biroq, bu o’tish ham qiyinchiliklarni keltirib chiqardi:

• Mintaqalararo savdoning pasayishi: Savdo hajmi chegaradagi kelishmovchiliklar, proteksionistik siyosat va rivojlanmagan infratuzilma kabi omillar tufayli keskin kamaydi. Jahon banki maʼlumotlariga ko’ra, 2015-2020 yillarda Markaziy Osiyoda umumiy savdo ulushi sifatida mintaqalararo savdo o’rtacha 15% atrofida bo’lgan, bu boshqa mintaqalarga qaraganda ancha past edi.

• Siyosiy ziddiyatlarning paydo bo’lishi: tarixiy raqobat va hal etilmagan chegara bahslari mintaqaviy hamkorlikka yanada to’sqinlik qilib, siyosiy tortishuvlarni keltirib chiqardi.

Bunday qiyinchiliklarga qaramay, Markaziy Osiyo mamlakatlari o’rtasidagi iqtisodiy hamkorlik ulkan salohiyatga ega. Bunga quyidagi sabablarni keltirish mumkin:

1. Bozorga kirish: Yuqori darajada hamkorlik tovar va xizmatlar uchun yangi bozorlarga kirishni ochib, mintaqada iqtisodiy o’sishni rag’batlantirishi mumkin.
2. Resurslarni taqsimlash: hamkorlik suv kabi umumiy resurslarni samarali boshqarish va ulardan foydalanishni osonlashtirishi va iqtisodiy barqarorlikni oshirishga yordam beradi.
3. Infratuzilmani rivojlantirish: Qo’shma loyihalar mintaqaviy transport va logistika tarmoqlarini yaxshilash, savdo xarajatlarini kamaytirish va ulanishni kuchaytirish imkonini beradi.
4. Investitsiyalarni jalb qilish: Yagona iqtisodiy blok xorijiy investitsiyalar uchun yanada jozibador bo’lishi, iqtisodiy rivojlanish va ish o’rinlari yaratishga yordam berishi mumkin.

Markaziy Osiyo postsovet davrida iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan turli urinishlarga guvoh bo’ldi. Ulardan ikkita muhim tashabbusni urg’ulab o’tish kerak:

• Markaziy Osiyo Mintaqaviy Iqtisodiy Hamkorlik Dasturi (1997): Osiyo taraqqiyot banki (OTB) tomonidan boshqariladigan CAREC (Central Asian Regional Economic Cooperation) infratuzilmani rivojlantirish, savdo-sotiqni osonlashtirish va siyosat islohotlari orqali mintaqaviy iqtisodiy integratsiyani rivojlantirishga qaratilgan dastur. 2020-yil holatiga ko’ra, CAREC transport infratuzilmasi loyihalariga katta e’tibor qaratgan holda 34 milliard dollardan ortiq sarmoya kiritdi.

• Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi (YOII) (2015): Rossiya, Qozog’iston, Qirg’iziston, Belarus va Armanistonni o’z ichiga olgan mintaqaviy iqtisodiy blok. O’zbekiston ushbu ittifoqqa hali aʼzo bo’lmasada, YOII faoliyati mintaqadagi savdo dinamikasiga taʼsir ko’rsatadi.

Ushbu tashabbuslarga qaramay, mintaqalararo savdo o’zgarishi unchalik ham katta bo’lmadi. Buning sababi sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

Siyosiy irodaning yetishmasligi: milliy manfaatlar ko’pincha mintaqaviy ustuvorliklardan yuqori turadi;

Infratuzilmadagi bo’shliqlar: samarali transport va logistika tarmoqlarining yo’qligi transchegaraviy savdoga to’sqinlik qilmoqda;

Notarif to’siqlar: murakkab bojxona tartib-qoidalari va byurokratik to’siqlar tovarlarning erkin aylanishiga to’sqinlik qiladi;

Tarixiy keskinliklar va hal etilmagan chegara nizolari mintaqaviy hamkorlikka soya solib kelmoqda. Ushbu holat uchun O’zbekiston-Qirg’iziston chegarasidagi kelishmovchiliklarni eslash yetarli bo’ardi. Bu kelishmovchiliklar vaqti-vaqti bilan chegaralarning yopilishiga va savdo oqimlarining uzilishiga olib kelgan.

Undan tashqari suv resurslari bo’yicha kelishmovchiliklar ham iqtisodiy hamkorlik istiqbollariga o’zining salbiy ta’sirini ko’rsatib kelmoqda.

O’zbekistonning so’nggi paytlarda “mintaqaviylik” tamoyiliga o’tishi mintaqaning iqtisodiy manzarasida sezilarli o’zgarishlarni ko’rsatadi. O’zbekiston YOII kabi mintaqaviy tashkilotlarga kuzatuvchi maqomiga o’tishi, Jahon Savdo Tashkilotiga a’zo bo’lishdagi o’zgarishlar va Markaziy Osiyo Mintaqaviy Iqtisodiy Hamkorligi (CAREC) kabi regional forumlarda faol ishtirok etishi orqali qo’shni davlatlar bilan iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish tarafdori ekanligini ko’rsatdi.

**1.2-§. Iqtisodiy hamkorlikning nazariy asoslari**

Mamlakatlar o’rtasidagi iqtisodiy hamkorlik mintaqaviy integratsiyani, savdoni erkinlashtirish va iqtisodiy o’sishni rag’batlantirishga qaratilgan turli nazariyalar va tamoyillar bilan asoslanadi. Ushbu paragrafda biz mintaqaviy integratsiya va savdo imtiyozlari bilan bog’liq tegishli iqtisodiy nazariyalarni ko’rib chiqamiz, iqtisodiy integratsiyaga tegishli nazariy asoslarni muhokama qilamiz va O’zbekiston uchun hamkorlikning potentsial iqtisodiy foydalari va risklarini baholaymiz.

Qiyosiy ustunlik: Devid Rikardo tomonidan taklif qilingan qiyosiy ustunlik nazariyasi. Rikardo mamlakatlarning umumiy farovonlikni maksimal darajada oshirish uchun qiyosiy ustunlikka ega bo’lgan tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarishga ixtisoslashishi va boshqa mamlakatlar bilan savdo qilishlari kerakligini ta’kidlaydi. Bu nazariya shuni ko’rsatadiki, mamlakatlar o’zlarining kuchli tomonlariga e’tibor qaratish va bir-birini to’ldiruvchi resurslar va imkoniyatlarga ega bo’lgan hamkorlar bilan savdo qilish orqali iqtisodiy hamkorlikdan foyda olishlari mumkin. Turli xil resurslar va ishlab chiqarish imkoniyatlariga ega bo’lgan Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodlari bir-birlari bilan savdo aloqalarini yaxshilash orqali qiyosiy ustunlikdan foydalanishlari mumkin. Masalan, to’qimachilik sanoati rivojlangan O’zbekiston tikuvchilik ishlab chiqarishga ixtisoslashadigan bo’lsa, tabiiy resurslarga boy Qozog’iston foydali qazilmalarni qazib olishga e’tibor qaratishi mumkin. Mintaqalararo savdo har bir mamlakatga o’zi samarali ishlab chiqaradigan tovarlarni eksport qilgan holda, kamroq samarali ishlab chiqaradigan mahsulotlarni import qilishga imkon beradi va bu umumiy iqtisodiy farovonlikka olib keladi.

Erkin savdo bitimlari: Erkin savdo bitimlari ishtirokchi davlatlar o’rtasidagi tariflar va kvotalar kabi savdo to’siqlarini kamaytirishga, shu bilan savdo-iqtisodiy integratsiyani rag’batlantirishga qaratilgan. Iqtisodiy tadqiqotlar shuni ko’rsatdiki, erkin savdo bitimlari tovar oqimining oshishiga, mahsuldorlikning ko’payishiga va iste’mol narxlarining pasayishiga olib kelishi mumkin, bu esa miqyos samarasi va bozorga kirishni kengaytirish orqali ishtirokchi mamlakatlarga foyda keltiradi. O’zbekistonning kelasi bir necha yillarda Jahon Savdo Tashkilotiga a’zo bo’lishi va Markaziy Osiyodagi qo’shnilar bilan erkin savdo shartnomalari imzolashi tovarlar va xizmatlarning erkin harakatlanishini osonlashtirishi mumkin, bu esa savdo hajmi va samaradorlikning oshishiga olib keladi.

Gravitatsiya modeli: Nyutonning butun olam tortishish qonunidan kelib chiqqan savdoning tortishish modeli ikki mamlakat o’rtasidagi savdo hajmi ularning iqtisodiy hajmiga (YaIM bilan o’lchanadigan) to’g’ri proporsional va ular orasidagi masofaga teskari proporsionalligini ta’kidlaydi. Ushbu model mamlakatlar o’rtasidagi savdo shakllarini va savdo oqimlariga ta’sir etuvchi omillarni, masalan, iqtisodiy hajm, geografik yaqinlik va savdo to’siqlarini tushuntirishga yordam beradi. O’sib borayotgan iqtisodlarga ega va geografik jihatdan yaqin bo’lgan Markaziy Osiyo davlatlari mintaqaviy savdoni rivojlantirish orqali tortishish modelidan foydalanishlari mumkin. Yaxshilangan infratuzilma va savdo to’siqlarining kamayishi savdo oqimlarini yanada kuchaytiradi.

Mintaqaviy savdo bloklari: Yevropa Ittifoqi (YI) va Janubi-Sharqiy Osiyo Davlatlari Assotsiatsiyasi (ASEAN) kabi mintaqaviy savdo bloklari - aʼzo davlatlar o’rtasida iqtisodiy integratsiya va hamkorlikni chuqurlashtirishga qaratilgan. Ushbu bloklar ko’pincha umumiy savdo siyosatini o’rnatadi, ichki savdo to’siqlarini yo’q qiladi va mintaqada savdo va investitsiyalarni osonlashtirish uchun iqtisodiy uyg’unlikni ta’minlaydi. O’zbekiston Yevroosiyo Iqtisodiy Ittifoqi (YII) a’zosi bo’lmasa-da, Markaziy Osiyodagi qo’shnilar bilan muqobil mintaqaviy savdo bloklariga qo’shilish yoki o’rnatishning mumkin bo’lgan afzalliklari va kamchiliklarini o’rganishi mumkin.

Institutlarning roli: Jahon Savdo Tashkiloti (JST) va mintaqaviy rivojlanish banklari kabi institutlar iqtisodiy hamkorlik va integratsiyani osonlashtirishda hal qiluvchi rol o’ynaydi. Ushbu institutlar savdo bitimlari bo’yicha muzokaralar olib borish, nizolarni hal qilish va a’zo davlatlar o’rtasida tartibga soluvchi yaqinlashuvni rag’batlantirish uchun asos yaratadi va shu bilan iqtisodiy hamkorlik uchun qulay muhit hosil qiladi. Muvaffaqiyatli mintaqaviy integratsiya uchun shaffoflik, qonun ustuvorligi va shartnomalar ijrosini ta’minlovchi kuchli institutlar muhim ahamiyatga ega. Samarali institutlar tranzaksiya xarajatlarini kamaytiradi, bashorat qilinadigan biznes muhitini yaratadi va xorijiy investitsiyalarni jalb qiladi.

O’zbekiston uchun mumkin bo’lgan iqtisodiy foyda:

1. Savdoning o’sishi: Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan iqtisodiy hamkorlik savdo oqimlarining oshishiga olib kelishi mumkin, bu Markaziy Osiyoda o’sib borayotgan mintaqalararo savdodan dalolat beradi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Savdo Ma’lumotlar Bazasi shuni ko’rsatadiki, O’zbekistonning qo’shni davlatlarga eksporti so’nggi yillarda yaxshilangan, transport aloqalari va savdoni osonlashtirish choralari tufayli barqaror o’sib bormoqda. Erkin savdo tovarlar aylanish hajmini oshirishga, iqtisodiy faollikni kuchaytirishga va yangi ish o’rinlari yaratishga olib keladi. Osiyo taraqqiyot banki (OTB) tomonidan 2020-yilda o’tkazilgan tadqiqot natijalariga ko’ra, Markaziy Osiyoda chuqurroq mintaqaviy integratsiya savdo hajmini 20-50 foizga oshirishi mumkin.

2.Iqtisodiy o’sish: Kengaytirilgan mintaqaviy hamkorlik bozor imkoniyatlarini kengaytirish, investitsiyalarni rag’batlantirish va texnologik innovatsiyalarni rag’batlantirish orqali O’zbekistonda iqtisodiy o’sish va rivojlanishni rag’batlantirishi mumkin. Mintaqaviy integratsiya tashabbuslarida ishtirok etayotgan mamlakatlar vaqt o’tishi bilan yalpi ichki mahsulotning yuqori o’sish sur’atlarini va turmush darajasini yaxshilab boradilar.

3.Xorijiy sarmoyalarni jalb qilish: Iqtisodiy hamkorlik yanada qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish, savdo to’siqlarini kamaytirish va bozorga kirishni kengaytirish orqali O’zbekistonga xorijiy sarmoyalarni jalb qilishi mumkin. Jahon banki maʼlumotlari shuni ko’rsatadiki, O’zbekistonga so’nggi yillarda to’g’ridan-to’g’ri xorijiy investitsiyalar oqimi sezilarli darajada oshgani investorlarning mamlakat iqtisodiy istiqbollari va mintaqaviy integratsiyalashuv harakatlariga ishonchi ortib borayotganidan dalolat beradi. Ko’proq integratsiyalashgan mintaqaviy bozor kengroq iste’molchi bazasiga kirish va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga intilayotgan xorijiy investorlar uchun yanada jozibador bo’lishi mumkin. To’g’ridan-to’g’ri investitsiyalarning ko’payishi O’zbekistonga juda zarur kapital, texnologiya va tajriba olib kelishi mumkin, bu esa iqtisodiyotning diversifikatsiyasi va o’sishiga yordam beradi.

4.Bilim va resurslar almashinuvi: Mintaqaviy hamkorlik qishloq, suv xo’jaligi va qayta tiklanadigan energiya kabi sohalarda bilim almashish va qo’shma tadqiqot korxonalarini tashkil etishga yordam beradi. Bu barcha ishtirokchi mamlakatlar uchun foydali bo’lgan resurslar samaradorligini oshirish va texnologik taraqqiyotga olib keladi.

Shu bilan bir qatorda, biz potentsial risklarni ham ko’zdan qochirmasligimiz kerak. Iqtisodiy hamkorlik iqtisodiy o’lcham, sanoat tuzilmasi va savdolashish qobiliyati kabi omillarga qarab ishtirokchi davlatlar o’rtasida foydalarning tengsiz taqsimlanishiga olib kelishi mumkin. Qirg’iziston yoki Tojikiston kabi kichikroq iqtisodlar Qozog’iston kabi nisbatan yirik iqtisodlar bilan raqobatlashishda qiynalishi mumkin. Mintaqaviy rivojlanishga ko’maklashuvchi va nomutanosibliklarni bartaraf etuvchi siyosat choralari juda muhimdir. Iqtisodiy hamkorlik shuningdek, cheklangan miqdordagi savdo sheriklariga qaramlik xavfini ham keltirib chiqarishi mumkin, ayniqsa savdo oqimlarining aksariyati bir nechta hukmron iqtisodlar bilan to’plangan bo’lsa. O’zbekistonning savdo va sarmoyada qo’shni davlatlarga qattiq tayanishi uni ta’minot zanjiri uzilishlari, bozordagi tebranishlar va geosiyosiy taranglik kabi zaifliklarga duchor qiladi. Bir mamlakatdagi iqtisodiy zarbalar butun mintaqaga ta’sir qilishi mumkin. Markaziy Osiyodan tashqaridagi savdo sheriklarini diversifikatsiya qilish bu xavfni kamaytirishi mumkin. Zaif institutlar va byurokratik to’siqlar samarali mintaqaviy hamkorlik tashabbuslarini amalga oshirishga to’sqinlik qiladi. Institutlarni mustahkamlash va shaffoflikni rag’batlantirish bu qiyinchiliklarni yengish uchun muhim ahamiyatga ega. Tegishli iqtisodiy nazariyalar va nazariy asoslarni qo’llash orqali biz iqtisodiy integratsiya dinamikasini yaxshiroq tushunishimiz va O’zbekiston uchun mumkin bo’lgan foyda va xavflarni baholashimiz mumkin. Hamkorlik savdo, iqtisodiy o’sishni oshirish va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlarini taqdim etsa-da, imtiyozlarni teng taqsimlash va cheklangan savdo sheriklariga qaramlik kabi muammolarni ham keltirib chiqaradi. Shuning uchun O’zbekistondagi qaror qabul qiluvchilar ushbu omillarni diqqat bilan ko’rib chiqishlari va potentsial xavflarni yumshatgan holda iqtisodiy hamkorlikdan maksimal foyda olish uchun tegishli strategiyalarni amalga oshirishlari kerak.

**1.3-§. Hamkorlik uchun yangi drayverlarning yuksalishi**

So’nggi yillarda O’zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiya qilish va mintaqaviy hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan ulkan iqtisodiy islohotlarni boshladi. Ushbu paragrafda O’zbekistondagi iqtisodiy islohotlarning mintaqaviy savdoga ta’siri, Markaziy Osiyoning global savdo yo’llari uchun strategik joylashuvi sifatidagi ahamiyati ortib borayotgani hamda mintaqaviy muloqotni rivojlantirishda xalqaro tashkilotlarning roli o’rganilgan. Markaziy Osiyo bo’ylab turli xil yo’nalishlarda tez sur’atda o’zgarishlar ro’y bermoqda. Iqtisodiy islohotlar, strategik joylashuv va xalqaro tashabbuslar mintaqaviy hamkorlikning yangi yo’llarini ochmoqda. Quyida O’zbekistonning Markaziy Osiyodagi qo’shnilari bilan iqtisodiy aloqalarini yo’lga qo’yish imkoniyatlarini tahlil qilib, yangi paydo bo’layotgan drayverlarni ko’rib chiqamiz. O’zbekistonda Prezident Shavkat Mirziyoyev rahnamoligida iqtisodiyotni liberallashtirish, xorijiy sarmoyalarni jalb etish, mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan qator dadil iqtisodiy islohotlar amalga oshirildi. Bu islohotlar tadbirkorlik muhitini yaxshilash, byurokratik tartib-qoidalarni soddalashtirish, savdo va investitsiya siyosatini erkinlashtirish bo’yicha chora-tadbirlarni o’z ichiga oladi. O’zbekiston quyidagi maqsadlarga qaratilgan bir qator iqtisodiy islohotlarni boshladi:

• Iqtisodiyotni liberallashtirish: biznesni tartibga solishni soddalashtirish, qog’ozbozlikni kamaytirish va to’g’ridan-to’g’ri xorijiy investitsiyalarni rag’batlantirish orqali O’zbekistonda iqtisodiyot anchagina erkinlashdi. Jahon bankining “Doing business index 2020” reytingida O’zbekiston pozitsiyasida sezilarli yaxshilanish va 27 pog’ona yuqoriga ko’tarilgani haqida xabar berilgan.

• Savdoni osonlashtirish: bojxona tartib-qoidalarini soddalashtirish, savdo to’siqlarini kamaytirish va xalqaro savdo bitimlariga qo’shilish orqali tovar aylanishi osonlashdi. O’zbekistonning 2020-yilda Jahon savdo tashkilotiga (JST) a’zo bo’lishida yangi bosqichga ko’tarilishi bunga yorqin misol bo’la oladi.

• Eksportni diversifikatsiya qilish: paxta kabi an’anaviy mahsulotlardan tashqari yangi eksport tarmoqlarini rivojlantirishga e’tibor qaratildi. Bunga yengil sanoat, turizm va axborot texnologiyalari (IT) xizmatlarini ko’rsatish kiradi.

Bu islohotlar O’zbekistonni Markaziy Osiyo davlatlari uchun yanada jozibador savdo sherigiga aylantirdi. To’g’ridan-to’g’ri investitsiyalarning ko’payishi mintaqaga juda zarur kapital va texnologiyani olib kelishi mumkin, bu esa innovatsiyalar va raqobatbardoshlikni oshiradi. Bundan tashqari, savdoni osonlashtirish choralari transchegaraviy savdo oqimlarini rag’batlantirish orqali tranzaksiya xarajatlarini kamaytirishi mumkin. O’zbekiston Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi maʼlumotlariga ko’ra, 2023-yilda O’zbekistonga to’g’ridan-to’g’ri xorijiy investitsiyalar oqimi rekord darajaga yetib, 8,6 milliard dollarni tashkil etdi, buning muhim qismi Qozog’iston kabi mintaqaviy qo’shnilar hisobiga to’g’ri keladi.

Markaziy Osiyoning strategik joylashuvi qit’alar o’rtasida ko’prik vazifasini o’taydi. Markaziy Osiyoning geografik joylashuvi muhim afzalliklarni taqdim etadi:

• Sharq va G’arbni bog’lash: Mintaqa yirik savdo yo’llari chorrahasida joylashgan, jumladan, Xitoy tomonidan qo’llab-quvvatlanadigan “Bir kamar, bir yo’l” (Belt and Road Initiative) tashabbusi. Bu O’zbekiston va uning qo’shnilari uchun global ta’minot zanjirlarida muhim bo’g’in sifatida harakat qilish imkoniyatini taqdim etadi.

• Dengizga chiqish imkoniyati: dengizga chiqmagan holda Markaziy Osiyo Kaspiy dengizi portlari va Xitoyning g’arbiy viloyatlari kabi yirik transport markazlariga yaqinligidan foydalanishi mumkin. Samarali mintaqaviy infratuzilma tarmoqlarini rivojlantirish global bozorlarga kirishni yaxshilashi mumkin. Aynan dengizga to’g’ridan-to’g’ri chiqa olmaslik Markaziy Osiyo davlarlarini o’zaro hamkorlik qilishiga drayver vazifasini o’taydi.

Markaziy Osiyoning strategik joylashuvi mintaqaviy iqtisodiy hamkorlikning kuchli harakatlantiruvchi omili bo’lishi mumkin. Infratuzilma loyihalarida hamkorlik qilish va transport yo’laklarini rivojlantirish orqali O’zbekiston va uning qo’shnilari o’zlarini jahon savdosida asosiy ishtirokchi sifatida ko’rsatishlari mumkin. Bu logistika va transport sohalariga yangi investitsiyalarni jalb qilishi, mintaqaviy iqtisodiy faollikni oshirishi mumkin. Markaziy Osiyo Yevropa va Osiyodagi yirik bozorlarga geografik yaqinligi tufayli jahon savdo yo’llari uchun strategik joy sifatida tobora eʼtirof etilmoqda. Mintaqaning mo’l-ko’l tabiiy resurslari, jumladan, neft, tabiiy gaz va foydali qazilmalar uning savdo va sarmoyaviy yo’nalish sifatida jozibadorligini yanada oshirmoqda. Osiyo taraqqiyot banki hisobotiga ko’ra, Markaziy Osiyoning “Bir kamar, bir yo’l” tashabbusi (BRI) va Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi (YII) kabi yirik savdo yo’laklari chorrahasida joylashgan strategik joylashuvi xalqaro investorlar va transmilliy korporatsiyalar tomonidan qiziqishning ortishiga sabab bo’lgan. Shanxay hamkorlik tashkiloti (ShHT) kabi xalqaro tashkilotlar Markaziy Osiyo davlatlari o’rtasida mintaqaviy muloqot va hamkorlikni rivojlantirishda hal qiluvchi rol o’ynaydi. 2001-yilda tashkil etilgan ShHT ko’p tomonlama hamkorlik va muloqot orqali mintaqada xavfsizlik, barqarorlik va iqtisodiy taraqqiyotga ko’maklashishga qaratilgan. Shanxay Hamkorlik Tashkiloti Tadbirkorlar Kengashi va ShHT Banklararo konsorsiumi kabi tashabbuslar orqali tashkilot aʼzo davlatlar o’rtasida savdo, sarmoyaviy va iqtisodiy hamkorlikni yo’lga qo’yadi. Bundan tashqari, Shanxay Hamkorlik Tashkilotining Mintaqaviy aksilterror tuzilmasi va qo’shma harbiy mashg’ulotlar mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni ta’minlashga hissa qo’shadi va shu orqali iqtisodiy hamkorlik uchun qulay, xavfdan holi muhit yaratadi. Bunday umumiy platformalar Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan o’zaro hamkorlik drayveri bo’lib xizmat qiladi. O’zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar mamlakatni Markaziy Osiyodagi mintaqaviy hamkorlik va integratsiyaning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylantirdi. Iqtisodiyotni liberallashtirish, ishbilarmonlik muhitini yaxshilash va aloqalarni kuchaytirish orqali O’zbekiston xorijiy investitsiyalar uchun jozibador manzilga va mintaqaviy savdo dinamikasining hal qiluvchi o’yinchisiga aylandi.

**II BOB. O’ZBEKISTON VA MINTAQANING MUAYYAN DAVLATLARI O’RTASIDAGI IKKI TOMONLAMA IQTISODIY ALOQALAR**

**2.1-§. Qozog’iston bilan iqtisodiy aloqalar**

Markaziy Osiyoning ikki asosiy o’yinchisi bo’lgan O’zbekiston va Qozog’iston o’rtasida yillar davomida rivojlanib kelgan muhim savdo aloqalari mavjud. Ikki mamlakat o’rtasidagi savdo bir-birini to’ldiruvchi iqtisodiyoti va geografik yaqinligini aks ettiruvchi xilma-xil tovar va xizmatlar bilan tavsiflanadi. Markaziy Osiyoning iqtisodiy manzarasi mintaqaning ikki yirik iqtisodiyoti bo’lgan O’zbekiston va Qozog’iston o’rtasidagi savdo aloqalari bilan sezilarli darajada shakllangan. Bu ikki davlat o’rtasidagi savdo aloqalarida bir necha muhim tarmoqlar, jumladan, energetika, qishloq xo’jaligi, mashinasozlik va to’qimachilik kabi sohalar ustunlik qiladi. O’zbekiston Qozog’istonga turli mahsulotlar, jumladan, tabiiy gaz, paxta, to’qimachilik mahsulotlari, qishloq xo’jaligi tovarlari eksport qiladi, Qozog’istondan esa mashina, asbob-uskunalar, sanoat mahsulotlari kabi tovarlarni import qiladi.

O’zbekiston va Qozog’iston o’rtasidagi o’zaro tovar ayirboshlash so’nggi yillarda sezilarli o’sish trayektoriyasiga guvoh bo’ldi. Pandemiya sabab global iqtisodiy pasayish kuzatilganiga qaramay, ikki davlat o’rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 2022-yilning o’n bir oyida eʼtiborga molik 4,2 milliard dollarga yetdi. Bu o’sish mustahkam iqtisodiy hamkorlikni aks ettiradi va har bir davlat bir-birining bozoriga qanchalik ahamiyat berishini ta’kidlaydi. Bundan tashqari, har ikki davlat yaqin besh yil ichida o’z tovar ayirboshlash hajmini ikki baravarga oshirish va 10 milliard dollarga yetkazishni maqsad qilib qo’ygan. Ushbu ulkan maqsad ularning iqtisodiy integratsiyani yanada chuqurlashtirish va birlashgan iqtisodiy kuchlarining salohiyatidan foydalanishga qaratilgan birgalikdagi majburiyatini bildiradi.

O’zbekiston va Qozog’iston o’rtasida savdo qilinadigan mahsulot toifalari tahlili bir-birini to’ldiradigan iqtisodiy aloqalarni ko’rsatadi. Qozog’iston O’zbekistonga asosan bug’doy, radioeshittirish uskunalari va mis rudalarini eksport qiladi, bunda qishloq xo’jaligi va tog’-kon sanoatidagi kuchli tomonlarini ishga soladi. O’zbekiston esa Qozog’istonda o’zining transport uskunalari, mashinalari va sabzavotlari uchun eksport bozorini topib, ushbu tarmoqlarda o’zining qiyosiy ustunligini namoyish etadi. Bir-birining ehtiyojlarini qondiradigan bu ikki tomonlama tovarlar oqimi ularning savdo aloqalari o’zaro manfaatdorligini ta’kidlaydi.

O’zbekiston va Qozog’iston o’rtasidagi gullab-yashnayotgan savdo aloqalari bir qancha iqtisodiy afzalliklarni beradi. Birinchidan, u yangi bozorlar va mahsulotlarga kirishni ta’minlash orqali har ikki mamlakatda iqtisodiy diversifikatsiyani rag’batlantiradi. Ikkinchidan, bu raqobatni yuksaltiradi va ishlab chiqaruvchilar uchun mahsulot sifati va samaradorligini oshirishga olib keladi. Va nihoyat, savdo hajmining oshishi ish o’rinlari yaratish va investitsiya imkoniyatlari orqali iqtisodiy o’sishni rag’batlantirishi mumkin.

Kelajakga nazar tashlaydigan bo’lsak, O’zbekiston-Qozog’iston savdosining yanada o’sishiga bir qancha omillar ta’sir qilishi mumkin. O’zbekistonda ishbilarmonlik muhitini yaxshilash va xorijiy sarmoyalarni jalb etishga qaratilgan iqtisodiy islohotlarning davom etishi yangi eksport imkoniyatlarini ochishi mumkin. Bundan tashqari, infratuzilma loyihalarini ishlab chiqish va bojxona tartib-qoidalarini tartibga solishga qaratilgan mintaqaviy hamkorlik tashabbuslari savdo to’siqlarini sezilarli darajada kamaytirishi va tovarlar harakatini osonlashtirishi mumkin.

O’zbekiston va Qozog’iston o’rtasidagi iqtisodiy aloqalar o’zaro tovar ayirboshlash doirasidan tashqarida. Har ikki davlat infratuzilmani rivojlantirish va energetika sohasidagi hamkorlikning mintaqaviy iqtisodiy integratsiyani mustahkamlash va o’zaro manfaatlarga erishish uchun strategik ahamiyatini tan oladi.

O’zbekiston va Qozog’iston o’rtasida mintaqaviy aloqalarni yaxshilash va savdo oqimlarini osonlashtirishga qaratilgan bir qancha qo’shma infratuzilma loyihalari amalga oshirilmoqda. Bu loyihalarga quyidagilar kiradi:

• Transport tarmoqlarini modernizatsiya qilish: Ikki mamlakatni bog’laydigan mavjud temir yo’l va avtomobil yo’llarini modernizatsiya qilish transport vaqtini va yo’lovchi va yuk tashish xarajatlarini sezilarli darajada qisqartirishi mumkin.

• Transchegaraviy logistika markazlarini rivojlantirish: strategik joylashgan logistika markazlarini tashkil etish, bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish, yuklarni tashish samaradorligini oshirish va mintaqaga xorijiy sarmoyalarni jalb qilish imkonini beradi.

• Energetika infratuzilmasini kengaytirish: Yangi elektr uzatish liniyalari va gaz quvurlarini qurish kabi loyihalar bo’yicha hamkorlik yanada integratsiyalashgan mintaqaviy energiya bozorini yaratishi, energiya xavfsizligini ta’minlashi va transchegaraviy elektr va gaz savdosini osonlashtirishi mumkin.

Ushbu hamkorlikdagi infratuzilma loyihalari O’zbekiston va Qozog’iston uchun muhim iqtisodiy salohiyatga ega: Savdo xarajatlarining kamayishi: Yaxshilangan transport tarmoqlari va logistika infratuzilmasi savdo xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishi, O’zbekiston va Qozog’iston tovarlarini mintaqaviy va xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligini oshirishi mumkin; Savdoni osonlashtirishni kuchaytirish: soddalashtirilgan bojxona tartib-qoidalari va samarali logistika markazlari tovarlarning chegaralar orqali o’tishini tezlashtirishi, savdo hajmi va iqtisodiy faolligini oshirishi mumkin; Ish o’rinlari yaratish: Infratuzilmani rivojlantirish loyihalari har ikki mamlakatda, xususan, qurilish va transport sohalarida muhim ish o’rinlarini yaratishi mumkin; Iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish: Mintaqaviy aloqalarni yaxshilash turli sohalarga xorijiy sarmoyalarni jalb qilishi mumkin, masalan, ishlab chiqarish va logistika, O’zbekiston va Qozog’istonda iqtisodiy diversifikatsiyani rag’batlantirish;

O’zbekiston va Qozog’iston Markaziy Osiyo energetika sohasida asosiy ishtirokchilar hisoblanadi. Ushbu sohadagi hamkorlik bir qancha afzalliklarni taqdim etadi: Energetika resurslarini birgalikda qidirish va o’zlashtirish: Yangi uglevodorod zaxiralarini qidirish va o’zlashtirish bo’yicha loyihalar yuzasidan hamkorlik ikki davlat uchun energiya xavfsizligini oshirishi mumkin. Mintaqaviy energiya savdosi: integratsiyalashgan mintaqaviy energiya bozorini rivojlantirish transchegaraviy elektr va gaz savdosini osonlashtirishi mumkin, bu ikkala davlatga resurslarni taqsimlashni optimallashtirish va energiyaga eng yuqori talablarni qondirish imkonini beradi. Qayta tiklanadigan energiyaga o’tish: quyosh va shamol energiyasi kabi qayta tiklanadigan energiya manbalarini tadqiq qilish va rivojlantirish bo’yicha hamkorlik energiya barqarorligini oshirishi va uzoq muddatda qazib olinadigan yoqilg’iga qaramlikni kamaytirishi mumkin.

Istiqbolli kelajak rejalarga qaramay, hamkorlikdagi infratuzilma loyihalari va energetika sohasidagi hamkorlikning afzalliklarini maksimal darajada oshirish uchun ba’zi muammolarni hal qilish kerak: Infratuzilmani rivojlantirishni moliyalashtirish: Yirik infratuzilma loyihalari katta moliyaviy resurslarni talab qiladi. Ikkala davlat ham xususiy sektor investitsiyalarini jalb qilish uchun davlat-xususiy sheriklik kabi innovatsion moliyalashtirish mexanizmlarini o’rganishi kerak bo’lishi mumkin. Qoidalarni uyg’unlashtirish: chegaralar bo’ylab tartibga solish va standartlarni soddalashtirish transchegaraviy savdo va energiya oqimlarining silliq o’tishi uchun juda muhimdir. Siyosiy majburiyat: byurokratik to’siqlarni yengib o’tish va qo’shma loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishni ta’minlash uchun har ikki hukumatning barqaror siyosiy irodasi muhim ahamiyatga ega. Infratuzilmani hamkorlikda rivojlantirish va energetika sohasidagi hamkorlik O’zbekiston va Qozog’iston uchun iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash va mintaqaviy iqtisodiy integratsiyani rivojlantirish uchun istiqbolli yo’l ochadi. Muhim infratuzilma loyihalariga sarmoya kiritish, savdo tartib-qoidalarini tartibga solish va energetika sohasida qo’shma korxonalar qurish orqali har ikki davlat ham muhim iqtisodiy foyda olishi, energiya xavfsizligini oshirishi va Markaziy Osiyoning umumiy iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo’shishi mumkin.

Rivojlanayotgan savdo aloqalari va davom etayotgan hamkorlikka qaramay, O’zbekiston va Qozog’iston kelgusidagi iqtisodiy hamkorlikka to’sqinlik qiladigan potentsial to’siqlarga duch kelmoqda. Ushbu bo’limda ushbu to’siqlar tahlil qilinadi, ularning umumiy iqtisodiy manfaatlari baholanadi va kelajakdagi hamkorlik imkoniyatlari o’rganiladi. Kengaytirilgan hamkorlik uchun potentsial to’siqlar: Tarifdan tashqari to’siqlar: Murakkab bojxona tartib-qoidalari, byurokratik qog’ozbozlik va sanitariya va fitosanitariya choralari transchegaraviy savdo uchun kechikishlarni keltirib chiqarishi va xarajatlarni oshirishi, chuqurroq iqtisodiy integratsiyani to’xtatishi mumkin. Infratuzilma to’siqlari: Chegara o’tish joylarida transport tarmoqlari va logistika infratuzilmasiga yetarlicha sarmoya kiritilmaganligi tovarlarning silliq harakatlanishiga to’sqinlik qilishi va savdo samaradorligiga to’sqinlik qilishi mumkin. Energiya bozorining parchalanishi: To’liq integratsiyalashgan mintaqaviy energiya bozorining yo’qligi transchegaraviy elektr va gaz savdosini cheklaydi va butun mintaqa bo’ylab energiya resurslarini optimallashtirishga to’sqinlik qiladi. Cheklangan diversifikatsiya: Ikkala iqtisod hali ham tabiiy resurslar eksportiga tayanadi, bu esa ularni jahon bozorlarida narxlarning o’zgarishiga qarshi himoyasiz qiladi. Ushbu qiyinchiliklarga qaramay, O’zbekiston va Qozog’iston o’zaro hamkorlikni rivojlantirish uchun mustahkam asos bo’ladigan muhim iqtisodiy manfaatlarga ega: Geografik yaqinlik: ularning jismoniy yaqinligi savdo-iqtisodiy hamkorlik uchun tabiiy afzalliklarni taqdim etadi. Bir-birini to’ldiruvchi iqtisodlar: O’zbekistonning ishlab chiqarish va qishloq xo’jaligidagi kuchli tomonlari Qozog’istonning resurslar boyligini to’ldirib, o’zaro manfaatli savdo imkoniyatlarini yaratadi. Mintaqaviy integratsiya: Har ikki davlat ham mintaqada iqtisodiy o’sish va barqarorlikni ta’minlab, yanada integratsiyalashgan Markaziy Osiyo iqtisodiyotidan foyda ko’radi. Bozorlarga kirish: chuqurroq hamkorlik ularga o’z chegaralaridan tashqarida ham yangi bozorlarga chiqish, eksport imkoniyatlarini kengaytirish imkonini beradi.

O’zbekiston va Qozog’iston uchun mavjud to’siqlarni bartaraf etish va ularning iqtisodiy hamkorligini mustahkamlashning bir qancha yo’llari mavjud: Savdo qoidalarini uyg’unlashtirish: bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish, hujjatlashtirish talablarini soddalashtirish va umumiy sanitariya va fitosanitariya standartlarini qabul qilish Notarif To’siqlarni sezilarli darajada qisqartirishi va savdo oqimlarini osonlashtirishi mumkin. Infratuzilmaga investitsiyalar: Transport tarmoqlarini modernizatsiya qilish, logistika markazlarini rivojlantirish va energetika infratuzilmasini kengaytirish bo’yicha birgalikdagi sa’y-harakatlar mintaqaviy aloqani kuchaytirishi va iqtisodiy salohiyatni ochishi mumkin. Mintaqaviy energiya bozori integratsiyasi: yanada integratsiyalashgan mintaqaviy energiya bozorini tashkil etish bo’yicha hamkorlik energiya xavfsizligini yaxshilash va energiya resurslarini yanada samarali taqsimlash imkonini beradi. Iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish: Har ikki davlat ham innovatsiyalarni rag’batlantirish, yangi tarmoqlarga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va inson kapitalini rivojlantirish orqali iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishdan foyda olishlari mumkin.

**2.2-§. Qirg’iziston bilan iqtisodiy aloqalar**

Markaziy Osiyodagi qo’shni davlatlar O’zbekiston va Qirg’iziston o’rtasida doimiy muammolar bilan bir qatorda savdoning barqaror o’sishi tarzida ajralib turadigan murakkab iqtisodiy munosabatlar mavjud. Ushbu tahlil iqtisodiy ma’lumotlar va uning oqibatlarini o’z ichiga olgan savdo aloqalarining hozirgi holatini o’rganadi. O’zbekiston va Qirg’iziston o’rtasidagi savdo aylanmasi keyingi yillarda ijobiy tendensiyani ko’rsatdi. O’zbekiston Qozog’iston bilan savdo aylanmasi cho’qqisiga chiqmagan bo’lsa-da, 2021-yilda hajmi 496,6 million dollarga yetdi, bu o’tgan yillarga nisbatan sezilarli o’sishni ko’rsatadi. Ikki davlat o’z iqtisodiy aloqalarini yanada mustahkamlashni maqsad qilgan, tovar ayirboshlash hajmini 2 milliard dollarga yetkazishni maqsad qilgan. O’zbekiston va Qirg’iziston o’rtasida savdo qilinadigan mahsulot toifalari tahlili qisman bir-birini to’ldiruvchi savdo aloqalarini ko’rsatadi. Bu erda asosiy eksportning taqsimoti:

• Qirg’izistondan O’zbekistonga: tsement, temir parchalari, ko’mir, tirik hayvonlar.

• O’zbekistondan Qirg’izistonga: ishlab chiqarish, to’qimachilik mahsulotlari, tabiiy gaz.

Qirg’izistondan qurilish materiallari va qishloq xo’jaligi mahsulotlari eksport qilinsa, O’zbekistondan oziq-ovqat, yengil sanoat tovarlari, energiya resurslari yetkazib berilmoqda. Bu model ma’lum darajada iqtisodiy bir-birini to’ldirishdan dalolat beradi, lekin ayni paytda Qirg’izistonning muhim energiya importi bo’yicha O’zbekistonga qaramligini ta’kidlaydi.

O’zbekiston va Qirg’iziston o’rtasidagi savdo hajmining o’sishi bir qancha iqtisodiy afzalliklarni taqdim etadi: Diversifikasiya: Savdo yangi bozorlar va mahsulotlarga chiqish imkonini beradi, har ikki mamlakatda iqtisodiy diversifikatsiyani rag’batlantiradi. Raqobat: Savdoning o’sishi raqobatni rag’batlantirishi mumkin, bu esa ishlab chiqaruvchilar uchun mahsulot sifati va samaradorligini oshirishga olib keladi. O’sish: Savdo hajmining oshishi ish o’rinlari yaratish va investitsiya imkoniyatlari orqali iqtisodiy o’sishga hissa qo’shishi mumkin.

Biroq, bir qator muammolar ushbu savdo munosabatlarining to’liq salohiyatiga to’sqinlik qilmoqda: Tarifdan tashqari to’siqlar: Bojxona tartib-qoidalarining murakkabligi va byurokratik to’siqlar savdo oqimlariga to’sqinlik qilishi mumkin. Infratuzilma to’siqlari: Chegara infratuzilmasiga investitsiyalarning yetarli emasligi logistika muammolarini keltirib chiqarishi va transport xarajatlarini oshirishi mumkin. Energiyaga qaramlik: Qirg’izistonning o’zbek tabiiy gaziga bog’liqligi iqtisodiy zaiflikni keltirib chiqaradi. Qiyinchiliklarga qaramay, o’zbek-qirg’iz savdosining yanada o’sishiga bir qancha omillar yordam berishi mumkin: Iqtisodiy islohotlar: O’zbekistonda ishbilarmonlik muhitini yaxshilashga qaratilgan iqtisodiy islohotlarni davom ettirish Qirg’iziston uchun investitsiyalarni jalb qilishi va yangi eksport imkoniyatlarini yaratishi mumkin. Mintaqaviy integratsiya: bojxona tartib-qoidalarini soddalashtirish va chegara infratuzilmasini yaxshilashga qaratilgan mintaqaviy hamkorlik tashabbuslari savdo oqimlarini sezilarli darajada osonlashtirishi mumkin. Energetika sohasida hamkorlik: Qirg’izistonning energiya manbalarini diversifikatsiya qilish va qo’shma energetika loyihalarini qo’llab-quvvatlash uning o’zbek gaziga qaramligini kamaytirishi mumkin.

O’zbekiston va Qirg’iziston o’rtasidagi savdo munosabatlari istiqbolli yo’nalishni namoyish etadi, o’sish va ulkan maqsadlar bilan ajralib turadi. Shunga qaramay, Notarif to’siqlar, infratuzilma cheklovlari va energiyaga qaramlik masalalarini hal qilish ularning iqtisodiy hamkorligining barcha imkoniyatlarini ochish uchun juda muhimdir. O’zbekiston va Qirg’iziston integratsiyani chuqurlashtirish, mavjud muammolarni hal qilish va mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish orqali o’zaro iqtisodiy manfaatlar uchun yangi yo’llarni ochishi va Markaziy Osiyoning umumiy farovonligiga hissa qo’shishi mumkin. Markaziy Osiyodagi qo’shni davlatlar O’zbekiston va Qirg’iziston o’rtasida murakkab savdo aloqalari mavjud. Ikkala xalq ham savdo hajmining o’sishiga guvoh bo’lgan bo’lsa-da, dinamika va trend imkoniyatlar va muammolar bilan umumiy kartinani taqdim etadi.

O’zbekiston va Qirg’iziston o’rtasidagi savdo aloqalari istiqbolli bo’lsa-da, transchegaraviy sarmoyalar va iqtisodiy loyihalar salmoqli salohiyatga ega biroq nisbatan yaxshi o’rganilmagan soha bo’lib qolmoqda. Ayni paytda O’zbekiston va Qirg’iziston o’rtasidagi transchegaraviy sarmoyalar hajmi haqida ma’lumotlar kam. Mavjud investitsiyalar odatda bir nechta sohalarda to’planadi, masalan:

• To’qimachilik va kiyim-kechak: Qirg’iziston to’qimachilik kompaniyalari O’zbekistonda katta bozor va ishchi kuchi narxini pasaytirish maqsadida ishlab chiqarish quvvatlarini yaratdilar.

• Qishloq xo’jaligi: O’zbekiston kompaniyalari Qirg’iziston qishloq xo’jaligi yyerlariga, xususan, qimmatli mahsulotlar yetishtirish uchun sarmoya kiritdilar.

Transchegaraviy sarmoyalarning cheklangan darajasi har ikki davlat uchun iqtisodiy imkoniyatlardan to’la foydalanmaganlgini ko’rsatadi. Quyida potensial foyda tahlili keltirilgan: Iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish: Yangi tarmoqlarga investitsiyalar har ikki mamlakatda ham iqtisodiy diversifikatsiyani rag’batlantirishi va an’anaviy eksportga bog’liqligini kamaytirishi mumkin. Ish o’rinlarini yaratish: To’g’ridan-to’g’ri xorijiy investitsiyalar yangi ish o’rinlarini yaratishi mumkin, ayniqsa, yuqori ishchi kuchini o’zlashtirish salohiyatiga ega bo’lgan tarmoqlarda. Texnologiyalar transferi: investitsiyalar ikki mamlakat o’rtasida texnologiya va bilimlarni uzatishni osonlashtirishi, innovatsiyalar va mahsuldorlikning o’sishiga yordam berishi mumkin. Transchegaraviy investitsiyalarning o’sishiga bir qancha omillar to’sqinlik qilmoqda: Noaniq investitsiya muhiti: Ikkala mamlakatda ham siyosiy va iqtisodiy xavf-xatarlar potensial investorlarni to’xtatib qo’yishi mumkin. Cheklangan infratuzilma: transport va logistika infratuzilmasining yetarli emasligi investitsiya xarajatlarini oshirishi va transchegaraviy loyihalarning uzluksiz ishlashiga to’sqinlik qilishi mumkin. Tartibga solishdagi farqlar: tartibga solishdagi nomuvofiqliklar va byurokratik to’siqlar xorijiy investorlar uchun qiyinchiliklar tug’dirishi mumkin.

Qiyinchiliklarga qaramay, O’zbekiston va Qirg’iziston uchun transchegaraviy sarmoya va iqtisodiy loyihalarni rag’batlantirishning bir qancha yo’llari mavjud: Birgalikda investitsiyalarni rag’batlantirish: Ikkala davlat ham xorijiy kompaniyalarga sarmoyaviy imkoniyatlarni ilgari surish, ularning birlashgan bozorlari salohiyatini ko’rsatish bo’yicha hamkorlik qilishi mumkin. Normativ-huquqiy hujjatlarni uyg’unlashtirish: me’yoriy hujjatlarni tartibga solish va investitsiya tartib-qoidalarini soddalashtirish bo’yicha ishlash investorlar uchun yanada jozibador muhit yaratishi mumkin. Maxsus iqtisodiy zonalarni rivojlantirish: qulay soliq rejimlari va soddalashtirilgan byurokratik jarayonlarga ega bo’lgan maxsus iqtisodiy zonalarni tashkil etish muayyan tarmoqlarga investitsiyalarni jalb etish imkonini beradi. Infratuzilmani rivojlantirish: Transport tarmoqlari, chegara infratuzilmasi va logistika salohiyatini yaxshilash bo’yicha birgalikdagi sa’y-harakatlar investitsiya xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishi va loyihaning hayotiyligini oshirishi mumkin. Transchegaraviy sarmoya va iqtisodiy loyihalarni rag’batlantirish O’zbekiston va Qirg’iziston o’rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni mustahkamlash uchun katta salohiyatga ega. Mavjud muammolarni birgalikdagi sa’y-harakatlar orqali hal qilish orqali har ikki davlat yanada jozibador sarmoyaviy muhitni yaratishi, iqtisodiy o’sishning yangi yo’llarini ochishi va Markaziy Osiyoda mintaqaviy integratsiyani rivojlantirishi mumkin.

**2.3-§. Tojikiston bilan iqtisodiy aloqalar**

Markaziy Osiyodagi qo’shni davlatlar O’zbekiston va Tojikiston o’zaro savdo munosabatlarining murakkab tarixiga ega. O’zbekiston va Tojikiston o’rtasidagi o’zaro savdo keskin va taraqqiyot davrlari bilan ajralib turadi. 1991-yilda Tojikiston mustaqillikka erishgach, siyosiy taranglik va chegaradagi kelishmovchiliklar iqtisodiy hamkorlikka to’sqinlik qildi. Biroq, so’nggi yillarda ikki davlat munosabatlarning sezilarli yaxshilanishiga guvoh bo’ldi, bu esa savdo-sotiqqa e’tiborning yangidan ko’tarilishiga olib keldi. So’nggi yillarda ikki davlat o’rtasidagi tovar ayirboshlash ijobiy tendensiyani ko’rsatdi. O’zbekiston Tojikiston bilan tovar ayirboshlash cho’qqisiga chiqmagan bo’lsa-da, 2023-yilda bu ko’rsatkich 750 million dollarga yetdi. Bu o’tgan yillarga nisbatan sezilarli o’sish, iqtisodiy sheriklik rivojlanib borayotganidan dalolatdir. Har ikki davlat o’z oldiga kelgusi yillarda tovar ayirboshlash hajmini 2 milliard dollarga yetkazishni maqsad qilib qo’ygan, bu esa iqtisodiy integratsiyani yanada rivojlantirishga intilishlarini aks ettiradi.

O’zbekiston va Tojikiston o’rtasida savdo qilinadigan mahsulot toifalari tahlili qisman bir-birini to’ldiruvchi savdo aloqalarini ko’rsatadi. Bu erda asosiy eksport oqimlarining taqsimoti:

• O’zbekistondan Tojikistonga: sanoat mahsulotlari, kimyo, yoqilg’i-moylash materiallari.

• Tojikistondan O’zbekistonga: Elektr energiyasi, rux rudasi, sement.

O’zbekiston eksporti o’zining sanoat kuchini namoyish etadi, Tojikiston esa asosan gidroelektr stansiyalarida ishlab chiqarilgan elektr energiyasi va rux rudasi kabi mineral resurslarni yuboradi. Bu model ma’lum darajada iqtisodiy to’ldiruvchini ko’rsatadi. Biroq, savdo nomutanosibligi O’zbekistonga katta foyda keltiradi va bu Tojikiston uchun iqtisodiy zaifliklarni keltirib chiqarishi mumkin. O’zbekiston va Tojikiston o’rtasidagi savdo hajmining o’sishi bir qancha iqtisodiy afzalliklarni taqdim etadi: Bozorga kirish: Savdo ikki mamlakat ishlab chiqaruvchilari uchun yangi bozorlarga chiqish imkonini beradi, iqtisodiy o’sishni va diversifikatsiyani rag’batlantiradi. Ish o’rinlarini yaratish: Savdo faolligini oshirish eksportga yo’naltirilgan tarmoqlarda ish o’rinlarini yaratishga olib kelishi mumkin. Mintaqaviy integratsiya: O’sib borayotgan iqtisodiy aloqalar Markaziy Osiyoda mintaqaviy integratsiyaga hissa qo’shadi, umumiy iqtisodiy barqarorlik va farovonlikka yordam beradi.

Biroq, ushbu savdo munosabatlarining to’liq salohiyatini ochish uchun muayyan muammolarni hal qilish juda muhimdir:

1. Keskinliklar: Tarixiy siyosiy keskinliklar va hal etilmagan chegara bahslari biznes uchun noaniqlik keltirib chiqarishi va sarmoyaga to’sqinlik qilishi mumkin.
2. Savdo nomutanosibligi: O’zbekiston foydasiga sezilarli darajada savdo nomutanosibligi Tojikiston uchun iqtisodiy zaifliklarni keltirib chiqarishi va uning o’sish salohiyatini cheklashi mumkin.
3. Logistika muammolari: Chegara o’tish joylarida transport infratuzilmasiga investitsiyalarning yetarli emasligi tovarlarning oson va tez harakatiga to’sqinlik qilishi va savdo xarajatlarini oshirishi mumkin.

Qiyinchiliklarga qaramay, so’nggi paytlarda munosabatlarning yaxshilanishi va savdoning ijobiy o’sish traektoriyasi O’zbekiston va Tojikiston uchun porloq istiqbollarni taqdim etadi. Siyosiy barqarorlikni mustahkamlash, tarixiy keskinliklarni bartaraf etish va chegara infratuzilmasiga sarmoya kiritish orqali har ikki davlat savdo uchun yanada qulay muhit yaratishi mumkin. Bundan tashqari, qo’shma korxonalarni rag’batlantirish va barter savdosi kelishuvlarini o’rganish savdo nomutanosibligini bartaraf etishga va o’zaro manfaatli savdo modellarini yaratishga yordam beradi. Tovar ayirboshlash hajmi oshib borayotgani va ulkan maqsadlar yanada mustahkam iqtisodiy hamkorlik imkoniyatlarini ta’kidlamoqda. Biroq, tarixiy keskinliklarni bartaraf etish, savdo nomutanosibligini kamaytirish va infratuzilmani yaxshilash ularning iqtisodiy aloqalarining to’liq salohiyatini ochish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo’lib qolmoqda. Birgalikda ishlash va mintaqaviy integratsiyani rivojlantirish orqali O’zbekiston va Tojikiston Markaziy Osiyoning yanada gullab-yashnashi va barqarorligiga hissa qo’shishi mumkin. O’zbekiston va Tojikiston o’rtasidagi iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash uchun bir qancha infratuzilma loyihalari va’da bermoqda, jumladan, Transport tarmoqlarini modernizatsiya qilish: Ikki davlatni bog’laydigan avtomobil va temir yo’llarni yangilash transport vaqtini sezilarli darajada qisqartirishi va yo’lovchi va yuk tashish uchun sarf-xarajatlarni sezilarli darajada qisqartirishi, savdo oqimlarini osonlashtirishi mumkin. Transchegaraviy logistika markazlarini rivojlantirish: strategik jihatdan joylashgan logistika markazlarini tashkil etish bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish, yuklarni tashish samaradorligini oshirish va mintaqaga xorijiy sarmoyalarni jalb qilish imkonini beradi. Yangi chegara o’tish punktlarini qurish: Qo’shimcha chegara o’tish punktlarini ochish mavjud punktlardagi tirbandlikni kamaytirishi va tovarlar va odamlarning qulay harakatlanishini osonlashtirishi mumkin. Ushbu infratuzilma loyihalari qator iqtisodiy manfaatlarni taqdim etadi: Savdo xarajatlarining kamayishi: Yaxshilangan transport tarmoqlari va logistika infratuzilmasi savdo xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishi, O’zbekiston va Tojikiston tovarlarini mintaqaviy va xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligini oshirishi mumkin. Kengaytirilgan mintaqaviy aloqa: takomillashtirilgan infratuzilma Markaziy Osiyo bo’ylab savdoni osonlashtirib, iqtisodiy rivojlanishni rag’batlantiradigan yanada integratsiyalashgan mintaqaviy iqtisodiyotni yaratishi mumkin. Ish o’rinlari yaratish: Infratuzilmani rivojlantirish loyihalari har ikki mamlakatda, xususan, qurilish va transport sohalarida muhim ish o’rinlarini yaratishi mumkin. O’zbekiston va Tojikiston energetika sohasida bir-birini to’ldiruvchi resurslarga ega bo’lib, hamkorlik uchun imkoniyatlar taqdim etadi: Qo’shma gidroenergetika loyihalari: gidroenergetika resurslariga boy Tojikiston O’zbekiston bilan har ikki davlatning energiyaga bo’lgan talabini qondirish uchun yangi GESlar qurishda hamkorlik qilishi mumkin. Transchegaraviy elektr energiyasi savdosi: O’zbekiston yaxshi rivojlangan elektr tarmog’iga ega bo’lib, Tojikiston gidroenergetikasini mintaqaviy bozorlarga eksport qilishga yordam berishi, Tojikistonga daromad keltirishi va barcha ishtirokchilarning energiya xavfsizligini oshirishi mumkin. Tabiiy gaz bo’yicha hamkorlik: O’zbekistonning tabiiy gaz zaxiralari Tojikistonning energiyaga bo’lgan ehtiyojini, ayniqsa qishning eng yuqori cho’qqilarida to’ldirish uchun ishlatilishi mumkin.

Porloq istiqbollarga qaramay, hamkorlikdagi infratuzilma loyihalari va energetika sohasidagi hamkorlikning afzalliklarini maksimal darajada oshirish uchun muammolarni hal qilish kerak: Infratuzilmani rivojlantirishni moliyalashtirish: Yirik infratuzilma loyihalari katta moliyaviy resurslarni talab qiladi. Ikkala davlat ham xususiy sektor investitsiyalarini jalb qilish uchun davlat-xususiy sheriklik kabi innovatsion moliyalashtirish mexanizmlarini o’rganishi kerak bo’lishi mumkin. Siyosiy majburiyat: byurokratik to’siqlarni yengib o’tish va qo’shma loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishni ta’minlash uchun har ikki hukumatning barqaror siyosiy irodasi muhim ahamiyatga ega. Qoidalarni uyg’unlashtirish: chegaralar bo’ylab tartibga solish va standartlarni tartibga solish transchegaraviy savdo va energiya oqimlarining muammosiz o’tishi uchun juda muhimdir. Infratuzilmani hamkorlikda rivojlantirish va energetika sohasidagi hamkorlik O’zbekiston va Tojikiston uchun iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash, mintaqaviy integratsiyani rivojlantirish va energiya xavfsizligini ta’minlash uchun istiqbolli yo’l ochadi. Muhim infratuzilma loyihalariga sarmoya kiritish, yanada integratsiyalashgan mintaqaviy energetika bozorini rivojlantirish va siyosiy majburiyatlarni rag’batlantirish orqali har ikki davlat ham muhim iqtisodiy foyda olishlari va yanada farovon va barqaror Markaziy Osiyoga hissa qo’shishlari mumkin.

O’zbekiston va Tojikiston o’sib borayotgan iqtisodiy munosabatlarga ega bo’lsa-da, transchegaraviy sarmoya va iqtisodiy loyihalar salmoqli salohiyatga ega yangi yo’nalish bo’lib qolmoqda. O’zbekiston va Tojikiston o’rtasidagi transchegaraviy sarmoyalar hajmi haqida maʼlumotlar kam. Mavjud loyihalar odatda bir nechta sohalarda jamlangan, masalan: Energetika: O’zbekiston kompaniyalari elektr energiyasidan foydalanishni ta’minlash uchun Tojikiston GESlariga sarmoya kiritgan. Yengil sanoat ishlab chiqarish: O’zbekiston to’qimachilik kompaniyalari ishchi kuchining arzonligidan foydalanish maqsadida Tojikistonda ishlab chiqarish korxonalarini tashkil etdi. Qishloq xo’jaligi: Tojikiston qishloq xo’jaligi yerlari, ayniqsa, qimmatli ekinlar uchun qulay bo’lgan yerlar O’zbekistonning bir qancha sarmoyalarini jalb qilgan. Transchegaraviy investitsiyalarning cheklangan darajasi har ikki mamlakat uchun iqtisodiy imkoniyatlarni boy berganligini ko’rsatadi: Iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish: Yangi tarmoqlarga investitsiyalar iqtisodiyotning diversifikatsiyasiga yordam beradi, an’anaviy eksportga qaramlikni kamaytiradi. Ish o’rinlarini yaratish: To’g’ridan-to’g’ri xorijiy investitsiyalar yangi ish o’rinlarini yaratishi mumkin, ayniqsa, yuqori ishchi kuchini o’zlashtirish salohiyatiga ega bo’lgan tarmoqlarda. Texnologiyalar transferi: investitsiyalar ikki mamlakat o’rtasida texnologiya va bilimlarni uzatishni osonlashtirishi, innovatsiyalar va mahsuldorlikning o’sishiga yordam berishi mumkin. Transchegaraviy investitsiyalarning o’sishiga bir qancha omillar to’sqinlik qilmoqda: Noaniq siyosiy muhit: sezilayotgan siyosiy beqarorlik, xususan, chegara nizolari bo’yicha potensial investorlarni to’xtatib qo’yishi mumkin. Cheklangan infratuzilma: Chegara o’tish joylarida transport va logistika infratuzilmasining yetarli emasligi investitsiya xarajatlarini oshirishi va transchegaraviy loyihalarning uzluksiz ishlashiga to’sqinlik qilishi mumkin. Tartibga solishdagi to’siqlar: tartibga solishdagi nomuvofiqliklar va byurokratik to’siqlar xorijiy investorlar uchun qiyinchiliklar tug’dirishi mumkin.

Qiyinchiliklarga qaramay, O’zbekiston va Tojikiston uchun transchegaraviy sarmoyalarni va iqtisodiy loyihalarni rag’batlantirishning bir qancha yo’llari mavjud: Birgalikda sarmoyalarni rag’batlantirish: Har ikki davlat o’zlarining birlashgan bozorlari salohiyatini ta’kidlab, xorijiy kompaniyalarga sarmoyaviy imkoniyatlarni ilgari surishda hamkorlik qilishi mumkin. Normativ-huquqiy hujjatlarni uyg’unlashtirish: me’yoriy hujjatlarni tartibga solish va investitsiya tartib-qoidalarini soddalashtirish bo’yicha ishlash investorlar uchun yanada jozibador muhit yaratishi mumkin. Maxsus iqtisodiy zonalarni rivojlantirish: qulay soliq rejimlari va soddalashtirilgan byurokratik jarayonlarga ega bo’lgan maxsus iqtisodiy zonalarni tashkil etish muayyan tarmoqlarga investitsiyalarni jalb etish imkonini beradi. Chegara infratuzilmasi yaxshilash: transport tarmoqlari, chegara infratuzilmasi va logistika salohiyatini yaxshilash bo’yicha birgalikdagi sa’y-harakatlar investitsiya xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishi va loyihaning hayotiyligini oshirishi mumkin. Transchegaraviy sarmoyalar va iqtisodiy loyihalarni rag’batlantirish O’zbekiston va Tojikiston o’rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni mustahkamlash uchun katta salohiyatga ega. Mavjud muammolarni birgalikdagi sa’y-harakatlar orqali hal qilish orqali har ikki davlat yanada jozibador sarmoyaviy muhitni yaratishi, iqtisodiy o’sishning yangi yo’llarini ochishi va Markaziy Osiyoda mintaqaviy integratsiyani rivojlantirishi mumkin. O’zbekiston va Tojikiston o’rtasidagi transchegaraviy sarmoyalar hali foydalanilmagan salohiyat bo’lib qolmoqda. Siyosiy noaniqliklarni bartaraf etish, infratuzilmani yaxshilash va tartib-qoidalarni tartibga solish orqali har ikki davlat qo’shma iqtisodiy loyihalar uchun qulay muhit yaratishi mumkin.

**2.4-§. Turkmaniston bilan iqtisodiy aloqalar**

Markaziy Osiyodagi qo’shni davlatlar O’zbekiston va Turkmaniston 1650 km uzunlikdagi chegaraga ega, bu Turkmaniston uchun quruqlikdagi eng uzun chegara hisoblanadi. Tarixiy murakkabliklarga qaramay, so’nggi yillarda iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga katta e’tibor qaratilayotganining guvohi bo’lyapmiz. Ushbu paragraf tegishli ma’lumotlarni o’z ichiga olgan va kelajakdagi hamkorlik imkoniyatlarini o’rgangan holda davlatlarning iqtisodiy aloqalarini hozirgi holatini tahlil qiladi. Savdo munosabatlari haqida gap ketganda uni o’sib borayotgan lekin notekis hamkorlik deb atash mumkin. Ikki tomonlama savdo dinamikasi: O’zbekiston va Turkmaniston o’rtasidagi savdo aylanmasi so’nggi yillarda ijobiy tendentsiyani ko’rsatdi. 2023-yilda savdo hajmi taxminan 1,094 milliard dollarga yetdi. Bu savdo hajmi 200 million dollardan zo’rg’a oshgan 2016 yilga nisbatan sezilarli o’sishni bildiradi. Ikkala davlat ham savdo hajmini yanada oshirishga intilishlarini bildirib, kuchli iqtisodiy hamkorlik qilmoqchiliklarini ta’kidladilar. Ma’lumotlar tahlili asosida sotilgan tovarlar hajmi nomutanosib savdo munosabatlarini ko’rsatadi:

• Turkmanistondan O’zbekistonga: neft gazi, xom neft va elektr energiyasi.

• O’zbekistondan Turkmanistonga: kimyo mahsulotlari, mineral mahsulotlar (shu jumladan qurilish materiallari), tosh va shisha buyumlar.

Turkmaniston eksportida energiya resurslari ustunlik qiladi, bu uning boy uglevodorod zaxiralarini aks ettiradi. Bundan farqli o’laroq, O’zbekiston, birinchi navbatda, sanoat mahsulotlari va qurilish materiallari jo’natadi. Bir-birini to’ldiruvchi tomonlar mavjud bo’lsa-da, Turkmaniston foydasiga sezilarli savdo nomutanosibligi e’tiborni talab qiladi. Tovar ayirboshlash hajmining ortib borayotgani iqtisodiy aloqalardagi taraqqiyotni bildiradi. Biroq, muvozanatsiz savdo tuzilmasi uzoq muddatli barqarorlik uchun qiyinchilik tug’diradi. O’zbekiston Turkmanistonga eksportini diversifikatsiya qilishi, qo’shma korxonalar tashkil etishi yoki qimmatbaho mahsulotlarga e’tiborni kuchaytirishi kerak. Eksportni diversifikatsiya qilish va eksportga yo’naltirilgan tarmoqlarga sarmoya kiritishni rag’batlantirish siyosati bu nomutanosiblikni bartaraf etishga yordam beradi.

O’zbekiston va Turkmaniston o’rtasidagi to’g’ridan-to’g’ri transchegaraviy investitsiyalar hajmi haqida maʼlumotlar kam. Mavjud investitsiyalar odatda bir nechta sohalarda jamlangan, masalan: To’qimachilik: O’zbekiston to’qimachilik kompaniyalari Turkmanistonda ishchi kuchining arzonligi va eksport uchun Kaspiy dengiziga chiqish imkoniyatidan foydalanish uchun ishlab chiqarish korxonalarini tashkil qilgan. Qishloq xo’jaligi: Turkmaniston kompaniyalari O’zbekiston qishloq xo’jaligiga, xususan, paxta kabi qimmatli ekinlarni yetishtirishga sarmoya kiritdi. Transchegaraviy investitsiyalar bo’yicha cheklangan ma’lumotlar hali foydalanilmagan imkoniyatlardan dalolat beradi. Investitsiyalarning ko’payishi bir qancha imtiyozlarni berishi mumkin: Ish o’rinlari yaratish: To’g’ridan-to’g’ri xorijiy investitsiyalar yangi ish o’rinlarini yaratishi mumkin. Texnologiyalar transferi: Qo’shma korxonalar ikki mamlakat o’rtasida texnologiya va bilimlarni uzatishni osonlashtirishi, innovatsiyalar va mahsuldorlikning o’sishiga yordam berishi mumkin. Iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish: Yangi tarmoqlarga investitsiyalar har ikki mamlakat iqtisodiyotini diversifikatsiya qilishga, an’anaviy eksportga qaramlikni kamaytirishga yordam beradi.

Kelajakka nigoh: O’zbekiston Turkmaniston kompaniyalari uchun quyidagi sohalarda jozibador sarmoyaviy imkoniyatlarni taqdim etadi: Turizm: O’zbekistonning boy tarixiy va madaniy merosi turizmni rivojlantirish, Turkmaniston sarmoyasini mehmondo’stlik infratuzilmasiga jalb qilish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash: O’zbekistonning yaxshi rivojlangan qishloq xo’jaligi sektori Turkmaniston qishloq xo’jaligi mahsulotlari bozorini yaratib, oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash korxonalariga sarmoya kiritishdan foyda olishi mumkin. Qurilish: O’zbekistonda amalga oshirilayotgan infratuzilmani rivojlantirish loyihalari Turkmaniston qurilish kompaniyalari uchun imkoniyatlar yaratadi. Transchegaraviy sarmoyalarning o’sishiga bir qancha omillar to’sqinlik qilmoqda: Noaniq investitsiya muhiti: Ikkala mamlakatda ham siyosiy va iqtisodiy xavf-xatarlar potensial investorlarni to’xtatib qo’yishi mumkin. Cheklangan infratuzilma: Chegara o’tish joylarida transport va logistika infratuzilmasining yetarli emasligi investitsiya xarajatlarini oshirishi va loyihaning hayotiyligiga to’sqinlik qilishi mumkin. Tartibga solishdagi nomuvofiqliklar: me’yoriy hujjatlardagi nomuvofiqliklar va byurokratik to’siqlar xorijiy investorlar uchun qiyinchiliklar tug’dirishi mumkin. Bu muammolarni quyidagi yo’llar bilan hal qilish mumkin: Yaxshilangan investitsiya muhiti: Ikkala davlat ham shaffoflikni oshirish, tartibga solishni tartibga solish va xorijiy investorlarni jalb qilish uchun investitsiya kafolatlarini taqdim etish ustida ishlashi mumkin. Infratuzilmani rivojlantirish: yo’llar va bojxona ob’ektlari kabi chegara infratuzilmasini yaxshilash bo’yicha birgalikdagi sa’y-harakatlar transport xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishi va biznes yuritish qulayligini oshirishi mumkin. Normativ-huquqiy hujjatlarni uyg’unlashtirish: investitsiya qoidalarini uyg’unlashtirish va soddalashtirish ustida ishlash.

Savdo va sarmoyaviy aloqalar istiqbolli bo’lsa-da, bir qancha yo’nalishlar iqtisodiy hamkorlikni yanada rivojlantirish uchun salohiyatga ega: Energetika sohasida hamkorlik: tabiiy gazning sof importchisi bo’lgan O’zbekiston Turkmaniston bilan qo’shma qidiruv loyihalari bo’yicha hamkorlik qilishi va uzoq muddatli gaz yetkazib berishni taʼminlashi mumkin. Transport va logistika: Chegara infratuzilmasini yaxshilash, transport tarmoqlarini (ayniqsa, temir yo’llarni) yangilash va bojxona tartib-qoidalarini tartibga solish bo’yicha birgalikdagi sa’y-harakatlar savdo xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishi va tovarlarning transchegaraviy harakatlanishini osonlashtirishi mumkin. Suv xo’jaligi: Ikkala davlat ham Amudaryoning suv resurslarini birlashtiradi. Suvni boshqarish bo’yicha hamkorlikdagi loyihalar qishloq xo’jaligi va boshqa tarmoqlar uchun suvdan barqaror foydalanishni ta’minlashi mumkin. Mintaqaviy integratsiya: O’zbekiston va Turkmaniston o’rtasidagi yaqinroq iqtisodiy hamkorlik Markaziy Osiyoning umumiy iqtisodiy integratsiyasiga, mintaqaviy barqarorlik va farovonlikka yordam berishi mumkin.

**III BOB. KUCHLI IQTISODIYOT UCHUN FOYDALANILMAGAN SALOHIYAT**

**3.1-§. Bir-birini to’ldiruvchi iqtisodiy tuzilmalar**

Yevropa va Osiyo chorrahasida joylashgan dengizga chiqish imkoni bo’lmagan Markaziy Osiyo iqtisodiy hamkorlik uchun ulkan salohiyatga ega. Markaziy Osiyo turli xil iqtisodiy tuzilmalarga ega bo’lib, ular turli darajadagi rivojlanish va resurslar bilan ta’minlangan. Har bir Markaziy Osiyo davlatining iqtisodiy kuchli tomonlarini tahlil qilish va bir-birini to’ldirish sohalarini aniqlash mintaqada yanada chuqurroq iqtisodiy aloqalar va hamkorlik imkoniyatlari haqida tushuncha beradi.

Bir-birini to’ldiruvchi iqtisodiy tuzilmalar: turli kuchli tomonlar mintaqasi:

1. O’zbekiston: qishloq xo’jaligi va ishlab chiqarish

O’zbekiston iqtisodiyoti qishloq xo’jaligining xilma-xilligi va rivojlanayotgan ishlab chiqarish sanoati bilan ajralib turadi. Mamlakat paxta, g’alla, meva va sabzavot yetishtirish bo’yicha yetakchi davlat bo’lib, keng sug’orish tizimlari va unumdor yerlar bilan ta’minlangan. O’zbekiston to’qimachilik sanoatining rivojlanganligi bilan faxrlanadi, paxta yetishtirish bo’yicha dunyoda ikkinchi o’rinda turadi. Qolaversa, O’zbekistonning ishlab chiqarish sektori, xususan, to’qimachilik va avtomobilsozlik sohasi so’nggi yillarda hukumatning sanoatlashtirish borasidagi sa’y-harakatlari natijasida sezilarli o’sishga erishdi. Ishlab chiqarish sohasi kengayib bormoqda, asosiy e’tibor mashinasozlik, kimyo va oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishga qaratilgan. O’zbekiston oltin, mis va uran kabi mineral resurslarning katta zahiralariga ega.

2. Qozog’iston: Energetika va tabiiy resurslar

Markaziy Osiyodagi eng yirik iqtisodiyot bo’lgan Qozog’iston boy tabiiy resurslarga, jumladan, neft, tabiiy gaz, foydali qazilmalar va metallarga ega. Qozog’iston boy uglevodorod zaxiralariga ega. Qozog’iston yirik neft va gaz ishlab chiqaruvchisi bo’lib, resurslari kam bo’lgan qo’shnilar bilan energetika sohasida hamkorlik qilish imkoniyatlarini taklif etadi. Energetika sektori, xususan, neft va gaz qazib olish Qozog’iston iqtisodiyotida ustunlik qiladi va yalpi ichki mahsulot va eksportning salmoqli qismini tashkil qiladi. Qolaversa, Qozog’iston uran, mis, temir rudasi, xrom va boshqa foydali qazilmalarning ko’p zahiralariga ega rivojlangan tog’-kon sanoati bilan faxrlanadi. Bundan tashqari, Qozog’iston o’z qo’shnilari bilan taqqoslaganda, mintaqaviy savdoni osonlashtiradigan dengiz portlariga chiqish imkoniyati bilan rivojlangan transport va rivojlangan infratuzilma tarmog’iga ega.

3. Qirg’iziston: Qishloq xo’jaligi va to’qimachilik

Qirg’iziston iqtisodiyoti asosan qishloq xo’jaligiga asoslangan bo’lib, asosiy eʼtibor chorvachilik, ekinchilik va bog’dorchilikka qaratilgan. Mamlakatimizning unumdor yyerlari, qulay iqlimi qishloq xo’jaligi mahsulotlari, jumladan, g’alla, meva-sabzavot, chorvachilik kabi keng turdagi mahsulotlar yetishtirishga xizmat qilmoqda. Qolaversa, Qirg’izistonning to’qimachilik sanoati mamlakatning mo’l paxta resurslari va malakali ishchi kuchidan foydalangan holda asosiy tarmoq sifatida paydo bo’ldi. Qirg’iziston to’qimachilik sanoati O’zbekistonnikidan kichikroq bo’lsa-da, xomashyo ishlab chiqarish va qo’shimcha qiymat zanjiri integratsiyasi imkoniyatlarini taqdim etadi. Qirg’iziston ko’p suv resurslari va katta gidroenergetika ishlab chiqarish quvvatiga ega bo’lib, elektr energiyasini eksport qilish imkoniyatini taklif etadi. Qirg’izistonning ajoyib tabiati ekoturizmni rivojlantirish, sarmoyalarni jalb qilish va mintaqaviy turizm sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish uchun imkoniyatlar yaratadi.

4. Tojikiston: gidroenergetika va foydali qazilmalar

Tojikiston iqtisodiyoti gidroenergetika salohiyati, mineral-xom ashyo resurslari va qishloq xo’jaligi sektori bilan ajralib turadi. Mamlakatning tog’li hududi va ko’p sonli daryolari gidroenergetika ishlab chiqarish uchun keng imkoniyatlar yaratadi, bu esa Tojikistonni qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarish bo’yicha potensial markazga aylantiradi. Qirg’iziston singari Tojikiston ham elektr energiyasini eksport qilish salohiyatiga ega bo’lgan katta gidroenergetika resurslariga ega. Bundan tashqari, Tojikiston alyuminiy, oltin va nodir yer metallari kabi foydali qazilmalarga boy bo’lib, tog’-kon va resurslarni qazib olish hamda konchilik va qayta ishlashga sarmoyalarni jalb qilish imkoniyatlarini taklif etadi. Tojikiston meva, sabzavot va paxta yetishtiruvchi kuchli qishloq xo’jaligiga ega.

5. Turkmaniston: Tabiiy gaz va neft kimyosi

Turkmaniston o’zining ulkan tabiiy gaz zahiralari bilan mashhur bo’lib, uni dunyodagi yetakchi tabiiy gaz ishlab chiqaruvchi va eksport qiluvchi davlatlardan biriga aylantiradi. Tabiiy gaz qazib olish va eksport qilishdan ustun bo’lgan mamlakat energetika sektori Turkmaniston iqtisodiyoti va davlat daromadlarida markaziy o’rin tutadi. Bundan tashqari, Turkmaniston neft-kimyo sanoatini rivojlantirishga sarmoya kiritib, turli xil kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqarish uchun o’zining boy tabiiy gaz resurslaridan foydalangan.

O’zbekiston iqtisodi qo’shnilarining kuchli tomonlarini to’ldirishi mumkin bo’lgan sohalarni aniqlash chuqur iqtisodiy aloqalar va muayyan sohalarda hamkorlikka yo’l ochishi mumkin. Masalan:

To’qimachilik sanoati: O’zbekiston Qirg’iziston va Tojikistondagi paxta xomashyosi ishlab chiqarish korxonalariga sarmoya kiritishi, ishonchli taʼminot tarmog’ini yaratishi va to’qimachilik sanoatida qo’shma korxonalarni rag’batlantirishi mumkin. O’zbekiston to’qimachilik sanoati yuqori sifatli paxta ishlab chiqaradigan va to’qimachilik tarmog’i rivojlanayotgan ikki davlat bilan hamkorlik qilishdan foyda ko’rishi mumkin. To’qimachilik sanoatiga qo’shma korxonalar va transchegaraviy sarmoyalar Qirg’iziston va Tojikistonning xomashyosi hamda O’zbekistonning to’qimachilik ishlab chiqarishdagi tajribasidan foydalanib, ikki mamlakat to’qimachilik sanoatining raqobatbardoshligini oshirishi mumkin.

Energetika sektori: O’zbekistonning rivojlanayotgan energetika sektori, xususan, qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarish Tojikistonning gidroenergetika salohiyatini to’ldirishi mumkin. Qayta tiklanadigan energetikani rivojlantirish va infratuzilmaga sarmoya kiritish bo’yicha hamkorlikdagi loyihalar Tojikistonning gidroenergetika resurslari va O’zbekistonning energetika sohasini rivojlantirish bo’yicha tajribasidan, barqaror energiya ishlab chiqarish va mintaqaviy integratsiyani rag’batlantirishdan foydalanishi mumkin. Energiyaning sof importchisi bo’lgan O’zbekiston qo’shnilari bilan hamkorlik qilishdan foyda ko’rishi mumkin. Qozog’iston bilan gaz yetkazib berish bo’yicha uzoq muddatli shartnomalar O’zbekistonning energiya xavfsizligini ta’minlashi mumkin. O’zbekiston Qirg’iziston va Tojikistonning gidroenergetika ishlab chiqarish quvvatlariga sarmoya kiritishi, elektr energiyasi importini ta’minlashi va mintaqaviy energiya savdosini osonlashtirishi mumkin.

Qishloq xo’jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash: O’zbekiston va Qozog’iston o’rtasidagi qishloq xo’jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash sohasidagi hamkorlik savdo va sarmoya uchun yangi imkoniyatlarni ochishi mumkin. Qishloq xo’jaligi ishlab chiqarishi, agrobiznes va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash bo’yicha qo’shma korxonalar Qozog’istonning keng qishloq xo’jaligi yerlaridan hamda O’zbekistonning qishloq xo’jaligi texnologiyasi va qo’shimcha qiymatni qayta ishlash bo’yicha tajribasidan foydalanishi mumkin, bu esa mintaqada oziq-ovqat xavfsizligi va bozorga kirish imkonini beradi. Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash sohasidagi hamkorlik O’zbekiston tajribasi va Tojikiston qishloq xo’jaligi mahsulotlaridan ham foydalanishi mumkin.

Infratuzilmani rivojlantirish: Transport tarmoqlarini, jumladan, temir yo’l va avtomobil yo’llarini modernizatsiya qilish bo’yicha birgalikdagi sa’y-harakatlar savdo xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishi va barcha mintaqa mamlakatlari o’rtasidagi mintaqaviy aloqani kuchaytirishi mumkin.

Markaziy Osiyoning xilma-xil iqtisodiy tuzilmalari mintaqa mamlakatlari o’rtasida chuqur iqtisodiy aloqalar va hamkorlik uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Har bir Markaziy Osiyo davlatining iqtisodiy kuchli tomonlarini tahlil qilish va to’qimachilik, energetika, qishloq xo’jaligi va ishlab chiqarish kabi bir-birini to’ldiradigan sohalarni aniqlash qo’shma korxonalar, transchegaraviy sarmoyalar va hamkorlikdagi loyihalarni rivojlantirishga yordam beradi. Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan, O’zbekiston ham o’zlarining kuchli tomonlari va resurslaridan foydalangan holda o’zlarining to’liq iqtisodiy salohiyatini ochib, mintaqada barqaror rivojlanish va farovonlikka ko’maklashishi mumkin.

**3.2-§. Mintaqaviy infratuzilma tarmoqlarini qurish**

Markaziy Osiyo davlatlari bir-birini to’ldiruvchi iqtisodiy kuchlarga ega bo’lsa-da, mintaqaviy infratuzilma rivojlanmaganligi sababli ularning to’liq salohiyati amalga oshirilmayapti. Ushbu paragrafda Markaziy Osiyodagi transport va logistika, ulanish loyihalari, aloqa va energetika infratuzilmasining hozirgi holati tahlil qilinadi. Biz mintaqaviy transport koridorlarini rivojlantirish muhimligini muhokama qilamiz va infratuzilmani yangilash va kengaytirish bo’yicha qo’shma loyihalar salohiyatini o’rganamiz. Bundan tashqari, biz qo’shma energiya va suv resurslarini boshqarish loyihalari va raqamli ulanish tashabbuslari va axborot almashinuvi platformalari kabi potensial qo’shma infratuzilma loyihalarini baholaymiz.

Markaziy Osiyoning transport va logistika infratuzilmasi uning iqtisodiy manzarasining muhim tarkibiy qismidir. Biroq, mintaqa avtomobil va temir yo’l tarmoqlarining yetarli emasligi, chegarani kesib o’tishda kechikishlar va cheklangan ulanish kabi muammolarga duch kelmoqda. Mintaqaviy infratuzilmani yaxshilashga qaratilgan turli xil ulanish loyihalari va tashabbuslari bilan ushbu muammolarni hal qilish bo’yicha sa’y-harakatlar olib borilmoqda. Temir yo’llar va avtomobillar Markaziy Osiyoda asosiy transport turi bo’lib xizmat qiladi, mintaqa ichida va qo’shni davlatlar bilan tovarlar, odamlar va kapital harakatini osonlashtiradi. Biroq, transport tarmoqlarining sifati va samaradorligi mamlakatlarda farq qiladi, bu uzluksiz ulanish va savdoga to’sqinlik qiladi. Eskirgan infratuzilma, xususan, temir yo’llar va chegara o’tish inshootlari eskirishdan aziyat chekmoqda, bu esa samaradorlik va quvvatni oshirish uchun yangilanishlarni talab qiladi. Chegaralardagi byurokratik to’siqlar, murakkab bojxona tartib-taomillari, moddiy-texnika ta’minotining yyetarli emasligi kechikishlarni keltirib chiqaradi va biznes uchun savdo xarajatlarini oshiradi.

Bundan tashqari, mintaqaning aloqa infratuzilmasi, jumladan, telekommunikatsiya tarmoqlari va internetga ulanish, iqtisodiy faoliyat va raqamli ulanish tashabbuslarini qo’llab-quvvatlash uchun yanada rivojlantirishni talab qiladi. Ishonchli va yuqori tezlikdagi internetga kirish elektron tijorat, raqamli savdo va axborot almashish platformalarini rivojlantirish uchun zarurdir. Bundan tashqari, energetika infratuzilmasi Markaziy Osiyoning iqtisodiy rivojlanishida hal qiluvchi rol o’ynaydi, mintaqa neft, tabiiy gaz va qayta tiklanadigan energiya resurslarining katta zaxiralariga ega. Biroq, infratuzilmaning eskirganligi, energiya taqsimotining samarasizligi va elektr energiyasidan foydalanishning cheklanganligi kabi muammolar saqlanib qolmoqda va bu mintaqaning energetika sohasiga to’sqinlik qilmoqda. Ushbu cheklovlar mintaqaviy savdoga to’siq bo’lib, O’zbekistonning qo’shni davlatlar bilan iqtisodiy to’ldiruvchi imkoniyatlaridan to’liq foydalanishiga to’sqinlik qiladi.

Transport, logistika, aloqa va energetika sohalarida mintaqaviy infratuzilmani yangilash va kengaytirish Markaziy Osiyo iqtisodiyotlari uchun katta foyda keltiradi:

• Savdo xarajatlarining kamayishi: Yaxshilangan ulanish transport vaqtini qisqartiradi, logistika xarajatlarini kamaytiradi va bojxona tartiblarini soddalashtiradi, bu esa mintaqaviy savdoni yanada raqobatbardosh qiladi.

• Kengaytirilgan bozorga kirish: Samarali transport yo’laklari va aloqa tarmoqlari biznesni kengroq bozorlar bilan bog’laydi, transchegaraviy savdoni osonlashtiradi va iqtisodiy diversifikatsiyani rag’batlantiradi.

• Xorijiy sarmoyalarni jalb qilish: Yaxshi rivojlangan infratuzilma tarmog’i Markaziy Osiyoni xorijiy investitsiyalar uchun jozibador manzilga aylantiradi, iqtisodiy o’sishni va yangi ish o’rinlari yaratishni rag’batlantiradi.

• Mintaqaviy integratsiya: Infratuzilma loyihalari bo’yicha hamkorlik yaqinroq iqtisodiy aloqalarni rivojlantiradi, mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlaydi va Markaziy Osiyo bo’ylab bilim almashishni rag’batlantiradi.

O’zbekistonni qo’shnilari va undan tashqaridagi davlatlar bilan bog’laydigan mintaqaviy infratuzilma tarmoqlarini rivojlantirish ushbu imtiyozlardan foydalanishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Mintaqaviy transport koridorlarini rivojlantirish Markaziy Osiyoda aloqani kuchaytirish, tranzit vaqtlarini qisqartirish va transport xarajatlarini kamaytirish uchun muhim ahamiyatga ega. Mintaqaviy transport yo’laklari savdo-iqtisodiy integratsiyaning muhim arteriyalari bo’lib xizmat qiladi, dengizga chiqish imkoni bo’lmagan mamlakatlarni jahon bozorlari bilan bog’laydi va transchegaraviy savdoni osonlashtiradi. Samarali va ishonchli transport yo’laklarini rivojlantirishga sarmoya kiritish orqali Markaziy Osiyo davlatlari xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini yaxshilashi, xorijiy investitsiyalarni jalb etishi, iqtisodiy o’sish va taraqqiyotga ko’maklashishi mumkin. Bundan tashqari, mintaqaviy transport yo’laklari qo’shni davlatlar o’rtasidagi aloqa va hamkorlikni rivojlantirish orqali mintaqaviy hamkorlik va integratsiyani rivojlantiradi.

Infratuzilmani yangilash va kengaytirish bo’yicha qo’shma loyihalar Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun infratuzilma muammolarini hal qilish va mintaqaviy aloqalarni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Infratuzilmani rivojlantirish bo’yicha hamkorlik investitsiya cheklovlarini bartaraf etish va infratuzilmani yaxshilashni tezlashtirish uchun ko’plab manfaatdor tomonlardan resurslar, tajriba va mablag’lardan foydalanishi mumkin. Masalan, energetika va suv resurslarini boshqarish bo’yicha qo’shma loyihalar Markaziy Osiyo mamlakatlari o’rtasida daryolar, ko’llar va gidroelektr to’g’onlar kabi umumiy resurslarni boshqarish bo’yicha hamkorlikni kuchaytirishi mumkin. Suv va energetika infratuzilmasini rivojlantirish va boshqarish bo’yicha sa’y-harakatlarni muvofiqlashtirish orqali mamlakatlar resurslardan foydalanishni optimallashtirish, ekologik xavflarni yumshatish va barqaror rivojlanishni rag’batlantirishi mumkin.

Bundan tashqari, raqamli ulanish tashabbuslari va axborot almashish platformalari Markaziy Osiyo mamlakatlari o’rtasida hamkorlik va aloqani osonlashtirishi, turli sohalarda maʼlumotlar, maʼlumotlar va ilg’or tajriba almashish imkonini beradi. Keng polosali internetga ulanishni kengaytirish, mintaqaviy optik tolali tarmoqlarni rivojlantirish va raqamli savodxonlikni oshirishga qaratilgan qo’shma loyihalar raqamli tafovutni bartaraf etishi va yanada integratsiyalashgan axborot makonini yaratishi mumkin. Raqamli infratuzilmaga sarmoya kiritish va axborot almashinuvini rag’batlantirish orqali mamlakatlar aloqani kuchaytirishi, qaror qabul qilishni yaxshilashi, innovatsiyalar va iqtisodiy rivojlanishni rag’batlantirishi mumkin. Savdo ma’lumotlari almashinuvi, tartibga soluvchi ma’lumotlar almashinuvi va biznesning o’zaro hamkorligi uchun xavfsiz onlayn platformalarni yaratish bo’yicha hamkorlik mintaqaviy iqtisodiy hamkorlikni osonlashtirishi mumkin. Mintaqaviy optik tolali tarmoqning qurilishi Markaziy Osiyo bo’ylab internet aloqasini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin.

Temir yo’l tarmoqlarini yangilash, chegaradan o’tish vositalarini yaxshilash va bojxona tartib-taomillarini modernizatsiya qilish, savdo aylanmalarini tartibga solish maqsadida qo’shma korxonalar tashkil etilishi mumkin. Mavjud infratuzilma tarmog’idagi muhim bo’shliqlarni to’ldirish uchun uzluksiz mintaqaviy aloqalarni yaratish uchun yangi temir yo’llar va avtomobil yo’llarini qurish bo’yicha hamkorlikni davom ettirish mumkin. Strategik joylarda zamonaviy logistika markazlarini tashkil etish bo’yicha birgalikdagi sa’y-harakatlar yuklarni tashish, saqlash va mintaqa bo’ylab taqsimlashni soddalashtirishi mumkin. GESlarni rivojlantirish, mintaqaviy elektr tarmoqlarini qurish va suv xo’jaligi loyihalarini amalga oshirish bo’yicha hamkorlik barqaror energiya ta’minotini ta’minlashi va butun mintaqada suv resurslaridan samarali foydalanishni rag’batlantirishi mumkin.

Potensial qo’shma infratuzilma loyihalarini baholash iqtisodiy maqsadga muvofiqligi, texnik imkoniyatlari, atrof-muhitga ta’siri va siyosiy mulohazalar kabi omillarni diqqat bilan ko’rib chiqishni talab qiladi. Hukumatlar, xalqaro tashkilotlar va rivojlanish bo’yicha hamkorlar butun mintaqaga foyda keltiradigan qo’shma infratuzilma loyihalarini aniqlash, ustuvorliklarini belgilash va amalga oshirishda hal qiluvchi rol o’ynaydi.

Mintaqaviy infratuzilma tarmoqlarini barpo etish Markaziy Osiyoning iqtisodiy salohiyatini ochish va mintaqada chuqur iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega. Infratuzilma muammolarini hal qilish va mintaqaviy transport yo’laklari, kommunikatsiya tarmoqlari, energetika infratuzilmasi va raqamli ulanish tashabbuslariga sarmoya kiritish orqali Markaziy Osiyo davlatlari aloqani kuchaytirishi, savdo va sarmoyani rag’batlantirishi hamda mintaqada barqaror rivojlanish va farovonlikni rag’batlantirishi mumkin. Transport, logistika, aloqa va energetika sohalarini qamrab oluvchi infratuzilmani rivojlantirish loyihalarida birgalikda ishlash orqali Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan, O’zbekiston ham mavjud cheklovlarni yyengib o’tishi va mintaqaviy iqtisodiy hamkorlikning to’liq salohiyatini ochib berishi mumkin.

**3.3-§. Strategik tarmoqlarda hamkorlikni kengaytirish**

Bir-birini to’ldiruvchi iqtisodiy tuzilmalar va rivojlangan infratuzilma tarmog’i tomonidan qo’yilgan poydevordan tashqari, O’zbekiston va uning Markaziy Osiyodagi qo’shnilari o’rtasidagi chuqur iqtisodiy hamkorlikka strategik sohalardagi hamkorlik orqali erishish mumkin. Ushbu bo’lim energiya ishlab chiqarish va savdo, turizmni rivojlantirish, madaniy almashinuv, suv resurslarini boshqarish va atrof-muhitni muhofaza qilish bo’yicha qo’shma korxonalar va mintaqaviy tashabbuslar salohiyatini o’rganadi.

Markaziy Osiyo energetika resurslariga, jumladan, gidroenergetika va tabiiy gazga boy bo’lib, energiya ishlab chiqarish va savdo sohasida hamkorlik qilish imkoniyatlarini taqdim etadi. Gidroenergetika salohiyati, xususan, qayta tiklanadigan va barqaror energiya manbalarini taklif etadi, bu esa mintaqaviy energiya xavfsizligi va iqtisodiy taraqqiyotga hissa qo’shishi mumkin. Gidroenergetika loyihalarini ishlab chiqish va mintaqaviy energiya bozorlarini yo’lga qo’yish bo’yicha hamkorlik mintaqada energiya savdosi va sarmoyasini rivojlantirishga yordam beradi. Qirg’iziston va Tojikiston katta gidroenergetika ishlab chiqarish quvvatiga ega. Energiyaning sof importchisi bo’lgan O’zbekiston bu mamlakatlarning gidroelektr stansiyalariga uzoq muddatli elektr energiyasi yetkazib berishni ta’minlash va mintaqaviy energiya savdosini rivojlantirishga sarmoya kiritishi mumkin. Bu Markaziy Osiyo bo’ylab energiyani samarali taqsimlash uchun mintaqaviy elektr tarmog’ini rivojlantirishni ham rag’batlantirishi mumkin. Bundan tashqari, Markaziy Osiyoning potensial tabiiy gaz resurslari energiya ishlab chiqarish va savdo sohasida hamkorlik qilish imkoniyatini beradi. Markaziy Osiyo davlatlari tabiiy gaz zaxiralaridan foydalanish va mintaqaviy gaz infratuzilmasini rivojlantirish orqali energiya xavfsizligini oshirishi, transchegaraviy gaz savdosini rivojlantirishi va energetika sohasiga xorijiy sarmoyalarni jalb qilishi mumkin. Turkmaniston katta tabiiy gaz zahiralariga ega, O’zbekiston esa energiya importini diversifikatsiya qilishga intilmoqda. Gaz yetkazib berish bo’yicha uzoq muddatli shartnomalar va qo’shma qidiruv loyihalari har ikki davlatning energiya xavfsizligini ta’minlashi mumkin.

Markaziy Osiyoning boy madaniy merosi, tarixiy diqqatga sazovor joylari va tabiiy landshaftlari uni turizm va madaniy almashinuv uchun jozibador manzilga aylantiradi. Mintaqaviy sayyohlik marshrutlarini ishlab chiqish va madaniy almashinuv tashabbuslarini ilgari surish turizm infratuzilmasini yaxshilash, bandlik imkoniyatlarini yaratish va mintaqada iqtisodiy o’sishni rag’batlantirishi mumkin. Turizmni rivojlantirish bo’yicha hamkorlik Markaziy Osiyoni yagona turizm yo’nalishi sifatida targ’ib qilishga qaratilgan qo’shma marketing kampaniyalarini, infratuzilmaga investitsiyalarni va transchegaraviy turizm tashabbuslarini o’z ichiga olishi mumkin. Mintaqaning madaniy xilma-xilligi, tarixiy ahamiyati va tabiiy go’zalligini ta’kidlab, Markaziy Osiyo davlatlari turli sayyohlarni jalb qilishi va tashrif buyuruvchilar o’rtasida madaniy tushunish va qadrlashni kuchaytirishi mumkin. Bu xalqaro sayyohlarni jalb qilishi va butun mintaqada iqtisodiy o’sishni rag’batlantirishi mumkin. Viza olish jarayonlarini soddalashtirish va qo’shma marketing kampaniyalarini amalga oshirish mintaqaviy turizmni rivojlantirish va transchegaraviy sayohatlarni rag’batlantirishi mumkin.

Suv resurslarini boshqarish va atrof-muhitni muhofaza qilish qurg’oqchil iqlimi, cheklangan suv resurslari va iqlim o’zgarishiga zaifligi sababli Markaziy Osiyo oldida turgan muhim muammolardir. Suv resurslarini boshqarish sohasidagi hamkorlik teng huquqli foydalanishni ta’minlash va qirg’oqbo’yi mamlakatlari o’rtasidagi ziddiyatlarni minimallashtirish uchun daryolar, ko’llar va er osti suvlari kabi umumiy suv resurslaridan barqaror foydalanish va boshqarishni o’z ichiga oladi. Amudaryo va Sirdaryo kabi Markaziy Osiyoning bir qancha daryolari ko’plab mamlakatlardan oqib o’tadi. Qishloq xo’jaligi va boshqa tarmoqlar uchun suvdan barqaror foydalanishni ta’minlash uchun hamkorlikdagi suv boshqaruvi loyihalari juda muhim (Jahon banki, 2023). Birgalikdagi sa’y-harakatlar suvni tejash texnikasi, suvni samarali taqsimlash uchun infratuzilmani rivojlantirish va transchegaraviy suv resurslarini muvofiqlashtirilgan boshqarishga yo’naltirilishi mumkin. Bundan tashqari, atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi hamkorlik havo va suvning ifloslanishi, o’rmonlarning kesilishi va biologik xilma-xillikni yo’qotish kabi umumiy ekologik muammolarni hal qilishni o’z ichiga oladi. Markaziy Osiyo davlatlari atrof-muhit degradatsiyasining salbiy oqibatlarini yumshatish va barqaror rivojlanish amaliyotini ilgari surish uchun atrof-muhit monitoringi, tadqiqot va siyosat ishlab chiqishda hamkorlik qilishi mumkin. Markaziy Osiyo cho’llanish va havoning ifloslanishi kabi ekologik muammolarga duch kelmoqda. O’rmonlarni o’stirish dasturlari va qayta tiklanadigan energiya manbalari bo’yicha qo’shma tadqiqotlar kabi atrof-muhitni muhofaza qilish tashabbuslari bo’yicha mintaqaviy hamkorlik mintaqaning barqaror kelajagiga yordam berishi mumkin.

Ushbu strategik tarmoqlarda hamkorlikni rivojlantirish orqali O’zbekiston va uning Markaziy Osiyodagi qo’shnilari muhim iqtisodiy foyda keltirishi, mintaqaviy integratsiyani rivojlantirishi va barcha uchun yanada barqaror kelajakni ta’minlashi mumkin. Ushbu hamkorlikdagi yondashuv quyidagilarga olib kelishi mumkin:

• Energiya xavfsizligi: Energiya ishlab chiqarish va savdo sohasidagi qo’shma korxonalar energiya manbalarini diversifikatsiya qilishi va barcha Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun energiya xavfsizligini yaxshilashi mumkin.

• Iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish: turizm infratuzilmasiga sarmoya kiritish va madaniy almashinuvni rag’batlantirish yangi ish o’rinlarini yaratishi va iqtisodiyotni resurslarga bog’liqlikdan tashqari diversifikatsiya qilishi mumkin.

• Barqaror rivojlanish: suv resurslarini boshqarish va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi hamkorlik mintaqadagi iqtisodiy o’sishning uzoq muddatli barqarorligini ta’minlashi mumkin.

Bu imkoniyatlar O’zbekistonning iqtisodiy qudrati va strategik joylashuvidan foydalanib, Markaziy Osiyoda chuqurroq iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishda asosiy ishtirokchiga aylanish uchun ulkan salohiyatga ega ekanligini ta’kidlaydi. Energiya ishlab chiqarish va savdo, turizm, madaniy almashinuv, suv resurslarini boshqarish va atrof-muhitni muhofaza qilish kabi strategik sohalarda hamkorlikni kengaytirish Markaziy Osiyoning iqtisodiy salohiyatini ochish va mintaqada barqaror rivojlanishga ko’maklashish uchun muhim ahamiyatga ega. Markaziy Osiyo davlatlari o’zlarining qiyosiy ustunliklaridan foydalangan holda va umumiy muammolarni hal qilishda birgalikda harakat qilish orqali kengroq iqtisodiy integratsiyani rag’batlantirishlari, mintaqaviy barqarorlikni qo’llab-quvvatlashlari va aholi farovonligini oshirishlari mumkin.

**IV BOB. Kelajakdagi iqtisodiy hamkorlik va integratsiya istiqbollari**

**4.1-§. Siyosiy va tarixiy to’siqlarni yyengib o’tish**

O’zbekiston va uning Markaziy Osiyodagi qo’shnilari o’rtasidagi chuqur hamkorlikning iqtisodiy asoslari jozibali bo’lsa-da, tarixiy keskinlik va davom etayotgan siyosiy muammolar jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Ushbu bo’limda hal qilinmagan chegara bahslari va siyosiy ishonchsizlik mintaqaviy iqtisodiy integratsiyaga qanday to’sqinlik qilishi mumkinligi tahlil qilinadi va mustahkam iqtisodiy aloqalarga yo’l ochish uchun potensial ishonchni mustahkamlash choralari o’rganiladi. Markaziy Osiyoning siyosiy manzarasi murakkab tarixiy shikoyatlar va hududiy tortishuvlar to’ri bilan ajralib turadi. Bu muammolar ko’pincha etnik va qabilaviy chegaralarni e’tibordan chetda qoldirgan sovet davrida o’zboshimchalik bilan chizilgan chegaralardan kelib chiqadi. Masalan, O’zbekiston, Qirg’iziston va Tojikiston o’rtasida bo’linib ketgan Farg’ona vodiysi etnik ziddiyat va hududiy nizolar uchun qaynoq nuqta bo’lib qolmoqda. Bunday mojarolar transchegaraviy savdoni izdan chiqaradi, infratuzilma loyihalariga to’sqinlik qiladi va qo’shni davlatlar o’rtasida ishonchsizlik muhitini yaratadi. Tarixiy ishonchsizlik va nol yig’indili raqobat tushunchasi iqtisodiy loyihalar va mintaqaviy tashabbuslar bo’yicha hamkorlikka to’sqinlik qilishi mumkin. Bundan tashqari, suv resurslari, xususan, Sirdaryo va Amudaryoning suv resurslari uchun raqobat mintaqaviy taranglikni yanada kuchaytiradi. Qirg’iziston va Tojikiston kabi gidroenergetikaga tayanadigan yuqori oqimdagi davlatlar, qishloq xo’jaligi uchun suvga bog’liq bo’lgan O’zbekiston va Qozog’iston kabi quyi oqimdagi davlatlar bilan tez-tez to’qnash keladi. Bu tortishuvlar nafaqat ikki tomonlama munosabatlarni keskinlashtiradi, balki umumiy resurslarni samarali boshqarish bo’yicha hamkorlikdagi sa’y-harakatlarga ham to’sqinlik qiladi. Ishonchsizlik qo’shma iqtisodiy korxonalarni amalga oshirish uchun siyosiy irodaning etishmasligiga olib kelishi va mintaqaviy iqtisodiy asosning rivojlanishiga to’sqinlik qilishi mumkin. Siyosiy keskinliklar savdo cheklovlari va og’ir bojxona tartib-qoidalari kabi tarifsiz to’siqlarga aylanishi mumkin, bu esa transchegaraviy savdo oqimiga to’sqinlik qiladi. Siyosiy beqarorlik va sezilayotgan xatarlar xorijiy investorlarni mintaqaviy loyihalarda ishtirok etishdan to’xtatib, iqtisodiy o’sishga to’sqinlik qilishi mumkin. Markaziy Osiyodagi siyosiy tanglik va chegaradagi kelishmovchiliklar mintaqaviy iqtisodiy hamkorlikka katta ta’sir ko’rsatmoqda. Bu muammolar xavf-xatarlardan saqlaydigan muhitni yaratadi, bunda mamlakatlar milliy xavfsizlik muammolarini iqtisodiy hamkorlikdan ustun qo’yadilar. Masalan, chegaralarni yopish va cheklovchi savdo siyosati ko’pincha siyosiy kelishmovchiliklar, ta’minot zanjirlarini buzish va biznes uchun tranzaksiya xarajatlarini oshirish natijasida yuzaga keladi. Qolaversa, hukumatlar o’rtasida ishonch yo’qligi mintaqaviy tashabbuslar va kelishuvlarni amalga oshirishga to’sqinlik qilmoqda. Iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga qaratilgan Markaziy Osiyo Mintaqaviy Iqtisodiy Hamkorligi (CAREC) Dasturi kabi loyihalar siyosiy kelishmovchiliklar tufayli ko’pincha kechikishlar va samarasizliklarga duch keladi. Bu tarqoqlik Markaziy Osiyo davlatlarining global bozorlarda jamoaviy salohiyatini ishga solishiga to’sqinlik qiladi va ularning savdolash qobiliyatini pasaytiradi.

Ushbu siyosiy va tarixiy to’siqlarni yyengib o’tish uchun Markaziy Osiyo davlatlari ishonch va hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan keng qamrovli ishonch choralarini ko’rishlari kerak. Quyidagi strategiyalar samarali bo’lishi mumkin:

1. Diplomatik hamkorlik va muloqot: Muntazam va tuzilgan diplomatik muloqotlarni yo’lga qo’yish tarixiy shikoyatlar va hududiy nizolarni ko’rib chiqish va hal qilishga yordam beradi. “Markaziy Osiyo yetakchilari muloqoti” kabi forumlar nozik masalalarni konstruktiv tarzda muhokama qilish, o’zaro tushunish va murosaga erishish uchun platforma yaratadi.

2. Qo’shma iqtisodiy loyihalar: qo’shma infratuzilma va iqtisodiy loyihalar bo’yicha hamkorlik qilish mojarolar ehtimolini kamaytiradigan o’zaro bog’liqlikni yaratishi mumkin. Transchegaraviy transport yo’laklari, energiya quvurlari va suv xo’jaligi tizimlari kabi tashabbuslar hamkorlikning aniq afzalliklarini ko’rsatib, ishonchni mustahkamlash chorasi sifatida xizmat qilishi mumkin.

3. Odamlar almashinuvi: Markaziy Osiyo mamlakatlari fuqarolari o’rtasida madaniy, ta’lim va biznes almashinuvlarini rag’batlantirish o’zaro ishonch va tushunishni mustahkamlashga yordam beradi. Turizmni, talabalar almashinuvini va professional aloqalarni targ’ib qiluvchi dasturlar stereotiplarni buzishi va mintaqaviy o’ziga xoslik tuyg’usini rivojlantirishi mumkin.

4. Nizolarni hal qilishning institutsional asoslari: nizolarni hal qilish uchun mustahkam institutsional mexanizmlarni yaratish nizolarni hal qilish uchun tizimli va xolis jarayonni ta’minlashi mumkin. Shanxay Hamkorlik Tashkiloti (ShHT) kabi tashkilotlar nizolarni hal qilishda va muloqotni osonlashtirishda hal qiluvchi rol o’ynashi mumkin.

5. Mintaqaviy xavfsizlik bo’yicha hamkorlik: Mintaqaviy xavfsizlik sohasidagi hamkorlikni kuchaytirish siyosiy keskinlikning iqtisodiy faoliyatga ta’sirini yumshatishi mumkin. Terrorizm, giyohvand moddalar savdosi va boshqa transmilliy tahdidlarga qarshi birgalikda kurashish ishonchni mustahkamlashi va iqtisodiy hamkorlik uchun yanada barqaror muhit yaratishi mumkin.

Markaziy Osiyo hukumatlari o’rtasida ishonch va hamkorlikni rivojlantirish uchun bir qancha strategiyalardan foydalanish mumkin. Masalan, Umumiy iqtisodiy manfaatlarga e’tibor bering. Iqtisodiy hamkorlikning o’zaro manfaatli tomonlarini ta’kidlash siyosiy tafovutlarni bartaraf etish va mintaqaviy farovonlik bo’yicha umumiy qarashlarni rivojlantirish uchun kuchli turtki bo’lishi mumkin. Ular shaffoflik va bashoratlilikni ham hisobga olishlari kerak. Shaffof va bashorat qilinadigan siyosatni amalga oshirish transchegaraviy savdo va investitsiyalar uchun barqaror muhit yaratishi mumkin. Shuningdek, nizolarni hal qilish mexanizmlari ham muhimdir. Chegaradagi kelishmovchiliklarni tinch yo’l bilan hal etishning aniq va samarali mexanizmlarini yaratish noaniqlikni kamaytiradi va ishonchni mustahkamlaydi. Ushbu siyosiy muammolarni hal qilish va hamkorlikka asoslangan mintaqaviy muhitni rivojlantirish orqali O’zbekiston va uning Markaziy Osiyodagi qo’shnilari iqtisodiy hamkorlikning barcha imkoniyatlarini ochib, yanada farovon va yaxlit kelajakka yo’l ochishi mumkin. Markaziy Osiyodagi siyosiy va tarixiy to’siqlarni yyengib o’tish mintaqaning iqtisodiy salohiyatini ochishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Muammolar muhim bo’lsa-da, ishonchni mustahkamlash choralari va hamkorlik tashabbuslarini qabul qilish kengroq iqtisodiy hamkorlik va mintaqaviy integratsiyaga yo’l ochishi mumkin. Markaziy Osiyo davlatlari ishonchni mustahkamlash va tarixiy noroziliklarni bartaraf etish orqali barqaror iqtisodiy o’sish va rivojlanish uchun yanada qulay muhit yaratishi mumkin.

**4.2-§. Notarif savdo to’siqlarini hosil qilish**

Iqtisodiy hamkorlikni chuqurlashtirish salohiyati mavjud bo’lsa-da, muhim notarif savdo to’siqlari (NTB) savdo oqimlariga to’sqinlik qilishda davom etmoqda va Markaziy Osiyoga sarmoya kiritilishiga to’sqinlik qilmoqda. Murakkab bojxona tartib-qoidalari va byurokratik to’siqlar kabi tarifsiz to’siqlar Markaziy Osiyoda iqtisodiy hamkorlik va integratsiya uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Ushbu to’siqlar nafaqat savdo oqimiga to’sqinlik qiladi, balki sarmoyani to’xtatadi va shu bilan iqtisodiy o’sishni to’xtatadi. Ushbu bo’limda biz NTB larning mavjudligi va ta’sirini muhokama qilamiz, asosiy tarmoqlarga e’tibor qaratgan holda investitsiya oqimlarini baholaymiz, qo’shni davlatlar bilan savdo va investitsiyalar statistikasini solishtiramiz va savdo tartiblarini soddalashtirish va tartibga solishni muvofiqlashtirish bo’yicha echimlarni taklif qilamiz. Markaziy Osiyoda tarifsiz to’siqlar keng tarqalgan va ko’p qirrali. Ularga og’ir bojxona tartib-qoidalari, nomuvofiq me’yoriy me’yorlar, ortiqcha hujjatlar talablari va chegara nazoratining samarasiz amaliyotlari kiradi. Uzoq tekshiruvlar va og’ir hujjatlar bilan bojxona rasmiylashtiruvining byurokratik jarayonlari kechikishlarni keltirib chiqaradi va savdo xarajatlarini oshiradi. Chegaralar orqali sanitariya va fitosanitariya choralarini qo’llashda nomuvofiqlik savdo oqimlarini buzishi va korxonalar uchun noaniqlik keltirib chiqarishi mumkin. Mamlakatlar bo’ylab turli xil texnik standartlar va qoidalar tovarlarning transchegaraviy savdosiga to’siq bo’lishi mumkin. Noma’lum yoki oldindan aytib bo’lmaydigan qoidalar biznesni transchegaraviy savdo va investitsiyalar bilan shug’ullanishdan to’xtatib qo’yishi mumkin. Ushbu to’siqlar sezilarli kechikishlarni keltirib chiqaradi va tranzaksiya xarajatlarini oshiradi, bu esa transchegaraviy savdoni biznes uchun kamroq jozibador qiladi. Misol uchun, eksportchilar ko’pincha uzoq muddat rasmiylashtirish va o’zboshimchalik bilan tekshirishlarga duch kelishadi, bu esa etkazib berish zanjirlarini buzadi va moliyaviy yo’qotishlarga olib keladi. Jahon bankining “Biznes yuritishning qulayligi” indeksi ushbu muammolarning ko’lamini ta’kidlaydi, Markaziy Osiyo davlatlari chegaralar orqali savdo qilish bo’yicha ko’pincha pastroq o’rinlarda turadi. Masalan, O’zbekistonda chegara qoidalariga rioya qilish bilan bog’liq vaqt va xarajatlar boshqa ko’plab mintaqalarga qaraganda ancha yuqori. Ushbu samarasizliklar to’g’ridan-to’g’ri xorijiy investitsiyalarni (TDI) to’xtatadi, chunki investorlar o’z operatsiyalari uchun ko’proq prognoz qilinadigan va soddalashtirilgan sharoitlarni qidiradilar.

Iqtisodiy integratsiya va hamkorlikning muhim ko’rsatkichlari ichki va tashqi investitsiyalar oqimidir. O’zbekiston, xususan, energetika, qishloq xo’jaligi va ishlab chiqarish kabi muhim tarmoqlarga to’g’ridan-to’g’ri xorijiy investitsiyalarni jalb etishda sezilarli yutuqlarga erishdi. So’nggi paytlarda investitsiya muhitini yaxshilashga qaratilgan islohotlar, jumladan, soliq imtiyozlari va valyuta ayirboshlash qoidalarini liberallashtirish investorlar ishonchini oshirdi. Ushbu yaxshilanishlarga qaramay, O’zbekiston hali ham to’g’ridan-to’g’ri xorijiy investitsiyalarning umumiy oqimi bo’yicha mintaqaviy tengdoshlaridan ortda qolmoqda. Masalan, Qozog’iston o’zining rivojlangan me’yoriy-huquqiy bazasi va rivojlangan infratuzilmasi tufayli sezilarli darajada ko’proq to’g’ridan-to’g’ri investitsiyalarni jalb qilmoqda. Buning asosiy sabablari quyidagilardir: Xarajatlarning oshishi: Murakkab tartib-qoidalar va byurokratik to’siqlar biznes yuritish xarajatlarini ko’tarib, potensial investorlarni to’xtatib qo’yadi. Shaffoflikni pasaytirish: Noaniq yoki oldindan aytib bo’lmaydigan qoidalar noaniqlikni keltirib chiqaradi, bu esa investorlarga potensial risklar va daromadlarni baholashni qiyinlashtiradi. Bozorga kirishni cheklash: Savdo to’siqlari xorijiy investitsiya korxonalari uchun potensial bozorlarni cheklab, ularning daromadliligiga to’sqinlik qiladi. O’zbekistondan xorijiy investitsiyalar ham cheklangan, bu mahalliy firmalarning xalqaro tajribaga ega emasligi va cheklangan tartibga solish muhiti bilan cheklanadi. Qiyosiy savdo va investitsiya statistikasi shuni ko’rsatadiki, O’zbekistonning qo’shni davlatlar bilan savdo hajmi past darajadaligicha qolmoqda. Masalan, Qozog’iston va Qirg’iziston bilan savdo o’sib borayotgan bo’lsa-da, xarajatlarni oshiradigan va raqobatbardoshlikni pasaytiradigan tarifsiz to’siqlar tufayli to’sqinlik qilmoqda. To’qimachilik, mashinasozlik va qishloq xo’jaligi kabi asosiy tarmoqlar, agar ushbu to’siqlar bartaraf etilsa, o’sish uchun katta salohiyatga ega.

Tarifsiz to’siqlarni yyengib o’tish va kengroq iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish uchun Markaziy Osiyo davlatlari savdo tartib-qoidalarini soddalashtirish va tartibga solishni uyg’unlashtirishga qaratilgan keng qamrovli islohotlarni amalga oshirishi kerak. Quyidagi strategiyalar samarali bo’lishi mumkin:

1. Bojxona tartib-qoidalarini soddalashtirish: texnologiyaga asoslangan bojxona rasmiylashtiruvi tizimlarini joriy etish, standartlashtirilgan hujjatlar va takomillashtirilgan risklarni boshqarish savdo oqimlarini tezlashtirishi mumkin. Yagona oynali tizimlar kechikishlar va xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. O’zbekistonning bojxona jarayonlarini raqamlashtirish bo’yicha olib borayotgan saʼy-harakatlari to’g’ri yo’nalishdagi qadamdir, ammo mintaqaviy tizimlar bilan yanada integratsiyalashuv zarur.

2. Standartlarni uyg’unlashtirish: Markaziy Osiyo mamlakatlari bo’ylab texnik standartlar va tartibga soluvchi talablarni uyg’unlashtirish savdo oqimlarini yanada yumshoqroq qilishga yordam beradi. Mahsulot standartlari va sertifikatlari bo’yicha o’zaro tan olish kelishuvlarini (MRA) o’rnatish ortiqcha sonlarni kamaytirishga va korxonalar uchun bozorga kirishni yaxshilashga yordam beradi.

3. Kengaytirilgan oshkoralik: Aniq va tushunarli me’yoriy hujjatlarni onlayn tarzda nashr etish, shuningdek, biznes konsultatsiyalari mexanizmlarini yaratish shaffoflik va bashoratlilikka yordam beradi.

4. Imkoniyatlarni oshirish va o’qitish: salohiyatni oshirish va bojxona xodimlari va savdo mutaxassislarini o’qitishga sarmoya kiritish chegara operatsiyalari samaradorligini oshirishi mumkin. Kadrlar tayyorlash dasturlari bo’yicha mintaqaviy hamkorlik ilg’or tajribalarni bir xilda almashish va joriy etishni ta’minlashi mumkin.

5. Davlat-xususiy sheriklik: Davlat-xususiy sheriklikni (DXSh) rag’batlantirish savdo logistikasi va infratuzilmasida innovatsiyalarni rag’batlantirishi mumkin. Hukumatlar va xususiy sektor manfaatdor tomonlarini o’z ichiga olgan hamkorlikdagi loyihalar yanada samarali va barqaror ta’minot zanjirlarini rivojlantirishga olib kelishi mumkin.

6. Mintaqaviy savdo kelishuvlari: Mintaqaviy savdo kelishuvlari va asoslarini mustahkamlash tarifsiz to’siqlarni hal qilishning rasmiy mexanizmini ta’minlashi mumkin. Iqtisodiy Hamkorlik Tashkiloti (EKO) yoki Yevroosiyo Iqtisodiy Ittifoqi (YII) kabi kelishuvlar muvofiqlashtirilgan siyosat ishlab chiqish va nizolarni hal qilish uchun platformani taqdim etadi.

Markaziy Osiyoda savdo oqimlarini oshirish va sarmoyalarni jalb qilish uchun tarifsiz to’siqlarni bartaraf etish muhim ahamiyatga ega. Bojxona tartib-taomillarini tartibga solish, me’yoriy-huquqiy hujjatlarni uyg’unlashtirish va mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish orqali O’zbekiston va uning qo’shnilari salmoqli iqtisodiy salohiyatni ochib berishi mumkin. Bu islohotlar nafaqat savdo va investitsiyalar hajmini oshirish, balki Markaziy Osiyoda barqaror rivojlanish va farovonlikni ta’minlovchi mintaqaviy iqtisodiy integratsiyaning kengroq maqsadiga ham hissa qo’shadi.

**4.3-§. Mintaqaviy integratsiyaning barqaror asosini yaratish**

Markaziy Osiyoda iqtisodiy hamkorlikni yanada chuqurlashtirish yo’li O’zbekistonning mintaqadagi roli bo’yicha uzoq muddatli istiqbolli qarashlar bilan bir qatorda mavjud mintaqaviy integratsiya tashabbuslarining potensial foyda va kamchiliklarini ko’rib chiquvchi aniq belgilangan tizimni talab qiladi. Ushbu paragraf ushbu mulohazalarni o’rganadi va O’zbekistonga qo’shnilar bilan mustahkam iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga qaratilgan aniq siyosat choralarini taklif qiladi. O’zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari bilan iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishga intilayotgan ekan, Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi (YII) kabi mintaqaviy tashkilotlarga qo’shilish istiqboli ham imkoniyatlar, ham muammolar tug’diradi.

Rossiya, Qozog’iston, Belarus, Armaniston va Qirg’izistonni o’z ichiga olgan Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi tovarlar, xizmatlar, kapital va ishchi kuchining erkin harakatlanishi orqali iqtisodiy integratsiyani rivojlantirishga qaratilgan. O’zbekiston uchun YOIIga qo’shilish bir qancha mumkin bo’lgan imtiyozlarni berishi mumkin:

1. Kengaytirilgan bozorga kirish: Aʼzolik O’zbekistonga 180 milliondan ortiq aholiga ega bozorga imtiyozli kirishni taʼminlaydi, eksportni oshiradi va to’g’ridan-to’g’ri xorijiy investitsiyalarni (TDI) jalb qiladi. Bu, ayniqsa, qishloq xo’jaligi, to’qimachilik va mashinasozlik kabi muhim tarmoqlar uchun foydali bo’lishi mumkin.

2. Investitsiya imkoniyatlari: YOII tizimi transchegaraviy investitsiyalarni rag’batlantiradi, bu esa kapital oqimining oshishiga va texnologiyalar transferiga olib kelishi mumkin. O’zbekiston kompaniyalari sanoatni modernizatsiya qilish va diversifikatsiya qilishga ko’maklashuvchi yirik sarmoyaviy zaxiraga ega bo’ladi.

3. Infratuzilmani rivojlantirish: transport yo’laklari va energiya tarmoqlari kabi YOII infratuzilma loyihalarida ishtirok etish O’zbekistonning aloqa va logistika imkoniyatlarini yaxshilashi, savdo xarajatlarini kamaytirishi va raqobatbardoshligini oshirishi mumkin.

Biroq, O’zbekiston YOII umumiy tashqi tarifiga moslashishda muammolarga duch kelishi mumkin, bu esa aʼzo bo’lmagan davlatlar bilan savdoga taʼsir qilishi mumkin (Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi, 2023 yil). Bundan tashqari, qoidalarni YOII bilan uyg’unlashtirish muhim iqtisodiy va huquqiy islohotlarni talab qilishi mumkin. Bundan tashqari, potensial kamchiliklarni hisobga olish kerak:

1. Suverenitet bilan bog’liq muammolar: YOIIga qo’shilish O’zbekistondan ma’lum darajada iqtisodiy suverenitetdan voz kechishni talab qilishi mumkin, xususan, tarif siyosati va tartibga solish standartlari kabi sohalarda. Bu hukumatning mustaqil iqtisodiy siyosat yuritish imkoniyatlarini cheklashi mumkin.

2. Raqobat xatarlari: Kattaroq iqtisodiy blokga integratsiya mahalliy ishlab chiqarishlarni YOII doirasidagi rivojlangan iqtisodlari kuchaygan raqobatiga olib kelishi mumkin, bu esa hali raqobatbardosh bo’lmagan mahalliy korxonalarga zarar etkazishi mumkin.

3. Tashqi iqtisodiyotga qaramlik: YOII aʼzolari, xususan, Rossiya bilan iqtisodiy aloqalarning kuchayishi bu mamlakatlardagi iqtisodiy tebranishlar va siyosiy dinamikalarga nisbatan ko’proq zaiflikka olib kelishi va O’zbekistonning iqtisodiy barqarorligiga taʼsir qilishi mumkin.

Mintaqaviy iqtisodiy hamkorlik bo’yicha uzoq muddatli istiqbolli qarash va strategiyani ishlab chiqish O’zbekistonning barqaror o’sishi va Markaziy Osiyo iqtisodiyotiga integratsiyalashuvi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. YOII qaroridan qatʼi nazar, O’zbekistonning Markaziy Osiyo bo’yicha uzoq muddatli iqtisodiy hamkorlik strategiyasida quyidagilarga ustuvor ahamiyat berilishi kerak:

Diversifikasiya va innovatsiyalar: resurslarga bog’liqlikdan tashqari iqtisodiy diversifikatsiyani rag’batlantirish yanada mustahkam mintaqaviy iqtisodiyotni yaratishi va shunga o’xshash resurslar uchun raqobatni kamaytirishi mumkin. Iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va texnologik innovatsiyalarni ta’kidlash an’anaviy tarmoqlarga bo’lgan ishonchni kamaytirishi va tashqi zarbalarga chidamliligini oshirishi mumkin. Ta’lim, tadqiqot va ishlanmalar va raqamli infratuzilmaga investitsiyalar muhim ahamiyatga ega. Mintaqaviy qiymat zanjirlari: Turli mamlakatlar muayyan ishlab chiqarish bosqichlarida ixtisoslashgan mintaqaviy qiymat zanjirlarini rivojlantirishni rag’batlantirish global bozorlarda mintaqaviy raqobatbardoshlikni oshirishi mumkin. Infratuzilmani rivojlantirish: transport, aloqa va energetika infratuzilmasiga investitsiyalarni davom ettirish savdo oqimlarini osonlashtirish va mintaqaviy integratsiyani rag’batlantirish uchun juda muhimdir. Inson kapitalini rivojlantirish: Ta’lim va malaka oshirishga sarmoya kiritish yanada integratsiyalashgan mintaqaviy iqtisodiyotda samarali ishtirok etish uchun jihozlangan ishchi kuchini yaratishi mumkin. Inklyuziv o’sish: Iqtisodiy o’sish jamiyatning barcha qatlamlariga foyda keltirishini taʼminlash ijtimoiy barqarorlikni va integratsiya tashabbuslarini siyosiy qo’llab-quvvatlashni taʼminlaydi. Siyosat mintaqaviy tafovutlarni kamaytirishga va adolatli rivojlanishga yordam berishga qaratilgan bo’lishi kerak. Atrof-muhit barqarorligi: Iqtisodiy rejalashtirishga atrof-muhitni muhofaza qilish masalalarini kiritish uzoq muddatli barqarorlik uchun juda muhimdir. Suvni boshqarish, qayta tiklanadigan energiya va iqlimga chidamlilik kabi masalalar bo’yicha mintaqaviy hamkorlik barqarorlikni oshirishi mumkin.

O’zbekiston qo’shnilari bilan mustahkam iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish uchun quyidagi tavsiya etilgan aniq siyosat choralarini ko’rishi mumkin:

1. Savdoni osonlashtirish bo’yicha islohotlar: bojxona tartib-qoidalarini soddalashtirish, tarifsiz to’siqlarni qisqartirish va savdo oqimlarini silliqroq qilish uchun shaffoflikni oshirish. Elektron ma’lumotlar almashinuvi tizimlari va yagona oyna xizmatlarini joriy etish savdo jarayonlarini tezlashtirishi mumkin.

2. Ikki tomonlama va ko’p tomonlama kelishuvlar: barqaror va bashorat qilinadigan savdo muhitini o’rnatish uchun Markaziy Osiyo davlatlari bilan ikki va ko’p tomonlama savdo va sarmoyaviy bitimlar bo’yicha muzokaralar olib borish. Ushbu kelishuvlar tariflarni pasaytirish, standartlarni uyg’unlashtirish va investitsiyalarni himoya qilishga qaratilgan bo’lishi kerak.

3. Infratuzilmani rivojlantirish: transport yo’laklari, temir yo’llar va energiya tarmoqlari kabi ulanishni kuchaytiruvchi mintaqaviy infratuzilma loyihalariga sarmoya kiriting. Bir kamar va yo’l tashabbusi (BRI) kabi tashabbuslarda ishtirok etish mintaqaviy integratsiya sa’y-harakatlarini to’ldirishi mumkin.

4. Xususiy sektor ishtiroki: me’yoriy-huquqiy bazani takomillashtirish, mulk huquqlarini himoya qilish va xususiy sektor investitsiyalarini rag’batlantirish orqali qulay biznes muhitini yaratish. Davlat-xususiy sheriklik innovatsiyalar va infratuzilmani rivojlantirishga yordam beradi.

5. Mintaqaviy hamkorlik mexanizmlari: Markaziy Osiyo mintaqaviy iqtisodiy hamkorlik dasturi (CAREC) kabi mavjud mintaqaviy hamkorlik mexanizmlarini kuchaytirish va umumiy muammolarni hal qilish va hamkorlikda yechimlarni ilgari surish uchun mintaqaviy forumlarda faol ishtirok etish.

6. Mintaqaviy investitsiyalarga ko’maklashish: Investitsiyalarni tasdiqlash jarayonlarini soddalashtirish, soliq rejimlarini uyg’unlashtirish va mintaqaviy investitsiyalarni rag’batlantirish agentligini tashkil etish butun mintaqaga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishi mumkin.

7. Mintaqaviy innovatsiyalar va texnologiyalar transferini rag’batlantirish: Markaziy Osiyo bo’ylab ilmiy muassasalar va universitetlar o’rtasidagi hamkorlikni rag’batlantirish butun mintaqaga foyda keltiradigan innovatsiyalar va texnologik yutuqlarni rag’batlantirishi mumkin.

Mintaqaviy integratsiya uchun barqaror asos yaratish O’zbekistonning iqtisodiy kelajagi uchun juda muhimdir. Iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, mintaqaviy qiymat zanjirini rivojlantirish va inson kapitaliga investitsiyalarga yo’naltirilgan uzoq muddatli istiqbolni qabul qilish orqali O’zbekiston o’zini yanada barqaror va farovon Markaziy Osiyoni qo’llab-quvvatlashda asosiy ishtirokchi sifatida ko’rsatishi mumkin. YOIIga qo’shilishning afzalliklari va kamchiliklarini sinchkovlik bilan ko’rib chiqish, mintaqaviy hamkorlikning uzoq muddatli istiqbollarini ishlab chiqish va maqsadli siyosiy harakatlarni amalga oshirish orqali O’zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari bilan iqtisodiy aloqalarini kuchaytirishi mumkin. Bunday kompleks yondashuv mintaqada barqaror iqtisodiy o’sish, barqarorlik va farovonlikka yo’l ochadi. Oxir oqibat, O’zbekistonning iqtisodiy hamkorlik strategiyasi mintaqaviy aloqalarni mustahkamlashga ustuvor ahamiyat qaratishi, shu bilan birga yaqin qo’shnichilik doirasidan tashqarida imkoniyatlardan foydalanish uchun moslashuvchanlikni saqlashi kerak.