**“Innovatsion iqtisodiyot” fani nimani o‘rgatadi**

Korxona va tashkilotlarda yangiliklarni joriy qilish orqali rivojlantirish yo`llarini

Korxona resurslaridan tejamli foydalanish yo‘llarini

Xodimlarni samarali boshqarish yo‘llarini

Tashqi bozorlarga chiqish yo‘llarini

**Innovatsion iqtisodiyot fanini o‘rganish usullari**

Kuzatish, guruhlash, balansli, analiz, sintez

Kuzatish, taqqoslash, tahlil qilish

Ma’lumotlar to‘plash, tahlil, qaror qabul qilish

Analiz-sintez,iqtisodiy, ijtimoiy-ruhiy

**Xozirgi sharoitda innovatsion iqtisodiyotni o`rganish zarurati**

Bu iqtisodiyotni raqobatbardoshligini oshirishning muhim omili

Bu o`tish davrining talablaridan biri

Bu boshqaruvchilarning yetishmasligi

Butun dunyoda innovatsion faoliyatni rivojlanishi

**Quyidagilardan qaysi tushunchalar innovatsion iqtisodiyotda ko`proq qo`llaniladi**

Innovatsion loyihalar, patentlar, ishlanmalar

Xujjatlar to`plami, ma’lumotlar bazasi

Biznes – rejalar, rejali ko`rsatkichlar

Ko`rgazmalar, tasvirlar ( slaydlar)

**Innovatsion menejmentning asosiy yo`nalishlari**

Yangiliklarni innovatsion loyihalar orqali ishlab chiqarishga jalb etish

Iqtisodiyotda sodir bulaetgan xar bir o`zgarishga ahamiyat bilan qarash

Yuqori organlar maslahatini kutmasdan o`zi qo`ygan maqsadlarga erishish

Qarorlarni qabul qilish va va ijrochilarga yetkazish

**Innovatsion menejmentning ustuvor maqsadlari**

Innovatsion faoliyatni faollashtirish asosida tashkilotni rivojlanishi

Qarorning belgilangan muddatda bajarilishini ta’minlash

Qarorning bir necha variantlarini ishlab chiqish

Yangi sanoat namunalari harid qilish

**“Innovatsiya”- bu**

Potensial ilmiy – texnik taraqqiyot (ITT)ni yangi mahsulot, xizmatlar va texnologiyalarda ro‘yobga chiqarish

Foyda olishni ko‘zlab mablag‘ sarflash

YAngi texnikalarni ishlab chiqarishga joriy qilish

Mahsulotning yangi savdo belgisi

**Innovatsiyalarning o‘ziga xos mazmunini nima tashkil qiladi**

O‘zgarishlar

Yangi texnika

Ilg‘or texnologiya

Yangi texnologiya

**Kashfiyot –bu**

Oldin noma’lum bo‘lgan ma’lumotlarni olish yoki oldin noma’lum bo‘lgan tabiiy hodisalarni aniqlash jarayoni

Tabiiy jarayonlarda yangilik topish

Texnologik jarayonlarda yangilik topish

Yangi mehnat va boshqaruv usullarini yaratish

**Yolg‘on innovatsiya deyilganda nima tushuniladi**

Mahsulotdagi kichik o‘zgarishlar

Moliyalashtirilmagan innovatsiya

Patentlashtirilmagan innovatsiya

Birovning yangiligini o‘zlashtirish

**Innovatsiyalarni tijoratlashuv jarayoni nimani anglatadi**

YAngilikni bozorga kiritish jarayoni

YAngi mahsulotni bozorda sotish jarayoni

YAngilikka patent olish jarayoni

YAngi mahsulotni ishlab chiqarishga joriy etish jarayoni

**Y.SHumpeter ta’rifiga ko‘ra innovatsiyalarning guruhlanishi:**

YAngi maxsulot va xizmatlar, mahsulotlarning yangi xususiyatlari, yangi xom-ashyolardan foydalanish, ishlab chiqarish, boshqarishning yangi usullari, yangi bozor va sotish yo‘llari

Kashfiyot, ixtiro, patent, foydali model, sanoat namunasi

YAngilik, ixtiro, ilmiy-tadqiqot ishlari

YAngi maxsulot, yangi texnika, yangi texnologiya

**Fan-texnika taraqqiyotining asosiy yo‘nalishlari**

Mehnat qurollarini takomillashtirish, mehnat ashyolarini takomillashtirish, mehnatni tashkil etishni takomillashtirish

Elektrlashtirish, gazlashtirish

G‘oya, patent

Mahsulotlarni takomillashtirish, yangi mahsulot ishlab chiqarish

**Biznesning reinjiniringi –**

Innovatsiyani ishlab chiqarish va sotish asosida tadbirkorlik faoliyatini qayta qurish bo‘yicha muhandislik- maslahat xizmatlari

Ishlab chiqarishga yangi texnologiyalarni joriy qilish

Biznes yuritishni erkinlashtirish

Muhandislik ishlari bo‘yicha maslahat berish xizmati

**Innovatsiyalarning produtsenti-**

Bu ushbu innovatsiyani ishlab chiqaruvchisi

Savdo belgisi egasi

Innovatsiyalarni joriy qiluvchi

Innovatsiyalarning iste’molchisi

**Innovatsiyaning xayotiy tsikli-**

YAngilikning tug‘ilishi, tarqalishi jarayoni

YAngilikka mablag‘ sarflashdan uni ishlab chiqarishgacha bo‘lgan vaqt

YAngilikni patent olishgacha bo‘lgan vaqt

YAngi mahsulotni ishlab chiqarishga joriy qilish jarayoni

**Innovatsion faoliyatning tarkibiy qismlari**

YAngiliklar bozori, kapital bozori, sof raqobat bozori

Innovatsiyalar, patent

Innovatorlar, yangiliklar

Investitsiyalar, tadbirkorlar

**Innovatsion faoliyatni tartibga solish qaysi darajada amalga oshiriladi**

Davlat darajasida, mintaqaviy darajada, alohida korxona, tashkilot, muassasa darajasida

Yuqori, o‘rta, quyi darajada

Xalqaro, ichki, korxona darajasida

Texnik, iqtisodiy, ijtimoiy

**Innovatsion faoliyatni davlat qanday yo‘l bilan tartibga soladi**

Huquqiy, iqtisodiy, tashkiliy

Vazirliklar, idoralar orqali

Investitsion, moliyaviy

Xalqaro tashkilotlar, biznes tuzilmalari orqali

**Xorijiy korporatsiyalarda innovatsion faoliyatga ajratilgan xarajatlar nima deb nomlanadi**

Tajriba-konstruktorlik va fan-texnika xarajatlari

Texnik xarajatlar

Reklama xarajatlari

To‘g‘ri xarajatlar

**«Franchayzing» deyilganda nimani tushunasiz**

Savdo belgisi, texnologiyadan foydalanish huquqini berish mexanizmi

Kichik, urta biznes bilan bogliq tushuncha

Mexnatkashlarning bandligini ta’minlashni boshqarish

Ishlab chiqarishni, sotsial rivojlanishni boshqarish

**Innovatsion loyihani yaratish va amalga oshirish qanday bosqichlardan iborat**

Innovatsion g‘oyani shakllantirish; Imkoniyatlar izlash; Texnik-iqtisodiy asoslash;Tajriba-sinov ishlari;Ishlab chiqarishga joriy qilish;Texnik-iqtisodiy kursatkichlar monitoringi.

G‘oyani shakllantirish;Tajriba-konstruktorlik ishlari;Sinov ishlari;YAngi mahsulotni ishlab chiqish;Mahsulotni sotish

Huquqiy bazani yaratish; Tashkiliy sharoitlarni yaratish;Iqtisodiy sharoitlar yaratish; Monitoring

Bozorni o‘rganish;Tadqiqotlar asosida loyihani shakllantirish;Investitsiyalash;YAngi mahsulotni ishlab chiqarish

**“Innovatsion loyiha”** tushunchasiz

Innovatsion faoliyatni maqsadli boshqarish shakli;innovatsiyalarni amalga oshirish jarayoni; hujjatlar majmuasi

YAngi mahsulotning ishchi chizmalari;Texnik-iqtisodiy asosnoma

YAngi mahsulot ishlab chiqarish uchun barcha xujjatlar majmui;G‘oyani amalga oshirish jarayoni

Mahsulotni raqobatbardoshligini oshirish tadbirlari;YAngi mahsulotni ishlab chiqarishga joriy qilish

**Investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari**

Ichki va tashki manbalarning yigindisi

Respublikaning iqtisodiy manbalari

CHet el investitsiyalari

Aksiyadorlik kapitali

**Innovatsion loyihalarni tuzish nimadan boshlanadi**

Ilmiy izlanishlardan iborat

Tajriba- konstruktorlik faoliyatidan

Texnologik ishlamalardan

Innovatsion loyihalarni ishlab chikish va tasdiklashdan

**Rivojlanish markazlari nima**

Innovatsion boshqaruvning yangi formasi

Ilmiy tadkikotlar markazi

Ilmiy yangiliklar yaratish markazi

Erkin iqtisodiy zonalar

**ITTKI qisqartmasi nimani ifodalaydi**

Ilmiy - tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlari

Ishlab chiqarishni takomilashtirishni boshqarish

Ishlanmalarni texnik taraqqiyotini kengaytirish instruksiyasi

Ixtiro, tajriba va tadqiqotlarni korxonadagi ishlanmalari

**Ilmiy g‘oyalarni ishlab chiqish va uni keyinchalik materiallashtiruvchi yangi tashkiliy tuzilmalar**-

Innovatsion markazlar

Ijtimoiy guruhlar

Ijtimoiy-siyosiy akademiyalar

Iqtisodiy sindikatlar

**Innovatsion jarayon ishtirokchilari:**

Novatorlar, investorlar, davlat,banklar, korxonalar, iste’molchilar

Investorlar, buyurtmachilar, konstruktorlar

Xorijiy investorlar, davlat

Korxonalar, tashkilotlar, davlat

**Innovatsion korxonalar o‘z innovatsiyalarining ustuvor turiga qarab qaysi sinflarga bo‘linadilar**

Pioner, retsipient, qoloq

Investorlar, buyurtmachilar

Novator, innovator

Ishlab chiqarish, fan

**Modernizatsiya tushunchasi qaysi javobda to‘g‘ri keltirilgan**

YAngi texnik, ijtimoiy- iqtisodiy tizimni tashkil etish va o‘zgarishga qaratilgan maqsadli jarayon

Mashina, kurilma kuvvatini mehnat unumdorligini oshirish evaziga yangi texnik-iqtisodiy tafsifiga ega bo‘lish

YAngi konstruksiyasi o‘z elementlari bo‘yicha avvalgilardan farq qilishi

Ilgari mavjud bo‘lmagan material konstruksiyani yuzaga kelishi

**Innovatsion boshqaruv deganda nimani tushunasiz**

YAngiliklarni yaratish jarayoniga ta’sir o‘tkazish tizimi;

Xar bir ishchi mehnatining bir vaqtda nazorat qilish;

Odamlarga ish buyurish;

Odamlarga chora ko‘rish;

**Innovatsion tashkilot o‘z ichiga qaysi asosiy jihatlarni oladi**

Tashkilotning innovatsion faoliyatdagi kerakli vazifalarni bajarishga qaratilgan harakatlari majmuasi

Moliyaviy qo‘yilmalarni topishni

CHet el texnologiyalar orqali ishlab chiqarishni zamonaviylashtirish

Boshqarish usullarini doimiy ravishda rivojlantirish borish

**Korxonaning tashqi muhitga moslashishida qanday vazifalar qo‘yiladi**

Tashqi omillar (iqtisodiy o‘zgarishlar, siyosiy omillar, demografik vaziyatlar)ni

o‘zgarishiga samarali moslashish

Menejmentga xos bo‘lgan omillarga samarali moslashish

Innovatsion menejmentning tashkil etishning asosiy talabiga samarali moslashish

Menejment funksiyasiga to‘g‘ri moslashish

**Firmaning bozordagi yangilik kiritishlar strategiyasi qanday xarakterga ega**

Hujumkor va himoyaviy, litsenzion va oralik

Tajriba – konstruktorlik faoliyati va amaliy

Ilmiy izlanish va raqobat

Innovatsion loyihalarni tashkil etishning samaradorligini aniqlash

**Innovatsion menejmentdagi rejalashtirish jarayoni vazifasi**

YAngiliklarni yaratish imkoniyatlarini qidirib topish

Ijrochilarni to‘g‘ri tayinlash

Moddiy va ma’naviy rag‘batlantirishni (sistemasini) yo‘lga qo‘yish

Ijro etuvchida tashabbuskorlikni rivojlantirish, qaror qabul qilish

**Innovatsion jarayonning asosiy bosqichlari**

Fundamental tadqiqotlar, amaliy tadqiqotlar, tajriba-konstruktorlik ishlari, tajriba namunasini yaratish, sanoat namunasini yaratish, i/ch, marketing, sotish

Loyiha variantlarini shakllantirish, tanlov, moliyalashtirish

G‘oya, namuna, ishlab chiqarish, sotish

Ishlab chiqarish, sotish, sotuvdan keyingi xizmat

**Innovatsion faoliyatni boshqarish tuzilmalari**

Fanlar akademiyalari, ilmiy-tadqiqot institutlari, konstruktorlik byurolari

Innovatsion guruhlar birlashmasi

Olim va mutaxassislarning yirik tashkiloti, trestlar

Qaror qabul qilishga bog‘liq

**Innovatsion muhit nima**

Innovatsiyalarni yaratilishi, amalga oshirilishi, tarqatilishini o‘rab turuvchi holat

Tubdan yangi mahsulotlar texnologiyalarni o‘zlashtirish va tarqatish

Infratuzilma tarkibi, innovatsion texnologik markazlar, texnologik inkubatorlar

Takomillashtirilgan texnologik jarayonga qaratilgan jarayon

**Korxona innovatsion faoliyatning o‘rni va yo‘nalishini belgilab beruvchi omil**

Korxona strategiyasi

Monopolistik kapitalizm davri

Bozor iqtisodiyoti sharoit

Ishbilarmon boshqaruvchilar

**Tashkilotga tadbiq etish kerak bo‘lgan yangiliklari ro‘yxati -**

Innovatsiyalar portfeli

Instruksiya - ko‘rsatmaning talabi

Iste’molchining tashabbusi

Rejalashtirish metodi

**Innovatsion faoliyatni boshqarishning asosiy usullari:**

Iqtisodiy ma’muriy, boshqaruv va ijtimoiy - psixologik usullar

Iqtisodiy usullar

Ma’muriy boshqaruv usullari

Ijtimoiy – psixologik usullar.

**Innovatsion boshqaruvning dastlabki bosqichi**

Rejalashtirish

YAngi texnikani qo‘llash

Korxonalarni davlat tassarufidan chiqarish

YAngi qonunlarning chiqishi

**Innovatsiyalarni joriy etish jarayoni bosqichlari**

ITTKI, yangi texnologiyalar, mahsulotning yangi namunalari

Iqtisodiyotda sodir bo‘layotgan har bir o‘zgarishga ahamiyat bilan qarash

YUqori organlarni maslahatini kutmasdan o‘zi ko‘pgina masalalarni xal qilishga intilish

Qarorlarni qabul qilish va ijrochilarga etkazish

**Raqobatbardoshlik omillari:**

Tovar, baho, sotish yo‘llari, sotuvdan keyingi xizmat

Tovar, baho, sotish yo‘llari

Reklama

Tovar sifati

**Texnopolis tarkibidagi tashkilotlar**

Texnoparklar, inkubatorlar va shahar hayotini ta’minlovchi tuzilmalar

Iqtisodiy innovatsion guruxlar, innovatsion markaz

Trestlar va sindikatlar, mashina traktor parklar

Trestlar va sindikatlar, iqtisodiy innovatsion guruxlar

**Venchur kapital deyilganda nima tushuniladi**

Tavakkalchilikka asoslangan kapital

Yirik sarmoya

Xorijiy korxona yordami

Innovatsion loyihaga ajratilgan kapital

**Ishlab chiqarishni rivojlantirishning intensiv yo‘liga erishiladi:**

Ishlab – chiqarish omillaridan foydalanish samaradorligini oshirish hisobiga

Ishlab – chiqarish omillarini ko‘paytirish hisobiga

Qo‘shimcha uskunalarni o‘rnatish hisobiga

Ishlab chiqarish jixozlarini yangilash hisobiga

**Ishlab chiqarishni rivojlantirishning ekstensiv yo‘liga erishiladi:**

Ishlab – chiqarish omillarini ko‘paytirish hisobiga erishiladi

Foydalanish samaradorligini oshirish hisobiga

Qo‘shimcha uskunalarni o‘rnatish hisobiga

Ishlab chiqarish jihozlarini yangilash hisobiga.

**Marketing –**

Bozorni o‘rganish asosida ishlab chiqarish va sotishni tashkil etish

Ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish

Investitsiyalarni jalb etish mahorati

Boshqarish san’ati va mahorati

**Menejment** –

Boshqarish san’ati va mahorati

Bozorni o‘rganish

Investitsiyalarni jalb etish mahorati

Ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish

**Strategik rejalashtirish - bu**

Korxonaning uzoq muddatga mo‘ljallangan asosiy faoliyat yo‘nalishlari belgilash

Korxonaning qisqa muddatga mo‘ljallangan asosiy faoliyat yo‘nalishlari belgilash

YAngi mahsulot ishlab chiqarishni rejalashtirish

YAngi bozorlarga kirib borishni rejalashtirish

**Fan-texnika taraqqiyotining rivojlanish yo‘llari**

Evolyusion va revolyusion

Texnik, texnologik

Ijtimoiy, iqtisodiy

Ixtiyoriy, majburiy.

**Investitsiya deganda nimani tushunasiz**

Mablag‘ni, ma’lum resursni, qo‘shimcha daromad olish maqsadida, ishlab chiqarish yoki boshqa sohaga joylashtirish

Pul muomalasini ta’minlash

Mamlakat ichkarisi tarmoqlariga uzoq muddatli kapital sarflash

Mamlakat tashqarisi iqtisodiyoti tarmoqlariga uzoq muddatli kapital sarflash.

**Boshqarish strukturasi deganda:**

Boshqarish maqsadlarini amalga oshiruvchi va funksiyalarini bajaruvchi, bir-biri bilan bog‘langan turli boshqaruv bo‘g‘inlarining majmuasi tushuniladi

Boshqaruv jarayonida amal qilinishi zarur bo‘lgan qoidalar tushuniladi

Boshqaruv xodimlarining vakolatlari tushuniladi

Boshqaruv bo‘g‘iniga biriktirilgan funksiyalar tushuniladi

**Innovatsiyalarning diffuziyasi-**

Bir marta o‘zlashtirilgan innovatsiyalarning tarqalishi

YAngi ixtirolar yaratishni rag‘batlantirish

YAxshi boshqaruv g‘oyalarini vujudga keltirish

Innovatsiyalarning samarasi

**Kashfiyotga huquqlarni rasmiylashtirish qanday yo‘llar bilan amalga oshiriladi**

Mualliflik guvohnomasi, patent olish yo‘li bilan

Kompaniyaning yuqori boshqaruv pog‘onasining ruxsati bilan

YAngi mahsulot yaratuvchilarni ruxsati bilan

Odamlarga yangi mahsulot yaratish jarayonida axorot berib turish bilan

**Foydali model -**

Uskuna (uzel, detal, agregat) ni yig‘ish va o‘rnatishga taalluqli bo‘lgan texnik echim

Yangi mahsulotning tajriba namunasi

Chet el texnologiyalaridan rasmiy foydalanish

Tabiatni rivojlanishi sohasida yangi bilimlar olish, ularni qo‘llashning

yangi sohalari

**Sanoat namunasi –**

Ishlab chiqariladigan mahsulotning tashqi ko‘rinishini belgilovchi badiiy-konstruktorlik echim

YAngi mahsulotning tajriba namunasi

Uskuna (uzel, detal, agregat) ni yig‘ish va o‘rnatishga taalluqli bo‘lgan texnik echim

Tajriba uchun ishlab chiqilgan namuna

**Asosiy fondlarni amortizatsiyasi bu - ...**

Asosiy fondlarni qiymatini ishlab chiqarilgan mahsulot tannarxiga o‘tkazish jarayoni

Asosiy fondlarning tugatilishi

Ishlab chiqarish fondlarini tiklanuvchanligi

Asosiy fondlarni saqlash xarajatlari

**Innovatsion madaniyat deyilganda nimani tushunasiz**

Yangiliklarni qabul qilishga munosabat

Menejmentga xos bo‘lgan omil

Menejmentning bir usuli

Menejment funksiyasi

**Mahsulotning hayotiylik davrining qaysi bosqichida yangi mahsulot ishlab chiqarish bo‘yicha ishlar olib borish kerak**

Etuklik

Pasayish

Bozor

O‘sish

**Fundamental tadqiqotlar odatda kim tomonidan moliyalashtiriladi**

Davlat

Xorijiy investorlar

Korxonalar

Aholi

**Asosiy ishlab chiqarish fondlaridan foydalanish samaradorligini xarakterlovchi ko‘rsatkichlar**

Fond qaytimi, fond sig‘imi

Rentabellik, foyda

Mehnat unumdorligi

Smenalik koeffitsienti

**Korxonaning tijorat siri bu ...**

Davlat siri bo‘lmagan holda, korxonani ishlab chiqarish va xo‘jalik faoliyatiga zarar keltirishi mumkin bo‘lgan ma’lumotlar;

Bu boshqaruv elementi bo‘lib, korxona undan o‘zini manfaatlarini himoya qilish uchun foydalaniladi;

Korxonada foydalanadigan texnologiyalar haqidagi ma’lumot korxona rahbari tomonidan tijorat siri deb belgilangan korxona;

Tijorat siri haqidagi har qanday ma’lumot;

**Investitsiyalar, bu-**

Tadbirkorlik faoliyatiga qo‘yilgan kapital

Daromadlarning ishlab chiqarish xarajatlaridan ortishi

Mahsulot sotishdan olingan tushum

Korxona yoki firmaning mavjud mablag‘lari yig‘indisi

**Strategiya-**

Firma faoliyatining umumiy maqsadlari majmuidir

Strategiyani amalga oshirishdagi aniq xarakat yo‘llari

Ishlab chiqarish programmasi

Tadbirkorlik faoliyatini bosh maqsadi

**Subsidiya deb nimaga aytiladi**

Davlat byudjetidan korxona, tashkilot, xorijiy mamlakatlarga beriladigan mablag‘

Davlat byudjetidan olinadigan qarz

Davlat byudjetidan faqat real sektorga beriladigan mablag‘

Davlat byudjetiga beriladigan qarz

**Subvensiya nima**

Qat’iy maqsadlar uchun beriladigan dotatsiya turi bo‘lib, foydalanish sharti buzilganda uni qaytarib olish mumkin

Davlat byudjetidan korxona, xorijiy mamlakatlarga beriladigan mablag‘

Davlat byudjetidan faqat real sektorga beriladigan mablag‘

Davlat byudjetiga beriladigan qarz

**Yillik amortizatsiya ajratmasini topishda qanday ko‘rsatkichlardan foydalaniladi**

Asbob-uskunalar narxi,a foydalanish muddati

Korxona foydasi, uskunadan foydalanish muddati

Asbob uskunalar narxi, foyda

Foydalanish muddati, soliq stavkasi

**Kapital mablag‘larining qoplanish muddati qanday aniqlanadi**

Kapital mablag‘lar hajmining olinadigan o‘rtacha foydaga nisbati sifatida

Foydani ish mablag‘lar hajmiga nisbatida

Olinadigan foydaning qurilishi muddatiga nisbati sifatida

Foyda va kapital mablag‘lari hajmlarining yig‘indisi sifatida

**Yirik firmaga nisbatan kichik korxona va tadbirkorlikni afzalliklari nimada**

Bozorga, yangiliklarga tez moslashuvchanlik

Zararsizlik

Tashabbuskorlik

Xususiylik

**Texnologik tizim nima**

Texnologiyalar va u bilan bogliq bo‘lgan texnik vositalar tizimi

Texnologiya xafvsizligini taminlash

Texnologiyalar etkazib berish

Resurslarni tejash

**Qanday shart bajarilsa innovatsion boshqaruv samarali bo‘ladi**

Barcha mavjud resurslardan to‘liq foydalanilsa

Barcha mehnat resurslari to‘liq qo‘llanilsa

Barcha kapital resurslari to‘liq qo‘llanilsa

Ish haqi o‘z vaqtida to‘lansa

**Lizing nima**

Mashina, asbob-uskuna, transport vositalari, ishlab chiqarish inshoatlarini ijaraga olishni imtiyozli shakli

Bu tadbirkorlarning biznes uchun kapital yig‘uvchi, uni boshqaruv yo‘nalishlarini belgilash uchun tuzilgan xujjat

Tadbirkorlikning operativ faoliyatini yurgizish rejasi

Firmaning rivojlanishi strategiyasini belgilab beradigan asosiy xujjat.

**«Fond qaytimi» ko‘rsatkichi nimani ifodalaydi**

Bir so‘mlik asosiy ishlab chiqarish fondlariga to‘g‘ri keladigan mahsulot hajmini

Bir so‘mlik aylanma fondlarga to‘g‘ri keladigan mahsulot hajmini

Xodimlar ish haqining fondlar qiymatiga nisbatini

Bitta xodimga to‘g‘ri keladigan asosiy fondlar qiymatini

**Asosiy vositalardan foydalanish rentabelligi qanday aniqlanadi**

Sof foydani asosiy vositalar o‘rtacha yillik qiymatiga nisbati

YAlpi foydani tannarxga nisbati

Sof foydani xarajatlarga nisbati

Sof foydani kapital mablag‘larga nisbati

**Tovarni yashash davriyligi qanday boskichlardan iborat**

Bozorga kirish, o‘sish, etuklik va bozordan chiqib ketish

Joriy etish, foydalanish

Joriy etish,a bozordan chiqish

Tadqiqot, sinov, joriy etish

**Amaliy tadqiqotlar odatda kim tomonidan moliyalashtiriladi**

Korxonalar

Xorijiy investorlar

Aholi

Davlat

**Loyiha ekspertizasi uning hayot davrining qaysi bosqichida o‘tkaziladi**

Investitsiya oldi bosqichida o‘tkaziladi

Investitsiya bosqichida

Loyihadan foydalanish osqichida

Ilmiy tadqiqotlar bosqichida

**Ilmiy muassalarda xodimlar qanday kategoriyaga bo‘linadi**

Ilmiy xodim, mutaxassis, texnik xodim va boshqa xodimlar

Akademik, professor, dotsent, katta o‘qituvchi, assistent

Injener texnik xodim, xizmatchi, o‘quvchi

Akademik, fan doktori, fan nomzodi

**Mehnat sigimi qanday aniqlanadi**

Ish vaqti fondini mahsulot hajmiga nisbati asosida

Tannarxning foydaga nisbati asosida

Tannarx va foydaning yig‘indisi sifatida

Foydaning tannarxga nisbati sifatida.

**Me’yor deb nimaga aytiladi**

Maksimal ruxsat etilgan o‘lchamdagi xom ashyo, yoqilg‘i materiallari, energiya va boshqalarning mahsulot birligini tayyorlash uchun absolyut sarfi tushiniladi

Mahsulot birligini tayyorlash uchun xom- ashyo, materiallar sarfi tushiniladi

Mahsulot birligini tayyorlash uchun absolyut narx tushiniladi

Mol mulk, ruxsat etilgan ulchamdagi xom- ashyolar, yokilg‘i

**Texnik – iqtisodiy me’yorlashlar necha guruxga bo‘linadi**

Tirik mehnat sarfi me’yori, mahsulot birligiga ishchi vaqt sarfi, vaqt birligiga mahsulot chiqarish me’yori, xizmat ko‘rsatish me’yori, xodimlar soni me’yori

Materiallar sarfi me’yori

Mehnat kurollaridan foydalanish me’yorlari

Ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil etish me’yorlari

**Innovatsion boshqaruvga yondashuvlarning turlari:**

Tizimli, jarayonli, vaziyatli

Yuqori, o‘rta, quyi

Birgalikda, yakka holda, kompleks

Rahbarlar, hodimlar, ekspertlar tomonidan yondashuvlar

**Tizim tushunchasini izohlang**

Tizim – bu, ma’lum elementlardan tashkil topgan, o‘z maqsadi va ma’lum vaqt mobaynidagi faoliyat davriga ega elementlarning o‘zaro munosabatlariga asoslangan yaxlitlikdir

Tizim – bu, ma’lum elementlardan tashkil topgan hamda ma’lum vaqt mobaynidagi faoliyat davriga ega elementlarning o‘zaro munosabatlariga asoslangan yaxlitlikdir

Tizim – bu, ma’lum elementlardan tashkil topgan, ma’lum vaqt mobaynidagi faoliyat davrida ijtimoiy munosabatlarga kirishgan elementlarning o‘zaro munosabatlariga asoslangan yaxlitlikdir

Tizim – bu, ma’lum elementlardan tashkil topgan, ma’lum vaqt mobaynidagi faoliyat davrida foyda (zarar) ga ega elementlarning o‘zaro munosabatlarga asoslangan yaxlitlikdir

**Struktura nimani ifodalaydi**

Struktura – bu, tizimning tarkibiy qismlari, ular orasidagi munosabatlar

Struktura – bu, boshqaruv pog‘onalari va ular orasidagi munosabatlar

Struktura – bu, jamoa a’zolari orasidagi munosabatlar

Struktura – bu, boshqaruvchi va boshqariluvchilar orasidagi munosabatlar

**Davlat darajasida moliyalashtirish manbalari**

Davlat byudjeti, maxsus fondlar, tashqi va ichki qarzi ko‘rinishidagi qarz mablag‘lari

Innovatsion boshqaruvning moliyaviy fondi

Texnoparklarning, xalqaro fondlarining, shaxsiy mablag‘lari

Ilmiy yangiliklar yaratish markazi fondi

**Innovatsion menejmentning boshqarish usullari**

Iqtisodiy, tashkiliy – farmoyishli, va ijtimoiy – ruhiy usullar

Iqtisodiy, kibernetik, tashkiliy – farmoyishli usullar

Iqtisodiy, grafik, ijtimoiy – ruhiy usullar

Iqtisodiy, tarbiyaviy, ijtimoiy – ruhiy usullar

**Boshqarishning iqtisodiy usullari:**

Bu usulda ta’sir ko‘rsatish asosan iqtisodiy dastaklar va boshqalar yordamida amalga oshiriladi

Bu boshqaruv funksiyalarini amalga oshirish vositalari funksiyalarning amal qilish

O‘z ichiga ko‘bo‘yruqlar va ko‘rsatmalarga rioya qilishni oladi

Bu alohida insonlar yoki guruhlarning o‘rtasidagi munosabatlarni muvofiqlashtirish,

**Boshqarishning sotsial – psixologik usullarini ta’riflang**

Bu usullar ta’sir ko‘rsatishning alohida insonlar yoki guruhlarning o‘rtasidagi munosabatlarni muvofiqlashtirish, shaxsiy ta’sir, o‘rnak va shu kabilarni o‘z ichiga oladi

Bu usullar o‘z ichiga ko‘proq rasmiy vakolatlar orasidagi munosabatlarga asosan ichki tartib, buyruqlarga rioya qilishni oladi

Bu usullar ta’sir ko‘rsatishning iqtisodiy manfaatlarga murojaat qilishni o‘z ichiga oladi

Bu boshqaruv funksiyalarini amalga oshirish vositalari yoki funksiyalarning amal qilish mexanizmi

**Boshqarishning tashkiliy-farmoyish usullari:**

Bu usullar o‘z ichiga ko‘proq rasmiy vakolatlar orasidagi munosabatlarga asosan ichki tartib, bo‘yruqlar va ko‘rsatmalarga rioya qilishni oladi

Bu boshqaruv funksiyalarini amalga oshirish vositalari yoki funksiyalarning amal qilish mexanizmi

Bu usulda ta’sir ko‘rsatish asosan iqtisodiy dastaklar yordamida amalga oshiriladi

Bu usullar ta’sir ko‘rsatishning alohida insonlar yoki guruhlarning o‘rtasidagi munosabatlarni muvofiqlashtirish kabilarni o‘z ichiga oladi

**Innovatsion menejmentning asosiy funksiyalari:**

Rejalashtirish, tashkil etish, muvofiqlashtirish, rag‘batlantirish (motivatsiya), nazorat

Rejalashtirish, muvofiqlashtirish, rag‘batlantirish (motivatsiya), nazorat

Rejalashtirish, buxgalteriya, muvofiqlashtirish, nazorat

Strategik rejalashtirish, tashkil etish, muvofiqlashtirish, nazorat

**Menejer kim**

Menejer – bu, yollanma professional boshqaruvchi

Menejer – bu, yollanma tadbirkor

Menejer – bu, biznesmen

Menejer – bu, ish yurituvchi

**Tadbirkor kim**

Tadbirkor – bu, o‘ziga ma’lum tavakkalchilikni olib yangi (mahsulot, xizmat ko‘rsatish yoki intellektual) ishni amalga oshirib foyda oladigan shaxs

Tadbirkor – bu, foyda olish maqsadida tavakkalchilik qiladigan biznesmen

Tadbirkor – bu, daromad olish uchun harakat qiladigan menejer

Tadbirkor – bu, foyda olish uchun faoliyat ko‘rsatadigan shaxs

**Muvaffaqiyatli boshqarish nima**

Muvaffaqiyatli boshqarish – bu, resurslarning eng optimal sarfi asosida qo‘yilgan maqsadni amalga oshirilishi

Muvaffaqiyatli boshqarish – bu, talabni to‘liq qondirish

Muvaffaqiyatli boshqarish – bu, xodimlarga ijtimoiy sharoitlarni yaratish

Muvaffaqiyatli boshqarish – bu, optimal ishlab chiqarishni tashkil etish

**Muvaffaqiyat tushunchasini izohlang**

Bu maqsadga eng optimal yo‘llar bilan erishish va natijani mumkin qadar uzoqroq saqlab qolish

Bu har qanday yo‘l bilan maqsadga erishish

Bu tashkilotning bozordagi ulushini ko‘paytirish

Bu ishlab chiqarish - sotish harajatlarini raqobatchilardan ko‘ra pasaytirishga erishish

**Boshqarishning yuqori pog‘onasida-**

Tashkilot faoliyatiga doir eng asosiy masalalar hal qilinadi, strategik rejalar ishlab chiqiladi

Biznes reja ishlab chiqiladi va ijro qilinadi

Tashkilotning joriy faoliyati bilan bog‘liq masalalar hal qilinadi

Bevosita mahsulotlar ishlab chiqarish va xizmatlar ko‘rsatish jarayonlarining tezkor (operativ) masalalari hal qilinadi

**Boshqarishning o‘rta pog‘onasida-**

Tashkilotning joriy faoliyati bilan bog‘liq masalalar hal qilinadi va tashkilot ichki faoliyati muvofiqlashtirib turiladi

Bevosita mahsulotlar ishlab chiqarish, xizmatlar ko‘rsatish jarayonlarining tezkor (operativ) masalalari hal qilinadi

Tashkilot faoliyatiga doir eng asosiy masalalar hal qilinadi, strategik rejalar ishlab chiqiladi

Umumiy yig‘ilish chaqiriladi

**Boshqarishning quyi pog‘onasida**

Bevosita mahsulotlar ishlab chiqarish va xizmatlar ko‘rsatish jarayonlarining tezkor (operativ) masalalari hal qilinadi

Tashkilot faoliyatiga doir eng asosiy masalalar hal qilinadi, strategik rejalar ishlab chiqiladi

Umumiy yig‘ilish chaqiriladi

Biznes reja ishlab chiqiladi va ijro qilinadi

**Innovatsion tashkilotlardagi jamoalarning ijtimoiy-ruxiy modellari**

To‘da, poda, avtobus, ari uyasi, oila

Bosh ilmiy xodim, ilmiy xodim, kichik ilmiy xodim

Uy, ishxona, qamoqxona

Kurort, qamoqxona, plyaj

**Kommunikatsiya –bu**

Odamlar, guruhlar(ichki xo‘jaliklar), boshqarish pog‘onalari hamda tashkilot bilan tashqi muhit orasidagi axborot almashish jarayoni

Bu boshqarish jarayonini amalga oshirishda organlar va rahbarlar amal qiladigan asosiy qoidalar

Bu boshqaruv funksiyalarini amalga oshirish vositalari yoki funksiyalarning amal qilish mexanizmi

Boshqaruv jarayonida tizim doirasida bog‘lanishlarning asosi sifatida namoyon bo‘ladi

**Menejerlarning mehnat predmeti – bu**

Axborotlar yig‘indisi

Boshqarish tamoyillari

Boshqarish maktablari

Bo‘ysinuvchilar

**Menejerlar mehnatining mahsuli**

Qabul qilingan qarorlardir

Hodimlarning mehnat natijasi

Ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi

Foyda, zarar, mukofot

**Qaror qabul qilish – bu:**

Maqsadga erishish uchun tashkilot rahbarining o‘z vakolati va omilkorligi doirasida alternativ (muqobil) variantlaridan birini tanlash jarayoni

U yoki bu yo‘lni tanlab olishda bir to‘xtamga kelish yoki qanday bo‘lmasin bir fikrni amalga oshirish

Menejerning fikri – zikrini doim band qilib turadigan tashvish

Maqsadga erishish uchun tashkilot rahbarining bajarishi mumkin bo‘lgan ishning amalga oshirilishi

**Taktika tushunchasini izohlang**

Aniq va tez natijaga erishishga mo‘ljallangan qisqa muddatli harakat dasturi

Tashkilotning siyosati,

Umumlashtirilgan eng oliy maqsad

Kundalik ishlarga rahbarlik qilish

**Nazorat tushunchasini izohlang**

To‘xtovsiz shakllanuvchi muammolarni murakkablashib ketishidan ilgari aniqlash va muvaffaqiyatli faoliyatni rag‘batlantirish maqsadida qo‘llaniladi

Erishilgan natijalarni o‘lchash va hisob-kitob qilish

Reja ko‘rsatkichlari (standartlar)ni, masalani o‘zaro mosligini ish boshlanishidan ilgari tekshirish

Bo‘ysunuvchilarning mehnat faoliyatlarini bevosita boshliq tomonidan kuzatilishi

**Nazorat funksiyasi vazifalari**

Maqsadga erishish yo‘lidagi chetga og‘ishlarni to‘g‘rilash, faoliyatni motivatsiyalash, rahbariyat uchun ma’lumot to‘plash

Aybdorlarni jazolash, kamchiliklarni to‘g‘rilash, xodimlarni baholash

Ishdagi kamchiliklarni to‘g‘rilash, intizomni mustahkamlash, faoliyatni motivatsiyalash

Ishdagi kamchiliklarni to‘g‘rilash, faoliyatni motivatsiyalash

**Samarali nazoratni tashkil etish shartlari:**

Strategik yo‘nalishi, aniq natijalarga yo‘nalish, o‘z vaqtidaligi, oddiy va tushunarli bo‘lishi, tejamliligi

Ishonchli odamlar tomonidan olib borilishi

Erishilgan natijalarni o‘lchash va hisob-kitob qilish

Oddiy va tushunarli bo‘lishi, o‘z vaqtidaligi, bozorga yo‘nalishi

**Qanday rahbarlik uslublarini bilasiz**

Liberal, avtokratik, demokratik uslublar

Liberal, tadbirkorlik, demokratik uslublar

Liberal, biznesmenlik, demokratik uslublar

Liberal, xarizmatik, demokratik uslublar

**Xodimlar kompetentligini oshirib borish usuli-**

O‘qitish, malakasini oshirish

Attesstatsiya o‘tkazish

“Ustoz-shogird” tamoyiliga amal qilish

Qayta tayyorlash

**Mahsulotlar sifatining asosiy jihatlari:**

Texnik, konstruksion, funksional

CHidamlilik, resurstalablik

Proporsionallik, parallellik, uzluksizlik

Moslashuvchanlik, tejamkorlik, tezkorlik

**Sifatni nazorat qilishning qanday usullarini bilasiz**

Tanlanma, yoppa

Tanlanma, norasmiy

Rasmiy, norasmiy

Statik, dinamik

**Marketing orqali boshqarish –bu:**

Bozorni o‘rganish orqali ishlab chiqarish va sotishni tashkil etish

Narxni bozorga qarab belgilash

Reklamaga katta e’tibor berish

Ishlab chiqarishni samaradorligini oshirish

**Innovatsion faoliyatni boshqarish samaradorligi – bu:**

Innovatsion faoliyatni boshqarish natijaviyligi

Boshqarish harajatlarining joriy xolatida makro va mikrodarajada eng ko‘p iqtisodiy samaraga erishish

Boshqarish harajatlarining joriy xolatida makro va mikrodarajada eng ko‘p ijtimoiy samarani ta’minlash

Tizim chiqishidagi natijalar miqdorining kirishdagi resurslar sarfiga nisbati

**Boshqarish samaradorligining iqtisodiy ma’nosi nimani anglatadi**

Boshqarish harajatlarining joriy xolatida makro va mikrodarajada eng ko‘p iqtisodiy samaraga erishish

Tizim chiqishidagi natijalar miqdorining kirishdagi resurslar sarfiga nisbati

Boshqarish tizimining tejamkorligi

Boshqarish faoliyati natijaviyligi

**Boshqarish samaradorligining ijtimoiy ma’nosi nimani anglatadi**

Boshqarish harajatlarining joriy xolatida makro va mikrodarajada eng ko‘p ijtimoiy samarani ta’minlash

Tizim chiqishidagi natijalar qiymatining kirishdagi resurslar sarfiga nisbati

Boshqarish faoliyati natijaviyligi

Boshqarish harajatlarining joriy holatida mikrodarajada eng ko‘p iqtisodiy samaraga erishish

**Innovatsion menejment samaradorligini aniqlash yo‘llari-**

Sof foydani ilmiy-tadqiqot xarajatlarga nisbati

Sof foydani mahsulot xajmiga nisbati

Sof foydani umumiy xarajatlarga nisbati

Daromadning ma’muriy xarajatlarga nisbati

**Unumdorlik mezoni bo‘yicha boshqarish-bu:**

Korxonaning maqsadlarini belgilashdan tortib, boshqaruv funksiyalarini bajarish, qarorlar qabul qilishda unumdorlik mezoni bo‘yicha xarakat qilish

Xarajatlar minimumi bo‘yicha boshqarish

Foydaning maksimumi bo‘yicha boshqarish

Qaror qabul qilishda ma’muriy xarajatlarni kamaytirish

**Innovatsion menejment samaradorligini oshirish yo‘llari-**

Korxona innovatsion strategiyasini shakllantirish,rahbar kadrlar malakasini oshirish, innovatsion faollikni rag‘batlantirish, qarorlar sifatini oshirish va nazoratni kuchaytirish

Maxsulot sifatini oshirish va narxini tushirish

Bozordagi ulushni oshirish, raqobatbardoshlikni oshirish

Ma’muriy xarajatlarni qisqartirish

**Texnologiyalar transferi -**

YAratilgan texnologiyalar va ishlanmalarni ilmiy tadkikot tuzilmalaridan ishlab chikarishga etkazish

Patent va litsenziyalarni sotish

Davlat byudjetidan fakat real sektor korxonalariga beriladigan mablag

Xorijiy yordam

**Sanoat namunasiga patentning amal qilish muddati**

10 yil

5 yil

8 yil

1 yil

**Ixtiroga beriladigan patentning amal qilish muddati**

20 yil

10 yil

15 yil

5 yil

**Foydali modelga patentning amal qilish muddati**

5 yil

2 yil

3 yil

1 yil

**Korxona rivojlanish strategiyalari turlari**

Tadbirkorlik, raqobatchilik

Xujumkor, himoyalanubchi, litsenzion

Pioner, retsipient, qoloq

O‘sish, qisqarish

**Intellektual mulk sohalari:**

Mualliflik huquqi, turdosh huquqlar, sanoat mulki.

Mualliflik, turdosh huquqlar

Savdo belgilari, tovar kelib chiqish nomlari

Mualliflik huquqi, sanoat mulki

**O‘zbekiston Respublikasida innovatsion faoliyat sohasida munosabatlar qaysi huquqiy baza bilan tartibga solinadi**

“Innovatsion faoliyat to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonuni

“YAngi O‘zbekiston” strategiyasi

“2019-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish Strategiyasi”

“2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo‘yicha harakatlar Strategiyasi”.

**Ilmiy g‘oyalarni ishlab chiqish va uni keyinchalik materiallashtiruvchi yangi tashkiliy tuzilmalar**-

Innovatsion markazlar

Ijtimoiy guruhlar

Ijtimoiy-siyosiy akademiyalar

Xalqaro kompaniyalar

**Mualliflik huquqi amal qilish muddati**

Muallifning umri davomida va vafotidan so‘ng 50 yil

va yana 10 yilga uzaytirilishi mumkin

Muallifning umri davomida va vafotidan so‘ng 20 yil

30 yil

**Loyiha ekspertizasi turlari:**

Texnik, tijoriy, ijtimoiy, tashkiliy, iqtisodiy, ekologik, moliyaviy

Ichki, tashqi, xalqaro

Texnik, tijoriy, ijtimoiy, tashkiliy, mexnat, tibbiy

Huquqiy, iqtisodiy, ijtimoiy

**Innovatsiyalarni mablag‘ bilan ta’minlash usullari**

Bevosita, bilvosita

Iqtisodiy, tashkiliy

Davlat, buyurtmachilar

Kreditga, xomiylik asosida

**Bo‘lajak sarmoyadorlar va kreditorlar, ekspertlar, mahalliy ma’muriyatga va h.k ishga doir axborotlarni etkazib berish uchun mo‘ljallangan xujjat-**

Biznes – reja

Firma pasporti

Ilmiy xodimlar ro‘yhati

Funksional bo‘limlar menejerlari uchun ko‘rsatma

**YAngiliklar va innovatsiyalar portfelini shakllantirish va bajarish – bu**

ITTKI bo‘limining vazifasi

Korxona raxbarining vazifasi

Korxona buxgalteriya bulimining vazifasi

Investorning vazifasi

**Innovatsion jarayonlarning 1- bosqichi**

Fundamental tadqiqotlar (nazariy va izlanishli)dan

Firmaning foydasi ko‘paytirishdan

Ilmiy xodimlar ro‘yhatini tasdiqlash

Sponsorlik yordamini topish

**Investitsion loyihaning hayot davri bosqichlari** -

Investitsiya oldi, investitsiya, ekspluatatsiya

Ilmiy tadqiqotlar, ishlab chiqarish

Tadqiqotlar, investitsiya

O‘sish, etuklik

**Innovatsion muhit - bu**

Innovatsion faoliyatni yuksalishini taminlovchi yoki buzuvchi ijtimoiy, iqtisodiy, tashkiliy, huquqiy va siyosiy omillar majmui

Novatorlarni rag‘batlantirish omillari

Siyosiy- demografik, ijtimoiy-madaniy, ilmiy – texnik, tabiiy omillar

Investorlarni himoyalash omillari

**Ilmiy muassalar xodimlari qanday kategoriyalarga bo‘linadi**

Ilmiy xodim, mutaxassis, texnik xodim va boshqa xodimlar

Akademik, professor, dotsent, katta o‘qituvchi

Injener texnik xodim, xizmatchi, ishchi, va o‘quvchi

Akademik, fan doktori, fan nomzodi

**ITTKI (ilmiy-tadqiqot va tajriba –konstruktorlik ishlari bo‘limlari) vazifalari nima**

YAngi g‘oyalarni, ishlanmalarni ishlab chiqarishga joriy qilish

YAngi ixtirolar yaratish

YAxshi boshqaruv g‘oyalarini vujudga keltirish

YAngi texnologiyalar topish

**Biznes-inkubator-**

Biznesning yangi shakllarini ishlab chiqish bilan shug‘ullanuvchi tarkibiy bo‘linma

YAngi boshqaruv g‘oyalarini vujudga keltiradigan tashkilot

YAngi ixtirolar yaratadigan bo‘lim

YAngi texnologiyalar topadigan bo‘linma

**ITTKI ning yakunlovchi bosqichi**

YAngi mahsulotni sanoat ishlab chiqarishni o‘zlashtirilishi

Bajarilgan ish natijasi

YAngi mahsulotga patent olish

Test natijalarini yaxshi chiqishi

**Patentlar va tovar nomlaridan noqonuniy foydalanilganlik uchun jazolash**

**bo‘yicha tadbirlar qaysi konvensiyada belgilab qo‘yilgan**

Parij konvensiyasi - 1883y.

Gaaga konvensiyasi - 1881y.

London konvensiyasi - 1880y.

Nyu-York konvensiyasi - 1823y.

**Ixtiro, foydali model va sanoat manunasiga huquqlarni rasmiylashtirish qanday yo‘llar bilan amalga oshiriladi**

Mualliflik guvohnomasi, yoki patent olish yo‘li bilan

YAngi mahsulot yaratuvchilarni ruxsati bilan

Kompaniyaning yuqori boshqaruv pog‘onasining ruxsati bilan

Odamlarga yangi mahsulot yaratish jarayonida axorot berib turish bilan

**Mohiyati bo‘yicha, patent – bu nima**

Sanoatning namunasi yoki tovar belgisini ro‘yxatga olinishi bilan mustahkamlangan yangilikka mulk egasining huquqi

Tabiat va jamiyatni rivojlanishi sohasida yangi bilimlar olishning

yangi sohalari

CHet el texnologiyalaridan rasmiy foydalanish

ITTKI bosqichlarda har birida bajarilishlari kerak bo‘lgan jarayon

**YAngilikni patentlash uchun O‘zbekiston Respublikasida qaysi idoraga murojaat qilinadi**

O‘zbekiston Respublikasi intellektual mulk Agentligi

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi

Mahalliy hokimiyat idoralari

**G‘oyani vujudga kelishidan to ishlab chiqarishga tadbiq etilishi, rivojlanish va yoyilishigacha bo‘lgan yagona oqim**

Innovatsion jarayon

Modellar asosidagi prognozlar

Bozor iqtisodiyoti sharoitida raqobat

Marketingga ixtisoslashuvchanlik

**Innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo‘llash yo‘llari**

Huquqiy bazani yaratish, zarur iqtisodiy, tashkiliy sharoitlarni yaratish, fundamental tadqiqotlarni qo‘llab-quvvatlash

Boshqarish usullarini doimiy ravishda rivojlantirish borish

Moddiy va ma’naviy rag‘batlantirish

Rag‘batlantirish va nazorat etish

**YAngiliklarni ishlab chiqish va tadbiq etilishi xodimlardan nimani talab qiladi**

Tegishli malaka va alohida kasbiy bilimlar

O‘z huquqlarini bilishni

Oliy ma’lumot va tajribani

Tadbirkor va ishbilarmon boshqaruvchilarning bo‘lishini

**Innovatsion faoliyatni tartibga solish qaysi darajada amalga oshiriladi**

Davlat, mintaqa, alohida korxona, tashkilot

Texnik, iqtisodiy, ijtimoiy

Xalqaro va ichki

Yuqori, o‘rta va quyi

**Mamlakatimizda innovatsion faoliyatni rag‘batlantirish va qo‘llab-quvvatlashni kuchaytirish maqsadida tashkil etilgan yangi vazirlik-**

Innovatsion rivojlantirish vazirligi

Maktabgacha ta’lim vazirligi

Kommunal xizmat vazirligi

Intellektual mulk agentligi

**O‘zbekiston Respublikasi innovatsion rivojlantirish vazirligi qachon tashkil etilgan**

2017 yil 30 noyabr

2014 yil 30 dekabr

2016 yil 30 yanvar

2015 yil 14 yanvar

**Loyiha pul oqimlarini diskontlashtirish** -

Kelgusidagi pul oqimlari qiymatini baholanish davridagi qiymatga keltirish

Joriy pul oqimlarini kelgusi qiymatga keltirish

Pul oqimlarida inflyasiyani hisobga olish

Pul mablag‘larini bankka omonatga qo‘yish

**Fundamental tadqiqotlar natijasi-**

Nazariy bilimlarning boyitilishi yoki yangi yo‘nalish ochilishi

YAngi ishlanma yoki konstruksiya yaratilishi

YAngi investitsiya manbalari jalb etilishi

Korxona raqobatbardoshligi ortishi

**Amaliy tadqiqotlar natijasi-**

YAngi ishlanma va konstruksiya yaratilishi

Korxona raqobatbardoshligi ortishi

YAngi investitsiya manbalari jalb etilishi

Nazariy bilimlarning boyitilishi yoki yangi yo‘nalish ochilishi

**Innovatsion menejerdan talab etiladigan sifatlar:**

Tashabbuskorlik, tashkilotchilik, kompetentlik, xayrihohlik,

Qatiqqo‘llik, aniqlik, rejalilik, tejamkorlik

Xushmuomalalik, xarakatchanlik, tajribalilik

Ijrochilik, mas’uliyatlilik, tartiblilik

**Korxonada investitsiya kiritishning o‘z mablag‘lari-**

Sof foyda, aksiyadorlik kapital va amortizatsiya jamg‘armasi

Homiylik yordami va amortizatsiya jamg‘armasi

Aksiyadorlik kapital, rezerv kapital

Aksiyadorlik kapitali, amortizatsiya jamg‘armasi

**Investitsiyalar turlari:**

Moddiy, moliyaviy va nomoddiy

Texnik, iqtisodiy, ijtimoiy

Uzoq muddatli, nomoddiy

Xalqaro, moliyaviy

**“Fishing”-bu**

YAngi g‘oyalarni to‘plas, saralash usuli

Asosiy vositalarni uzoq muddatga ijaraga berish

Savdo belgisidan foydalanish usuli

YAngi mahsulotni sinash

**“B2B” tamoyili nimani anglatadi**

Biznes uchun ishlab chiqarishni tashkil etish

Iste’molchilar uchun ishlab chiqarishni tashkil etish

Davlat buyurtmasi asosida ishlab chiqarishni tashkil etish

Eksport uchun ishlab chiqarishni tashkil etish

**“B2C” tamoyili nimani anglatadi**

Iste’molchilar uchun ishlab chiqarishni tashkil etish

Eksport uchun ishlab chiqarishni tashkil etish

Davlat buyurtmasi asosida ishlab chiqarishni tashkil etish

Biznes uchun ishlab chiqarishni tashkil etish

**Innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash yo‘llari**

Mustahkam huquqiy bazani yaratish va himoyalash, to‘g‘ridan-to‘g‘ri moliyalashtirish, imtiyozli kreditlash, soliq imtiyozlarini berish, jamiyatda ilm-fan o‘rnini oshirish

CHet el investitsiyalarini jalb etish, eksportni qo‘llash, valyutani konvertatsiyalash

Erkin iqtisodiy zonalar tashkil etish, homiylar topish, ishlab chiqarishni qo‘llab-quvvatlash

Davlat dasturlarini moliyalashtirish, kreditlar berish, soliq imtiyozlari

**Innovatsion jarayon-bu,**

G‘oyani yangi mahsulot, xizmat yoki usulga aylantirishgacha bo‘lgan barcha jarayonlar yig‘indisi

YAngi mahsulotni ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish jarayoni

YAngi korxonani ishga tushirish jarayoni

YAngi usulni ishlab chiqarishga joriy qilish jarayoni

**Innovatsion faoliyat-bu,**

Potensial ilmiy-texnik taraqqiyoti natijalarini tijoratlashuviga olib keladigan jarayonlar majmui

Davlat tomonidan har xil ko‘rik-taglovlar o‘tkazish

Korxonalarda yangi ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish faoliyati

Ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish

**Venchur moliyalashtirish bank kreditidan nimasi bilan farqlanadi**

Venchur jamg‘armalari moliyalashtirayotgan loyiha ishtirokchisiga aylanib, 30% gacha sherik bo‘lishlari mumkin.

Venchur jamg‘armalarining mablag‘lari yuqoriroq foizlarda beriladi

Venchur jamg‘armalarining mablag‘lari pastroq foizlarda beriladi

Venchur jamg‘armalarining mablag‘lari foizsiz asosda beriladi

**Innovatsion loyihalarni mablag‘ bilan ta’minlashning xorijda eng ko‘p tarqalgan manbasi**

Venchurli jamg‘armalar

Bank kreditlari

Xomiylar yordamlari

Davlat byudjeti

**Investitsiyalarni qoplanish muddati qanday tartibda aniqlanadi**

Kiritilgan investitsiyalarni yillik o‘rtacha foyda miqdoriga nisbati orqali

Investor belgilagan muddatlarda

Vazirlik va yuqori tashkilotlar belgilagan vaqtda

Investor, davlat va korxonalar o‘rtasida kelishuv asosida

**Innovatsiyalar o‘z qo‘llanilish sohasiga ko‘ra qanday turlarga bo‘linadi**

Texnik, tijoriy, tashkiliy, ijtimoiy, iqtisodiy

Iqtisodiy, ijtimoiy, mahalliy

Sanoat, qishloq xo‘jaligi, qurilish

Milliy, hududiy, korxona

**Innovatsion faoliyatning yangi tashkiliy shakllari:**

Texnoparklar, texnopolislar, innovatsion markazlar va rivojlanish markazlari

Vazirlik, uyushmalar, korxonalar

Texnoparklar, mashina-traktor parklari

Trestlar, uyushmalar, xoldinglar, korporatsiyalar

**Korxonaning joriy faoliyatini yaxshilashga qaratilgan rivojlanish strategiyasi**

Raqobatchilik strategiyasi

Tadbirkorlik strategiyasi

Xujumkorlik strategiyasi

Marketing strategiyasi

**Korxonaning faoliyatini kengaytirishga va yangi daromad manbalarini shakllantirishga qaratilgan rivojlanish strategiyasi**

Tadbirkorlik strategiyasi

Marketing strategiyasi

Xujumkorlik strategiyasi

Raqobatchilik strategiyasi

**Korxonada innovatsion faoliyatning samarasi nimada namoyon bo‘ladi**

Mahsulot ishlab chiqarish xajmi va sifati ortishi, yangi mahsulot va yangi bozorlar, mehnat unumdorligi ortishi, resurslardan foydalanish samaradorligi ortishi

SHartnomalarning tezroq bajarilishi, ishchilarning o‘z vaqtida ish haqi olishi

Ishlab chiqarish smenaliligi ortishi, tannarhning kamayishi

Mahsulot sifati va tannarhi ortishi, eksport xajmining ortishi, mehnat intizomi kuchayishi

**Innovatsion faoliyatga mablag‘ sarflashning o‘ziga xos xususiyatlari**

Tavakkalchilikning yuqori darajasi, natija uzoq muddatda ko‘rinishi

Past tavakkalchilik va yuqori rentabellik

YUqori tavakkalchilik va natija tez muddatda ko‘rinishi

Biznes rejaning puxta tuzilgan bo‘lishi

**2023 yil O‘zbekiston Respublikasida nima deb nomlandi**

Insonga e’tibor va sifatli ta’lim yili

Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili

YOshlar yili

Oila yili

**Mamlakatimiz birinchi Prezidenti I. A. Karimov tomonidan asos solingan “Innovatsion g‘oyalar va texnologiyalar yarmarkasi” nechanchi yildan beri o‘tkazib kelinadi**

2008 yil

2005 yil

2001 yil

2003 yil

**Ixtironing patentga layoqatlilik shartlari**

Yangiligi, ixtirochilik darajasi mavjudligi, sanoatda qo‘llanila olishi

Yangiligi, originalligi, sanoatda qo‘llanila olishi

Yangiligi, originalligi,

Yangiligi, sanoatda qo‘llanila olishi

**YAngi g‘oyalarni topish va saralash usullari:**

Patent-litsenzion faoliyatni o‘rganish, ilmiy izlanish, “aqliy xujum”, “fishing”, ekspert xulosalari, “head hunting”, sanoat shpionaji

G‘oyani shakllantirish, imkoniyatlarni o‘rganish, tashqi muhit tahlili, variant tanlash

Patent(litsenziya) sotib olish, mutaxassislarni jalb qilish, “aqliy xujum”

So‘rovlar o‘tkazish, nazariy bilimlarni o‘rganish, sanoat shpionaji

**Innovatsiyalarning qaysi turi ijtimoiy-iqtisodiy o‘sishga ko‘proq turtki beradi**

Texnologik

Tijoriy

Ijtimoiy

Tashkiliy

**Korxonalarda innovatsion faoliyatni rag‘batlantirish yo‘llari:**

Rahbariyatning qo‘llab-quvvatlashi, o‘zgarishlarga hayrihohlik, zarur moddiy-texnik baza, moddiy va ma’naviy rag‘batlantirish

CHet el investitsiyalarini jalb qilish, xodimlar malakasini oshirish, reklama

Moddiy va ma’naviy rag‘batlantirish, qat’iy intizom, rejalashtirish, jazolash

Qulay ijtimoiy-ruhiy muhitni shakllantirish, chet el mutaxassislarini taklif etish

**Ishlab chiqarishni tashkiliy-texnik tayyorlash –bu**

Mahsulot ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yishni ham texnik-texnologik jihatdan, ham tashkiliy jihatdan asoslangan holda tashkil etish

YAngi mahsulot ishlab chiqarish uchun patent (litsenziya)ni rasmiylashtirish

Korxonadagi asosiy vositalarni yangilash va to‘la yuklash

Ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash

**Ilmiy- texnika taraqqiyotining asosiy yo‘nalishlari:**

Mehnat predmetlarini takomillashtirish, mehnat qurollarini takomillashtirish, mehnatni tashkil etishni takomillashtirish

Fundamental tadqiqotlar, amaliy tadqiqotlar, yangi mahsulot ishlab chiqarish

G‘oyani shakllantirish, imkoniyatlarni izlash, variantlarni tanlash

Modernizatsiya va diversifikatsiya

**® belgisi nimani ifodalaydi**

Ro‘yxatdan o‘tkazilgan va himoyalangan savdo belgisini

“Ribok” firmasi logotipi

Korxona rasmiy ro‘yxatdan o‘tganligini

Mahsulot ilmiy izlanishlar bosqichida ekanligini

**© belgisi nimani ifodalaydi**

Mahsulotga mualliflik huquqi himoyalanganligi

Ro‘yxatdan o‘tkazilgan va himoyalangan savdo belgisini

Korxona rasmiy ro‘yxatdan o‘tganligini

Mahsulotdan nusxa ko‘chirish mumkin emasligini

**Innovatsion va investitsion loyihalar samaradorligini baholash usullari**

Oddiy usul va diskontlashtirishga asoslangan usul

Korellyasion, regression tahlil

Iqtisodiy-matematik usullar

Iqtisodiy, tashkiliy-ma’muriy usul

**Innovatsion loyihalarni amalga oshirishda tavakkalchilik turlari**

Texnik, iqtisodiy, tijoriy, ijtimoiy-siyosiy, inson omiliga bog‘liq, tabiiy, favqulodda

Tabiiy, iqtisodiy, siyosiy, mavsumiy, texnologik

Ijtimoiy, ekologik, favqulotda, moliyaviy, mahalliy

Oldindan ko‘rilgan va oldindan ko‘rilmagan

**Loyiha tavakkalchiligini kamaytirish yo‘llari**

Texnik-iqtisodiy asoslash, sug‘urtalash, xodimlar malakasini oshirish

Loyiha xarajatlarini kamaytirish, bozorni o‘rganish

Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, xodimlarni chet elda o‘qitish

YAngiliklarni patentlash, xarajatlarni kamaytirish

**Ilmiy-texnik tadbirlarga sarflanadigan xarajatlar qanday xususiyatga ega**

YUqori darajada tavakkalchilik, natijani uzoq muddatda olish, o‘zini qoplamaslik xavfi

Tez qaytishi, yuqori rentabelligi

Uzoq muddatda qoplanishi, past rentabelligi

YUqori ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligi

**Investitsiyalar va innovatsiyalar xo‘jalik faoliyatiga ta’siri shakllari**

Bevosita va bilvosita

Huquqiy va iqtisodiy

Natural va qiymat

Ijobiy va salbiy

**Korxonada investitsiya kiritish qoidalari:**

Maqsadlilik, tavakkalchiligi yuqori loyihalarga o‘z mablag‘larini sarflash, yuqori rentabelli loyihalarni investitsiyalash

CHet el investitsiyalarini jalb etish, xodimlarni o‘qitish

O‘z mablag‘laridan foydalanish, huquqiy himoyalash

Bozorni o‘rganish, xarajatlarni kamaytirish, tajriba o‘tkazish

**O‘zbekistonda bitiruvchilarni oliy ta’lim bilan qamrab olish darajasi o‘tgan davrda 9–10 foiz edi. So‘nggi ikki yilda ko‘rilgan chora-tadbirlar tufayli bu ko‘rsatkich necha foizga oshdi**

25 foizdan oshdi

12 foizdan oshdi

15 foizdan oshdi

10 foizdan oshdi

**Zamonaviy sharoitlarda O‘zbekistonda qanday rivojlanish dasturi ishlab chiqildi**

YAngi O‘zbekiston strategiyasi

5 yillik rivojlanish rejasi

Barqaror rivojlanish 10 yilligi

Harakatlar Strategiyasi

**“YAngi O‘zbekiston” strategiyasida mamlakatimizni rivojlantirish sohasidagi vazifalar nechta yo‘nalishda belgilandi**

7 ta

4 ta

6 ta

5 ta

**«2019–2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi Prezident Farmoni (2018 yil 21 sentyabr) bilan O‘zbekiston Respublikasining 2030 yilga kelib Global innovatsion indeks reytingi bo‘yicha jahondagi nechta ilg‘or mamlakat qatoriga kirishiga erishish bayon etilgan**

50 ta

40ta

20ta

30ta

**O‘zbekiston Respublikasida innovatsion faoliyatni tartibga soluvchi davlat organi**

Innovatsion rivojlantirish vazirligi

Intellektual mulk agentligi

Vazirlar Mahkamasi

Fanlar Akademiyasi

**Milliy innovatsion tizim tarkibiy elementlari:**

huquqiy baza, innovatsion infratuzilma, fan, ta’lim tizimi

texnik- tijoriy, ijtimoiy- tashkiliy

ixtiro, foydali model

innovatsion infratuzilma, fan

**Innovatsion faoliyatni tartibga solishning huquqiy asosi bo‘lgan “Innovatsion faoliyat to‘g‘risida” gi qonun qachon qabul qilingan**

2020 yilda

1994 yilda

2001 yilda

2008 yilda

**Mamlakatimizda ilmiy-tadqiqot faoliyatini tartibga solishga oid qanday qonunlar qabul qilingan**

«Ixtiro, foydali model va sanoat namunalari to‘g‘risida», «Mualliflik va turdosh huquqlar to‘g‘risida», «Savdo belgilari to‘g‘risida», «Innovatsion faoloyit to‘g‘risida», «Ilm-fan va ilmiy faoloyit to‘g‘risida»

«Innovatsiyalar to‘g‘risida», «Mualliflik va turdosh huquqlar to‘g‘risida»

«Fan-texnika to‘g‘risida», «Ixtirolar to‘g‘risida»

«Mulk huquqi to‘g‘risida», «Savdo belgisi to‘g‘risida»

**«Ixtiro, foydali model va sanoat namunalari to‘g‘risida» O‘zbekiston Respublikasi qonuni qachon qabul qilingan**

1994 yilda

1992 yilda

1993 yilda

1991 yilda

**Yangiliklarning hayot davri necha bosqichdan iborat**

4 ta

3 ta

2 ta

1 ta

**2021 yil O‘zbekistonda qanday yil deb e’lon qilingan**

«Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili»

«Real sektorni qo‘llab-quvvatlash yili»

«Tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash yili»

«Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash yili»

**Innovatsion faoliyat samaradorligi qanday aniqlanadi**

Olingan iqtisodiy samarani ilmiy-tadqiqot xarajatlariga nisbati orqali

Daromadning xarajatga nisbati orqali

Foydaning tushumga nisbati orqali

Foydaning asosiy fondlar qiymatiga nisbati orqali

**Quyidagi** **omillarlardan qaysi biri makroiqtisodiyot fani predmetiga oid**

Aholining ish bilan bandligi

ishlab chiqarish xarajatlari

Korporativ soliqqa tortish tamoyillari

asosiy ishchilarning ish haqi

**Makroiqtisodiyotning predmeti nima**

inflyatsiya, narx darajasi, iqtisodiy o‘sish sur'ati, milliy daromad, yalpi ichki mahsulot (YaIM) va ishsizlikning o‘zgarishi

Mavjud resurslardan samarali foydalanish

uning xodimlarining, birinchi navbatda, menejerlar va rahbarlarning iqtisodiy, ishlab chiqarish, tijorat va moliyaviy faoliyat sohalaridagi xatti-harakatlari

Iqtisodiy qonunlar va qonunlar mexanizmi

**Makroiqtisodiyotning asosiy maktablari nima**

Keynscha, monetaristik, yangi klassik, real tsikli nazariyasi, yangi Keynscha

feministik iqtisod, sotsialistik iqtisodiyot, binar iqtisodiyot, ekologik iqtisodiyot, bioiqtisodiyot va termoiqtisodiyot

Klassika, monopolistlar, makroiqtisodiyot maktabi

korxona faoliyati bilan bog‘liq bilimlar va qarorlar qabul qilish tizimi

**Iqtisodiy muammolar ham bozor ham davlat tomonidan hal qilinadigan iqtisodiy tizim nomi qaysi javobda berilgan**

Aralash iqtisodiy tizim

Ma’muriy buyruqbozlik tizimi

Erkin bozor tizimi

An’anaviy bozor tizimi

**Yalpi daromad quyidagilarning qaysi biriga teng:**

Yalpi ishlab chiqarish hajmiga teng

Ishchilar olgan jami ish haqiga

Ishlab chiqaruvchilar olgan jami foyda hajmga

Kapital egalari olgan jami renta va foizli daromadga

**Keynschilar maktabi deb nimaga aytiladi**

Bu siyosatning asosiy vositasi fiskal va pul-kredit rag‘batlantirishdir

Davlatning iqtisodiyotga aralashuvi har doim ham barqaror emas

Qishloq xo‘jaligini rivojlantirish, qishloqlarda bandlik darajasini oshirish

Asosiy vosita - ishchilarning o‘rtacha ish haqini oshirish

**Neoklassik maktab qanday g‘oyani ilgari surdi:**

tadqiqot markaziga narxni shakllantirish qonunlari hamda talab va taklif munosabatlari tahlilini olib kirdi

Ishlab chiqarish xarajatlarini minimallashtirish, maksimal foyda olish haqida

Kadrlarni korxonalarga joylashtirish, malakasini oshirish haqida

Amortizatsiya ajratmalari, ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish, yangi texnika va texnologiya haqida

**Monetaristlar maktabi qanday g‘oyani ilgari suradi:**

Monetarizmning asosini pulning miqdor nazariyasi tashkil etadi

Davlat iqtisodiyotni tartibga solishi zarurligini e’tirof etishadi, lekin pul-kredit siyosati ahamiyatini oshirib ko‘rsatadilar

Monetaristlar iqtisodiyotga davlat aralushuvi siyosatining doimiy opponentlari va iqtisodiy erkinlikni yoqlaydilar

Iqtisodiyotga davlat aralashuvi masalasida pul massasini boshqarish asosida talabga ta’sir qilish ilgari suradilar

**Yangi makroiqtisodiyot maktabi deb nimaga aytiladi**

Makroiqtisodiy barqarorlik masalasida iqtisodiyotga davlat aralashuvini cheklangan miqyosda yoqlovchilar maktabiga

Makroiqtisodiy barqarorlik va rivojlanishga davlat aralushuvi kengaytirishga qarshi turuvchilar

Neoklassiklar maktabiga makroiqtisodiy barqarorlik

Milliy xo‘jalikni boshqarishga davlat aralashuvi borasida liberalizm g‘oyalari

**Makroiqtisodiyotning asosiy subyektlari kim**

davlat, markaziy bank, korxonalar, uy xo‘jaliklari va tashqi iqtisodiy agentlar

Tovar bozori, korxonalar, firmalar, korxona xodimlari, soliqqa tortish

Resurs bozori

Mehnat taklifi

**Iqtisodiy pasayish davrida jami talab qay yo‘nalishda o‘zgaradi**

Kamayadi

Ortadi

O‘zgarmaydi

Ortishi va kamayishi mumkin

**Taklif inflyatsiyasiga sabab bo‘ladigan omil qaysi**

Ishlab chiqarish resurslari narxining o‘sishi

Davlat xarajatlarining oshishi

Pul massasining ortishi

Sof eksportning ko‘payishi

**Raqobat mavjud mehnat bozorda mehnatga bo‘lgan talab nima bilan belgilanadi**

Ish haqining darajasi bilan

Kasaba uyushmasi faoliya ti bilan

Ishchi kuchi migratsiyasi bilan

Mehnatga layoqatli aholi nufuzi bilan

**To‘liq bandlik deganda nima tushuniladi**

friksion va tarkibiy ishsizlik mavjudligini

Davriy ishsizlik mavjudligini

Ishsizlikni 0 ga tengligini

Iqtisodiyotda tarkibiy ishsizlik mavjudligini

**Ouken qonuni qaysi bog‘liqlikni ifodalaydi**

Ishsizlik bilan ishlab chiqarish o‘rtasidagi bog‘liqlikni

Inflyatsiya va ishsizlik o‘rtasidagi bog‘liqlikni

Inflyatsiya hamda ishlab chiqarish o‘rtasidagi bog‘liqlikni

Pul massasi va ishlab chiqarish o‘rtasidagi bog‘liqlikni

**Ishsizlar deb kimga aytiladi:**

Mehnatga yaroqli bo‘lgan va ishlab chiqarishda band bo‘lmagan, faol ish qidirayotganlar

Ish qidirayotgan hamda yaqin vaqtlar ichida ish bilan ta’minlanishni kutayotgan insonlar

Ishchi kuchiga talab tarkibning o‘zgarishi natijasida ishsiz qolganlar

Ishlab chiqarish qisqarishi natijasida ishsiz qolganlar

**Friktsion ishsizlik bu-**

Bu ish qidirayotgan yoki yaqin vaqtlar ichida ish bilan ta’minlanishni kutayotgan ishchi kuchi

Ishlab chiqarish tarkibining o‘zgarishi natijasida ishdan bo‘shatilgan ishchilar

Ishlab chiqarishning pasayishi natijasida ishchi kuchiga bo‘lgan talabni qiaqarishi

Mehnatga layoqatli bo‘lgan ammo ishsiz qolgan aholi

**Makroiqtisodiy muvozanat deb nimaga aytiladi:**

Makroiqtisodiy muvozanat bu narxlar darajasi bilan milliy ishlab chiqarish hajmi o‘rtasidagi muvozanat

Makroiqtisodiy muvozanat bu ishlab chiqarish hajmi va iste’mol darajasi o‘rtasidagi muvozanat

Makroiqtisodiy muvozanat bu iste’mol va jamg‘arma o‘rtasidagi muvozanat

Makroiqtisodiy muvozanat bu ist’mol va jamg‘arma o‘rtasidagi muvozanat

**Yalpi talabning narx omillariga nimalar kiradi:**

Import xaridlari samarasi, foiz stavkasi samarasi, boylik samarasi

Import narxlari, mahalliy tovarlar narxlari, raqobatni kuchayishi

Eksport narxlari, import narxlari, aholi sonining ortishi

Valyuta kursi tebranishi, inflyatsiya sur’ati, foiz ustamasi

**Yalpi talabning narxga bog‘liq bo‘lmagan omillariga nimalar kiradi:**

Aholi real daromadlari, inflyatsion kutish, soliqlardagi o‘zgarish, iste’molchilarning qarzlari

Aholi nominal daromadlari, inflyatsiya sur’ati, kredit ustamasi, davlat qarzlari

Aholi yalpi daromadi, iste’mol narxlari indeksi, deposit foiz ustamasi, valuyat almashuv kursi

Uy xo‘jaliklari daromadi, ishlab chiqaruvchi narx indeksi, kredit foiz ustamasi, hukumat qarzlari

**Investitsiyalar darajasini o‘zgarishi yalpi talabga qanday ta’sir ko‘rsatadi:**

Fan va texnika yutuqlari darajasi o‘ssa, ortiqcha ishlab chiqarish quvvatlari qisqaradi, biroq asbob – uskunalarning eskirish darajasi o‘sadi

Fan va texnika yutuqlari darajasi pasaysa, ortiqcha ishlab chiqarish quvvatlari qisqaradi, ammo asbob – uskunalarning eskirish darajasi o‘sadi

Fan va texnika yutuqlari darajasi o‘ssa, ortiqcha ishlab chiqarish quvvatlari ortadi, asbob – uskunalarning eskirish darajasi o‘sadi

Fan va texnika yutuqlari darajasi o‘ssa, ortiqcha ishlab chiqarish quvvatlari qisqaradi, lekin asbob – uskunalarning eskirish darajasi pasayadi

**Yalpi talabga davlat xarajatlarini o‘zgarishi qanday ta’sir ko‘rsatadi:**

Favqulodda vaziyatlar va boshqa holatlarda davlar xarajatlari ortadi va bu talabning o‘sishiga olib keladi

Favqulodda vaziyatlar va boshqa holatlarda davlar xarajatlari ortadi lekin bu talabning o‘sishiga olib kelmaydi

Favqulodda vaziyatlar va boshqa holatlarda davlar xarajatlari ortadi ammo bu talabning o‘sishiga ta’sir qilmaydi

Favqulodda vaziyatlar va boshqa holatlarda davlar xarajatlari ortadi va bu talabning qisqarishiga olib keladi

**Sof eksportning o‘zgarishi yalpi talabga qachon ijobiy ta’sir ko‘ratadi:**

Xorijiy mamlakatlarda daromad ortsa biroq milliy valyuta almashuv kursi devalvatsiya bo‘lsa talab ortadi

Xorijiy mamlakatlarda daromad o‘zgarmasa va milliy valyuta almashuv kursi revalvatsiya bo‘lsa talab ortadi

Xorijiy mamlakatlarda daromad pasaysa va milliy valyuta almashuv kursi devalvatsiya bo‘lsa talab ortadi

Xorijiy mamlakatlarda daromad ortsa va milliy valyuta almashuv kursi revalvatsiya bo‘lsa talab ortadi

**Yalpi taklif bu:**

Muayyan narx darajasida ishlab chiqarilgan barcha yakuniy mahsulot va xizmatlar hajmi

Istalgan narxlar darajasida milliy ishlab chiqaruvchilar taklifi

iqitisodiyotda mavjud bo‘lgan ixtiyoriy narxlar darajasida milliy ishlab chiqaruvchilar

taklif qilishi mumkin bo‘lgan ishlab chiqarish hajmi

**Doiraviy aylanish modelidagi “chiqimlar” bu:**

iste’mol uchun xarajatlar

ishlatiladigan kapital hajm

davlat qarzi hajm

ishsizlar soni

**Jami daromad va xarajatlarning doiraviy aylashish modelida tovar va xizmatlarning asosiy iste’molchisi bu:**

Uy xo‘jaliklari

Firmalar

Davlat

Tashqi dunyo

**Aralash iqtisodiyotdagi jami daromad va xarajatlarning doiraviy aylanish modelida milliy bozordagi “o‘yin qoidalarini” kim belgilaydi:**

Davlat

Ishlab chiqarish sohasi

Bank – moliyatizimi

Iste’mol bozori

**Makroiqtisodiy sub’yektlar:**

Uy xo‘jaliklari, firmalar, davlat sektori, xorijiy sektor

Uy xo‘jaliklari, korxonalar, tadbirkorlar sektori

Uy xo‘jaliklari, kompaniyalar, korxonalar va firmalar

Uy xo‘jaliklari, korxonalar yoki firmalar, fermerlar

**Milliy daromadning ishlab chiqarish omillariga nimalar kiradi:**

Kapital, ishchi kuchi, material xarajatlar

Asosiy vositalar, technologiya va material xarajatlar

Ishchi kuchi, kapital va asosiy vositalar

Yer, xom-ashyo, capital

**Milliy daromadning ishlab chiqarish omillari bo‘yicha taqsimlanishi qanday:**

Mehnat resursiga to‘lovlar, kapital resursiga to‘lovlar

Kapital resursi daromadi, mehnat resursi daromadi

Bank kreditiga to‘lovlar, xom-ashyoga to‘lovlar

Ishchi kuchi resursiga to‘lovlar, xom-ashyo resursiga to‘lovlar

**Milliy daromadning ishlatilishi nechta qismga bo‘linadi:**

Yalpi iste’mol, investatsiyalar, davlat istemoli, tashqi dunyo talabi

Uy xo‘jaliklari istemoli, chet el kompaniyalari istemoli, davlat istemoli

Firmalar istemoli, davlat istemoli, tashqi dunyo talabi

Bank-moliya tizimi istemoli, qishloq xo‘jaligi istemoli, xizmatlar sohasi istemoli

**Davlat qarzi bu:**

Hukumatining ichki va tashqi qarzi yig‘indisi

Hukumatining mamlakat aholisidan qarzlari

Hukumatning chet el investorlaridan qarzlari

Hukumatning xorijiy kreditorlar va investorlardan qarzlari

**Ochiq iqtisodiyot bu -**

Xalqaro tovar va xizmatlar va kapital oqimlarini erkin harakati ta’minlangan iqtisodiyot

Xalqaro savdoda protektsionizm siyosati qo‘llaniladigan iqtisodiyot

Xalqaro tovar va kapital bozorlarida davlat nazorati kuchli bo‘gan iqtisodiyot

Xalqaro savdo va kapital bozorida davlat kapitali ishtirok etmaydigan iqtisodiyot

**Yopiq iqtisodiyot bu-**

Xalqaro savdo va kapital harakati oqimlari mavjud bo‘lmagan iqtisodiyot

Xalqaro savdoda davlat nazorati ostida ishtirok etadigan iqtisodiyot

Xalqaro kapital va investitsiyalar harakati cheklanmagan iqtisodiyot

Davlatning iqtisodiy chegaralari qoriqlanadigan iqtisodiyot

**Bozor iqtisodiyotida davlatning asosiy vazifalari nimalardan iborat:**

Qonunlar ishlab chiqish, daromadni taqsimlash, miliy iqtisodiyotning iqtisodiy samaradorligi va barqarorligini ta’minalsh

Ishlab chiqarishni tashkil etish, bozorna nazorat qilish va raqobatni boshqarish

Mulkni xususiylashtirish, raqobatni boshqarish, narxlarni belgilash, foydani taqsimlash

Qonunlar ishlab chiqish, bozorni nazorat qilish, narxlarni belgilash, resurs taqsimlash

**Pirovard mahsulot bu:**

Yakuniy iste’mol uchun sotib olinadigan tugal mahsulot

Qayta ishlash yoki sotish maqsadida sotib olingan tovar va xizmatlar

Mamlakatda ishlab chiqarilgan yakuniy tovar va xizmatlar umumiy hajmining bozor bahosi

Qayta ishlash yoki sotish maqsadida sotib olingan xom-ashyo va tovarlar

**Iqtisodiyotni tartibga solishning usullari:**

Ma’muriy, iqtisodiy

Ijtimoiy va iqtisodiy

Qonuniy va noqonuniy

Axloqiy va ma’naviy

**Yalpi ichki mahsulot bu:**

Bir yil mobaynida mamlakat hududida yaratilgan tovarlar va xizmatlarning yalpi qiymati

Bir yil mobaynida mamlakat hududida iste’mol qilingan tovarlar va xizmatlar qiymati

Bir yil mobaynida mamlakat hududida sotilgan tovarlar va xizmatlar qiymati

Bir yil mobaynida mamlakat hududida jamg‘arilgan tovarlar va xizmatlar qiymati

**Iqtisodiyotni iqtisodiy boshqarish o‘z ichiga oladi:**

Byudjetdan moliyalashtirish, davlat xaridlari, soliqlar va bojlar hamda yig‘mlarni boshqarish

Byudjetdan tashqari moliyalashtirish, davlat iste’moli, soliqlar va bojlarni yig‘mi bilan shug‘ullanish

Iqtisodiyotga sarmoya kiritish, resurs taqsimlash, byudjet mablag‘larini taqsimlash

Chetga ishchi kuchuni eksport qilish, monopoliyalarni boshqarish, byudjet mablag‘larini taqsimlash

**Davlar xaridi (G) bu:**

Mahalliy va markaziy boshqaruv hokimiyati idoralari tomonidan korxonalarning pirovard mahsulotlari va resurslari xaridi

Uzoq muddat foydalaniladigan iste’mol buyumlari sotib olish xarajatlari

Asbob-uskunalar, mashinalarni yakuniy sotib olish xarajatlari

Korxonalar va inshootlar, turar-joy binolarini qurishga sarflangan xarajatlar

**Sof eksport (Xn) bu**

Mamlakatning eksporti va import operatsiyalari bo‘yicha xarajatlar o‘rtasidagi farq

Korxonalarning pirovard mahsulotlari va resurslari xaridi xarajatlari

Uzoq muddat foydalaniladigan iste’mol buyumlari sotib olish xarajatlari

Asbob-uskunalar, mashinalarni yakuniy sotib olish xarajatlari, korxonalar va inshootlar, turarjoy binolarini qurishga sarflangan xarajatlar

**Iste’mol qilingan kapital hajmi bu:**

Joriy yildagi yalpi ichki mahsulotni ishlab chiqarish jarayonida iste’mol qilingan investitsiya tovarlarini sotib olishga mo‘ljallangan ajratmalardir

Xissadorlar o‘rtasida taqsimlanadigan dividendlar

Pul kapitalini yetkazib beruvchilarga xususiy biznes daromadidan pul to‘lovlari

Iqtisodiyotni mulk resurslari bilan ta’minlovchi uy xo‘jaliklarining daromadlari

**Biznesga egri soliqlar bu**

Mahsulot bahosini oshiruvchi, ishlab chiqarishga bog‘liq bo‘lmagan xarajatlar

Mamlakatning import va eksport operatsiyalari bo‘yicha qo‘shimcha xarajatlar

Yalpi ichki mahsulotni ishlab chiqarish jarayonida iste’mol qilingan investitsiya tovarlariga ajratmalar

Yalpi ichki mahsulotni ishlab chiqarish jarayonida iste’mol qilingan xom-ashyoga ajratmalar

**Yalpi ichki mahsulot bu:**

Bir yil mobaynida mamlakat hududida yaratilgan tovarlar va xizmatlarning yalpi qiymati

Bir yil mobaynida mamlakat hududida iste’mol qilingan tovarlar va xizmatlar qiymati

Bir yil mobaynida mamlakat hududida sotilgan tovarlar va xizmatlar qiymati

Bir yil mobaynida mamlakat hududida jamg‘arilgan tovarlar va xizmatlar qiymati

**Ochiq iqtisodiyot bu:**

Mamlakatda foiz ustamasi jahon foiz ustamasi bilan belgilanadi

Mamlakatda yalpi talab jahon bozori talabi bilan bog‘liq bo‘ladi

Mamlakatda ish haqi ustamasi jahon bozori ustamasi asosida belgilanadi

Mamlakatda valyuta kursi jahon bozori kursiga bog‘liq bo‘ladi

**Mandel-Fleming modeli nimani tadqiq qiladi**

Ochiq iqtisodiyotda daromad va almashuv kursi tebranishlarining sababini

Ochiq iqtisodiyotda iste’mol va to‘lov balansi tebranishlarini

Ochiq iqtisodiyotda jamg‘arish va iste’mol tebranishlarini sabablarini

Ochiq iqtisodiyotda bandlik va daromad tebranishlarini

**Yalpi ichki mahsulotga inflyatsiya darajasi ta’siri qanday hisoblanadi**

Deflyator ko‘rsatkichi bilan hisoblanadi

Iste’mol narxlari indeksi orqali hisoblanadi

Ishlab chiqarish indeksi negizida hisoblanadi

Taqqoslama narxlar asosida hisoblanadi

**Ochiq iqtisodiyotda byudjet-soliq va pul-kredit siyosatining natijalari nimaga bog‘liq:**

Mamlakatda amal qilayotgan valyutaning almashuv kursiga

Mamlakatda o‘rnatilgan qayta moliyalashtirish ustamasiga

Mamlakatda yuritilayotgan pul-kredit siyosatiga

Mamlakatda yuritilayotgan byudjet-soliq siyosatiga

**Mandel-Fleming modelida ichki va tashqi muvozanatga monetar siyosatning ta’siri qanday bo‘ladi:**

Suzib yuruvchi valyuta kursi rejimida faol pul-kredit siyosati pul taklifini ko‘paytiradi biroq almashuv kursi pasayadi va daromad ortadi

Suzib yuruvchi valyuta kursi rejimida cheklovchi pul-kredit siyosati pul taklifini ko‘paytiradi biroq almashuv kursi pasayadi va daromad ortadi

Fiksatsiya qilingan valyuta kursi rejimida faol pul-kredit siyosati pul taklifini ko‘paytiradi biroq almashuv kursi pasayadi va daromad kamayadi

Fiksatsiya qilingan valyuta kursi rejimida faol pul-kredit siyosati pul taklifini ko‘paytiradi biroq almashuv kursi pasayadi va daromad ortadi

**Qayd qilingan valyuta kursi sharoitida ichki va tashqi muvozanatga monetar siyosatning ta’siri qanday bo‘ladi**

Qayd qilingan valyuta kursi rejimida pul taklifining o‘sishi almashuv kursini pasaytiradi

Qayd qilingan valyuta kursi rejimida pul taklifi oshsa almashuv kursi ko‘tariladi

Qayd qilingan valyuta kursi rejimida pul taklifi ortsa daromad kamayadi

Qayd qilingan valyuta kursi rejimida pul taklifi ko‘paysa daromad oshadi

**Suzib yuruvchi valyuta kursi sharoitida ichki va tashqi muvozanatga tashqi savdo siyosati ta’siri qanday**

Suzib yuruvchi valyuta kursi sharoitida tashqi savdo to‘siqlarini o‘rnatilishi sof eksportni oshiradi biroq almashuv kursi oshishi daromad ortishiga olib kelmaydi

Suzib yuruvchi valyuta kursi sharoitida tashqi savdo to‘siqlarini o‘rnatilishi sof eksportni qisqartiradi va almashuv kursi oshishi daromad ortishiga olib keladi

Suzib yuruvchi valyuta kursi sharoitida tashqi savdo to‘siqlarini o‘rnatilishi sof eksportga ta’sir qilmaydi va almashuv kursi daromad ortishiga ta’sir qilmaydi

Suzib yuruvchi valyuta kursi sharoitida tashqi savdo to‘siqlarini o‘rnatilishi jamg‘armani oshiradi ammo almashuv kursi oshishi daromadni ortiradi

**Yalpi ichki mahsulot o‘zining ichiga nimani olmaydi:**

Sof moliyaviy bitimlarning qiymatini

Sof eksport shartnomalari qiymatini

Sof import shartnomalari bahosini

To‘lov balansida sof eksport qoldig‘ini

**Yalpi ichki mahsulotni hisoblashning ishlab chiqarish usuli qaysi ko‘rsatkichga asoslangan**

Yalpi qo‘shilgan qiymatni hisoblashga

Yalpi xom-ashyo sarfini hisoblashga

Yalpi kapital sarfini hisoblashga

Yalpi mehnat sarfini hisoblashga

**Rag‘batlantiruvchi byudjet siyosatining oqibatlari nimada bilinadi:**

Qisqa muddatli davrda pasayish to‘xtaydi, uzoq muddatli davrda iqtisodiy o‘sish yuz beradi, inflyatsiya o‘sadi

Qisqa muddatli davrda pasayish yuz beradi, uzoq muddatli davrda iqtisodiy o‘sish yuz beradi, lekin soliq tushumi ortadi, inflyatsiya pasayadi

Qisqa muddatli davrda pasayish to‘xtaydi, uzoq muddatli davrda iqtisodiy o‘sish yuz beradi, demak soliq yuki o‘zgarmaydi, inflyatsiya o‘sishdan to‘xtaydi

Uzoq muddatli davrda pasayish to‘xtaydi, qisqa muddatli davrda iqtisodiy o‘sish yuz beradi, lekin soliq yuki pasayadi, inflyatsiya pasayadi

**Keyns nazariyasiga ko‘ra davriy rivojlanishning ichki sabablari qaysi javobda ko‘rsatilgan**

investitsiyalarga bo‘lgan talabning tebranishi

tabiiy – iqlim sharoitlari

siyosiy xodisalar

fan-texnika taraqqiyoti

**Ishchi kuchi yoki iqtisodiy faol aholi degani nima**

mehnatga layoqatli yoshdagi ishlayotgan va ishsiz yurgan aholining umumiy soni tushuniladi

inson resurslarining ijtimoiy-iqtisodiy yo‘nalishlarini tadqiq etish orqali ularni samarali boshqarishni maqsad qilib oladi

mehnat resurslarning samarali boshqarilishi deganda ularning «to‘la ish bilan bandligi» tushuniladi

mehnat resurslari va ularning faol qismi bo‘lgan ishchi kuchi ishlab chiqarish kuchlarining eng asosiy qismidir

**Mehnat resurslarning samarali boshqarilishi deganda nima tushuniladi**

mehnat resurslarning samarali boshqarilishi deganda ularning «to‘la ish bilan bandligi» tushuniladi

aholining ishlamoqchi bo‘lgan qismini ish bilan deyarli to‘liq band qilib bo‘lmaydi

aholining ma’lum miqdorda ishsiz bo‘lishi iqtisodiy jihatdan me’yoriy xol va asoslidir

mehnatga layoqatli yoshdagi ishlayotgan va ishsiz yurgan aholining umumiy soni tushuniladi

**Ouken qonuni deb nimaga aytiladi**

ishsizlik darajasi va yalpi ichki mahsulot uzilishi o‘rtasidagi miqdoriy nisbati

haqiqiy ishsizlik ishsizlikning tabiiy darajasidan bir foizga oshib ketsa

Milliy iqtisodiyot yalpi ichki mahsulotni ikki yarim foizga kam yaratadi

ishsizlikning haqiqiy darajasi uning tabiiy darajasidan qanchalik yuqoriligini ifodalaydi

**Inflyatsiya – bu**

inflyatsiya - bu, yalpi tovar va xizmatlar bahosining ko‘payishi va u bilan bog‘liq pul birligi xarid quvvatining tushib ketishidir

makroiqtisodiy beqarorlikni aks ettiradi

barcha mamlakatlar uchun inflyatsiyani jilovlash yirik iqtisodiy muammo hisoblanadi

bir iqtisodiy tizimdan ikkinchi bir iqtisodiy tizimga o‘tayotgan mamlakatlarda inflyatsiyaning iqtisodiyotga ta’siri ancha xavfli

**Inflyatsiyaning qanday ko‘rinishi mavjud:**

talab inflyatsiyasi jami taklifning kamayishidan kelib chiqadigan inflyatsiya, ya’ni, taklif inflyatsiyasi

taklif inflyatsiyasi jami taklifning kamayishidan kelib chiqadigan inflyatsiya, ya’ni, taklif inflyatsiyasi

talab inflyatsiyasi jami talabning kamayishidan kelib chiqadigan inflyatsiya

talab inflyatsiyasi jami talabning kamayishidan kelib chiqadigan inflyatsiya, ya’ni, talab inflyatsiyasi

**Talab inflyatsiyasi bu-**

iqtisodiyotda talab keskin oshib ketishi va uni ishlab chiqarishning real hajmi bilan qondirish mumkin bo‘lmay qolgan sharoitlarda kelib chiqadi

iqtisodiyotning ishlab chiqarish imkoniyatlari jami o‘sib borayotgan talabni qondirolmaydi

real tovarlar bahosining ko‘payishiga iqtisodiy bosim beradi va talab inflyatsiyasi kelib chiqadi

aholining ish bilan to‘liq bandligi va ish haqining oshib borishi hisoblanadi

**Taklif inflyatsiyasi bu-**

mamlakat iqtisodiyotida tovar va xizmatlar taklifining kamayishi natijasida tovar va xizmatlar baholarining oshishidan paydo bo‘ladi

tovarlarning baholari oshib boradi

mahsulot birligiga sarflangan xarajatlarning o‘sishi hisoblanadi

nominal ish haqi, xom ashyo va yoqilg‘i narxlarining oshishi natijasida ishlab chiqarish tannarxi ham oshadi

**Fillips egri chizig‘i deb nimaga ataladi**

ishsizlik va inflyatsiya ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik

ish bilan bandlik va inflyatsiya ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik

tovarlarning baholari oshib boradi

mahsulot birligiga sarflangan xarajatlarning o‘sishi hisoblanadi

**Inflyatsiya mavjud bo‘lsa**

nominal yalpi ichki mahsulot real yalpi ichki mahsulotdan tezroq o‘sadi

nominal yalpi ichki mahsulot real yalpi ichki mahsulotdan sekinroq o‘sadi

ko‘rsatkichlarda o‘zgarish sezilmaydi

milliy daromad kamayadi

**Ko‘lamdan doimiy qaytim xususiyati nimani bildiradi:**

Ishlab chiqarish omillari bir miqdorga o‘shishi ishlab chiqarish hajmi o‘shishiga tengligidir

ishlab chiqarish hajmni doimiy bo‘lishi

mehnatning me’yoriy unumdorligi kapitalning ushbu ko‘rsatkichiga tengligi

mehnat va kapital unumdorligini o‘zgarmasligi

**Yalpi milliy mahsulot nima**

mamlakat rezidentlari tomonidan ma’lum muddat (birchorak, bir yil) davomida ishlab chiqarilgan yakuniy tovar, xizmatlar umumiy hajmning bozor bahosi yig‘indisi

qayta ishlash yoki sotish uchun sotib olingan tovar va xizmatlar

tovar va xizmatlarning sotish bahosidan ularni ishlab chiqarish uchun sotib olingan xom-ashyo va materiallar qiymatini ayirib tashlangani

yakuniy iste’mol uchun sotib olinadigan tugal mahsulot (tovar va xizmat) lardir

**Qo‘shilgan qiymat qanday topiladi**

tovar va xizmatlarning sotish bahosidan, ularni ishlab chiqarish uchun sotib olingan xom ashyo, materiallar qiymati ayirib tashlab topiladi

qayta ishlash yoki sotish uchun sotib olingan tovar va xizmatlar yig‘indisi hisoblanadi

mamlakat rezidentlari tomonidan ma’lum muddat davomida ishlab chiqarilgan yakuniy tovar va xizmatlar umumiy hajmning bozor bahosi yig‘indisi

yakuniy iste’mol uchun sotib olinadigan tugal mahsulot (tovar va xizmat)lar

**Yalpi ichki mahsulotni hisoblashning xarajatlar usuli**

yalpi ichki mahsulot iste’molchilarning yangidan yaratilgan yakuniy mahsulotlarni sotib olishga ketgan barcha xarajatlari miqdori bo‘yicha aniqlanishidir

yalpi ichki mahsulot tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish jarayonida yaratilgan daromadlarning yig‘indisi miqdori asosida aniqlanishii

yalpi ichki mahsulotni ishlab chiqarish xarajatlari bo‘yicha hisoblashda asosan pirovard mahsulot va xizmatlarni yaratishga ketgan barcha xarajatlar hisobga olinishi

yalpi ichki mahsulot iste’molchilarning yangidan yaratilgan yakuniy mahsulotlarni sotish va xizmatlarni yaratishga ketgan barcha xarajatlar hisobga olinishi

**Yalpi ichki mahsulotni daromadlar yordamida aniqlash usuli**

yalpi ichki mahsulot tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish jarayonida yaratilgan daromadlarning yig‘indisi miqdori asosida aniqlanadi

yalpi ichki mahsulotni ishlab chiqarish xarajatlari bo‘yicha hisoblashda asosan pirovard mahsulot va xizmatlarni yaratishga ketgan barcha xarajatlar hisobga olinishi

yalpi ichki mahsulot iste’molchilarning yangidan yaratilgan yakuniy mahsulotlarni sotish va xizmatlarni yaratishga ketgan barcha xarajatlar hisobga olinishi

yalpi ichki mahsulot iste’molchilarning yangidan yaratilgan yakuniy mahsulotlarni sotib olishga ketgan barcha xarajatlari miqdori bo‘yicha aniqlanishidir

**Korporatsiyalarning foydasi nimalarga bo‘linadi:**

korporatsiyasi foydaga soliq yoki foyda solig‘i hissadorlar o‘rtasida taqsimlanadigan dividendlar taqsimlanmagan foyda

Iqtisodiyotni mulk resurslari bilan ta’minlovchi uy xo‘jaliklarining daromadlari

pul kapitalini yetkazib beruvchilarga xususiy biznes daromadidan pul to‘lovlari

xususiy va davlat kompaniyalarining ish haqi to‘lashga sarflagan umumiy xarajatlari

**Yalpi ichki mahsulotning deflyatori nimaga teng**

nominal va real yalpi ichki mahsulotning nisbatiga

real va nominal yalpi ichki mahsulotning nisbatiga

iste’mol savatining joriy va bazis yildagi qiymatining nisbatiga

joriy yildagi mahsulotni narxlar indekslarining yig‘indisiga

**Cheklovchi pul-kredit siyosatining oqibatlari nimada bilinadi:**

qisqa davrda ishsizlikning o‘sishi, ishlab chiqarishning qisqarishi va uzoq muddatli davrda stagflyatsiya

qisqa davrda ishsizlik kamayadi, ishlab chiqarish o‘sadi va uzoq muddatli davrda barqaror iqtisodiy o‘sish yuz beradi

qisqa muddatli davrda talab jonlanadi, ishlab chiqarish o‘sadi, ammo uzoq muddatli davrda iqtisodiy o‘sish pasayadi

qisqa muddatli davrda istemol ortishi ishlb chiqarishni ko‘paytiradi, ammo uzoq muddatli davrda inflyatsiya ortadi

**Davlat xarajatlari multiplikatori nimani ko‘rsatadi:**

davlat xarajatlarini qo‘shimcha o‘sishi bilan yalpi ichki mahsulot qo‘shimcha o‘sishini ko‘rsatadi

davlat xarajatlarini qo‘shimcha o‘sishiga nisbatan yalpi ichki mahsulot qo‘shimcha o‘sishini ko‘rsatadi

davlat xarajatlarini qo‘shimcha o‘sganda yalpi milliy daromad qo‘shimcha o‘sishini ko‘rsatadi

davlat xarajatlarini qo‘shimcha o‘sishi natijasida yalpi sof daromad qo‘shimcha o‘sishini ko‘rsatadi

**Multiplikator samarasi nimani anglatadi**

investitsiyalar o‘zgargani holda daromadning o‘zgarishini

investitsiyalar oshganda daromadning o‘zgarishini

investitsiyalar kamayganda daromadning o‘zgarishini

investitsiyalar o‘zgarishsiz holida daromadning o‘zgarishini

**Avtonom iste’molning oshishi chizmada quyidagicha aks ettirilishi mumkin:**

rejalashtirilgan xarajatlar egri chizig‘i o‘ngga suriladi

rejalashtirilgan xarajatlar egri chizig‘i chapga suriladi

rejalashtirilgan xarajatlar egri chizig‘i o‘zgarishsiz qoladi

rejalashtirilgan xarajatlar egri chizig‘ining qiyalik burchagi o‘zgaradi

**Sof eksportning kamayishi chizmada quyidagicha aks ettirilishi mumkin:**

rejalashtirilgan xarajatlar egri chizig‘i chapga suriladi

rejalashtirilgan xarajatlar egri chizig‘i o‘ngga suriladi

rejalashtirilgan xarajatlar egri chizig‘i o‘zgarishsiz qoladi

rejalashtirilgan xarajatlar egri chizig‘ining qiyalik burchagi o‘zgaradi

**Ochiq iqtisodiyotda multiplikator samarasi yopiq iqtisodiyotga nisbatan qanday farq qiladi:**

ochiq iqtisodiyotda multiplikator samarasi yopiq iqtisodiyotga nisbatan pastroq bo‘ladi

ochiq iqtisodiyotda multiplikator samarasi yopiq iqtisodiyotga nisbatan yuqoriroq bo‘ladi

ochiqiqtisodiyotda multiplikator samarasi yopiq iqtisodiyotga nisbatan farq qilmaydi

ochiqiqtisodiyotda multiplikator samarasi yopiq iqtisodiyotga nisbatan sekin natija beradi

**Soliq multiplikatori nimani ko‘rsatadi:**

soliqlar darajasini kamayishiga nisbatan yalpi ichki mahsulotning ko‘payishini ko‘rsatadi

soliqlar darajasini kamayishiga nisbatan bandlikni ko‘payishini ko‘rsatadi

soliqlar darajasini kamayishiga nisbatan iste’molmi ko‘payishini ko‘rsatadi

soliqlar darajasini kamayishiga nisbatan investatsiyalar ko‘payishini ko‘rsatadi

**Diskretsion fiskal siyosat atamasi nimani anglatadi:**

hukumatning maxsus qarorlari natijasida davlat xarajatlari, soliqlar va davlar byudjeti qoldig‘ining maqsadli o‘zgarishini anglatadi

parlament maxsus qarorlari natijasida davlat xarajatlari, soliqlar va davlar byudjeti qoldig‘ining maqsadli o‘zgarishini anglatadi

vazirlik maxsus qarorlari natijasida davlat xarajatlari, soliqlar va davlar byudjeti qoldig‘ining maqsadli o‘zgarishini anglatadi

Prezident maxsus qarorlari natijasida davlat xarajatlari, soliqlar va davlar byudjeti qoldig‘ining maqsadli o‘zgarishini anglatadi

**Import xaridlar samarasi nima**

biror mamlakatda tovar va xizmatlarning ichki narxlari tashqi narxlarga nisbatan oshib borsa, shu mamlakatda ishlab chiqarilayotgan tovar va xizmatlarga talab kamayadi va o‘z navbatida shu mamlakatda import mahsulotlarga bo‘lgan talab oshadi

narxlar darajasining oshishi, jamg‘arilgan moliyaviy aktivlari (omonatlar, obligatsiyalar) real xarid qobiliyatini pasaytirib yuboradi

jami talabning egri chiziq bo‘yicha surilishi narxlar darajasi o‘zgarishining foiz stavkasiga bo‘lgan ta’siriga bog‘liq

biror mamlakatda tovar va xizmatlarning ichki narxlari tashqi narxlarga nisbatan oshib borilishi

**Iqtisodiyotda pul taklifi kamaysa, pul bozoridagi holat qanday o‘zgaradi:**

foiz stavkasi oshadi, real pul zaxiralari esa kamayadi

foiz stavkasi va real pul zaxiralari kamayadi

foiz stavkasi o‘zgarmaydi, real pul zaxiralari esa kamayadi

foiz stavkasi oshadi, real pul zaxiralari esa o‘zgarmaydi

**Iqtisodiyotda pul taklifi va narxlar darajasi o‘zgarmasdan, daromad hajm oshsa, pul bozoridagi holat qanday o‘zgaradi:**

pulga bo‘lgan talab va foiz stavkasi oshadi

pulga bo‘lgan talab oshadi, foiz stavkasi esa pasayadi

pulga bo‘lgan talab pasayadi, foiz stavkasi esa oshadi

pulga bo‘lgan talab va foiz stavkasi pasayadi

**Nodiskretsion fiskal siyosat atamasi nimani anglatadi:**

Davlat xarajatlari, soliqlar va davlar byudjeti qoldig‘ining avtomatik tarzda o‘zgarishini anglatadi

Davlat xarajatlari, soliqlar va davlar byudjeti qoldig‘ini reja asosida o‘zgarishini anglatadi

Davlat xarajatlari, soliqlar va davlar byudjeti qoldig‘ini qaror asosida o‘zgarishini anglatadi

Davlat xarajatlari, soliqlar va davlar byudjeti qoldig‘ini qonun asosida o‘zgarishini anglatadi

**Milliy daromad nima……**

milliy ishlab chiqarishdan olingan daromad yoki ijtimoiy ishlab chiqarishdagi barcha daromad turlarining yig‘indisidir

aholi va xo‘jalik yurituvchi subyektlarning daromadlari

Bu maxsus mexanizm bo‘lib, u davlatning maxsus dasturlari yordamida yaratilgan daromad

Bu maxsus mexanizm bo‘lib, u davlatning maxsus ko‘magi yordamida iqtisodiyotdagi tebranishlarni bartaraf etadi

**Davlat byudjeti kamomadining qanday turlari mavjud:**

Haqiqiy, strukturaviy va davriy

Rejali, strukturaviy va davriy

Normalashtirilgan, strukturaviy va davriy

Kafolatlangan, strukturaviy va davriy

**Agar muvozanatli ishlab chiqarish hajmi potentsial ishlab chiqarish darajasidan past bo‘lsa, unda qanday uzilish xosil bo‘ladi:**

retsession uzilish xosil bo‘ladi

inflatsion uzilish paydo bo‘ladi

investitsiyalar hajmi jamg‘armalardan oshib ketadi

iste’mol hajmi oshadi

**Agar muvozanatli ishlab chiqarish hajmi potentsial ishlab chiqarish darajasidan oshsa, unda qanday uzilish paydo bo‘ladi:**

inflyatsion uzilish paydo bo‘ladi

retsession uzilish xosil bo‘ladi

investitsiyalar hajmi jamg‘armalardan oshib ketadi

iste’mol hajmi oshadi

**Iqtisodiy davr (sikl)lar deb nimaga aytiladi**

Ishlab chiqarish, bandlilik va inflyatsiya darajasining davriy tebranishiga iqtisodiy davr deyiladi

Iqtisodiyotni o‘zgarishiga, yangi iqtisodiyotga o‘tishga

Mamlakat iqtisodiyotini rivojlanishiga

Mamlakat iqisodiyotini jonlanishi davri

**Byudjet kamomadini inflyatsion moliyalshtirsh usuli nimalarni o‘z ichiga oladi:**

Pul emissiyasi, Markaziy Bank kreditlari, Tijorat Banklari kreditlari

Pul emissiyasi, Xalqaro tashkilotlarning kreditlari, Tijorat Banklari kreditlari

Pul emissiyasi, Xorijiy davlatlarning kreditlari, Tijorat Banklari kreditlari

Pul emissiyasi, Xalqaro kompaniyalarning kreditlari, Tijorat Banklari kreditlari

**Byudjet kamomadini noinflyatsion moliyalshtirsh usuli nimalarni o‘z ichiga oladi:**

Ichki va tashqi zayomlar, bevosita xorijiy investitsiyalar, davlar oltin-valyuta zaxirasi ishlatish, xususylashtirish mablag‘lari

Tashqi zayomlar, bilvosita xorijiy investitsiyalar, davlar oltin-valyuta zaxirasi ishlatish, xususylashtirish mablag‘lari

Xorijiy kreditlar, xorijiy investitsiyalar, davlar oltin-valyuta zaxirasi ishlatish, xususylashtirish mablag‘lari

Ichki qarzlar, xorijiy investitsiyalar, davlar oltin-valyuta zaxirasi ishlatish, xususylashtirish mablag‘lari

**Oliver – Tanzi samarasi deganda nima tushuniladi:**

Soliq to‘lovchilar tomonidan soliq to‘lovlarini atayin orqaga surilishi

Soliq to‘lovchilar tomonidan soliq to‘lovlarini majburan orqaga surilishi

Soliq to‘lovchilar tomonidan soliq to‘lovlarini rejali orqaga surilishi

Soliq to‘lovchilar tomonidan soliq to‘lovlarini tasidifiy orqaga surilishi

**Jami talab egri chizig‘i quyidagilarning natijasida o‘ngga siljishi mumkin:**

narxlar darajasining pasayishi

narxlar darajasining oshishi

import xaridlar samarasi ta’sirida

aholiga solinadigan daromad solig‘ining oshishi hisobiga

**Investitsiya akselatori atamasi nimani anglatadi:**

Bu investitsiyalar darajasini daromad o‘zgarishi natijasida o‘zgarishi

Bu investitsiyalar darajasini iste’mol o‘zgarishi natijasida o‘zgarishi

Bu investitsiyalar darajasini talab o‘zgarishi natijasida o‘zgarishi

Bu investitsiyalar darajasini taklif o‘zgarishi natijasida o‘zgarishi

**Agar iqtisodiyotdagi vaziyat jami taklif egri chizig‘ining klassik kesmasiga to‘g‘ri kelsa, unda jami talabning o‘sishi qanday natijaga olib keladi**

real yalpi ichki mahsulotga ta’sir qilmasdan narxlar o‘sishiga

narxlar o‘sishiga va real yalpi ichki mahsulotning kamayishiga

narxlar darajasiga ta’sir qilmasdan real yalpi ichki mahsulot hajmning ko‘payishiga

narxlar hamda real yalpi ichki mahsulot hajmning oshishiga

**Agar iqtisodiyotdagi vaziyat jami taklif egri chizig‘ining oraliq kesmasiga to‘g‘ri kelsa, unda jami talabning o‘sishi qanday natijaga olib keladi**

narxlar hamda real yalpi ichki mahsulot hajmning oshishiga

narxlar o‘sishiga va real yalpi ichki mahsulotning kamayishiga

real yalpi ichki mahsulot hajmga ta’sir qilmasdan narxlar o‘sishiga

narxlar darajasiga ta’sir qilmasdan real yalpi ichki mahsulot hajmning ko‘payishiga

**Agar jami talab hajm potentsial yalpi ichki mahsulotdan oshsa, bu iqtisodiyotda:**

inflyatsion uzulish borligini bildiradi

deflyatsion uzulish borligini bildiradi

byudjet taqchilligi borligini bildiradi

jami taklif va talab muvofiqligini bildiradi

**Ishlab chiqarish sohasidagi soliqlarning oshishi jami taklif yoki talab egri chiziqlarining holatiga qanday ta’sir etadi**

jami taklif chapga suriladi va kamayadi, jami talab o‘zgarmaydi

jami talab chapga suriladi va kamayadi, jami taklif o‘zgarmaydi

jami taklif va talab chapga suriladi va xajmlari kamayadi

jami taklif va talab o‘ngga suriladi va xajmlari ortadi

**Savdo shartlari ko‘rsatkichidan nima uchun foydalaniladi:**

Eksport va importning narxlar o‘zgarishini tahlil qilish uchun

Savdo oqimlarini tahlil qilish maqsadida

Import iste’molni baholash maqsadida

Eksport hajmini baholash maqsadida

**Tashqi savdo to‘siqlari qanday turlarga bo‘linadi:**

Tarif va notarif to‘siqlarga

Egri va to‘g‘ri soliqlarga

Majburiy va ixtiyoriy to‘siqlar

Qisqa va uzoq muddatli

**Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat vazifalariga quyidagilarning qaysi biri kirmaydi**

xususiy sektor mahsulotlariga baho belgilash

qonun chiqarish

raqobat muhitini himoya qilish

iqtisodiyotni anti-siklik tartibga solish

**Transfert to‘lovlari davlat tomonidan nima uchun amalga oshiriladi**

kam ta’minlangan oilalarni qo‘llab-quvvatlash uchun

monopoliyaga qarshi kurashish uchun

ijtimoiy ne’matlarni ishlab chiqarish uchun

tadbirkorlarni qo‘llab-quvvatlash uchun

**Tovarlarni ishlab chiqarish yoki iste’mol qilish jarayonida, ishlab chiqaruvchi va iste’molchidan tashqari, uchunchi tomonning ko‘radigan nafi yoki zarari bu:**

qo‘shimcha tashqi ta’sir

iqtisodiy tenglik

iqtisodiy samaradorlik

qo‘shimcha foyda miqdori

**Fiskal siyosat quyidagicha bo‘lishi mumkin:**

rag‘batlantiruvchi

befarq

tizimlashtiruvchi

moslashtiruvchi

**Agar foiz stavkasi oshsa, obligatsiyaning bozordagi joriy kursi:**

Pasayadi

o‘zgarmaydi

Oshadi

Tebranadi

**Iqtisodiy o‘sish qanday o‘lchanadi:**

real yalpi ichki mahsulotning o‘sishi orqali

mehnat unumdorligining o‘sishi orqali

kapital bilan ta’minlanganlik o‘sishi bilan

tovar aylanishini o‘sishi bilan

**Iqtisodiy o‘sishning neoklassik modellarida quyidagilarning qaysi biri asosiy vosita bo‘lib hisoblanadi:**

ishlab chiqarish funksiyasi

multiplikator qoidasi

akselerator qoidasi

davlatning tartibga solish qoidasi

**Iqtisodiy o‘sish qanday o‘lchanadi**

real yalpi ichki mahsulotning oshishi orqali

mehnat unumdorligining oshishi orqali

kapital bilanta’minlanganlikning oshishi orqali

tovar aylanishining oshishi orqali

**Jami daromad va xarajatlarning doiraviy aylanish modelida tovar va xizmatlarning asosiy iste’molchisi qaysi**

Uy xo‘jaliklari

Firmalar

Davlat

Tashqi dunyo

**Import tariflarini kiritishing iqtisodiy oqibatlari qanday natijaga olib keladi:**

Ishlab chiqaruvchi yutadi biroq iste’molchi yutqazadi

Ishlab chiqruvchi yutqazadi ammo iste’molchi yutadi

Davlat yutadi lekin aholi yutqazadi

Aholi yutadi ammo davlat yutqazadi

**Mahalliy ishlab chiqaruvchini haqiqiy himoya darajasi qaysi ko‘rsatkich yordamida hisoblanishi kerak**

Import bojining qiymatini qo‘shilgan qiymat ko‘rstakichiga nisbatan

Import bojining qiymatini sof foyda ko‘rstakichiga nisbatan

Import bojining qiymatini yalpi foyda ko‘rstakichiga nisbatan

Import bojining qiymatini tannarxga ko‘rstakichiga nisbatan

**Eksport subsidiyalari va demping nima maqsadda qo‘llaniladi:**

Mamlakat eksportini tashqi bozorlarda sotilishini rag‘batlantirish maqsadida

Mahalliy ishlab chiqaruvchilarni xorijiy raqobatchilardan himoya qilish maqsadida

Xorij kompaniyalarini mahalliy ishlab chiqaruvchilardan himoya qilish uchun

Milliy kompaniyalarni chet el kompaniyalaridan himoya qilish uchun

**Kompensatsiya bojlari nima maqsadda qo‘llaniladi:**

Chet mamlakatlarning eksport subsidiyalarini ta’sirini bartaraf etish maqsadida

Chet mamlakatlarning import subsidiyalarini ta’sirini bartaraf etish maqsadida

Chet mamlakatlarning ishlab chiqarishni himoya vositalari ta’sirini bartaraf etish maqsadida

Chet mamlakatlarning mahalliy tadbirkorlarni himoyalash chorasini bartaraf etish maqsadida

**To‘lov balansi nima**

ma’lum davr mobaynida mamlakat rezidentlari va tashqi dunyo o‘rtasida bo‘ladigan bitimlar statistik qayd qilingan xujjatdir

pul-kredit, valyuta, byudjet-soliq, xalqaro savdo siyosatining hamda davlat qarzini boshqarish

yo‘nalishlarini tanlash uchun indikator vazifasini bajaradi mamlakatning iqtisodiy aloqalarini aniq-lo‘nda ifodalaydi

alohida YaIM ko‘rsatkichlari statistik hisoboti

**To‘lov balansi struktarasi turlari**

joriy operatsiyalar xisobi kapital harakati hisobi

yakuniy operatsiyalar xisobi kapital harakati hisobi

oraliq operatsiyalar xisobi kapital harakati hisobi

joriy operatsiyalar xisobi yakuniy harakati hisobi

**To‘lov balansi nechchi qismdan iborat**

Ikki

Uch

To‘rt

Besh

**Ichki muvozanat bu-**

talab va taklifning balanslashganli

chet el valyutalarini davlatga sotish talabi bilan ularning yetishmasligi

savdo va moliyaviy oqimlar ustidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri nazorat qilishni kiritish mumkin

valyuta kursini usuli - rasmiy zaxiralar bilan bozorda manipulyatsiya qilish hisoblanadi

**Diskont siyosati bu-**

bank hisob stavkasini oshirib yoki tushirib chet el kapitallari kirishi yoki chiqib ketishiga ta’sir ko‘rsatishi mumkin

markaziy banklar taklifi yetarli bo‘lmagan, kursi esa yuqori bo‘lgan chet el valyutalarini sotadi

ularni taklif ortiqcha va kursi past bo‘lganda sotib oladi

bu bilan talab va taklifni tenglashtirib, milliy valyuta kursi tebranish chegarasini cheklaydi

**Ixtiyordagi daromad nima**

hisoblangan shaxsiy daromadning individual soliqlar to‘langandan keying qismidir

muvozanatli real valyuta kursini oshiradi va to‘lov balansida taqchillikni keltirib chiqaradi

xorijga sarmoya qo‘yish uchun taklif qilinayotgan milliy valyuta ko‘payadi

xalqaro foiz stavkasini oshiradi va kichik investitsiyalar darajasini kamaytiradi

**Ishlab chiqarish omillarining egalari tomonidan olinadigan umumiy daromad – bu**

milliy daromad

shaxsiy daromad

tasarrufidagi daromad

yalpi milliy mahsulot

**Iste’molga sarflanmaydigan tasarrufidagi daromadning qismi – bu:**

shaxsiy jamg‘armalar

shaxsiy soliqlar

dividendlar

uy xo‘jaliklarining xarajatlari

**Agar iste’molchilar jamg‘armalarini joriy iste’molga sarflashga qaror qilishsa, unda qisqa muddatda qanday o‘zgarishlar paydo bo‘ladi:**

bandlik va ishlab chiqarish hajm oshadi

bandlik va ishlab chiqarish hajm pasayadi bandlik va ishlab chiqarish hajm pasayadi bandlik va ishlab chiqarish hajm pasayadi

mahsulot hajm va bandlik o‘zgarmaydi

mahsulot hajm va bandlik o‘zgarmaydi, narxlar pasayadi

**Iste’molga me’yoriy moyillik - bu:**

iste’mol va daromad xajmlari orasidagi nisbat

iste’mol va jamg‘arma orasidagi nisbat

istemol o‘zgarishi va daromad o‘zgarishi orasidagi nisbat

jamg‘arma va daromad o‘zgarishi orasidagi nisbat

**Keynsning makroiqtisodiy muvozanat modelida iste’mol va jamg‘armalarning o‘zgarishiga ta’sir etuvchi asosiy omil - bu:**

tasarrufidagi daromad miqdori

foiz stavkasi

jamg‘arma va investitsiyalarning tengligi

iste’molga nisbatan jamg‘armaning tezroq o‘sishi

**Quyidagi nisbatlardan qaysi biri teskari bog‘liqlikni ifodalaydi:**

investitsiya xarajatlari bilan foiz stavkasi

iste’mol xarajatlari bilan tasarrufidagi daromad

jamg‘arma bilan sof milliy mahsulot

investitsiya bilan milliy daromad

**Shaxsiy iste’mol funksiyasidagi bo‘sag‘aviy daromad quyidagini bildiradi:**

daromad bilan iste’molning tengligini

jamg‘arma bilan daromadning tengligini

jamg‘arma bilan iste’molning tengligini

iste’mol bilan investitsiyaning tengligini

**Agar muvozanatli ishlab chiqarish hajmi potentsial ishlab chiqarish darajasidan past bo‘lsa, unda:**

retsession uzulish

inflyatsion uzulish

jamg‘armaning o‘sishi

iste’molning o‘sishi

**Agar muvozanatli ishlab chiqarish hajmi potentsial ishlab chiqarish darajasidan oshsa, unda:**

inflyatsion uzulish

retsession uzulish

jamg‘armaning o‘sishi

iste’molning o‘sishi

**Tashqi savdoda protektsionizm siyosati qanday mamlakatlar uchun ahamiyatga ega**

Iqtisodiyotining diversifikatsiya darajasi past mamlakatlar uchun

Iqtisodiyotning diversifikatsiya darajasi yuqori mamlakatlar uchun

Kichik ochiq iqtisodiyotga ega davlatlar uchun

Katta ochiq iqtisodiyotga ega davlatlar uchun

**IS-LM modeli nima maqsadda qo‘llaniladi:**

IS-LM modeli tovar va pul bozoridagi muvozanatni ta’minlaydigan foiz stafkasi bilan daromadning birikmasini ta’minlash maqsadida

IS-LM modeli tovar va pul bozoridagi muvozanatni ta’minlaydigan foiz stafkasi bilan kredit birikmasini ta’minlash maqsadida

IS-LM modeli tovar va pul bozoridagi muvozanatni ta’minlaydigan foiz stafkasi bilan depozit birikmasini ta’minlash maqsadida

IS-LM modeli tovar va pul bozoridagi muvozanatni ta’minlaydigan foiz stafkasi bilan investitsiya birikmasini ta’minlash maqsadida

**IS-LM modeli ko‘proq milliy iqtisodiyotning qanday davrdagi holati uchun qo‘llaniladi**

Qisqa muddatli davrda

Uzoq muddatli davrda

O‘rta muddatli davrda

O‘ta uzoq muddatli davrda

**Investitsiyalar yoki kapital qo‘yilmalar bu…**

hali buyumlashmagan, lekin ishlab chiqarish vositalariga qo‘yilgan kapitaldir

foyda olish maqsadida xo‘jalik faoliyatiga qo‘yilgan aktivlar hisoblanadi

yangi korxonalar qurish, uzoq muddat xizmat ko‘rsatuvchi mashina xarajatlardir

tarkibiga uy-joyqurilishiga ketgan xarajatlar ham kiritiladi

**Baho indeksini yoki inflyatsiya darajasini hisoblash uchun:**

deflyator, iste’mol narxlari indeksi, sanoat ishlab chiqarish baholari indeksi hisoblanishi

deflyator, iste’mol narxlari indeksi

iste’mol narxlari indeksi, sanoat ishlab chiqarish baholari indeksi hisoblanishi

Fisher indeksi hisoblanadi

**Davriy ishsizlik deb qaysi sabab tufayli yuzaga keladi**

ishlab chiqarishning pasayishi natijasida ishchi kuchiga bo‘lgan talabning kamayishidan paydo bo‘ladi

mamlakatdagi tarkibiy o‘zgarishlar natijasida paydo bo‘ladi

malakaviy talablar talab etilganda paydo bo‘ladi

rivojlanish ortishi natijasida paydo bo‘ladi

**Friksion ishsizlik deb nimaga aytiladi**

Ish qidirayotgan yoki yaqin vaqtlar ichida ish bilan ta’minlanishni kutayotgan ishchi kuchiga aytiladi

mamlakatdagi tarkibiy o‘zgarishlar natijasida paydo bo‘ladi

malakaviy talablar talab etilganda paydo bo‘ladi

rivojlanish ortishi natijasida paydo bo‘ladi

**Ishlab chiqarish hajmi ko‘payishi yoki kamayishi narxga bog‘liq bo‘lmagan omillar qaysilar**

resurslarga bo‘lgan talabning o‘zgarishi, unumdorlikdagi o‘zgarishlar, huquqiy me’yordagi o‘zgarishlar

ichki bozordagi resurslar miqdorining kamayishi:

import resurslar narxlaridagi o‘zgarishlar bozordagi hukmronlik va monopoliya

yer resurslari mehnat resurslari kapital tadbirkorlik qobiliyatlari

**Resurslarga bo‘lgan talabning o‘zgarishi qaysi omillarga bog‘liq**

ichki bozordagi resurslar miqdorining kamayishi, import resurslar narxlaridagi o‘zgarishlar bozordagi hukmronlik va monopoliya unumdorlikdagi o‘zgarishlar huquqiy me’yordagi o‘zgarishlar

soliq va subsidiyalarning o‘zgarishi, davlatning tartibga solish jarayonidagi o‘zgarishlar va boshqalar

yer resurslari, mehnat resurslari, kapital, tadbirkorlik qobiliyatlari

**Multiplikator nima**

yalpi daromadlar avtonom xarajatlarning dastlabki o‘sishi (kamayishi)dan necha marta ortiq o‘sganligini (kamayganligi) ko‘rsatadi

yalpi daromadlar avtonom xarajatlarning so‘nggi o‘sishi (kamayishi)dan necha marta ortiq o‘sganligini (kamayishi) ko‘rsatadi

yalpi daromadlar xom ashyo xarajatlarning dastlabki o‘sishidan necha marta ortiq o‘sganligini ko‘rsatadi

yalpi daromadlar avtonom xarajatlarning kamayishidan necha marta kamayganligi ko‘rsatadi

**Keyns nazariyasi bo‘yicha aktivlar tomonidan pulga bo‘lgan talab:**

foiz stavkasiga nisbatan teskari bog‘liqlikka ega

nominal daromad hajmga nisbatan to‘g‘ri bog‘liqlikka ega

nominal daromad hajmga nisbatan teskari bog‘liqlikka ega

foiz stavkasi darajasiga bog‘liq emas

**Iqtisodiyotda pul taklifining kamayishi jami taklif (AS) yoki jami talab (AD) egri chiziqlarining xolatiga qanday ta’sir etadi**

AD egri chizig‘i chapga suriladi

AD egri chizig‘i o‘ngga suriladi

AS egri chizig‘i o‘ngga suriladi

AS egri chizig‘i chapga suriladi

**Yalpi talabning baho omillari qaysilar**

foiz stavkasi samarasi, boylik samarasi yoki real kassa qoldiqlari samarasi, import xaridlar samarasi

talab inflyatsiyasi, jami taklifning kamayishidan kelib chiqadigan inflyatsiya

talab inflyatsiyasi, boylik samarasi yoki real kassa qoldiqlari samarasi, import xaridlar samarasi

foiz stavkasi samarasi, jami taklifning kam kelib chiqadigan inflyatsiya

**Foiz stavkasi samarasi nima**

jami talabning egri chiziq bo‘yicha surilishi narxlar darajasi o‘zgarishining foiz stavkasiga bo‘lgan ta’siriga bog‘liq

narxlar darajasining oshishi, jamg‘arilgan moliyaviy aktivlari real xarid qobiliyatini pasaytirib yuboradi

biror mamlakatda tovar va xizmatlarning ichki narxlari tashqi narxlarga nisbatan oshib borilishi

xizmatlarga talab kamayadi va o‘z navbatida shu mamlakatda import mahsulotlarga bo‘lgan talab oshadi

**Boylik samarasi yoki real kassa qoldiqlari samarasi nima**

narxlar darajasining oshishi, jamg‘arilgan moliyaviy aktivlari (omonatlar, obligatsiyalar) real xarid qobiliyatini pasaytirib yuboradi

jami talabning egri chiziq bo‘yicha surilishi narxlar darajasi o‘zgarishining foiz stavkasiga bo‘lgan ta’siriga bog‘liq

xizmatlarga talab kamayadi va o‘z navbatida shu mamlakatda import mahsulotlarga bo‘lgan talab oshadi

biror mamlakatda tovar va xizmatlarning ichki narxlari tashqi narxlarga nisbatan oshib borilishi

**Davlat jami xarajatlarning qaysi qismiga bevosita ta’sir qilishi mumkin:**

tovar va xizmatlarning davlat xaridlariga

xususiy investitsiyalarga

uy xo‘jaliklarining xarajatlariga

import mahsulotlar hajmga

**Davlat tomonidan olib boriladigan fiskal siyosat quyidagilarga ta’sir qiladi:**

barcha makroiqtisodiy sub’yektlarga

davlat korxonalariga

uy xo‘jaliklariga

korxona va uy xo‘jaliklariga

**Bozor iqtisodiyotida davlatning daromadlar siyosati quyidagiga yo‘naltirilgan:**

soliqlar va transfertlar tizimi orqali daromadlarni qayta taqsimlash

yollanma ishchilarning ish haqini belgilash

iqtisodiyotning barcha bo‘g‘inlarida ish haqini bir xil darajada ushlab turish

shaxsiy daromadning o‘sishini cheklash

**Quyidagilardan qaysi biri fiskal siyosatning choralariga kiradi:**

davlat xarajatlarini o‘zgartirish

foiz stavkasini o‘zgartirish

majburiy zaxira normasini o‘zgartirish

ochiq bozordagi operatsiyalar

**Rag‘batlantiruvchi barqarorlashtirish siyosati restriktsion siyosatdan farqli o‘laroq nimaga qaratiladi:**

iqtisodiyotda ishlab chiqarish va bandlik darajasini oshirishga

inflyatsiya sur’atini pasaytirishga

iqtisodiyotni sikllik ko‘tarilishini cheklashga

davlat byudjeti xarajatlari va daromadlarini tengligini ta’minlashga

**Boshqa teng shartlar bajarilganda davlat xarajatlari multiplikatorining samarasi:**

soliq multiplikatorining samarasidan ortiqroq

soliq multiplikatorining samarasidan kamroq

soliq multiplikatorining samarasiga teng

soliq multiplikatorining samarasiga befarq

**Davlat byudjetining kamomadi qanday vaziyatlarda paydo bo‘ladi:**

davlat xarajatlarining yig‘indisi soliq tushumlari yig‘indisidan oshganda

davlat aktivlarining yig‘indisi uning majburiyatlar yig‘indisidan oshganda

davlat xarajatlari kamayganda

soliq tushumlari ortganda

**Fiskal siyosat qanday vaziyatlarda rag‘batlantiruvchi deb hisoblanadi:**

aholining daromadiga soliq kamaysa

transfert to‘lovlari kamaysa

tamaki mahsulotlariga aktsiz ko‘tarilsa

mamlakat mudofaasiga xarajatlar kamaysa

**Fiskal siyosat qanday vaziyatlarda cheklovchi hisoblanadi:**

davlat xarajatlarining hajm kamaysa

davlat xarajatlarining hajm ortsa

foiz stavkasi ortsa

foyda solig‘i kamaysa

**Qanday shart bajarilsa ishlab chiqarish samarali bo‘ladi:**

barcha mavjud resurslar to‘liq qo‘llanilsa

barcha mehnat resurslari to‘liq qo‘llanilsa

barcha kapital resurslar to‘liq qo‘llanilsa

yangi texnologiyalar har yili joriy etilsa

**Agar rezervlash normasi va pul bazasi o‘zgarmasdan, deponentlash koeffitsienti oshsa, unda:**

pul taklifi qisqaradi

pul taklifi ortadi

pul taklifi o‘zgarmaydi

pul taklifi talab natijasida o‘zgaradi

**Agar iqtisodiyotda bitimlar miqdori oshsa, u holda:**

pulga bo‘lgan transaksion talab oshadi

aktivlar tomonidan pulga bo‘lgan talab oshadi

pulga bo‘lgan transaksion talab kamayadi

pul taklifi pasayadi

**Quyidagilardan qaysi biri "arzon pullar" siyosatining vositalariga kirmaydi**

zaxira me’yori oshsa

zaxira me’yori pasaysa

hisob stavkasi kamaysa

markaziy bank davlat qimmatli qog‘ozlarini sotib olsa

**Zaxira me’yorining kamayishi quyidagilardan qaysi biriga ta’sirini ko‘rsatib pul taklifini oshiradi:**

pul multiplikatori oshirilib

monetar bazani oshirib

naqd pullar depozitlar nisbatini kamaytirib

hisob stavkasini kamaytirib

**Byudjet-soliq siyosati bu-**

mamlakatlardagi jamg‘armalar darajasini kamayishiga olib keladi

xalqaro foiz stavkasini oshiradi va kichik investitsiyalar darajasini kamaytiradi

xorijga sarmoya qo‘yish uchun taklif qilinayotgan milliy valyuta ko‘payadi

mamlakatga investitsiyalar kiritishni xorijiy sarmoyadorlar uchun foydali bo‘lishiga olib keladi

**Byudjet – soliq siyosatidagi o‘zgarishlar qaysi egri chiziqning holati bilan tasvirlanadi**

IS egri chizig‘ining

LM egri chizig‘ini

Xn egri chizig‘iorqali

SI egri chizi’giasosida

**Iqtisodiy o‘sishning neokeynischilik modellarida quyidagilarning qaysi biri asosiy vosita bo‘lib hisoblanadi:**

akselerator qoidasi

multiplikator qoidasi

Ishlab chiqarish funksiyasi

davlatning tartibga solish qoidasi

**Iqtisodiy o‘sishning neoklassik modellarida quyidagilarning qaysi biri asosiy vosita bo‘lib hisoblanadi**

ishlab chiqarish funksiyasi

multiplikator

akselerator qoidasi

davlatning tartibga solish qoidalari

**Iqtisodiy o‘sishning neokeynschi moddalariga quyidagilarning qaysi biri asosiy vosita bo‘lib hisoblanadi**

akselerator qoidasi

ishlab chiqarish funksiyasi

multiplikator

davlatning tartibga solish qoidalari

**Daromadlardagi nisbiy o‘zgarishlar nima**

milliy daromadning o‘sishi, boshqa mamlakatdagi bu ko‘rsatkichning o‘sishidan ustun bo‘lsa, bunda uning valyuta kursi pasayadi

talab yoki taklifni hamda uning valyuta kursini o‘zgartiradi

agar bir mamlakat, ichki baho darajasi tez o‘ssa, talabni oshiradi

dollar kursi pasayishi, funt kursi esa, aksincha ko‘tarilishidan darak beradi

**Bahodagi nisbiy o‘zgarishlar nima**

agar bir mamlakat, ichki baho darajasi tez o‘ssa, boshqa mamlakat, bu daraja o‘zgarishsiz qolsa, bunda arzon tovarini izlaydi va shu bilan xorijiy valyutaga talabni oshiradi

milliy daromadning o‘sishi, boshqa mamlakatdagi bu ko‘rsatkichning o‘sishidan ustun bo‘lsa, bunda uning valyuta kursi pasayadi

milliy daromadning o‘sishi, boshqa mamlakatdagi bu ko‘rsatkichning o‘sishidan ustun bo‘lsa, bunda uning valyuta kursi pasayadi

dollar kursi pasayishi, funt kursi esa, aksincha ko‘tarilishidan darak beradi

**Daromadlardagi nisbiy o‘zgarishlar nima**

milliy daromadning o‘sishi, boshqa mamlakatdagi bu ko‘rsatkichning o‘sishidan ustun bo‘lsa, bunda uning valyuta kursi pasayadi

talab yoki taklifni hamda uning valyuta kursini o‘zgartiradi

agar bir mamlakat, ichki baho darajasi tez o‘ssa, talabni oshiradi

dollar kursi pasayishi, funt kursi esa, aksincha ko‘tarilishidan darak beradi

**Makroiqtisodiy holatni aks ettiruvchi asosiy ko‘rsatkichlar, bular:**

yalpi ichki mahsulot, yalpi milliyi mahsulot, sof milliy mahsulot, milliy daromad, shaxsiy daromad, ixtiyordagi daromad

aholining xarajatlari, iste’molchilar xuquqlari, inflyatsiyaning o‘sish bozor sur’atlari ta’siri ko‘rsatkchlari

pul deflyatori, iste’mol baholari indeksi, inflyatsiyaning o‘sish sur’atlari

aholi daromadlari, davlat byudjeti taqchilligi, deflyator, iste’mol baholari indeksi, inflyatsiyaning o‘sish sur’atlari

**Yalpi ichki mahsulotni ishlab chiqarish xarajatlari bo‘yicha hisoblashda asosan qaysi xarajatlar hisobga olinadi**

pirovard mahsulot va xizmatlarni yaratishga ketgan barcha xarajatlar

mahsulot tannarxiga ketgan barcha xarajatlar

asosiy vositalarni sotib olish va ushlab turishga ketgan xarajatlar

iste’molga ketgan xarajatlar

**Yalpi ichki xususiy investitsiya xarajatlariga nimalar kiradi (I):**

asbob-uskunalar, asosiy vositalar, mashinalarni sotib olish xarajatlari kiradi

uzoq muddat va kundalik foydalaniladigan iste’mol buyumlari sotib olishga

davlat korxonalarida to‘lanadigan ish haqi xarajatlari kiritiladi

mamlakatning import va eksport operatsiyalari bo‘yicha joriy xarajatlar

**Yalpi ichki mahsulot ning deflyatori nimaning nisbatiga teng:**

Iste’mol savatining joriy va bazis yildagi qiymatining nisbatiga

Joriy yildagi mahsulotning narxlar indeksining yig‘indisiga

Nominal va real yalpi ichki mahsulotlarning ayirmasiga

Real va nominal yalpi ichki mahsulotlarning yig‘indisiga

**LM egri chizig nimani anglatadi**

Pul bozorida pulga talabning taklifga nisbatan joylashgan nuqtasini

Pul bozorida pul taklifining talabga nisbatan joylashgan nuqtasini

Pul bozorida pulga talabni qisqarish nuqtasini

Pul bozorida pulga talabni taklifini o‘sish nuqtasini

**Davlat jami xarajatlarning qaysi qismiga bevosita ta’sir qilishi mumkin:**

davlat xaridlariga

uy xo‘jaliklarning xaridlariga

xizmat ko‘rsatuvchilar xaridlariga

xususiy investitsiyalar xaridlariga

**IS-LM modelida bozorda muvozanat bo‘lishi uchun nima talab etiladi**

Ikkala bozorda muvozanatga erishish uchun foiz stavkasi va daromad darajasining faqat bitta birikmasi bo‘lishi kerak

Ikkala bozorda muvozanatga erishish uchun foiz stavkasi va daromad darajasini faqat ikkita birikmasi bo‘lishi kerak

Ikkala bozorda muvozanatga erishish uchun foiz stavkasi va daromad darajasida faqat uchta birikma bo‘lishi kerak

Ikkala bozorda muvozanatga erishish uchun foiz stavkasi va daromad darajasi to‘rtta birikmaga ega bo‘lishi kerak

**Agar muvozanatli ishlab chiqarish hajmi potentsial ishlab chiqarish darajasidan past bo‘lsa, unda qanday uzilish xosil bo‘ladi:**

retsession uzilish xosil bo‘ladi

inflatsion uzilish paydo bo‘ladi

investitsiyalar hajmi jamg‘armalardan oshib ketadi

iste’mol hajmi oshadi

**Agar muvozanatli ishlab chiqarish hajmi potentsial ishlab chiqarish darajasidan oshsa, unda qanday uzilish paydo bo‘ladi:**

inflyatsion uzilish paydo bo‘ladi

retsession uzilish xosil bo‘ladi

investitsiyalar hajmi jamg‘armalardan oshib ketadi

iste’mol hajmi oshadi

**Iqtisodiy davr (tsikl)lar deb nimaga aytiladi**

Ishlab chiqarish, bandlilik va inflyatsiya darajasining davriy tebranishiga iqtisodiy davr deyiladi

Iqtisodiyotni o‘zgarishiga, yangi iqtisodiyotga o‘tishga

Mamlakat iqtisodiyotini rivojlanishiga

Mamlakat iqisodiyotini jonlanishi davri

**Markaziy Bankdagi majburiy zaxira nima**

Tijorat maqsadida ishlatilmaydigan bank omonatlarining bir qismi

Tijorat maqsadida ishlatiladigan bank omonatlari

Tijorat maqsadida ishlatilmaydigan bank depozitlari

Tijorat maqsadida ishlatiladigan bank depozitlari

**Iqtisodiyotning pasayishi tufayli ishini yo‘qotganlar qaysi toifaga kiradi**

davriy ishsizlar

friksion ishsizlar

strukturaviy ishsizlar

yashirin ishsizlar

**Hozirgi mehnat bozorida ishchi kuchiga bo‘lgan talab nima bilan belgilanadi**

ish haqining darajasi bilan

ishchi kuchining ko‘chib yurishi

kasaba uyushmalar faolligining kuchayishi bilan

ish haqining pasayishi bilan

**”Agar haqiqatdagi ishsizlik, ishsizlikning tabiiy darajasidan bir foizga oshib ketsa, milliy iqtisodiyot yalpi ichki mahsulot ni ikki yarim foizga kam oladi” Bu qonun kimga tegishli**

Artur Oukenga

Adam Smitga

Fisherga

Keynsga

**Tijorat banklarining deponentlash koeffitsienti nimani anglatadi**

Naqd pulning depozitlarga nisbatini

Naqd pulning kreditga nisbatini

Naqd pulning ssudalarga nisbatini

Naqd pulning sarmoyalarga nisbatini

**Real almashuv kursiga fiskal siyosatning ta’siri nimada bilinadi:**

Mamlakatda soliqlar va davlar xarajatlari ortsa, jamg‘arma va investitsiya qisqaradi va sof eksportni ham kamaytiradi

Mamlakatda soliqlar va davlar xarajatlari ortsa, jamg‘arma va investitsiya ortadi va sof eksportni ham ko‘paytiradi

Mamlakatda soliqlar va davlar xarajatlari ortsa, jamg‘arma va investitsiya qisqaradi va sof eksportni ham ko‘paytiradi

Mamlakatda soliqlar va davlar xarajatlari ortsa, jamg‘arma va investitsiya muvozanatlashadi va sof eksportni ham muvozanatlaydi

**Real almashuv kursining o‘zgarishiga qanday omillar ta’sir qiladi:**

Joriy hisoblar balansi bilan kapital harakati balansidagi o‘zgarishlar

Joriy hisoblar balansi investitsyalar oqimidagi o‘zgarishlar

Joriy hisoblar balansi xorijiy kreditlar oqimidagi o‘zgarishlar

Joriy hisoblar balansi va zaxira balansidagi o‘zgarishlar

**Real almashuv kursi va sof eksportning o‘zaro bog‘liqligi nimada bilinadi:**

Real almashuv kursi past bo‘lsa milliy tovarlar arzonlashadi hamda eksport ortadi

Real almashuv kursi past bo‘lsa milliy tovarlar arzonlashadi ammo eksport kamayadi

Real almashuv kursi yuqori bo‘lsa milliy tovarlar arzonlashadi va eksport ortadi

Real almashuv kursi yuqori bo‘lsa milliy tovarlar arzonlashadi lekin eksport kamayadi

**Nominal valyuta kursini o‘zgarishi nimaga bog‘liq bo‘ladi:**

Ikki mamlakatda yurgizilayotgan pul-kresit siyosatining maqsadiga

Ikki mamlakatda amalda bo‘lgan pul massasiga

Ikki mamlakatda mavjud bo‘lgan inflayatsiya sur’atiga

Ikki mamlakatdagi tijorat banklari soni va kapitaliga

**Real almashtirsh kursi deb nimaga aytiladi**

Ikki mamlakatda ishlab chiqarilgan tovarlarning nisbiy narxiga

Ikki mamlakatda ishlab chiqarilgan tovarlar qiymatiga

Ikki mamlakatda ishlab chiqarilgan tovarlar nisbiy tannarxiga

Ikki mamlakatda ishlab chiqarilgan tovarlar iste’moliga

**Qanday holatda chet el tovarlari nisbatan arzon, milliy tovarlar esa nisbatan qimmat bo‘ladi:**

Real almashuv kursi nisbatan baland bo‘lsa

Real almashuv kursi nisbatan past bo‘lsa

Real almashuv kursi nisbatan barqaror bo‘lsa

Real almashuv kursi nisbatan tebranuvchan bo‘lsa

**Nominal ayirboshlash kursi nima:**

ma'lum bir chet el valyutasi birligini sotib olish uchun ishlatilishi mumkin bo‘lgan milliy valyuta birliklari soni

xorijda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotib olish qobiliyati

tovar bozorida real narxlar va sotib olish qobiliyati o‘rtasidagi farqlarni bildiradi

Real almashuv kursi va ikki mamlakat o‘rtasidagi kapital harakati hajmi

**Yalpi daromad quyidagilardan qaysi biriga teng:**

Sotilgan yalpi ishlab chiqarish hajmi

Ishchilar olgan umumiy ish haqiga

Ishlab chiqaruvchilarning umumiy foydasiga

Kapital egalari olgan jami renta va foiz daromadlariga

**Friktsion ishsizlik bu-**

Bu ish qidirayotgan yoki yaqin vaqtlar ichida ish bilan ta’minlanishni kutayotgan ishchi kuchi

Ishlab chiqarish tarkibining o‘zgarishi natijasida ishdan bo‘shatilgan ishchilar

Ishlab chiqarishning pasayishi natijasida ishchi kuchiga bo‘lgan talabni qiaqarishi

Mehnatga layoqatli bo‘lgan ammo ishsiz qolgan aholi

**Inflyatsiya yalpi ichki mahsulotga qanday ta'sir qiladi**

Deflyator indikatori yordamida hisoblangan

Iste'mol narxlari indeksi bo‘yicha hisoblangan

Ishlab chiqarish indeksi asosida hisoblangan

Taqqoslash narxlarga asoslangan

**Davlat qarzi quyidagilardan iborat:**

Hukumatning ichki va tashqi qarzlari yigʻindisi

Mamlakat aholisidan davlat qarzlari

Davlatning xorijiy investorlardan qarzlari

Davlatning xorijiy kreditorlar va investorlar oldidagi qarzi

**Inflyatsiya yalpi ichki mahsulotga qanday ta'sir qiladi**

Deflyator indikatori yordamida hisoblangan

Iste'mol narxlari indeksi bo‘yicha hisoblangan

Ishlab chiqarish indeksi asosida hisoblangan

Taqqoslash narxlarga asoslangan

**Ochiq iqtisodiyotda soliq-byudjet va pul-kredit siyosatining natijalarini nima belgilaydi**

Mamlakatda amaldagi valyuta kursiga

Mamlakatda belgilangan qayta moliyalash mukofotiga

Mamlakatda olib borilayotgan pul-kredit siyosatiga

Mamlakatda amalga oshirilayotgan byudjet va soliq siyosatiga

**Makroiqtisodiy tahlilning maqsadi**:

milliy iqtisodiyotni yaxlit tizim sifatida o‘rganish

uy xo‘jaliklarining xatti-harakatlarini o‘rganadi

firma xatti-harakatlarini o‘rganish

tarmoqlararo tuzilmani o‘rganish

**Yalpi ichki mahsulotga quyidagilar kirmaydi:**

narxlarning oshishini hisobga olmaydi va inflyatsiyani hisobga olmasdan ishlab chiqarish hajmining o‘sishini solishtirish imkonini beradi

Sof eksport kontraktlari qiymati

Sof import kontraktlari narxi

To‘lov balansidagi sof eksport balansi

**Talab hajmiga quyidagi omillardan iqaysi biri ta’sir ko‘rsatmaydi**

iste’molchilar daromadi

to‘ldiriruvchi tovarlar narxining o‘zgarishi

resurslarning narxi

iste’molchilar soni

**Qaysi omil talab egri chizig‘iga ta’sir etmaydi**

tovarlar narxi

iste’molchilar didi va afzal ko‘rishi

miliiy daromadning hajmi yoki qayta taqsimlanishi

iste’molchilar soni va yoshi

**Tovar taklifining qisqarishi quyidagilarning pasayishiga olib keladi**

tovarlar narxini ko‘tarilishiga olib keladi

agar narx bo‘yicha talab elastik bo‘lsa, sotuvchining umumiy darovadini ko‘payishiga

tovarlarga bo‘lgan talabning ko‘payishiga

o‘rnini bosuvchi tovarlarga bo‘lgan talabning ko‘payishiga

**Yalpi taklif egri chizig‘ining oraliq segmentida makroiqtisodiy muvozanatning buzilishi quyidagilarga olib keladi:**

ishlab chiqarish hajmi va narxlar darajasining o‘zgarishiga

ishlab chiqarish hajmini o‘zgartirmasdan narx darajasining o‘zgarishiga

narx darajasini o‘zgartirmasdan ishlab chiqarish hajmining o‘zgarishiga

ishlab chiqarish hajmining ham, narx darajasining ham doimiyligiga

**Ijtimoiy takror ishlab chiqarish:**

iqtisodiyotni doimiy takrorlanadigan jarayon sifatida o‘rganishni o‘z ichiga oladi

dinamikada iqtisodiyotni o‘rganishni o‘z ichiga oladi

ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilish jarayoni

Barcha javoblar noto‘g‘ri

**Makroiqtisodiyot qanday muammolarni hal qiladi**

iqtisodiy o‘sish, ishsizlik darajasi, inflyatsiya darajasi, foiz stavkasi, davlat byudjetining holati va savdo balansining holati

iqtisodiy qarorlar qanday va nima uchun firmalar, iste’molchilar, kapital, yer egalari va tadbirkorlik qobiliyati darajasida qabul qilinadi

uy xo‘jaliklari, iqtisodiy tuzilmalar (xo‘jalik sub'ektlari) va davlat o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liq munosabatlar

talab, taklif, bozor narxini aniqlash, iste'molchi va firma xatti-harakatlari bilan bog‘liq muammolar

**Investitsiya turlari:**

Moliyaviy, real

Maʼnaviy, real

Moliyaviy, maʼnaviy

Maʼnaviy, moddiy

**Samaradorlik turlari:**

Ijtimoiy- iqtisodiy samaradorlik

Ijtimoiy, siyosiy samaradorlik

Inqilobiy – iqtisodiy samaradorlik

Siyosiy, iqtisodiy samaradorlik

**Asosiy vositalar aktiv sifatida tan olinganda qanday qiymat boʻyicha baholanadi**

Boshlangʻich qiymat

Oʻrtacha qiymat

Qoldiq qiymat

belgilangan qiymat

**Aksiyadorlik jamiyatini boshqaruv organi qanday tashkil topgan**

Aksiyadorlarning umumiy yigʻilishidan, kuzatuv kengashidan

Taʼsischi tomonidan

Hokimiyat tomonidan

Ijroiya organidan

**Aksiyalarning nominal qiymati**

Ustavda koʻrsatiladi

Belgilangan qiymat

Vazirlik tomonidan belgilanadi

Aksiyadorlar yigʻilishida belgilanadi

**Asosiy vositalarning qoldiq qiymati**

Boshlangʻich qiymatdan jamlangan amortizatsiya summasini chegirgandan keyingi qiymati

Jamlangan amortizatsiya summasini chegirgan holda asosiy vositalarning oʻrtacha qiymati

Jamlangan amortizatsiya summasini chegirgan holda asosiy vositalarning boshlangʻich qiymati, jamlangan amortizatsiya summasini chegirgan holda asosiy vositalarning oʻrtacha qiymati

Jamlangan amortizatsiya summasini chegirmagan holda asosiy vositalarning qoldiq qiymati

**Asosiy vositalar qayta baholash natijasida hisob va hisobotda qanday qiymat boʻyicha aks ettiriladi**

Joriy qiymat

Oʻrtacha qiymat

Tiklash qiymat

Qoldiq qiymat

**Asosiy vositalar qiymati qanday yoʻl bilan soʻndiriladi**

Amortizatsiyani hisoblash yoʻli bilan

Inventarizatsiya yoʻli bilan

Balans yoʻli bilan

Sotish yoʻli bilan

**Qanday vositaga amortizatsiya hisoblanmaydi**

Korxona yeriga

Korxona asbob-uskunalariga

Korxonaning butlovchi qismlariga

Korxona bino-inshootlariga

**Asosiy vositalarni necha yilda bir marta inventarizatsiyadan oʻtkaziladi**

Ikki yilda bir yoki masʼullar oʻzgarganda

Uch yilda bir yoki masʼullar oʻzgarganda

Besh yilda bir yoki masʼullar oʻzgarganda

Uch yilda

**Korxonaning yalpi foydasi qanday topiladi**

YaF teng SST-IT (YaF — yalpi foyda, SST — sotishdan olingan sof tushum IT — sotilgan mahsulotning ishlab chiqarish tannarxi)

AFF teng YaF-DX plus BD-BZ (AFF — asosiy faoliyatdan olingan foyda DX — davr xarajatlari BD — asosiy faoliyatdan olingan boshqa daromadlar BZ — asosiy faoliyatdan koʻrilgan boshqa zararlar)

UF teng AFF plus MD-MX (UF — umum-xoʻjalik faoliyatdan olingan foyda MD — moliyaviy faoliyatdan olingan daromadlar MX — moliyaviy faoliyat xarajatlari)

CTF teng UF plus FF-FZ (CTF — soliq toʻlangungacha olingan foyda FF — favqulodda vaziyatlardan olingan foyda FZ — favqulodda vaziyatlardan koʻrilgan zarar)

**Korxonaning raqobatlashuvi nima**

Korxonalar oʻrtasida mahsulotni sotish va ishlab chiqarish boʻyicha tortishuvi va kurashi

Boshqa korxonalar bilan iqtisodiy kurashi

Korxonalarning oʻz huquqlarini talab qilishi

Korxonani mahsulotiga talabgor koʻpayishi borasidagi natijalar

**Korxonaning ishlab chiqarish va xizmat koʻrsatish faoliyati nimada namoyon boʻladi**

yuqori texnologiyalardan foydalangan holda xizmatlar

Mahsulot, xizmatlarda va reklamada

mahsulotlarda xizmatlar va reklama

tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish va xizmat koʻrsatish

**Korxona faoliyatini bashorat qilish nima**

obyektning kelajakdagi mumkin boʻlgan holatlari va (yoki) muqobil yoʻllar va ularni amalga oshirish muddatlari toʻgʻrisida ilmiy asoslangan mulohazalar

Operatsion, taktik va strategik rejalashtirishni oʻz ichiga olgan uchta asosiy rejalashtirish turi mavjud

bozor tendensiyalari, raqobat tahlili va ichki imkoniyatlar

bu ijodiy tadqiqot jarayoni,

**Sanoat korxonalarining mulk shakli boʻyicha qanday turlari mavjud**

Davlat, xususiy, MChJ, AJ va qoʻshma korxonalar

Qurilish-montaj, moliya, aloqa, transport, oʻrmon xoʻjaligi, yogʻochni qayta ishlash

Doimiy, barqaror, smenali, qishloq xoʻjaligi, transport xizmatlari, qurilish-montaj, seriyali Uzluksiz, mavsumiy, ramka, seriyali, individual

**Korxonalar ishlab chiqarish omillari:**

mehnat resursi, mehnat predmeti va mehnat vositalari

ishchi kuchi

xom-ashyo va mablagʻlar

investitsiya va innovatsiya

**Aylanma ishlab chiqarish fondlari tarkibi**

Ishlab chiqarish zaxiralari, tugallanmagan ishlab chiqarish va kelgusi davr xarajatlari

Ishlab chiqarish zaxiralari, tugallanmagan ishlab chiqarish va investitsiya uchun qilingan xarajatlar

Ishlab chiqarish zaxiralari, asosiy kapitalga investitsiyalar va kelgusi davr xarajatlari

Ishlab chiqarish zaxiralari va kelgusi davr xarajatlari

**Sanoat klasteri deganda nimani tushunasiz**

Yagona hududda joylashgan sanoat korxonalari majmuasi

Turli sohalarda faoliyat yurituvchi korxonalar toʻplami

Faqat davlat korxonalarining birlashmasi

Ishlab chiqarish vositalarining yigʻindisi

**Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatning asosiy maqsadi nima**

Yangi texnologiyalarni joriy etish orqali raqobatbardoshlikni oshirish

Ishlab chiqarish xarajatlarini oshirish

Ishchi kuchini qisqartirish

Bozor ulushini kamaytirish

**Modernizatsiyalash sharoitida korxona qanday afzal belgi bilan ajralib turadi**

Xorijiy firmalar bilan hamkorlikda ishlashi va mahsulot sifati bilan

Ishlab chiqaradigan mahsulotni xarakteri bilan

Korxonani tashqi koʻrinishi bilan

Korxonada binolar soni koʻpligi bilan

**Aksiyadorlik jamiyati deb tan olinadi**

Ustav kapitali maʼlum birliklardagi aksiyalarga boʻlinib, aksionerlarga nisbatan jamiyat majburiyatlarini tasdiqlovchi xoʻjalik subyekti

Alohida ajratilgan mulkka ega boʻlgan va ularni narxi aksiyalarga boʻlingan xoʻjalik subyektlari

Qonun doirasida oʻzini aksiyalarini ishlab chiqarib, ularni sotish bilan shugʻullanadigan jamiyatlar

Korxonaning oddiy va imtiyozli aksiyalariga ega boʻlgan aksionerlar uyushmas

**Aksiyadorlik jamiyati taʼsischilari tarkibi**

Aksionerlik jamiyati turi bilan belgilanadi

Xodimlar tarkibi bilan

Ishlab chiqarish hajmi bilan

Taʼsis hujjatlari bilan belgilanadi

**Aksiyadorlik jamiyatining ustav kapitali shaklanadi:**

Aksionerlar tomonidan sotib olingan jamiyat aksiyalarining nominal qiymati orqali

Kreditorlar manfaatini kafolatlovchi jamiyat mulkining miqdoriga qarab

Aksiyalarga ommaviy obuna boʻlish orqali

Aksiyalarga shaxsiy obuna boʻlish orqali

**Sanoat tarmoqlarini rivojlantirishda investitsiyaning roli nimada**

Yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratishda

Ishchilarni qisqartirishda

Faqat reklama xarajatlarini oshirishda

Xodimlarni ish haqini oshirish

**Korxonaning asosiy ishlab chiqarish fondlariga quyidagilar kiritiladi**

Bino, inshootlar, uzatish moslamalari, mashina va uskunalar, transport vositalari, asbob uskunalar, ishlab chiqarish va xoʻjalik inventari, tayyor mahsulot

Bino inshootlar uzatish moslamalari, mashina va uskunalar, transport vositalari asbob va moslamalar, xoʻjalik va ishlab chiqarish inventarlari, kapital mablagʻlar

Bino, inshootlar, uzatish moslamalari, mashina va uskunalar, tugallanmagan ishlab chiqarish, asboblar va moslamalar, transport vositalari

Bino, inshootlar, uzatish moslamalari, mashina va uskunalar, transport vositalari, xom ashyo materiallari, ishlab chiqarish va xoʻjalik inventari

**Asosiy fondlarni korxona balansiga kiritish bilan ularni baholash**

Xoʻjalik tekshiruvchi natijasi boʻyicha

Boshlangʻich va tiklanish qiymati boʻyicha

Hisobot hujjatlarida koʻrsatilgan qiymati boʻyicha

Tashqi auditorlar bahosi asosida

**Asosiy ishlab chiqarish fondlaridan foydalanishni xarakterlovchi koʻrsatkichlar**

Fond qaytimi va fond sigʻimi

Rentabellik, foyda

Ishchilar mehnati fond bilan taʼminlanganligi

Ekspluatatsion tayyorgarlik koeffitsiyenti

**Asosiy ishlab chiqarish fondlaridan ekstensiv foydalanish quyidagilar orqali aniqlanadi**

Uskunalardan ekstensiv foydalanish koeffitsiyenti orqali

Fond sigʻimi va fond qaytimi orqali

Mehnatni fond bilan taʼminlanganligi orqali

Ishlab chiqarish rentabelligi orqali

**Uskunalardan intensiv foydalanish quyidagilar orqali aniqlanadi:**

Ishchilar mehnatini fond bilan taʼminlanganligi

Smenalik koeffitsiyenti

Uskunalardan ekstensiv foydalanish koeffitsiyenti

Uskunalarning yaroqlilik koeffitsiyenti

**Fond qaytimi koʻrsatkichi xarakterlanadi:**

korxonaning asosiy kapitalga qoʻyilgan har bir soʻm uchun qancha daromad olishini aks ettiradi

1 soʻmlik realizatsiya qilingan mahsulot uchun asosiy fondlarni solishtirma xarajatlari

1 soʻmga teng mahsulot yoki xizmatlarni olish uchun mavjud asosiy vositalarga qancha pul sarflash kerak

asosiy fond qiymatini mahsulot sotish hajmiga nisbati

**Resurslarning aylanishi korxona qoʻshilmalarining xarajatlari oʻsishi bilan shartlangan, ishlab chiqarish esa, qisqarish tendensiyasiga uchragan Bu xolda material zaxiralari**

Oʻzgarmaydi

Koʻpayadi

Kamayadi

Nolga teng boʻladi

**Korxonani aylanma mablagʻi — bu**

Tayyor mahsulot, joʻnatilgan tovarlar, muomala fondi, hisob raqamlari va kassadagi pul mablagʻlari

Korxona omboridagi tayyor mahsulotlar, qabul qilingan mahsulot, kelayotgan, yaʼni yoʻldagi mahsulot, moliyaviy mablagʻlar va tugallanmagan hisob vositalari

Transport vositalarini ekspluatatsiyasidan keladigan mablagʻlar, ishlab chiqarish binolari va inshootlar

Uzliksiz jarayonni taʼminlovchi korxonani pul mablagʻlari

**Korxonaning aylanma mablagʻlari tartibiga quyidagilar kiritiladi**

Ishlab chiqarish zaxiralari, tugallanmagan ishlab chiqarish, kelgusi davr xarajatlari

Stanoklar, jihozlar, mashinalar detallari

Tugallanmagan ishlab chiqarish, ombordagi tayyor mahsulot

Bino va inshootlar, pul mablagʻlari

**Aylanma mablagʻlarni aylanish koeffitsiyenti xarakterlaydi**

Aylanma mablagʻlarni belgilangan davrda aylanishlar sonini ifodalaydi

Ishlab chiqarish fondlari aylanishining oʻrtacha davomiyligi

Maʼlum bir davrda aylanma mablagʻlarni aylanish soni

Korxonani toʻlovga layoqatsiz va oʻz majburiyatlarini oʻz vaqtida toʻlay olmaslik holatiga keltirishi mumkin

**Mahsulotning material sigʻimi belgilaydi**

Mahsulot ishlab chiqarish uchun sarflangan material xarajati

Materiallardan samarali foydalanishi

Mahsulot ishlab chiqarish uchun sarflangan materiallarning umumiy ogʻirligini

Tayyorlangan mahsulotlarning toza ogʻirligini

**Aylanma mablagʻlardan foydalanish samaradorligi quyidagilar orqali belgilanadi**

Aylanish koeffitsiyenti, maʼlum bir davrdagi aylanmalar soni

Moddiy resurslar sarfi o'zgarishi, bir aylanish oʻrtacha davomiyligi bilan

Material sigʻimi, fond sigʻimi, fond qaytimi koeffitsiyentlari orqali

Aylanma mablagʻlarni belgilangan normativlarga mosligi va aylanma mablagʻlarning qaytimi darajasi bilan

**Mahsulot ishlab chiqarish xarajatlari quyidagilardan iborat**

Xom ashyo, materiallar, asosiy fondlarning amortizatsiyasi va nomoddiy aktivlar, ish haqi, ijtimoiy sugʻurtalash uchun ajratmalar va boshqa ishlab chiqarish xarakteridagi xarajatlar

Pul formasida ifodalangan mahsulot ishlab chiqarish va uni realizatsiya qilish uchun sarflangan xarajatlardan

Ishlab chiqarish xarakteriga ega boʻlgan kundalik va kapital xarajatlar, Aylanma mablagʻlar

Boshqaruv va mahsulotni sotish bilan bogʻliq, ishlab chiqarish xarajatlari va chiqimlari

**Ishlab chiqarish xarajatlari deganda nima tushuniladi**

Mahsulot ishlab chiqarish uchun sarflangan mablagʻlar

Korxona foydasi

Material xarajatlarning puldagi ifodasi

Ish haqi uchun ajratilgan mablagʻlar

**Amortizatsiya xarajatlari nimaga bogʻliq**

Asbob-uskunalarning yosh va qiymatiga

Toʻgʻri va egri xarajatlariga

Maʼlum bir turdagi aniq mahsulotni ishlab chiqarish, ishlab chiqarish xarajatlari tizimi oʻzgarishiga

Ishchilarning malakasiga

**Korxona xarajatlarini minimallashtirishdan manfaatdor. U quyidagi shartlarga rioya qilsagina unga erishishi mumkin**

Doimiy va oʻzgaruvchan xarajatlar oʻrtasidagi tenglikni qoʻllab-quvvatlasa

Ishlab chiqarish omillarini raqobatli bozorda sotib olsa

Omillarni texnik joylashtirishning normalari bilan

Ishlab chiqarish hajmini kamaytirish va tejamkorlik tartibi

**Zararsizlik nuqtasi aniqlashga yordam beradi**

Xarajatlar tushum bilan qoplangandagi mahsulot hajmi

Korxona foyda olgan vaqtdagi mahsulot hajmini

Doimiy xarajatlar oʻzgaruvchan xarajatlarga teng boʻlgandagi mahsulot

Doimiy xarajatlar oʻzgaruvchan xarajatlarga teng boʻlgandagi mahsulot xajmi

**Marjinal foyda bu**

Mahsulot sotishdan tushgan tushumdan korxonani doimiy xarajatlarini ayirmasi

Sotishdan tushgan tushumlardan, korxonaning oʻzgaruvchan xarajatlarini ayirmasi

Sotishdan tushgan tushumlardan korxonaning hamma xarajatlari

Oʻzgaruvchan xarajatlardan doimiy xarajatlar ayirmasi

**Yalpi foyda — bu**

Mahsulot sotishdan tushgan ttushumdan mahsulot tannarxini chegirmasi

Mahsulotni sotishdan tushgan daromaddir, realizatsiya qilingan mahsulotning tannarxini tanlash

Mahsulot sotishdan tushgan yalpi foydadan davr xarajatlarini ayirmasi

Davr xarajatlari minus moliyaviy xarajatlar

**Realizatsiya qilingan mahsulotni rentabelligini aniqlash**

Sof foydani realizatsiya qilingan mahsulot hajmiga nisbati

Sof foydani korxona mulkini oʻrtacha qiymatiga nisbati

Sof foydani realizatsiyadan tushgan tushumga nisbati

Balans foydani asosiy fondlar va moddiy aylanma vositalarning oʻrtacha qiymatiga nisbati

**Korxonani tijorat siri bu**

Korxonani ishlab chiqarish va xoʻjalik faoliyatida foyda keltirishi mumkin boʻlgan asosiy maʼlumotlari

Bu boshqaruv elementi boʻlib, korxona undan oʻzini manfaatlarini himoya qilish uchun, davlat va bozor subyektlari orasidagi munosabatlarni oʻrnatish uchun foydalaniladi

Korxonada foydalanadigan texnologiyalar haqidagi maʼlumot korxona rahbari tomonidan tijorat siri deb belgilangan korxona

Tijorat siri haqidagi har qanday maʼlumot

**Davlat korxonasini oʻzgartirishda aksiyadorlik jamiyatini taʼsis etish toʻgʻrisida qaror kim tomonidan qabul qilinadi**

Aksiyadorlik jamiyati muassislari — uni tuzish toʻgʻrisida taʼsis shartnomasini imzolagan yuridik va jismoniy shaxslar

Aksiyadorlik jamiyatiga aylanayotgan korxonaning mehnat jamoasi

Davlat mulkini tasarruf etishga vakolati boʻlgan organ

AJni investitsiyalashga rozi boʻlgan yuridik va jismoniy shaxslar

**Aksiyadorlarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga rioya etilishini kim kafolatlaydi**

Aksiyadorlik jamiyatini boshqarish organlari

Davlat mulkini tasarruf qilishga vakolatli boʻlgan davlat organlari

Xoʻjalik sudi

Davlat

**Dividend deb hisoblanadi:**

Aksiyadorlar oʻrtasida taqsimlanishi kerak boʻlgan aksiyadorlik jamiyatining sof foydasi

Qayta investitsiyalashdan keyin aksiyadorlar oʻrtasida taqsimlanishi kerak boʻlgan aksiyadorlik jamiyatining sof foydasi

Aksiyadorlar oʻrtasida taqsimlanishi kerak boʻlgan aksiyadorlik jamiyati foydasining bir qismi

Byudjetga soliqlar toʻlanganidan keyin daromadning bir qismi

**Tarmoq tuzilmasini ifodalovchi koʻrsatkichlar jumlasiga quyidagilar kiradi:**

Tarmoqlarning sanoat ishlab chiqarish umumiy hajmidagi salmogʻi

Tarmoqning eskirish koeffitsiyenti

Tarmoq rivojining surʼati

Yengil sanoat tarmogʻining soni

**Korxonaning ixtisoslashuvi deb nimaga aytiladi**

Alohida turdagi mahsulotlar yoki ularning qismlarini ishlab chiqarishni mustaqil tarmoqlarda, ishlab chiqarish korxonalarida yoki ixtisoslashgan korxonalarda jamlash

Turli tarmoqlarga mansub boʻlgan mahsulot ishlab chiqarishni yoki jarayonlarni bir korxona miqyosida mujassamlashtirish

Maʼlum turdagi mahsulotni hamkorlikda tayyorlash boʻyicha korxona (firma)larning birgalikda faoliyat koʻrsatishi

Bu bir xil, oʻxshash mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalarni yiriklashtirish

**Ishlab chiqarish jarayoni nima**

bu xom ashyo va materiallarni tayyor mahsulotga aylantirish jarayoni

Mehnat obyektlari ishlab chiqarish jarayoniga kiritilgan paytdan boshlab undan tayyor mahsulot paydo boʻlgunga qadar boʻlgan kalendar davri

Ikki qismdan iborat: ish vaqti va tanaffuslar

Zarur hajmdagi mahsulot ishlab chiqarishni taʼminlash, ortiqcha va taqchilliklarning paydo boʻlishiga yoʻl qoʻymaslik

**Mehnat potensialining ijtimoiy-iqtisodiy mazmuniga nimalar kiradi**

Mehnat resurslarining miqdor va sifat koʻrsatkichlari majmui

Mehnat resurslaridan foydalanish imkoniyatining majmui

Mehnatga qobiliyatli aholining mehnat unumini ifodalovchi umumlashtiruvchi koʻrsatkich

Jami aholining mehnatga qobiliyati

**Mehnat resurslaridan mehnat potensialining farqi nimada**

Mehnat potensiali mehnat resurslarining sifat koʻrsatkichlarini oʻz ichiga oladi

Mehnat resurslari miqdori mehnat potensialining miqdoridan kattaroq

Mehnat potensiali miqdori mehnat resurslari miqdoridan ortiqcha

Mehnat potensiali mehnat resurslaridan farq qilmaydi

**Respublika miqyosida mehnat resurslarining sifat darajasini oshirish borasida qanday qonun va dasturlar qabul qilingan**

Taʼlim toʻgʻrisidagi qonun va kadrlar tayyorlashning Milliy dasturi

Mamlakat miqyosida inson manfaatlari, uning haq huquqlarini himoya qilish borasidagi qonunlarning toʻplami

Mehnat kodeksi va aholini ish bilan taʼminlash toʻgʻrisidagi qonun

Soliq kodeksi

**Iqtisodiy jihatdan faol aholi kimlardan iborat**

Ish bilan bandlar va ishsizlar

Ish bilan taʼminlangan aholi

Ish izlayotgan aholi

Samarali ishlayotgan aholi

**Boshqaruv ilmi deganda nimani tushunasiz**

Korxona miqyosida, mahsulot ishlab chiqarishni koʻpaytirish maqsadida kishilarni ishga yollash natijasida mehnat unumdorligini oʻsishini taʼminlash

Ishchi va xizmatchilarni boshqarish

Mamlakat miqyosida, iqtisodiyotning boshqaruvini tashkil etish

Kadrlar qoʻnimsizligini tugatish

**Kadrlar qoʻnimsizligi**

Oʻz xohishiga koʻra va mehnat intizomini buzilganligi uchun xodimlarni ishdan ketishi

ITT natijasida xodimlarning qisqarish, lavozimga koʻtarilish munosabati bilan ishdan boʻshash holati

Lavozimga koʻtarilish munosabati bilan ishdan boʻshash holati

Korxona miqyosida kadrlar harakati

**Ish haqi qanday usulda tartibga solinadi**

Talab va taklif mexanizmi orqali, shuningdek davlat kafolatlari orqali

Bozor mexanizmi orqali

Davlat orqali, korxonani joylashuvi, korxona hajmi bilan

Ijtimoiy hamkorlik yoʻli bilan

**Nominal ish haqi nima**

Xodim oʻz ishi uchun haq sifatida oladigan nominal pul miqdori

Tegishli hujjat boʻyicha ish haqi, bonuslar, taʼtil toʻlovlari, qoʻshimcha toʻlovlar, zararli mehnat sharoitlari uchun kompensatsiya

Yalpi ish haqi, taʼtil toʻlovlari

Umumiy daromad, bonuslar, qoʻshimcha toʻlovlar

**Real ish haqi nima**

Ish haqini toʻlovga qobilligi

Qoʻlga tegadigan ish haqi

Soliqlar olinmagan ish haqi

Soliqlar olingandan soʻng qolgan ish haqi

**Mehnatga haq toʻlashning ishbay-akkord shakli qaysi tarmoqlarda keng qoʻllaniladi**

Qishloq xoʻjaligi va qurilish

Sanoat, qishloq xoʻjaligi

Savdo, xizmat koʻrsatish

Xizmat koʻrsatish, transport xoʻjaligi

**Ragʻbatlantirish deb nimaga aytiladi**

Ishchilar mehnatini eʼtirof etish va moddiy qoʻllab quvvatlash

Korxona xodimlariga ish haqi toʻlash

Korxona xodimlari farzandlarini oromgohlarga joʻnatish

Barcha ishchilarga bir xilda ish haqi toʻlash

**Korxona faoliyatining qaysi koʻrsatkichi uning moliyaviy samaradorligini koʻrsatadi**

Sof foyda va rentabellik

Xarajatlar

Mehnat unumdorligi

Amortizatsiya

**Korxonani** **turli belgilariga koʻra qanday tavsiflash mumkin**

Ishlab-chiqarish va texnika munosabatlarida, ijtimoiy munosabatlarda korxona, tashkiliy-huquqiy munosabatlarda korxona, moliyaviy-iqtisodiy munosabatlar yigʻindisi

Ijtimoiy munosabatlarda korxona, tashkiliy-huquqiy munosabatlarda korxona, moliyaviy-iqtisodiy munosabatlarda yigʻindisi

Ishlab-chiqarish va texnika munosabatlarida, ijtimoiy munosabatlarda korxona, tashkiliy-huquqiy munosabatlarda yigʻindisi

Ishlab-chiqarish munosabatlarida, ijtimoiy munosabatlarda korxona, tashkiliy-huquqiy munosabatlarda korxona, moliyaviy-iqtisodiy munosabatlarda **yigʻindisi**

**Ishlab chiqarish siklining davomiyligi – bu**

Mehnat predmeti bevosita tayyorlash jarayonida boʻlishi davri

Bu jarayonda tanaffuslar vaqti

Mahsulotning navbatdagi chiqarilishi orasidagi vaqt va mehnat jarayoni

Ikki detalga ishlov berish orasidagi vaqt oraligʻi

**ishlab chiqarishni boshqarish kimni nazoratiga kiradi**

Ishlab chiqarish menejerlari

Yuqori boʻgʻin menejerlari

Quyi boʻgʻin menejerlari

Oʻrta boʻgʻin menejerlari

**Mulk shakliga koʻra korxona turlari**

Xususiy, jamoa, davlat, aralash, MChJ va qoʻshma korxonalar

Xususiy aralash

Xususiy, jamoa mulki

Qoʻshma korxonalarning mulki jamoa mulki

**Rejalar tizimi rejalashtirish natijasi hisoblanadi – bu**

Uzoq muddatli, oʻrta muddatli, tezkor

Joriy, qisqa muddatli, strategik

Uzoq muddatli, tezkor

Qisqa muddatli, strategik, joriy

**Korxonalar mulk turi boʻyicha farqlanadi**

Xususiy, jamoaviy, davlat, MChJ va qoʻshma korxonalar

Xususiy aksionerlik, davlat, ijara, lizing va korporativ

Xususiy, aksionerlik, qoʻshma korxonalar

Kichik korxonalar, qoʻshma korxonalar

**Ishlab chiqarish menejmentining muhim vazifalari quyidagilar hisoblanadi:**

Yuqori sifatli va ishonchli mahsulot ishlab chiqarish, bitimlar boʻyicha majburiyatlarni yaxshi bajarish

Patent himoyasi bilan taʼminlangan mahsulotlar va kashfiyotlarni doimiy yangilash

Yuqori sifatli mahsulot chiqarish

Tovarlarni muddatida yetkazib berishga nisbatan bitimlar boʻyicha majburiyatlarni yaxshi bajarish

**Jamoani boshqarish bu**

Birgalikdagi saʼy-harakatlar orqali istalgan natijaga erishish uchun odamlar va jarayonlarni muvofiqlashtirish qobiliyati

Boshqaruvni tashkil etish, rejalashtirish

Ishlab chiqarish rejalarini aniq tuzish va nazorat qilish qobiliyati

Ishlab chiqarish jamoasi maqsadlariga erishish

**Raqobat koʻrinishlari**

Mukammal, nomukammal, monopolistik

Mukammal, monopolistik, aniq

Aniq, nomukammal, monopolistik

Monopolistik, mukammal, mahsulotlaaro

**Mahsulot sifati quyidagilarga moʻljallangan**

Isteʼmolchi ehtiyojlarini qondirishga

Ishlab chiqaruvchi

Takror ishlab chiqarish

Ishlab chiqarish

**Ishlab chiqarish quvvati qanday turlarga boʻlinadi**

Kirish, chiqish, oʻrtacha yillik

Yil boshi va oxiridagi quvvat

Mahsulot ishlab chiqarish hajmi, mahsulot sotish hajmi

Ishlab chiqarish dasturi uchun hisob-kitob quvvati

**Korxonada mehnatni tashkil etishdan avval nima qilish kerak**

Ish joyining holatini tekshirish va uning xavfsiz ekanligiga ishonch hosil qilish qiling

Nazorat qilish, rejalashtirish, dam olish zonasini aniqlash, tuzilmani taqsimlash

Rahbarlik, xodimlar soni, asosiy va ikkinchi darajali ishchilarni aniqlash va ishga joylashtirish

Mehnat sharoitlarini belgilash, dam olish joyini aniqlash

**Amortizatsiya nima**

Asosiy vositalarning qiymatini vaqt davomida hisobdan chiqarish jarayoni

Ishchilarga mukofot

Xarid qilingan xomashyo qiymati

Soliq turlari

**Qanday korxonalar mahsulotning yangi turini ishlab chiqarishga yaxshi moslashgan**

Kichik va oʻrta

Kichik va oraliq

Oʻrta va kalta

Katta va uzun

**Hech qanday mahsulot yaratilmaydigan mehnat jarayoni bu**

Xizmat koʻrsatish jarayoni

Yordamchi ishlab chiqarish jarayoni

Asosiy ishlab chiqarish jarayoni

Texnik jarayon

**Mexanik sexlar nima bilan shugʻullanadi**

Mexanik xarakterdagi ishlab chiqarish jarayonlari

Mahsulotni sotish bilan

Bozorni oʻrganish, ishlab chiqarishni tashkil etish va reklama bilan

Nazorat kichik tizimi

**Menejmentda qanday usullar qoʻllaniladi**

Iqtisodiy maʼmuriy tashkiliy ijtimoiy va psixologik

Eksperiment, loyihaviy, ishlab chiqarish va psixologik usul

Modellashtirish usuli

Sistemali yondashuv usuli

**Nima uchun boshqaruv usullari muhim**

Boshqaruv funksiyalari boshqaruv usullari yordamida amalga oshiriladi

Mehnatni tashkil etish, mehnat normalari joriy etish va ragʻbatlantirish uchun

Ish haqini tashkil etish

Mehnat unumdorligini oshirish

**Menejmentning asosiy maqsadi nima**

Tashkilotning rentabelligini taʼminlash

Siyosiy maqsadlarga erishish va natijalarni baholash

Iqtisodiy maqsadlar

Sotsial maqsadlar

**Sifatni boshqarish uchun qanday usullardan foydalaniladi**

ISO seriyali standartlardan foydalangan holda sifatni nazorat qilish usuli, keyingi nazorat orqali statistik sifat nazorati, doimiy sifatni yaxshilash (

Tashkilotdagi mavjud tizimlar va jarayonlarni, odamlarning manfaatlarini va ularning vakolatlarini muvozanatlash usuli

Jarayon xususiyatlarini yaxshilash va natijalarga erishish uchun jarayon ishtirokchilariga taʼsir qilish usuli

Resurslarini samarali boshqarish, maqsadlariga erishish va oʻzgaruvchan atrof-muhit sharoitlariga moslashish usuli

**Boshqaruv qarorlarini qabul qilish usullari qanday**

Boshqaruv qarorlarini qabul qilishda mutaxassislarning tajribasi — muammoli sohadagi mutaxassislar, jamoaviy muhokamaga asoslangan, dekompozitsiya usuli

Besh yillik yoki undan koʻz’roq davr mobaynida amalga oshiriladigan maqsadlar tushuniladi

Bir yil ichida, kvartal, bir oy mobaynida va undan xam kamroq muddat ichida amalga oshiriladigan maqsadlar va ularni ishlab chiqarishga joriy etish tushuniladi

Biror-bir muammoni hal etish zarurati tugʻilgan xollarda ‘paydo boʻladigan maqsadlar tushuniladi

**Boshqaruvda qaror qabul qilishning qanday bosqichlari mavjud**

Maqsad qoʻyish kerak, muammoni oʻrganish, qarorning samaradorligi asoslash, muammo yechimlarini muhokama qilish, maqbul yechimni tanlash, qaror qabul qilish

Muammo shakllantirish, taqqoslash, tajriba, tahlil qilish, maʼlumot toʻplash va yechimlarni topish, kuzatish, oʻlchash, abstraksiya asosida qaror qabul qilish

Rahbar va boʻysunuvchi funksiyalarga boʻlinadi, rejalashtirish prognozlashtirish, umumiy (asosiy) va aniq funksiyalarga boʻlinadi va qaror qabul qilish

Taqqoslash, tajriba, oʻlchash, abstraksiya, muammoni oʻrganish, muammo yechimlarini muhokama qilish, maqbul yechimni tanlash, ishlab chiqarishni tashkil etish va qaror qabul qilish

**Quyida qayd qilingan funksiyalarning qaysi biri boshqarishning iqtisodiy funksiyalariga kiradi:**

Iqtisodiy rivojlanish strategiyasi va taktikasi

Insoniylik ruxida tarbiyalash va ragʻbatlantirish

Mehnat sharoitini yaratish

Ishlab chiqarishni tashkil qilish

**Quyida qayd qilingan funksiyalarning qaysi biri boshqarishning ijtimoiy funksiyasiga kiradi:**

Kadrlarni tanlash va joylashtirish, ularning malakasini oshirish

Mablagʻlarning doiraviy aylanishini taʼminlash

Xodimlarni mehr shafqatli va oʻzaro munosabatlarda sabr-toqatli boʻlish ruxida tarbiyalash

Axborotlar oqimini tashkil qilish

**Quyida qayd qilingan funksiyalarning qaysi biri boshqarishning maʼnaviy-maʼrifiy funksiyasiga kiradi:**

Umuminsoniy qadriyatlar va madaniy, maʼnaviy-axloqiy qadriyatlar tizimini oʻzlashtirish

Xodimlarning sotsial ehtiyojlarini qondirish

Boshqarish apparati xodimlari oʻrtasida masʼuliyatlarini belgilash va ishlab chiqarish natijalarini baholash

Foyda olishni taʼminlash

**Quyida qayd etilgan organlarning qaysi biri boshqarishning umumdavlat organlariga kiradi**

Oliy suddir

Tuman hokimligi

Viloyat hokimligi

Shahar hokimligi

**Quyida qayd etilgan organlarning qaysi biri boshqarishning mahalliy organlariga kiradi:**

Tuman xokimliklari

Vazirlar mahkamasi

Vazirlik va qoʻmitalar

Oliy sud

**Korxona rivojlanishi uchun qanday tashqi omillar boʻlishi mumkin**

Iqtisodiy omillar – mamlakat iqtisodiyotining holati, siyosiy omillar, ilmiy-texnika taraqqiyoti, ijtimoiy-madaniy omillar

Mamlakatning siyosiy omillari, ekologik, tashqi iqtisodiy aloqalari

Raqobatbardoshlik, bozor rivojlanishi, narx-navo

Mehnatga layoqatli aholi, oʻrtacha ish haqi

**Quyidagi qaysi koʻrsatkich ishchi kuchi samaradorligini oʻlchashda qoʻllaniladi**

Mehnat unumdorligi

Rentabellik

Kapital intensivligi

Fond qaytimi

**Oʻzgaruvchan xarajatlarga nimalar kiradi:**

Xom ashyo va materiallar uchun toʻlov, qayta sotish uchun tovarlarni sotib olish, tayyor mahsulotni etkazib berish xarajatlari, elektr energiyasi va yoqilgʻi uchun xarajatlar, ishlab chiqarish uchun zarur boʻlgan uchinchi tomon kompaniyalarining xizmatlari, ishlab chiqarish ishchilarining ish haqi va boshqalari

Uy-joy ijarasi, asbob-uskunalar va texnologiya, maʼmuriy xarajatlar, kommunal toʻlovlar, menejer va mutaxassislarning ish haqi, ofis jihozlari xarajatlari, yoqilgʻi xarajatlari va boshqalari

Xodimlarning ish haqi, asosiy vositalarning amortizatsiyasi, elektr energiyasi va yoqilgʻi uchun xarajatlar, ishbay ish haqlari, ishlab chiqarish uchun zarur boʻlgan uchinchi tomon kompaniyalarining xizmatlari va boshqalari

Xom ashyo va sarf materiallari, elektr energiyasi, yoqilgʻi xarajatlari, tosh xarajatlari, , ishlab chiqarish uchun zarur boʻlgan uchinchi tomon kompaniyalarining xizmatlari, elektr energiyasi va yoqilgʻi uchun xarajatlar va boshqalari

**Oʻzgaruvchan xarajatlarga nimani kiritish mumkin**

Xom ashyo va materiallar uchun toʻlov, qayta sotish uchun tovarlarni sotib olish, tayyor mahsulotni etkazib berish xarajatlari, elektr energiyasi va yoqilgʻi xarajatlari, ishlab chiqarish uchun zarur boʻlgan uchinchi tomon tashkilotlarining xizmatlari, ishlab chiqarish xodimlarining ish haqi va boshqalar

Uy-joy ijarasi, asbob-uskunalar va texnologiya, maʼmuriy xarajatlar, kommunal xarajatlar, menejer va mutaxassislarning ish haqi, ofis jihozlari xarajatlari, yoqilgʻi xarajatlari

Ishchilarning ish haqi, asosiy vositalarning amortizatsiyasi, elektr energiyasi va yoqilgʻi uchun xarajatlar, ishbay ish haqlari, ishlab chiqarish uchun zarur boʻlgan uchinchi tomon kompaniyalarining xizmatlari va boshqalari

Xodimlarning ish haqi, asosiy vositalarning amortizatsiyasi, elektr energiyasi va yoqilgʻi uchun xarajatlar, ishbay ish haqlari, , ishlab chiqarish uchun zarur boʻlgan uchinchi tomon kompaniyalarining xizmatlari va boshqalari, xom ashyo va sarf materiallari

**Qanday turdagi xarajatlar mavjud**

Toʻgʻridan-toʻgʻri xarajatlar, bilvosita xarajatlar

Yuqori, past, mahsulot ishlab chiqarish bilan bogʻliq boʻlmagan

Oʻrtacha, toʻgʻri

Bilvosita, yuqori

**Doimiy xarajatlar va oʻzgaruvchan xarajatlar oʻrtasidagi farq nima**

Doimiy xarajatlar ishlab chiqarilgan mahsulot miqdori va hajmiga bogʻliq emas

Ishlab chiqarishning tashqi omillariga bogʻliq

Etkazib beruvchilardan, mamlakatdagi siyosiy vaziyatlardan

Sanoat rivojlanishidan, korxonaning iqtisodiy samaradorligidan

**Iqtisodiyotning qaysi sohasi sanoat hisoblanadi**

Tabiiy xomashyo qazib olish, ularni qayta ishlash va turli buyumlar va energiya ishlab chiqarish bilan shugʻullanuvchi barcha korxona, zavodlardan iborat

Fan va taʼlim, sogʻliqni saqlash, moliyalashtirish, banklar, qayta ishlash va turli buyumlar ishlab chiqarish

Qishloq xoʻjaligi, madaniyat va sport, qurilish, aloqa va transport, tabiiy xomashyo qazib olish

Oʻrmon xoʻjaligi, qishloq xoʻjaligi, madaniyat va sport, qurilish,

**Yengil va ogʻir sanoat oʻrtasidagi farq nima**

Yengil sanoat miqyosi boʻyicha kichik va sanoat zonalaridagi zavod boʻlinmalari uchun mos boʻlib, ogʻir sanoatga katta er maydonlarini qamrab olgan yirik zavodlar kiradi

Ishlab chiqarish hajmi, xodimlar soni, hamkorlar soni, mintaqaviy miqyos boʻyicha sanoatlar bir biridan farq qiladi

Yengil sanoat miqyosi mahsulot, mahsulot sotish, bozorni qamrab olish, xodimlar soni boʻyicha

Ogʻir sanoat mahsulot sotish, bozorni qamrab olish boʻyicha

**Birlamchi sanoat nima**

Birlamchi sanoat tabiiy resurslarni qazib olish bilan shug'ullanadi

Tayyor mahsulot, marketing, sotish bilan shugʻullanadi

Birlamchi sanoat — tayyor mahsulotni sotish

Birlamchi sanoat — ishlab chiqarishda ishchilarni malakasini oshirish va qayta tayyorlash

**Nima uchun bizga sanoat kerak**

Sanoat — bu resurslarni qazib olishga va ularni foydali mahsulotlarga aylantirishga qaratilgan iqtisodiyotning bir qismi

Sanoat — bu aholini isteʼmol tovarlari va xizmatlar bilan taʼminlash va ishlab chiqarishni tashkil etish uchun foydalaniladi

Sanoat — bu mahsulot ishlab chiqarish va aholiga xizmat koʻrsatish

Sanoat — bu texnologik jarayon va korxona rivojlanishi

**Yengil sanoat nimasi bilan foydali**

Aholi birlamchi yengil sanoat mahsulotlari yetkazib berish bilan

Texnologik jarayon uchun xarajatlar darajasini pasaytiradi

U xodimlarni oʻqitishga qodir

Mahsulot sotish qobiliyati yuqoriligi bilan foydali

**Sanoat nima ishlab chiqaradi**

Odamlarga zarur boʻlgan sanoat tovarlarning aksariyati

Darsliklar va ish yuritish buyumlari

Qayta ishlangan yogʻoch, qurilish materiallari, qishloq xoʻjaligi mahsulotlari

Oʻrmon xoʻjaligi, don, kartoshka

**Tarmoqla**r**ni qanday tushunish kerak**

Tarmoqlarni umumiy xususiyatlarga ega boʻlgan oʻxshash tadbirkorlik faoliyati turlari toʻplami

Taʼlim, sogʻliqni saqlash, transport, turizm, aloqa, moliya va boshqalar

Taʼlim va qishloq xoʻjaligi klasterlari

Texnologik jarayon ketma ketligi bilan bogʻliqligi bilan

**Mashinasozlik sanoati nima**

Mashinasozlik turli xil mashinalar ishlab chiqaradigan tarmoqlar majmui

Aholi uchun goʻsht va sut mahsulotlari ishlab chiqarish, kanselyariya tovarlari ishlab chiqarish Aholi uchun oʻyinchoqlar, qurilish materiallari ishlab chiqarish

Mashinasozlik avtomobillar uchun ehtiyot qismlar ishlab chiqarish

**Mehnat unumdorligiga qanday omillar taʼsir qiladi**

Inson resurslari, asosiy fondlar holati, ishlab chiqarish texnologiyalari yoki jarayonlari, boshqaruv sifati, jamoadagi iqlim, mehnat sharoiti va ish haqi

Energiya, xom ashyo va yoqilgʻi bilan taʼminlash

Ehtiyot qismlar, ish vaqti, asbob-uskunalarning joylashishi, mehnat resurslari

Ishsizlik, tovarga boʻlgan talab, mehnat taqsimoti, mehnatni tashkil etish

**Mehnat unumdorligi nima**

Vaqt birligi ichida yaratilgan mahsulot hajmi

Oʻrta, tayyorlov jarayoni

Joriy, va oʻrta muddatli mehnat natijasi

Asosiy vositalarni iqtisodiy samaradorlik koʻrsatkichi

**Ishlab chiqarish tavakkalchiliklari-**bu:

Ishlab chiqarishning murakkabligi, axborot texnologiyalari sohasida texnika taraqqiyotining yuqoriligi, koʻrsatilayotgan xizmatlar sifatining pastligi bilan bogʻliq boʻladi

Qonunchilikning mukammal emasligi, hujjatlarning aniq rasmiylashtirilmaganligi, qonunchilikning bir xil talqin qilinishi bilan bogʻliq boʻladi

Ishlab chiqarishning osonligi, axborot texnologiyalari sohasida texnika taraqqiyotining yuqoriligi, koʻrsatilayotgan xizmatlar sifatining pastligi bilan bogʻliq boʻladi

Yuqori malakali kadrlarni tanlash xodimlar malakasini oshirishni doimiy ragʻbatlantirish koʻrsatilayotgan xizmatlar sifatini nazorat qilish tizimini ishlab chiqish va undan foydalanish zarur asbob–uskunalarni xarid qilish uchun oʻz vaqtida yetarlicha mablagʻ ajratish

**Mehnat unumdorligini pasaytiradigan sabablar nima**

Asosiy vositalar amortizatsiyasining yuqori darajasi, professional kadrlarning etishmasligi, shaffof boʻlmagan va ortiqcha tartibga solish

Yuqori malakali ishchi kuchi, yuqori texnologiya, korxonani modernizatsiya qilish

Yuqori sifatli xom ashyo va yordamchi materiallar, yangi asbob-uskunalar, yangi bino

Sexlar soni, ehtiyot qismlar zaxirasi, xodimlar soni

**Tavakkalchilikni kamaytirish uchun amalga oshiriluvchi qanday tadbirlar mavjud:**

Yuqori malakali kadrlarni tanlash xodimlar malakasini oshirishni doimiydir ragʻbatlantirish koʻrsatilayotgan xizmatlar sifatini nazorat qilish tizimini ishlab chiqish va undan foydalanish zarur asbob–uskunalarni xarid qilish uchun oʻz vaqtida yetarlicha mablagʻ ajratish

Yuqori malakali kadrlarni tanlash xodimlarni jazolash koʻrsatilayotgan xizmatlar sifatini nazorat qilish tizimini ishlab chiqish va undan foydalanish zarur asbob–uskunalarni xarid qilish uchun oʻz vaqtida yetarlicha mablagʻ ajratish

Qonunchilikning mukammal emasligi, hujjatlarning aniq rasmiylashtirilmaganligi, qonunchilikning bir xil talqin qilinishi bilan bogʻliq boʻladi

Ishlab chiqarishning osonligi, axborot texnologiyalari sohasida texnika taraqqiyotining yuqoriligi, koʻrsatilayotgan xizmatlar sifatining pastligi bilan bogʻliq boʻladi

**Yuqori mehnat unumdorligi nimani anglatadi**

Xarajatlarni kamaytiradi, raqobatbardoshlikni oshiradi va foydaning oʻsishiga yordam beradi Xarajatlarni oshiradi, xodimlar sonini qisqartiradi, jihozlar sonini kamaytiradi

Shovqin darajasini pasaytiradi, ishsizlikni kamaytiradi, xodimlar almashinuvini oshiradi Kadrlar almashinuvini kamaytiradi, ishchilarning malakasini oshiradi, ishlab chiqarish hajmini oshiradi

**Marketing tavakkalchiliklari-bu:**

Bozorga chiqishda ushlanib qolish, xizmatlarni notoʻgʻri tanlash, marketing strategiyasini tanlashda adashish, baho siyosatidagi xatolar bilan bogʻliq boʻladir

Bozorga chiqishda ushlanib qolish, xizmatlarni notoʻgʻri tanlash, strategiyasini baho siyosatidagi xatolar bilan bogʻliq boʻladi

Ishlab chiqarishning murakkabligi, axborot texnologiyalari sohasida texnika taraqqiyotining yuqoriligi, koʻrsatilayotgan xizmatlar sifatining pastligi bilan bogʻliq boʻladi

Qonunchilikning mukammal emasligi, hujjatlarning aniq rasmiylashtirilmaganligi, qonunchilikning bir xil talqin qilinishi bilan bogʻliq boʻladi

**Qaysi javobdan tadbirkorlik subyektlari toʻgʻri qayd etilgan**

Barcha turdagi yuridik va jismoniy shaxslar, chet el fuqarolari, chet el korxonalari

Fuqaro, chet el fuqarolari

Yuridik shaxslar, fuqarolar, jumladan chet el fuqarolari

Ishlab chiqarish, savdo vositachilik, xizmat koʻrsatish, moliya va tijorat banklari

**Korxonaning ishlab chiqarish quvvati bu:**

Belgilangan muddat ichida tayyorlanishi mumkin boʻlgan mahsulot birligi yoki hajmi

Belgilangan muddat ichida tayyorlanishi mumkin boʻlgan xizmatlar hajmi

Belgilangan muddat ichida tayyorlanishi mumkin boʻlgan mahsulot birligi yoki ulushi

Belgilangan muddat ichida tayyorlanishi mumkin boʻlgan mahsulot birligi

**Sanoatda resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etishning afzalligi nimada**

Xarajatlar kamayadi va samaradorlik ortadi

Ish haqi oshiriladi

Mahsulotlar sifati pasayadi

Soliqlar koʻpayadi va ishlab chiqarish samarasi kamayadi

**Korxonaning ishlab chiqarish quvvatini belgilab beruvchi asosiy elementlari qaysilar**

Asbob–uskunalarning tarkibi va turlari boʻyicha soni asbob–uskuna, qurilma va stanoklardan foydalanishning texnik–iqtisodiy normalari asbob–uskunalarning ishlash vaqti fondi ishchilar soni chiqarilayotgan mahsulot nomenklaturasi va assortimenti

Asbob–uskunalarning tarkibi va turlari boʻyicha soni asbob–uskuna, qurilma va stanoklardan foydalanishning texnik–iqtisodiy normalari asbob–uskunalarning ishlash miqdori ishchilar soni chiqarilayotgan mahsulot nomenklaturasi va assortimenti

Asbob–uskuna, qurilma va stanoklardan foydalanishning texnik–iqtisodiy normalari asbob–uskunalarning ishlash miqdori ishchilar soni chiqarilayotgan mahsulot nomenklaturasi va assortiment

Asbob–uskuna, qurilma va stanoklarni yangilash asbob–uskunalarning ishlash miqdori ishchilar soni chiqarilayotgan mahsulot nomenklaturasi va assortiment

**Biznes reja tuzishning maqsadi**:

Bozor ehtiyojlari mavjud resurslar imkoniyatlaridan kelib chiqib, korxona va firmalar faoliyatini joriy va kelgusi davrga rejalashtirish

Yuqori foyda olish

Barcha turdagi manbalardan samarali foydalanish

Loyiha samaradorligini asoslash

**Sanoatda resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etishning afzalligi nimada Resurslarga ehtiyojni aniqlash uchun qanday usullar qoʻllanishi mumkin**

Xarajatlar kamayadi va samaradorlik ortadi

Ish haqi oshiriladi

Mahsulotlar sifati pasayadi va unumdorlik ortadi

Soliqlar koʻpayadi

**Moddiy resurslarni tejashning asosiy yoʻnalishlari:**

Yoʻqotish va chiqitlarni kamaytirish brakni yoʻqotish xom–ashyo va materiallar sarflashning progressiv usullarini ishlab chiqish yangi texnologiyalarni joriy qilish oʻrinbosar materiallarni qoʻllash, ikkilamchi xom–ashyodan foydalanish

Brakni yoʻqotish xom–ashyo va materiallar sarflashning progressiv usullarini ishlab chiqish yangi texnologiyalarni joriy qilish oʻrinbosar materiallarni qoʻllash, ikkilamchi xom–ashyodan foydalanish

Yoʻqotish va chiqitlarni kamaytirish brakni yoʻqotish xom–ashyo va materiallar sarflashni yoʻqotish yangi texnologiyalarni joriy qilish oʻrinbosar materiallarni qoʻllash, ikkilamchi xom–ashyodan foydalanish

Brakni yoʻqotish xom–ashyo va materiallar sarflashning progressiv usullarini ishlab chiqish yangi texnologiyalarni joriy qilish oʻrinbosar materiallarni qoʻllash, chet el xom–ashyosidan foydalanish

**Korxonani tashkil etishning asosiy hujjatlari bu:**

Nizom va taʼsis shartnomasi

Majlisning bayonnomasi va taʼsischilarning roziligi

Korxona va bank tomonidan tasdiqlangan taʼsis shartnomasi

Nizom va korxona pasporti.

**Tarmoqlararo kooperatsiya deganda nima tushuniladi:**

Turli tarmoq korxonalari oʻrtasidagi hamkorlik

Raqobatni kuchaytirish

Ikkita bir xil tarmoq korxonalari birlashuvi natijasi

Faoliyatni toʻxtatish

**Aksiyadorlik jamiyati deganda nimani tushunasiz**

jismoniy shaxslar kapitallarining birlashuvidir, u aksiyalar chiqarish yoʻli bilan tashkil etiladi

madaniy, ijtimoiy, iqtisodiy, ilmiy maqsadlar ostida birlashtirilgan jismoniy va shaxslar birlashmasi

kompaniyaning moliyaviy xoʻjalik faoliyatini tekshiruvchi korxona

yuridik shaxs huquqiga ega boʻlgan mustaqil xoʻjalik subyekti.

**Qanday shart bajarilsa ishlab chiqarish samarali boʻladi**

Barcha mavjud resurslardan toʻliq foydalanilsa

Barcha mehnat resurslari toʻliq qoʻllanilsa va zaxira

Barcha kapital resurslari toʻliq qoʻllanilsa

Yangi texnologiyalar har yili joriy etilsa.

**Tannarx deganda nima tushuniladi**:

Bir birlik mahsulot ishlab chiqarish xarajati

Mahsulotning bozor narxi

Ishchi kuchi qiymati

Korxonaning foydasi

**Mehnat unumdorligi qanday oʻlchanadi**

Xodim tomonidan vaqt birligida ishlab chiqarilgan mahsulot miqdori

Ishchilar ishlagan kunlar soni

Ish vaqti, ishlab chiqarish hajmi

Kunlar soni, ishlab chiqarish hajmi

**Ochiq turdagi aksiyadorlik jamiyati – bu …**

aksiyadorlari oʻzlariga tegishli aksiyalarni boshqa aksiyadorlarning roziligisiz erkin tasarruf qila oladigan (sotish va sotib olish) jamiyat

davlat mulki boʻlgan va uning nazorati ostida ishlovchi korxonadir

aksiyalar faqat uning taʼsischilari oʻrtasida yoki ilgaridan belgilangan shaxslar doirasida taqsimlanadigan jamiyat

ustav fondi taʼsis hujjatlarida belgilangan miqdoridagi ulushlarga boʻlinadigan bir nechta shaxslar taʼsis qilgan jamiyat.

**Korxonalar deganda nimani tushunasiz**

yuridik shaxs huquqiga ega boʻlgan mustaqil xoʻjalik subyekti, mehnat jamoasidir

mustaqil xoʻjalik yurituvchi subyektlarining vaqtinchalik ittifoqi

savdo sanoat, sugʻurta va boshqa sohalarda faoliyat yurituvchi tadbirkorlar

mahsulot ishlab chiqaradigan mustaqil xoʻjalik yurituvchi subyekt.

**Mahsulot rentabelligi koʻrsatkichi qanday hisoblanadi**

foydaning mahsulot hajmiga nisbati sifatida

tannarxning foydaga nisbati sifatida

tannarx va foydaning yigʻindisi sifatida

foydaning tannarxga nisbati sifatida.

**«Fond qaytimi» koʻrsatkichi nimani ifodalaydi**

bir soʻmlik asosiy ishlab chiqarish fondlariga toʻgʻri keladigan mahsulot hajmini

bir soʻmlik aylanma fondlarga toʻgʻri keladigan mahsulot hajmini

xodimlar ish haqining fondlar qiymatiga nisbatini

bitta xodimga toʻgʻri keladigan asosiy fondlar qiymatini.

**Kichik firmalar:**

Asosan savdo – sotiq bilan shugʻullanadi

Kooperatsiyalashgan va ixtisoslashgan qismlar va detallar ishlab chiqarish asosida faoliyat koʻrsatadi

Asosan isteʼmol buyumlari ishlab chiqarish va aholiga xizmat koʻrsatish bilan shugʻullanadi

Umumiy texnologik va texnik infratuzilma sohasida faoliyat koʻrsatadi

**Faoliyat sohasi va ixtisoslashuviga qarab korxonalar quyidagi turlarga boʻlinadi:**

Qishloq xoʻjaligi korxonalari, sanoat korxonalari, qurilish korxonalari, xizmat koʻrsatish korxonalari

Kichik korxonalar sanoat korxonalari, qurilish korxonalari, xizmat koʻrsatish korxonalari

Yirik korxonalar sanoat korxonalari, qurilish korxonalari, xizmat koʻrsatish korxonalari

Faqat bozorga ishlovchi korxonalar sanoat korxonalari, qurilish korxonalari, xizmat koʻrsatish korxonalari

**Masʼuliyati cheklangan jamiyat qanday jamiyat**

ustav fondi taʼsis hujjatlarida belgilangan miqdordagi ulushlarga boʻlingan, bir yoki bir necha shaxslar tomonidan taʼsis etilgan jamiyat

aksiyadorlari oʻzlariga tegishli aksiyalarni boshqa aksiyadorlarning roziligisiz erkin tasarruf qila oladigan jamiyat

aksiyadorlar faqat uning taʼsischilari oʻrtasida taqsimlanadigan jamiyat

yirik aksioner jamiyatlar birlashmasi hisoblanib, bir xil mahsulotlarning asosiy ishlab chiqaruvchilarini birlashtiradi.

**Korxona – bu**

mustaqil xoʻjalik yurituvchi bozor subyekti

davlatning mulkiy kompleksi

tadbirkorlik sohasi subyekti hisoblanadi

ishlab chiqarishni tashkil etish shakli

**Asosiy vositalardan foydalanish rentabelligi nima**

sof foydani asosiy vositalar oʻrtacha yillik qiymatiga nisbati

yalpi foydani tannarxga nisbati

sof foydani xarajatlarga nisbati

sof foydani kapital mablagʻlarga nisbati

**Asosiy vositalardan foydalanish rentabelligi nima**

sof foydani asosiy vositalar oʻrtacha yillik qiymatiga nisbati

yalpi foydani tannarxga nisbati

sof foydani xarajatlarga nisbati

sof foydani kapital mablagʻlarga nisbati

**Ishlab chiqarishni ilmiy tashkil etish maqsadi**

korxonalarda munosib texnik-texnologik tizimni yaratish va ishlab chiqarish ketma-ketligini taʼminlash

xizmatchilar jamoasida sogʻlom rasmiy munosabatlarni barpo qilishdir.

korxonaning moddiy va insoniy tuzilmasiga maqsadga intilma taʼsirini taʼminlovchi tizim va natijalar.

Daromad olishi, mahsulotlarni yangilashni taʼminlash boshqalar.

**Aylanma mablagʻlardan foydalanish rentabelligi nima**

sof foydani aylanma mablagʻlar qoldiq qiymatiga nisbati

yalpi foydani tannarxga nisbati

sof foydani xarajatlarga nisbati

sof foydani kapital mablagʻlarga nisbati

**Ishlab chiqarishni ilmiy tashkil etish maqsadi**

korxonalarda munosib texnik-texnologik tizimni yaratish va ishlab chiqarish ketma-ketligini taʼminlash

xizmatchilar jamoasida sogʻlom rasmiy munosabatlarni barpo qilishdir.

korxonaning moddiy va insoniy tuzilmasiga maqsadga intilma taʼsirini taʼminlovchi tizimidir.

Daromad olishi, mahsulotlarni yangilashni taʼminlash boshqalar.

**Korxona faoliyat yuritish maqsadi**

aholi ehtiyojlarini qondirish va foyda olish.

foyda olish.

aholi ehtiyojlarini qondirish.

moddiy resurslardan optimal foydalanish.

**Ishlash normasi tushunchasi**

maʼlum vaqt birligida ishlab chiqarish lozim boʻlgan mahsulot

mahsulot birligini ishlab chiqarish uchun belgilangan vaqt

vaqt birligida bajarilishi lozim boʻlgan operatsiyalar

ishlab chiqarishga qarab mahsulot birligiga sarflangan vaqt sarfi

**Korxonaning imidji — bu:**

korxona oʻz mijozlari doirasida erishgan obroʻ-eʼtibori va nufuzi

xaridorlarning korxona toʻgʻrisidagi fikri

korxonaning boshqa korxonalardan afzallik tomonlari

korxonaning savdo belgisi qayerlarda maʼlumligi

**Mahsulot tannarxi quyidagi xarajatlardan:**

xom ashyo, ish haqi, ustama xarajatlar, amortizatsiya va ijtimoiy toʻlovlardan tashkil topadi

xom ashyo, ish haqi va reklama xarajatlari tashkil topadi

sotish xarajatlari, ish haqi, ijara xarajatlari tashkil topadi

boshqaruv xarajatlari, xom-ashyo va ustama xarajatlar tashkil topadi

**Mahsulotning material sigʻimi belgilaydi**

bir birlik mahsulot ishlab chiqarish uchun sarflangan materiallarning umumiy hajmini

materiallardan samarali foydalanishi

mahsulot ishlab chiqarish sarflangan materiallar normasini

tayyorlangan mahsulotlarning sof ogʻirligini

**Aylanma mablagʻlarni aylanish koeffitsiyenti xarakterlaydi:**

1soʻmlik aylanma mablagʻga toʻgʻri keladigan realizatsiya qilingan mahsulot miqdori

ishlab chiqarish fondlari aylanishining oʻrtacha davomiyligi

maʼlum bir davrda aylanma mablagʻlarni aylanish soni

mablagʻlarni aylanishidagi olinadigan foyda

**Kelgusi davr xarajatlari deb nimaga aytiladi**

yangi turdagi mahsulotlarni loyihalash, tayyorlash, oʻzlashtirish, oʻqitish xarajatlardir

korxonalarga keltirilgan, lekin ishlab chiqarish jarayonida foydalanilmagan mehnat buyumlari.

ishlab chiqarish jarayoniga tushgan lekin ishlov berish tugamagan mehnat buyumlaridir.

bu muomala doirasida qatnashadigan omborda saqlanayotgan va xaridorga sotilgan mahsulot

**Korxonaning favquloddagi zarari nima**

xoʻjalik yurituvchi subyektlarining odatdagi faoliyatidan chetga chiquvchi hodisalar yoki operatsiyalar natijasida vujudga keladigan va roʻy berishi kutilmagan zarari.

xoʻjalik yurituvchi subyektlarining odatdagi reja asosida ishlab chiqarish natijasi va reja asosida roʻy berishi kutilgan zarari.

ishchi xodimlar keltirgan zararlar

fond birjasida koʻrilgan zarar

**Fond sigʻimi koʻrsatkichi xarakterlanadi:**

1 soʻmlik realizatsiya qilingan mahsulot uchun asosiy fondlarni solishtirma xarajatlari bilan

1 soʻmlik asosiy ishlab chiqarish fondlariga toʻgʻri keladigan tovar mahsulotlari xajmi orqali

mehnatni texnik jihatdan qurollanganlik darajasi bilan

aylanma mablagʻlarni aylanishi bilan

**Ishlab chiqarish quvvatidan foydalanish koʻrsatkichi nimani bildiradi**

Mavjud ishlab chiqarish imkoniyatlaridan foydalanish darajasini

Korxona foydasining pasayishi

Asosiy vositalarning mehnat unumdorligini

Ishchilarning yoshi

**Bankrotlik tushunchasi**

Qarzdorlikning majburiyatlari mol-mulkdan ortib ketishi

Bankdan olingan qarzni tulay olmaslik

Bozorga korxona mahsulotlariga talabni kamayishi

Ishlab chiqarilishi pasayishi sababli ishlovchilarga haq toʻlay olmaslik

**Fond qaytimi koʻrsatkichi xarakterlanadi:**

1 soʻmlik asosiy ishlab chiqarish fondlariga toʻgʻri keladigan tovar mahsulotlari xajmi orqali

mehnatni texnik jihatdan qurollanganlik darajasi bilan

1 soʻmlik realizatsiya qilingan mahsulot uchun asosiy fondlarni solishtirma xarajatlari

aylanma mablagʻlarni aylanishi davri bilan

**Asosiy ishlab chiqarish fondlaridan ekstensiv foydalanish koeffitsiyenti qoʻyidagilar orqali aniqlanadi:**

uskunalarni vaqt boʻyicha imkoniyatlaridan foydalanish darajasi orqali

fond sigʻimi va fond qaytimi orqali

mehnatni fond bilan taʼminlanganligi orqali

ishlab chiqarish rentabelligi orqali

**Umumiy rentabellik qanday topiladi**

sof foydani mahsulot tannarxiga nisbati orqali aniqlanadi.

foydani daromadga boʻlib topiladi

xarajatni daromadga boʻlib yuzga koʻpaytiradi

xarajatlarga foydani qoʻshib topiladi

**Mehnat unumdorligi qanday aniqlanadi**

mahsulot hajmini ishchilar soniga nisbati asosida

tannarxning foydaga nisbati asosida

tannarx va foydaning yigʻindisi sifatida

foydaning tannarxga nisbati sifatida

**Aktivlar rentabelligi qanday aniqlanadi**

foydani korxona aktivlarini qiymatiga nisbati sifatida

foydaning mahsulot hajmiga nisbati sifatida

tannarxning foydaga nisbati sifatida

tannarx va foydaning yigʻindisi sifatida

**Aylanma fondlarni mohiyati qaysi javobda toʻgʻri**

ishlab chiqarish jarayonida oʻz koʻrinishini yoʻqotib, yangi yaratilgan mahsulotga toʻla qiymatini oʻtkazishda

aylanma fondlarni ishlab chiqarish jarayonida bir necha bor ishtirok etishida

qiymatni toʻlashga, boshqa mahsulotga oʻtkazishda

ishlab chiqarish jarayonida oʻz xususiyatini oʻzgartirmasligida.

**Aksiya bu:**

Hissadorlik jamiyati tomonidan chiqarilgan va daromad keltiruvchi qimmatli qogʻoz

Qimmatli qogʻoz va qarz majburiyati

Hisob kitobning naqd pulsiz shakli va korxonaning qarz majburiyatlarini ifodalovchi qimmatli qogʻoz

Qarz majburiyati

**Asosiy fondlarni oʻziga xos xususiyati qaysi javobda toʻgʻri**

ishlab chiqarish (xizmat koʻrsatish) jarayonida qatnashadi, yemirilmaydi, koʻrinishini oʻzgartirmaydi.

mahsulot (xizmat) ni yaratishda asosiy ishni bajaradi

maʼnaviy jihatdan eskirib borishida

jismoniy yemirilishda

**Mahsulot ishlab chiqarishning intensiv omili bu**

Mehnat, kapital va texnologiya sifatining oshishi

Ishchilarning soni ortishi

Ishlab chiqarish maydonining kengayishi

Faqat tabiiy resurslar

**Boshqarish strukturasi deganda**:

Boshqarish maqsadlarini amalga oshiruvchi va funksiyalarini bajaruvchi, bir-biri bilan bogʻlangan turli boshqaruv organlari va boʻgʻinlarining majmuasi tushuniladi

Boshqaruv organlari tizimida quyi organlarning yuqori organlarga boʻysunishi va oʻzaro aloqa tushuniladi

Boʻlimlar yigʻindisi, ularning tarkibi va oʻzaro aloqa shakllari tushuniladi

Boshqaruv organlari tizimida quyi organlarning yuqori organlarga boʻysunishi va oʻzaro aloqa tushuniladi

**Mehnat unumdorligi nimaga bogʻliq**

Xodimlarning tayyorgarlik darajasi va malakasi, ularning motivatsiyasi, mehnatga munosabati, salomatligi va farovonligi darajasi

Geografik joylashuvi, iqlimi, kadrlar almashinuvining kuchayishi, iqtisodiy va siyosiy vaziyat Korxona tuzilmasidan, rejalashtirishdan, tashkilotdan, iqlimdan

Biznes-rejadan, marketingdan, yetkazib beruvchilardan, boshqaruv xodimlarining maoshidan

**Axborotning quyidagi turlari mavju**d:

Tashqi va ichki axborot

Boshlangʻich va boshqaruvchi (rahbarlik) axboroti turlariga boʻlinadi

Statistik, operativ, iqtisodiy, hisob, moliya, taʼminot, kadrlar boʻyicha, texnologik, konstruktorlik, marketing, ijtimoiy va boshqa lar

Statistik, iqtisodiy, hisob, moliya, taʼminot, kadrlar boʻyicha, texnologik, ijtimoiy va boshqalar

**Kelib chiqish manbasiga bogʻliq ravishda axborot :**

Tashqi va ichki axborot turlariga boʻlinadi

Statistik, operativ, iqtisodiy, hisob, moliya, taʼminot, kadrlar boʻyicha, texnologik, konstruktorlik, marketing, ijtimoiy va boshqa lar

Boshlangʻich va boshqaruvchi (rahbarlik) axboroti turlariga boʻlinadi

Statistik, iqtisodiy, hisob, moliya, taʼminot, kadrlar boʻyicha, texnologik, ijtimoiy va boshqalar

**Yoʻnalishi boʻyicha axborot –**

Statistik, operativ, iqtisodiy, hisob, moliya, taʼminot, kadrlar boʻyicha, texnologik, konstruktorlik, marketing, ijtimoiy va boshqalar

Statistik, iqtisodiy, hisob, moliya, taʼminot, kadrlar boʻyicha, texnologik, ijtimoiy va boshqalardir

Tashqi va ichki axborot turlariga boʻlinadi

Boshlangʻich va boshqaruvchi (rahbarlik) axboroti turlariga boʻlinadi

tashqi va ichki axborot turlariga boʻlinadi

**Sanoatdagi kasblarga qanday misollar bor**

Muhandis-texnolog, dasturchi, muhandis-konstruktor, elektron muhandis

Sanitar, ekolog, marketolog, buxgalter, moliyachi, bankir, duradgor

Prorab, moliyachi, bankir, muhandis, kreditor, texnolog, elektrikni, hisobchi

Moliyachi, kreditor, usta, marketolog, menejer, shifokor

**Sanoat iqtisodiyoti nima**

Tejamkor ishlab chiqarish sintezi, tizimlarni cheklash nazariyasi, samarali resurslarni boshqarish va boshqa zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalari

Xodimlarni boshqarish, qashshoqlikni kamaytirish, bandlik nazariyasi

Bu kadrlarni joylashtirish, ishchi kuchining bandligini taʼminlash, ishchilarning malakasini oshirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish

Qashshoqlikni kamaytirish, yashil iqtisodiyot

**Sanoat sohasiga nimalar kiradi**

Mashinasozlik, kimyo, oziq-ovqat va toʻqimachilik sanoati

Taʼlim sohasi, xizmatlar, aloqa, transport

Sogʻliqni saqlash, qishloq xoʻjaligi, sport va madaniyat

Oʻrmon, savdo, qurilish, suv xoʻjaligi

**Sanoat iqtisodiyoti fani nimani oʻrganadi**

Kompaniyalar qanday ishlashini va ular qanday qilib qiymat yaratishda yaxshiroq boʻlishlarini tushunish uchun texnologiya va iqtisodni birlashtirish

Mehnat va atrof-muhit muhofazasi, milliy xavfsizlik, aholi salomatligini oʻrganadi

Taʼlim toʻgʻrisida, mehnat sharoitlarini yaratish toʻgʻrisida, mehnatni muhofaza qilish, ijtimoiy himoya toʻgʻrisida oʻrganadi

Aholini ijtimoiy himoya qilish, taʼlim, sogʻliqni saqlash toʻgʻrisida oʻrganadi

**Ish haqi nimaga bogʻliq**

Xodimning malakasiga, bajarilgan ishning murakkabligiga, sarflangan mehnat miqdori va sifatiga bogʻliq

Korxonaning joylashgan joyiga, korxona quvvatiga, texnologik jarayonning murakkabligiga qarab

Korxonaning yo'nalishidan, korxona tuzilmasidan, boshqaruvdan

Marketingdan, korxonaning moliyaviy holatidan, ishlab chiqarish hajmidan, xodimlar sonidan

**Ishlab chiqarishning 4 omili nimalardan iborat**

Yer, kapital, mehnat, tadbirkorlik qobiliyati

Moliya, materiallar, tugallanmagan mahsulot, energiya

Bino va inshootlar, yoqilgʻi, moliya, mahsulot

Yonilgʻi, qishloq xoʻjaligi mahsuloti, transport, xizmat

**Ishlab chiqarish omillari va ishlab chiqarish funksiyasi nimalardan iborat**

Ishlab chiqarish funksiyasi — bu mahsulot miqdorining ishlab chiqarish omillari miqdoriga funksional bogʻliqligi

Maʼmuriy xodimlar soniga, korxonaning joylashgan joyiga, korxona infratuzilmasiga bogʻliq

Yordamchi xodimlar sonidan, mehnat unumdorligidan, mahsulot sifatidan

Mahsulot ishlab chiqarish hajmidan, asosiy ishchilardan, transport xizmatlari hajmidan

**Sanoatning joylashishiga qanday omillar taʼsir qiladi**

Tabiiy resurslar, transport, mehnat resurslari, fan zichligi, ekologik

Ekologik, mintaqaviy, tashqi, ichki, taʼlim

Taʼlim, transport, iqlim, aholi zichligi

Hududning kattaligi, aholisi, sogʻliqni saqlashning rivojlanishi, ichki omillar

**Sanoat nimalarni oʻz ichiga oladi**

Tabiiy xomashyo qazib olish, ularni qayta ishlash va turli buyumlar va energiya ishlab chiqarish bilan shugʻullanuvchi barcha korxona, zavod va fabrikalar

Barcha viloyatlar, barcha taʼlim muassasalari, qishloq xoʻjaligi kompleksi, oʻrmon xoʻjaligi

Barcha kichik korxonalar, barcha xizmatlar, energetika, barcha taʼlim muassasalari

Sogʻliqni saqlash, oʻrmon xoʻjaligi, qishloq xoʻjaligi, yoqilgʻi sanoati

**Mahsulot bahosi deganda nimani tushunasiz**

Mahsulotning puldagi ifodasi

Mahsulot tannarxi

Mahsulotning bozorga chiqarilish sanasi

Mahsulot sotuvi hajmi

**Sanoat rivojlanishiga qanday omillar yordam beradi**

Siyosiy, davlat, iqtisodiy, ijtimoiy, ilmiy-texnikaviy

Moddiy, iqlim, transport, ekologik

Mamlakat aholisi, mintaqaviy byudjet, ekologik, soliq yuklari

Iqlim, transport, ekologiya, mamlakat aholisi, viloyat byudjeti

**Sanoatga qanday omillar taʼsir qiladi**

Mehnat resurslari, korxona turi va hajmi, energiya resurslari, suv resurslari

Tashqi omillar, bino turi, ishlab chiqarish hajmi, siyosiy vaziyatlar, ekologik omillar

Valyuta kursi, mamlakat byudjeti, iqlim, siyosiy vaziyatlar

Mamlakatning moliyaviy holati, soliq yuki, iqlim

**Patent** – bu

Texnologiyalar bilan savdoning oʻz ichiga patent, litsenziya, nou-xau va x k bilan bitimlarni oluvchi asosiy shakllaridan biri

Mualliflikni tasdiqlovchi va uning egasiga kashfiyotga favqulodda huquqni beruvchi hujjat

Ayrim shaxslar yoki tashkilotlarga patent bilan himoyalangan kashfiyot, texnik vazifa, ishlab chiqarishning texnologik va konstruktorlik sirlari, tovar belgisidan foydalanishga ruxsat berishdan iborat

Innovatsion jarayonlarni masofada va vaqtda tashkil qilish muammosini hal qilish boʻyicha ilmiy asoslangan maqsadlar va tadbirlar tizimini belgilab beruvchi hujjatlar yigʻindisidir

**Litsenziyalashtirish**

Mualliflikni tasdiqlovchi va uning egasiga kashfiyotga favqulodda huquqni beruvchi hujjat

Ayrim shaxslar yoki tashkilotlarga patent bilan himoyalangan kashfiyot, texnik vazifa, ishlab chiqarishning texnologik va konstruktorlik sirlari, tovar belgisidan foydalanishga ruxsat berishdan iborat

Innovatsion jarayonlarni masofada va vaqtda tashkil qilish muammosini hal qilish boʻyicha ilmiy asoslangan maqsadlar va tadbirlar tizimini belgilab beruvchi hujjatlar yigʻindisi

Texnologiyalar bilan savdoning oʻz ichiga patent, litsenziya, nou-xau va x k bilan bitimlarni oluvchi asosiy shakllaridan biri

**Innovatsion loyiha** –

Ayrim shaxslar yoki tashkilotlarga patent bilan himoyalangan kashfiyot, texnik vazifa, ishlab chiqarishning texnologik va konstruktorlik sirlari mualliflikni tasdiqlovchi va uning egasiga kashfiyotga favqulodda huquqni beruvchi hujjat

Innovatsion jarayonlarni masofada va vaqtda tashkil qilish muammosini hal qilish boʻyicha ilmiy asoslangan maqsadlar va tadbirlar tizimini belgilab beruvchi hujjatlar yigʻindisi

Texnologiyalar bilan savdoning oʻz ichiga patent, litsenziya, nou-xau va x k bilan bitimlarni oluvchi asosiy shakllaridan biri

Mualliflikni tasdiqlovchi va uning egasiga kashfiyotga favqulodda huquqni beruvchi hujjat

**Investitsiyalar turlari:**

Moliyaviy va real

Maʼnaviy, real

Moliyaviy, maʼnaviy

Maʼnaviy, moddiy

**Moliyaviy investitsiyalar** bu-:

Qimmatbaho qogʻozlar, aksiya va obligatsiyalar sotib olish, pul mablagʻlarini banklarga foiz olish maqsadida depozit hisob raqamlariga qoʻyish bilan ifodalanadi

Pul mablagʻlarini kapital qurilish, ishlab chiqarishni rivojlantirish va kengaytirishga kiritishni ifodalaydi Real investitsiyalar korxona, tarmoq va butun xalq xoʻjaligining kuch-quvvatini belgilab beradi

Pul mablagʻlarini banklarga foiz olish maqsadida depozit hisob raqamlariga qoʻyish bilan ifodalanadi

Tarmoq va butun xalq xoʻjaligining kuch-quvvatini belgilab beradi

**Real investitsiyalar bu-:**

Pul mablagʻlarini kapital qurilish, ishlab chiqarishni rivojlantirish va kengaytirishga kiritishni ifodalaydi Real investitsiyalar korxona, tarmoq va butun xalq xoʻjaligining kuch-quvvatini belgilab beradi

Qimmatbaho qogʻozlar, aksiya va obligatsiyalar sotib olish, pul mablagʻlarini banklarga foiz olish maqsadida depozit hisob raqamlariga qoʻyish bilan ifodalanadi

Pul mablagʻlarini banklarga foiz olish maqsadida depozit hisob raqamlariga qoʻyish bilan ifodalanadi

Tarmoq va butun xalq xoʻjaligining kuch-quvvatini belgilab beradi

**Investitsiyalarning ichki manbalari qaysilar:**

Ishlab turgan asosiy kapitalga hisoblanuvchi amortizatsiya ajratmalari natijasida shakllanuvchi, korxonaning oʻz moliyaviy vositalari foydaning investitsiya ehtiyojlariga ajratiluvchi qismi sugʻurta kompaniyalari va muassasalari tomonidan tabiiy ofat va boshqa hodisalarda toʻlanuvchi mablagʻlar korxonaning aksiyalar chiqarishi va sotishi natijasida olinuvchi mablagʻlar yuqori turuvchi va boshqa organlar tomonidan qaytarib bermaslik asosida ajratiluvchi mablagʻlar xayriya va shu kabi boshqa mablagʻlar

Markaziy va mahalliy byudjetdan, tadbirkorlikni qoʻllab-quvvatlovchi turli xil fondlar tomonidan ajratiluvchi qaytarib bermaslik asosidagi mablagʻlar (subsidiya, subvensiya) korxonalar Nizom jamgʻarmasida moliyaviy yoki boshqa moddiy va nomoddiy ishtirok shaklida, shuningdek, xalqaro moliya institutlari va alohida shaxslarning toʻgʻridan-toʻgʻri qoʻshilmalari shaklida kiritiluvchi xorijiy investitsiyalar davlat va turli xil fondlar tomonidan qaytarib berish sharti bilan beriluvchi kreditlar, jumladan imtiyozli kreditlar

Foydaning investitsiya ehtiyojlariga ajratiluvchi qismi sugʻurta kompaniyalari va muassasalari tomonidan tabiiy ofat va boshqa hodisalarda toʻlanuvchi mablagʻlar korxonaning aksiyalar chiqarishi va sotishi natijasida olinuvchi mablagʻlar yuqori turuvchi va boshqa organlar tomonidan qaytarib bermaslik asosida ajratiluvchi mablagʻlar xayriya va shu kabi boshqa mablagʻlar

Nizom jamgʻarmasida moliyaviy yoki boshqa moddiy va nomoddiy ishtirok shaklida, shuningdek, xalqaro moliya institutlari va alohida shaxslarning toʻgʻridan-toʻgʻri qoʻshilmalari shaklida kiritiluvchi xorijiy investitsiyalar davlat va turli xil fondlar tomonidan qaytarib berish sharti bilan beriluvchi kreditlar, jumladan imtiyozli kreditlar

**Investitsiyalarning tashqi manbalari qaysilar:**

Kreditlar Standart ravishda kompaniyaning qimmatli mol-mulki koʻrinishidagi garov bilan taʼminlangan, Lizing — asbob-uskunalar sotib olish, aksiyalarni chiqarish, obligatsiyalar uchun toʻliq yoki qisman mablagʻlar zarur boʻlsa, tegishli boʻlsa, obligatsiyalar — sotish uchun qimmatli qogʻozlar chiqaradigan tashkilot, Investorlar Davlat va turli xil fondlar tomonidan qaytarib berish sharti bilan beriluvchi kreditlar, jumladan imtiyozli kreditlar

Foydaning investitsiya ehtiyojlariga ajratiluvchi qismi sugʻurta kompaniyalari va muassasalari tomonidan tabiiy ofat va boshqa hodisalarda toʻlanuvchi mablagʻlar korxonaning aksiyalar chiqarishi va sotishi natijasida olinuvchi mablagʻlar yuqori turuvchi va boshqa organlar tomonidan qaytarib bermaslik asosida ajratiluvchi mablagʻlar xayriya va shu kabi boshqa mablagʻlar

Nizom jamgʻarmasida moliyaviy yoki boshqa moddiy va nomoddiy ishtirok shaklida, foydaning investitsiya ehtiyojlariga ajratiluvchi qismi sugʻurta kompaniyalari va muassasalari tomonidan tabiiy ofat va boshqa hodisalarda toʻlanuvchi mablagʻlar korxonaning aksiyalar chiqarishi va sotishi natijasida olinuvchi mablagʻlar va shu kabi boshqa mablagʻlar

Nizom jamgʻarmasida moliyaviy yoki boshqa moddiy va nomoddiy ishtirok shaklida, shuningdek, xalqaro moliya institutlari va alohida shaxslarning toʻgʻridan-toʻgʻri qoʻshilmalari shaklida kiritiluvchi xorijiy investitsiyalar davlat va turli xil fondlar tomonidan qaytarib berish sharti bilan beriluvchi kreditlar, jumladan imtiyozli kreditlar

**Investorlar va tadbirkorlar oʻrtasidagi farq nima**

Investor koʻpincha oʻz faoliyatini passiv amalga oshiradi, tadbirkor esa oʻz manfaatlarini faol ravishda amalga oshiradi

Investitsiyalarga qoʻyilgan mablagʻlarni yoʻqotishning potensial tahdidi

Tadbirkorlik faoliyati orqali tadbirkor hayotini taʼminlaydi va shu orqali ijtimoiy mavqeyini yaxshilaydi

Kompaniya strategiyasi, kompaniya faoliyati tamoyillari, resurslar va ulardan foydalanish, marketingdan foydalanish sifati va darajasi

**Bozor iqtisodiyotida narxni belgilovchi asosiy kuch nima**

Taklif va talab

Hukumat aralashuvi

Tashqi qarzlar

Soliqlar

**Investitsiyalash — bu**:

Tadbirkorlik faoliyatiga qoʻyilgan kapital

Daromadlarning ishlab chiqarish xarajatlaridan ortishi

Mahsulot sotishdan olingan tushim

Korxona yoki firmaning mavjud mablagʻlari yigʻindisi

**Qanday mulk turlarini bilasiz**

Xususiy, jamoa, davlat, aralash, qoʻshma korxonalar

Xususiy aralash

Xususiy, jamoa mulki

Qoʻshma korxonalarning mulki jamoa mulk

**Talab oshsa va taklif oʻzgarmasa, mahsulot bahosi qanday oʻzgaradi**

Ortadi

Pasayadi

Oʻzgarmaydi

Nolinchi boʻladi

**Qaysi ishlab chiqarish jarayoni katta miqdorda bir xil mahsulotlarni ishlab chiqarishni oʻz ichiga oladi**

Ommaviy ishlab chiqarish

Oʻlchovli ishlab chiqarish

Yigʻilish jarayoni

Moslashtirilgan ishlab chiqarish

**Partiyali ishlab chiqarish qaysi xususiyatga ega**

Mahsulotlar kichik partiyalarda ishlab chiqariladi

Mahsulotlar doimiy ishlab chiqarish liniyasida ishlab chiqariladi

Mahsulotlar faqat buyurtma boʻyicha ishlab chiqariladi

Mahsulotlar maxsus talablar asosida ishlab chiqariladi

**Qaysi ishlab chiqarish jarayonida mahsulotlar mijozning aniq talablariga koʻra ishlab chiqarish moslashtiriladi**

Yakka buyurtma boʻyicha ishlab chiqarish

Doimiy ishlab chiqarish

Oqimli ishlab chiqarish

Oʻlchovli ishlab chiqarish

**Doimiy ishlab chiqarish jarayoni qaysi sanoat turlarida koʻproq qoʻllaniladi**

Kimyo va neft sanoati, avtomobilsozlik

Elektronika sanoati

Qurilish sohasi

Qishloq xoʻjaligi

**Inflyatsiya mahsulot bahosiga qanday taʼsir qiladi**

Mahsulot bahosining ortishiga olib keladi

Narxlarni pasaytiradi

Faqat xizmatlarga taʼsir qiladi

Mahsulot bahosiga taʼsir qilmaydi

**Tayyor mahsulot ishlab chiqarish qaysi xususiyatga ega**

Mahsulotlar omborga yigʻiladi va mavjud talabni qondirish uchun saqlanadi

Mahsulotlar faqat buyurtma boʻyicha ishlab chiqariladi

Mahsulotlar kichik partiyalarda ishlab chiqariladi

Mahsulotlar faqat moslashtirilgan talablarga binoan ishlab chiqariladi

**Mehnat unumdorligini oshirishning eng muhim omili nima**

Inson kapitalining rivojlanishi

Korxonaning joylashuvi

Korxona hajmi

Ishlab chiqarish hajmi