1. **Devletin ekonomiye müdahale amaçlarını belirtiniz.**

Devlet iktisadi yaşama gelir dağılımını düzenlemek için müdahale ediyor. İstikrarın sağlanması, istihdamın sağlanması, büyüme ve kalkınmanın sağlanması, gelir dağılımının sağlanması için müdahale ediyor.

1. **Devletin ekonomiye müdahale araçlarını belirtiniz.**

Para politikası, maliye politikası, gelirler politikası ve devletin kamu girişimciliği rolü.

1. **Gelirler politikasını tanımlayınız. Devletin bu politika ile ilgili olumlu ve olumsuz görüşleri belirtiniz.**

Gelirler politikası devletin fiyatlara, faizlere doğrudan müdahale etmesi bunların piyasa ile değil doğrudan devlet tarafından belirlenmesi. (asgari ücret)

Klasik iktisat yaklaşımı çerçevesinde ve kapitalist sistem içerisinde piyasa kendi dengesini kendisi oluşturur. Devlet müdahale ederse denge sağlanmaz

Piyasa zaten dengede değil. Bu yüzden devletin müdahalesi aslında piyasanın dengeye gelmesini sağlamaktadır.

1. **Vergi temelli gelirler politikasını tanımlayınız.**

Burada devlet ücretlere müdahale ederken vergiyi kullanıyor. Ama doğrudan değil. Belirli koşulların gerçekleşmesinde vergi artışı veya indirimi gerçekleşebilir diyor.

1. **Devletin iktisadi yaşama müdahale konusunda farklı görüşleri olan üç kamu ekonomistinin ismini belirtiniz ve görüşlerini açıklayınız.**

Smith: temel zenginlik kaynağı doğa olduğu için doğal düzen bozulmamalı devlet müdahale etmemeli diyor.

Keynes: devlet ekonomiye müdahale etmelidir. Kamu harcamaları arttırılarak talep arttırılabilir.

Ricardo: hükümet vergi indirimi ya da kamu harcamasını arttırmak yerine tasarruflarını arttırmalıdır. Bunun nedeni bireyler hükümetin oluşan bütçe açıklarını kapatmak için vergileri arttıracağını öngörmesidir.

1. **Devletin kamu iktisadi teşebbüsleri aracılığıyla iktisadi yaşama müdahale amaçlarını belirtiniz.**

Dorudan kendisi yatırım ve üretim yaparak gelir dağılımı düzenlemek, büyüme ve kalkınmayı sağlamak ve istihdamın artması için yapıyor.

1. **Devlet para politikası kullanarak ekonomiye nasıl müdahale edebileceğini belirtiniz.**

Para arzı yoluyla devlet iktisadi yaşama müdahale ediyor. Para arzını arttırarak veya azaltarak ya da faiz oranını belirleyerek müdahale ediyor.

1. **Türkiye’de para arzının nasıl belirlendiğini belirtiniz. (M0,M1,M2,M3)**

Dar para arzı iki şekilde ölçülür: M0 ve M1.

M0 en dar anlamdaki para arzıdır.

M0 = (dolaşımdaki banknotlar + madeni paralar) – banka hesaplarındaki nakit

M1 = M0 + vadesiz mevduat (banka hesaplarındaki para

Geniş para arzı iki şekilde ölçülür: M2 ve M3

M2, M1’e vadeli mevduatların eklenmesiyle bulunur.

M2 = M1 + Vadeli mevduat

M3, en geniş para arzıdır, M2’ye repo ve para piyasası fonları ve ihraç edilen menkul kıymetler eklenerek bulunur.

M3 = M2 + repo + para piyasası fonları + İhraç edilen menkul kıymetler

1. **Güçlü parayı tanımlayınız.**

Dolaşımdaki para ile bankaların merkez bankasındaki hesaplarında bulunan zorunlu ve fazla rezervlerin toplamıdır. Diğer ulusal paralar karşısındaki değer, sabit ve istikrarlı olan ve kolaylıkla diğer paralara çevrilebilen para (rezerv para)

1. **Para hedeflemesi, enflasyon hedeflemesi, döviz kuru hedeflemesi, para kurulu kavramlarını tanımlayınız.**

Para hedeflemesi: MB basacağı parayı hedefleyip, enflasyonla tutarlı olması için çalışacaktır. O halde MB bir şekilde para talebinin de ne olacağını belli bir hata payı ile tahmin ederek hesaplayabilir.

Enflasyon hedeflemesi: MB’nin benimsediği bir araçtır. Belirli bir dönem sonu için uygun enflasyon oranının belirlenmesi ve o orana ulaşabilmesi için para politikası araçları kullanmasıdır. Başarılı olabilmesi için fiyatlar istikrarlı olmalı, MB bağımsız olmalı, finansal piyasalar gelişmiş olmalı.

Döviz kuru hedeflemesi: Küçük bir ülkenin parasını, enflasyonu düşük diğer büyük ülkelerin parasına sabitlemesi, enflasyonu düşürüp sürdürebilmenin yoludur.

1. **Para kurulunu tanımlayınız.**

Döviz rezervinin karşılığı sabit kur üzerinden ulusal para çıkaran bir kurumsal düzenlemedir. Ülkenin para birimi, başka ülkenin para birimiyle eşittir.

1. **TCMB’nin açıkladığı politika faizinin vergi gelirleri ve kamu harcamalarına olan etkisini değerlendiriniz.**
2. **Devletin piyasa aktörünü tanımlayınız.**

Doğal monopol(tekel) piyasasında devletin iktisadi olarak piyasaya girmesi ve kendisinin üretmesi. Tam rekabet koşulları altında devletin üretim yapan fabrikalarının varlığı.

1. **Merkantilistlerin devletin iktisadi yaşamdaki rolü konusundaki görüşlerini belirtiniz.**

Altın, gümüş gibi değerli madenler önemlidir.

Ülkenin zenginliği dış ticarete bağlıdır.

Değerli madenleri ele geçirmek zenginlik sağlar.

Değerli madenlerin ülkede kalmasını sağlayacak politikalar uygulanır.

1. **Fizyokratların devletin yaşamdaki rolü konusundaki görüşlerini belirtiniz.**

Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler düşüncesini benimsemişlerdir.

Devletin doğal düzene müdahale etmemesi gerektiğini söylerler.

Ekonomi ve sosyal hayat doğal bir düzendedir. Devlet müdahalesi bu düzeni bozar.

1. **Klasik iktisatçıların devletin iktisadi yaşama müdahale konusundaki görüşlerini belirtiniz.**

Adam Smith

Ekonomi tam istihdam durumunda dengededir. Eğer dengede sapmalar olursa bu geçici bir durumdur ve ekonomi tekrar dengeye gelecektir.

Say kanunu: her arz kendi talebini yaratır.

Görünmez bir el piyasayı dengeye getirecektir.

Devlet piyasaya müdahale etmemeli.

Fiyat, ücret ve faizler esnektir. Bu nedenle piyasa dengeye gelir.

Talep fazlası varsa fiyatlar artar, arz fazlası varsa fiyatlar düşer.

Toplam talep = toplam arz olduğunda piyasa dengededir.

1. **Keynesyen iktisatçıların devletin iktisadi yaşama müdahale konusundaki görüşlerini belirtiniz.**

Klasiklerin tersine her talep kendi arzını yaratır görüşünü benimserler.

Devletin müdahalesini gerekli görürler.

Ekonominin talep yanına önem verirler.

Toplam talep yetersizse işsizlik olur.

Toplam talebi arttırmak için ücretlerin arttırılması gerekir.

Kamu harcamalarını arttırmak toplam talebi arttırır.

Aktif bir devlet müdahalesi.

1. **Telafi edici maliye politikası ile tarafsız maliye politikası yaklaşım farklılıklarını belirtiniz.**

Telafi edici maliye politikası: özel talepte düşüş olduğu zaman kamu harcamalarını arttırmalı, yükselme olduğu zaman kamu harcamalarını azaltarak iktisadi dalgalanmaları ayarlamaktır. Kamu maliyesinin milli gelir ve istihdam düzeyindeki dalgalanmaları önleyecek biçimde yürütülmesi.

Tarafsız maliye politikası: klasik iktisat düşüncesine dayanan ve devletin hayati harcamaları, kamu harcamaları ya da vergiler yoluyla bireylerin kararını etkilememesidir. Devletin uyguladığı vergiler, bireylerin kararını etkilememelidir.

1. **Parasalcı yaklaşımın devletin iktisadi yaşama müdahalesi konusundaki yaklaşımını belirtiniz.**

Serbest piyasa anlayışını savunur.

İstikrarsızlığın nedeni hatalı para politikasıdır.

Maliye politikası etkin değildir.

Genişletici para politikası sonucu enflasyon oluşur.

Para arzı milli gelir oranına göre arttırılmalıdır.

Artan oranlı dolaysız vergiyi savunur.

Sınırlı devlet anlayışını savunur. (adalet, güvenlik gibi temel görevler)

Bütçe giderlere denk ve sınırlı olmalıdır.

Sürekli gelir hipotezi: bireyler kararlarını uzun dönemdeki gelirlerine bakarak karar verirler. Buna göre devletin vergi indirmesi veya kamu harcaması yapması bireyin kararını etkilemez.

1. **Ricardocu denklik teoremini tanımlayınız.**

Hükümetin vergi indirimini yapması ya da kamu harcamasını arttırmak yerine, tasarruflarını arttırmasıdır. Bunun nedeni, bireyler hükümetin oluşan bütçe açıklarını kapatmak için vergileri arttıracağını öngörür.

1. **Rasyonel beklentileri teorisi kapsamında devletin iktisadi yaşama müdahalesini değerlendiriniz.**

Klasik iktisat düşüncesine dayanır.

Kişiler davranışlarını belirlerken rasyonel davranır.

Bireyler devletin politikaları hakkında bilgi ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.

Bireyler firmalar devletin politikalarını bileceği için politikaların ekonomiye etkisi olmaz.

Devlet sadece oyunun kurallarını belirlemeli, bireyler bu kurallara göre karar vermelidir.

Bireylerin hata yapmamaları değil, gerekli bilgiye sahip olduklarında o hatayı bir daha yapmayacakları düşüncesine dayanır.

1. **Arz yanlı iktisatçıların devletin iktisadi yaşama müdahalesi konusundaki görüşlerini belirtiniz.**

Vergi oranı arttıkça bir yere kadar vergi geliri de artar, ancak sonra azalmaya başlar.

Devlet vergi oranlarını düşürmemelidir. Aksi halde vergi kaçırma oluşabilir.

Ekonominin arz yönüne önem verir.

Laffer eğrisi.

1. **Yapısalcı yaklaşım ile neoklasik öğretinin temel farklılıklarını belirtiniz.**

Yapısalcı yaklaşım:

Keynesyen iktisat düşüncesine dayanır.

Planlı ekonomi.

İthal ikamesi politikalarına dayanır.

Devletin aktif müdahalesi gerekir.

Ülkelerin yapısal özellikleri dikkate alınır.

Gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler arasındaki serbest dış ticaretin, az gelişmiş ülkeler aleyhinde sonuçlanacağını söyler.

Enflasyonun temel nedeni yapısal darboğazdır.

Neoklasik iktisat:

Gelişmiş ülkeler ve az gelişmiş ülkelerin koşulları birbirinden faklıdır.

Gelişmiş ülkelerde yeterli olan reçetelerin, az gelişmiş ülkeler için yeterli olmayacağını bu nedenle az gelişmiş ülkeler için daha aktif, doğrudan piyasaya müdahale edilecek reçetelerin uygulanması gereklidir.

1. **Anayasal iktisat perspektifinden devletin iktisadi yaşama müdahalesini belirtiniz.**

Anayasal iktisat(kamu tercihi düşüncesi):

Devletin ekonomiye müdahale yetkisinin anayasayla sınırlandırılması gerektiğini savunur.

Devlet toplumdan vergiyi her zaman almalıdır. Ama buna bir sınır getirmelidir.

Anayasa, mali yetkileri sınırlamazsa, hükümet yetkilerini kötüye kullanabilir veya işleyişi bozabilir.

1. **Marksist öğretide devletin rolünü ve konumunu tartışınız.**

Tarih bir sınıflar savaşıdır.

Gelirlerin yeniden dağıtımında devletin rolü olduğu görüşü baskındır.

Klasik düşünce sistemine uzaktır.

Üretim araçları devletindir.

Kapitalist sistem / sosyalist sistem.

Marx devleti toplumsal ilişkilerin bir biçimi olarak ele alır.

Devlet politikaları; artan oranlı vergi, sübvansiyonlar, sosyal refah programı

1. **Kamu harcamalarını tanımlayınız. Kamu harcamalarının ekonomik sınıflandırılmasını belirtiniz.**

Kamu kurumlarının siyasi karar alma sürecinde, belirtilen kamu hizmetlerini karşılama amacıyla yaptıkları parasal harcamalardır. Harcamayı yapan kamu kurumu olmalıdır. 3’e ayrılır:

-İdari / yönetsel sınıflandırma: harcamaları yapan kuruma göre sınıflandırma.

-İşlevsel / fonksiyonel sınıflandırma: ne amaç için yapıldıklarına göre sınıflandırmadır. Kurum adı belirleyici olur. Örn. MEB-eğitim harcamaları

-Ekonomik sınıflandırma:

Cari harcamalar: devletin rutin harcamaları

Yatırım harcamaları: alt yapı harcamaları

Transfer harcamaları: sosyal harcamalar

1. **Vergi kavramını tanımlayınız.**

Devletin kamu hizmetlerini finanse etmek amacıyla egemenlik yetkisini kullanarak, zorlama yoluyla aldığı paradır.

1. **Kamu gelirlerini sınıflandırınız.**

Vergi gelirleri

Gayrimenkul gelirleri

Özelleştirme gelirleri

Senyoraj gelirleri

Enflasyon vergisi: enflasyon sürecinde kişinin gelirinden kaybettiği tutarın dolayı olarak devletin eline geçen miktarı

Devalüasyon: kendi para cinsinden devalüasyon

Devletin iktisadi faaliyet birimleri

Bağışlar

1. **Konjonktürel dalgalanmaları şekil yardımıyla açıklayınız.**
2. **Konjonktürel dalgalanmalara ilişkin kuramları kısaca belirtiniz.**

Marksist okul: kapitalist sistemin kriz eğilimli olduğunu söyler. Ekonomi dengede değildir. 1875 yılında yaşanan ilk ciddi kapitalist sistem krizinde toplam üretimin fazla olmasından kaynaklı kriz çıkmıştır. AS > AD krize sebep olmuştur.

Marx’ın iktisadi yaşama en büyük katkısı konjonktür dalgalanmasını incelemesidir. Krizler kapitalist sistemin kendi iç çelişkileri sonunda ortaya çıkıyor. Kapitalizm geliştikçe krizlerinde şiddetleneceğini belirtiyor. Kötü son.

Avusturya Okulu Schumpeter: marksist okula yakın fakat sonu farklıdır. Ona göre kapitalizm krizler için soğuk bir duş etkisi yaratacaktır. Sonunun gelmesi yerine canlanmasını sağlayacaktır.

Kondratieff: 40-50 yıllık periyotlardan sonra kapitalizmin kendini yaşatacak olan yolu bulacağını söylüyor. Kapitalizmin sonu gelmeyecek.

1. **Bütçe dengesi ve konjonktürel dalgalanma ilişkisini şekil yardımıyla açıklayınız.**

İktisadi dalgalanmalar ve bütçe dengesi arasında nedensellik ilişkisi vardır.

Dalgalanmalar, kamu harcamaları ve vergi yapısına göre bütçe açığı veya fazlasına neden olabilir.

Daralma dönemi: C > T toplam talep , işsizlik , fiyatlar

Genişleme dönemi: T > C toplam talep , işsizlik , fiyatlar , kullanılabilir gelirin azalması hedeflenir.

1. **Otomatik istikrarlandırıcıları tanımlayınız.**

Ekonominin kendi bünyesinde mevcut bazı mekanizmaların devreye girmesiyle konjonktür dalgalanmalarını gidermesidir. Devletin dalgalanmayı gidermek için müdahalede bulunmasını gerektirmez. Kendiliğinden devreye girer. Kamu harcamaları, vergiler ve borçlanma ile ilgilidir.

1. **Kamu harcamalarının otomatik istikrarlandırıcılık özelliklerini açıklayınız.**

Bütçede kamu harcamaları kesin bir rakam iken, vergiler belirsiz tahminlere dayanır. Bu nedenle kamu harcamalarının otomatik istikrarlandırıcılığı, vergilere göre daha azdır.

Bazı harcamalar otomatik istikrarlandırıcılığa dâhil değildir. Enflasyon devletinde harcamaların kısılması gerekir ama bazı harcamalar vardır ki enflasyon olsa da devlet o harcamayı yapmak zorundadır. (örn: savunma harcamaları)

Kamu harcamalarının otomatik istikrarlandırıcılığa etkisine örnek olarak işsizlik sigortası verilebilir. Kişiler belirli bir süre çalışıp sigorta öderlerse işten ayrıldıkları zaman bu sistem otomatik devreye girer ve maaşları ödenir. Toplam talepte azalma olur, durgunluk döneminde işsizlik artar ve kamu harcamaları artmış olur. (kamu harcamaları = yatırım + transfer)

1. **Vergi gelirlerinin otomatik istikrarlandırıcılık özelliklerini açıklayınız.**

Vergilerin otomatik istikrarlandırıcılığa sahip olabilmesi için esnek vergi sisteminin olması gerekir. Vergi sisteminde vergilerin esneklikleri farklılık gösterir. Esnekliği yüksek olan kişisel gelir vergisidir. Sonra kurumlar, tüketim ve servet vergileri.

Artan oranlı vergi en etkili yöntemdir.

Devlet kamu harcamalarını azaltır. O yüzden artan oranlı vergi kullanır. (talep düşüşüyle dengeleyebilmek için)

Artan oranlı tarife ne kadar kuvvetliyse etkisi de o kadar kuvvetli olur.

AD > AS 🡪 enflasyon 🡪 gelirler artar 🡪 gelir artınca vergi gelirden daha çok artar.

1. **Gelir vergisini otomatik istikrarlandırıcılık özelliği yönünden değerlendiriniz.**
2. **2022 yılında asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını, gelir vergisinin otomatik istikrarlandırıcılık özelliği açısından değerlendiriniz.**
3. **Formül esnekliğini tanımlayınız.**

Ara yöntemdir. İradi maliye politikasındaki gecikmelerden kurtulmak ve otomatik istikrarlandırıcıların yetersizliğini gidermek amacıyla oluşturulan yöntemdir.

Ekonomiye müdahalenin bazı kanunlarda belirlenerek belirli şartların oluşması halinde uygulanmaya gidilmesidir.

Hükümetin hangi durumlarda müdahalesinin zorunlu olduğu belirtilip alınacak önlemlerin türü ve oranını hükümetin takdirine bıraktığı yöntemdir.

1. **Dar anlamda / geniş anlamda formül esnekliği farklarını belirtiniz.**

Dar anlamda formül esnekliği: göstergelerde araçlar arasında fonksiyonel bir ilişki vardır. Önceden yasa ile belirleniyordu.

Geniş anlamda formül esnekliği: göstergeler belirleniyor. Alınması gereken önlem konusunda hükümete yetki veriliyor ve yasada düzenleme yapılıyor.

1. **İradi maliye politikalarının kısıtlarını belirtiniz.**

Kesin olarak önceden belirlenen kurallar bulunmamaktadır.

Önlemlerin dozu

Zamanlama konusu (ne zaman uygulanacak)

Geçerlilik konusu (ne kadar süre uygulanacak)

1. **Durgunluk dönemlerinde uygulanabilecek vergi politikalarını ve etkilerini çarpan etkisini de dikkate alarak belirtiniz.**

Durgunluk dönemlerinde vergi ve kamu harcamalarına yönelik politikaların uygulanması daha kolaydır. Bunun nedeni:

Toplam talep yetersiz

İşsizlik artar

Fiyatlar genel seviyesi düşer

Bu durumda kullanılabilir gelirdeki verginin indirilmesi gerekir. Artan oranlı vergiye müdahale etmez çünkü otomatik istikrarlandırıcı özelliğine sahiptir. Burada bakanlar kurulu vergi oranlarını değiştirirler.

Devlet tüketimi arttırmak istiyorsa tüketimle ilgili vergileri azaltmalı, KDV, ÖTV için oranları indirmelidir. Gelir vergisi tarifesini de devlet değiştirebilir ama vergi oranlarını indirmek kolayken durgunluk bittiğinde arttırmak zordur.

Vergiler:

Gelire bağlı vergiler

Gelirden bağımsız vergiler🡪 götürü vergileri (vergiyi alırken ayrıcalık olmaksızın herkesin aynı oranda vergi ödemesi) (bu vergi oranında indirim yapmanın etkisi beklenen kadar olmayabilir)

Gelire bağlı vergilerde yapılan indirim daha etkili olacaktır. Tabi çarpan etkisini de dikkate alarak:

Gelir ve ikame etkisi söz konusudur. Kişilerin vergi oranları değişirse gelir etkisine bağlı olarak daha fazla çalışmayı tercih ederken; ikame etkisinde çalışmamayı tercih ederler. İkame etkisi daha çok dikkat edilecek vergi oranında indirim yapılmalıdır.

1. **Durgunluk döneminde uygulanabilecek harcama politikalarını ve etkilerini çarpan etkisini de dikkate alarak değerlendiriniz.**

Durgunluktan çıkmayı amaçlayan bir maliye politikası, kamu harcamalarını arttırmalıdır. Ancak marjinal tüketim eğilimine bağlı olarak gelire etki eder.

Çarpan etkisi:

* Yatırım/cari hane çarpanı

**🡪**  transfer harcamaları çarpanı

Gelir üzerine cari harcamalar çarpanı daha büyük etki yapar. Bazı politikalarda özellikle kemer sıkma politikalarında transfer harcamalarının vergilendirilmesi bile söz konusu olur

* Böylece vergi dahil olduğunda çarpan etkisi daha da azalır

Kamu harcamalarında toplam talebin arttırılması konusunda en etkili çarpan, yatırım çarpanıdır.

Çünkü hem kısa dönem transfer harcamalarına göre etkisi daha fazla olacaktır hem de uzun

dönemde ülkenin üretim kapasitesinde artış oluşturacaktır.

1. **Durgunluk döneminde uygulanabilecek borçlanma politikasını değerlendiriniz.**

İç piyasadan ya da dış piyasadan borçlanılabilir. Durgunluk döneminde iç piyasadan borçlanılırsa bu borçların geri ödemesi faiz ile berber olacağı için bu durum devletin harcamalarını arttıracaktır. Bireyler tüketimlerini erteleyip tüketimin devlet tarafından yapılması için fon sağlarsa, değişen bir şey olmayacaktır. Bu yüzden böyle dönemlerde dışarıdan borçlanma ve fonların harcamasına dönüşmesi çarpan etkisine bağlı olarak daha olumlu sonuçlar verir. Atıf fonların aktif hale gelmesi toplam talebi arttırmada önemlidir.

1. **Enflasyon döneminde uygulanabilecek vergi politikalarını ve etkilerini çarpan etkisini de dikkate alarak değerlendiriniz.**

AD>AS🡪 ENFLASYONİST DÖNEMDE

Bu dönemde kullanılabilir geliri azaltmak gerekir.

Yd=Y+Tr-T 🡪 bu yüzden vergileri yükseltmek gerekir. Enflasyonist dönemde bütçe fazlası (T>G) verilmesi gerekiyor. Bu yüzden vergilerin etkisine dikkat edilmesi gerekir.

* Vergileri arttırırken çarpan etkisi dikkate alınmalıdır.

Enflasyon etkisi daha çok ücret gelirleri üzerinde olur. Reel ücretlerde azalma olur. Devlet vergileri arttıracaksa gelir vergisini arttırmalıdır.

Uzun dönemde iç yatırımların artması🡪toplam üretimin artması için tasarruftaki vergi yükünün düşürülmesi gerekir. Tasarrufların yatırıma dönüşmesi için faiz oranlarından etkilenip de yatırım yapmazlar. (enflasyona bağlı olarak)

Harcama gelirlerinde de kişilerin kullanılabilir gelirlerine doğrudan etkide bulunmaktadır. Gelir vergisine kıyasla harcama vergileri daha az hissedilir. (KDV🡪fiyatların içinden veriliyor.)

Kullanılabilir geliri azaltmak isteyen devlet zorunlu mallar üzerinden vergileri arttırsa da başarılı olur. Fakat buda düşük gelirlilere haksızlık olur. Vergide adaletsizlik oluşur.

Servet vergisi etkin değildir. Çünkü servette reel artışa sebep olur, dolayısıyla ödeyeceği vergide artar. Yani enflasyon döneminde etkin bir yöntem değildir.

1. **Enflasyonla mücadele de gelir üzerinden alınan vergiler mi yoksa harcamalar üzerinden alınan vergiler mi daha etkin olduğunu tartışınız.**

Enflasyonun etkisi daha çok ücret gelirleri üzerinde görülür. Reel ücretlerde azalma meydana gelir.

Devlet vergileri arttırmak isterse öncelikle ücret geliri elde edenlerin vergilerini arttırması gerekir. Kısa dönemde daha etkindir.

Harcama gelirlerinde ise (KDV) kişilerin kullanılabilir gelire doğrudan etkisi olur. Gelir vergisine kıyasla harcama vergisi daha az hissedilir.

1. **Enflasyon dönemlerinde uygulanabilecek harcama politikalarını ve etkilerini çarpan etkisini de dikkate alarak açıklayınız.**

Enflasyonla (AD>AS) mücadele, AD=AS için kısa dönem talebi azaltmalı (AD ), uzun dönem arzı arttırmak (AS ) gerekir.

Carı ve yatırım harcamaları kısa dönemde kısılmalıdır. Yani cari harcamaların kısılması için devletin mal ve hizmet alımlarını belirli bir dönemde azaltması gerekir. Sınırlı bir sınırlama olmalıdır.

🡪gelirdeki artışın tersi yönünde çalışabilmesi için harcamaların kısılması

Gerekiyor. Personel harcamalarını kısması durumunda tepki alır.

Yatırım harcamalarının kısılması: kısa dönemde direnç yaratmaz. Uzun dönemde toplam arza etki eder.

Sosyal transferlerin kısılması: marjinal tüketim eğimine bağlı olarak değişir. Sosyal transferler kısılırsa kişilerin satın alma gücü azalır. Toplam talepte azalma olur ama gelir dağılımı olumsuz etkilenir. :

Mali transferlerin kısılması: firmaların üretim kapasitelerini arttırmalarıyla ilgilidir. Mali kısılma yatırımlara yapılan kısılma ile aynıdır. Uzun dönemde üretim gücünü olumsuz etkiler.

1. **Enflasyon döneminde uygulanabilecek borçlanma politikasını değerlendiriniz.**

Devlet içerden veya dışardan borçlanmasında faiz oranları belirleyicidir. Kişiler devlete borç verirken ya atıl fonlardan verir ya da tüketimlerini ertelerler. Devlet MB’ye borçlanabilir ya da piyasadan borçlanır.

İç piyasanın atıl fonlarından borçlanırsa faiz oranlarının artacağından bireyler atıl fonlarını çekip kullanması durumunda sonuç olumsuz olur. Toplam talepte artışa neden olur.

O yüzden devlet iç piyasadan borçlanırken bireylerin tüketim için kullanmaya karar verdikleri parayı devlete borç vermeyi sağlayacak bir politika izlemeli. (uzun dönemde üretimi arttıracağı için uzun vadede çok avantajlı)

Dışardan borçlanma durumunun etkinliği durgunluk döneminde etkin

Devlet MB’sında parça başına yoluyla borçlanırsa enflasyonu olumsuz etkiler.

1. **Stagflasyon kavramını tanımlayınız. Bu dönemde nasıl bir maliye politikası uygulanması gerektiğini belirtiniz.**

Bir ekonomide durgunluk içerisinde enflasyon olması durumudur. Hem işsizlik hem enflasyon vardır.

Enflasyon🡪arz sorunu var

Durgunluk 🡪talep sorunu var

Stagflasyon🡪arz ve talep sorunu aynı anda var

Uzun dönemde işsizlik sabit kabul edilir.

Un: doğal işsizlik

Mikro temelli maliye politikaları uygulanıyor. Yani sektöre göre vergi indirimi, vergi artırımına gidilir.

1. **Dışlama etkisini tanımlayınız.**

Özel yatırımların oransal olarak düşüşüne monoteistler tarafından verilen ad. Devlet, artan kamu harcamalarını finanse edebilmek için piyasadan borçlanma gereği duyar. Bu da piyasa faiz oranlarının artmasına neden olur. Artan faiz oranları yatırımın maliyetini arttırır.

Devlet, toplam talebi kısmak amacıyla vergileri arttırsa kişilerin kullanılabilir gelirleri azalır. Buradan artan geliri devlet harcarsa kamu harcaması yerine özel harcama meydana gelir.

1. **Mali sürüklenmeyi tanımlayınız.**

Bir ülkede yürürlükte olan artan oranlı gelir vergisinin, enflasyon dönemlerinde bireylerin nominal gelirlerinin artması ile birlikte, daha yüksek ortalama vergi oranlarının uygulanmasına yol açmasına ve dolayısıyla o ekonomide daha yüksek bir vergi payının ortaya çıkmasıdır.

1. **Ramsey vergilendirme kuralını tanımlayınız, sonuçlarını değerlendiriniz.**

Etkinlik için malların aynı oranda vergilendirilmesi gerekmemektedir. Buna göre etkin vergilendirme için esnekliği katı olan malların daha yüksek vergi oranlarından, esnekliği düşük olan malların ise daha düşük vergi oranından vergilendirilmesi gerekmektedir.

Kişilerin benzediği ve aynı durumlar içinde olduğu varsayımı altında arz ve talep esnekliklerinin toplamının orantılı olduğunu söyler.

Sonucunda kullanılabilir geliri azaltmak istediği için zorunlu mallar üzerindeki artışı başarabilir. Fakat bu durumda vergi adaletsizliğine yol açar. Zorunlu malları tüketen grup düşük gelirliler olduğundan dolayı.

1. **İradi maliye politikaları ile otomatik istikrarlandırıcıların etkilerini karşılıklı değerlendiriniz.**

Müdahalede gecikme olabilir. Hatta istikrarsızlık yaratıp yaratmayacağı kesin değildir. İstatistik kurumundan yardım alması gerekir. Fakat bununda yeterli olmadığı durumlar olabilir.(iradi maliye politikası)

Maliye politikaları diğer politikalarla etkileşim içinde olmalı.

Bu politikaların kamu kesiminin büyümesine sebep olacağını söyleyen iktisatçılar vardır.

Otomatik istikrarlandırıcılar yetersiz hatta yavaştır.

Devletin iktisadi politikası sadece iktisat kurallarına göre değildir. İktisat + siyasi müdahale vardır.

AD =/ AS 🡪 dengesizlik olduğunda AD=SD hedefli politikalar uygulanır.

Otomatik istikrarlandırıcılar dalga kıran, iradi maliye politikaları dalgaları kesen bitiren özelliktedir.

1. **Devletin faiz oranlarını arttırmadan gelirini nasıl arttırabileceğini şekil yardımıyla açıklayınız.**

Genişletici maliye ve para politikası uygulanır.

Kamu harcamalarında (G) artış olsun IS2 konumuna kayar.

Amaç faiz oranını değiştirmemek olduğu için para arzında da artış olur. LM sağa kayar

1. **Para arzının dışsal etken olduğunu dikkate alarak para arzının artmasının IS-LM denge noktası üzerindeki etkisini şekil yardımıyla açıklayınız.**

Para arzının dışsal etken olduğunu dikkate alarak para arzının artmasının IS-LM denge noktası üzerindeki etkisi:

Para arzı artışıyla faiz oranı düşerken gelir artacaktır.

1. **Slumpflasyon kavramını açıklayınız. Bu dönemlerde nasıl bir maliye politikası uygulanması gerektiğini belirtiniz.**

Bir ekonomide yüksek enflasyon yaşanırken ekonomi küçülüyorsa o ekonomide slumpflasyon vardır. (enflasyon içinde küçülme) ekonomik krizlerin en zoru budur çünkü bir yandan enflasyon düşürmeye çalışırken bir yandan da ekonominin küçülmesini önce durdurmaya sonrada büyümeye döndürmeye yönelik bir ekonomi politikası uygulamak gerekmektedir. Resesyonla benzerliği ikisinde de ekonominin küçülmeye girmiş olmasıdır. Farkı ise slumpflasyonda ekonomi küçülürken bir yandan da yüksek enflasyon devam etmesidir.

Slumpflasyon, yüksek ithal girdisi kullanan ekonomilerde kurdaki artışların yarattığı enflasyon ve ekonominin büyüme ivmesini kaybetmesi beklentilerin bozulmasıyla çıkar.

1. **İkiz açık ve üçüz açık kavramlarını açıklayınız.**

İkiz açık: iktisatçıların bir bölümü cari açığın kamu gelir gider dengesinin açık vermesinden kaynaklandığını ve cari açığında kamu gelir gider açığını beslediğini düşünürler

Üçüz açık: bir ekonomide ikiz açık( cari işlemler açığı+bütçe açığı)+ tasarruf açığının aynı anda bulunması.

1. **Avrupa birliğinin mali kural uygulamasını belirtiniz.**

Uygulanacak maliyet politikalarının alt ve üst limitlerinin genel çerçevesinin belirlenmesidir. 2 ana politika uygulanır: esnek maliye politikaları, kurala bağlı maliye politikaları. En başarılı örnek İngiltere ve Almanya .

1. **Merkez bankasının para piyasasına steril müdahalesini açıklayınız.**

Sterilizasyon cari açık ya da fazlanın para arzındaki değişimler aracılığıyla yaratabileceği olumsuz etkileri gidermek ya da en aza indirmek için yürütülen para politikaları için kullanılır.

MB iki yönlü sterilizasyon politikası uygular:

* Dövizin bollaşıp TL’nin değerlenmesini önlemek için zorunlu karşılık oranını artırıyor.
* Piyasada azalan TL likiditesini eski düzeyine getirmek için hatalık tahül repo ihalesi yapıyor. .

Tahvil veya bono alıp karşılığında TL veriyor.