|  |  |
| --- | --- |
| **13-мавзу.**  | **ПУЛ МУОМАЛАСИ ВА ИНФЛЯЦИЯ. БАНК-КРЕДИТ ТИЗИМИ, УНИНГ БОЗОР ИҚТИСОДИТИДАГИ ЎРНИ.** |
| **13.1 Маъруза машғулотининг ўқитиш теҳнологияси.**  |

|  |  |
| --- | --- |
| Вақти – 2 соат | Талабалар сони: 30-60 нафар |
| Ўқув машғулотининг шакли | Визуал маъруза |
| Маъруза машғулотининг режаси  | 1. Пул ва пул тизими. Пул муомаласи ва унинг амал қилиш қонуниятлари. 2. Инфляция, унинг моҳияти ва турлари. 3. Ўзбекистонда миллий валютани мустаҳкамлаш вазифалари.4. Кредитнинг моҳияти, манбалари ва вазифалари.5. Банк тизими. Марказий ва тижорат банклар ҳамда уларнинг вазифалари. |
|  *Ўқув машғулотининг мақсади:* пул муомаласи қонуниятлари, кредит тизими ва банкларнинг иқтисодиёт учун аҳамияти тўғрисида билим ва кўникмаларни ҳосил қилиш.  |
| *Педагогик вазифалар:* - пул, пул тизими ва пул муомаласи билан боғлиқ визуал материалларни намойиш қилиш асосида уларнинг мазмунини ёритиб бериш;- инфляция сабаблари, оқибатларини ифодаловчи материалларни намойиш этиш ва мунозараларни ташкил этиш;- кредит тизимининг моҳиятини ва турларини тавсифлаб бериш;- банкларнинг вазифалари, банк тизими, уларнинг ролини визуал маълумот асосида тушунтириб бериш. | *Ўқув фаолиятининг натижалари:*Талаба:- пул тизимларини ва пул муомаласи қонунини айтиб бериш;- инфляцияга таъриф бериб, унинг сабаб ва оқибатларини санаб бериш;- кредит, кредит турлари ва унинг аҳамиятини айтиш; - икки босқичли банк тизимининг мазмунини ёритиб беради.  |
| Ўқитиш услуби ва техникаси | Визуал маъруза |
| Ўқитиш шакли | Жамоада, гуруҳда ишлаш |
| Ўқитиш воситалари | Компьютер технологияси, проектор |
| Ўқитиш шароитлари | Жиҳозланган аудитория |

**Маъруза машғулотининг технологик картаси (1-машғулот)**

|  |  |
| --- | --- |
| Босқичлар, вақти | Фаолият мазмуни |
| ўқитувчи  | талаба  |
| 1-босқич.Кириш(10 мин.) | 1.1. Мавзунинг режаси, мақсади ва кутилаётган натижалар билан таништиради, экранга чиқаради.1.2. Синквейн тизими қоидаларини эслатади.1.3. Б.Б.Б жадвалини чизишни топширади ва асосий тушунчаларни намойиш қилади. | 1.1. Ёзадилар.1.2. Эслайдилар.1.3. Б.Б.Б жадвалини чизиб 1-устунини тўлдирадилар. |
| 2-босқич.Асосий(60 мин.) | 2.1. Пул муомаласига таъриф бериб, пул тизимларини тавсифлайди.2.2. Пул агрегатларини схемалар ёрдамида тушунтиради.2.3. Инфляция, унинг сабаблари ва оқибатларини ифодаловчи слайдларни намойиш қилади.2.4. Б.Б.Б жадвалнинг 3-устунини тўлдиришни таклиф этади. | 2.1. Эшитадилар ва ёзадилар.2.2. Савол берадилар.2.3. Муҳокама қиладилар. 2.4. Жадвални тўлдирадилар |
| 3-босқич.Якуний (10 мин.) | 3.1 Мавзуга якун ясайди, фаол иштирок этган талабаларни рағбатлантиради.3.2. Мустаил тайёрлаш учун топшириқ: “пул”, “инфляция” категорияларидан бирига кластер тузиш. | Эшитадилар, аниқлаштирадилар.Топшириқни оладилар.  |

**1-илова.**

**“Синквейн” (5 қатор) техникаси**

Мақсад – категорияга характеристика бериш

Синквейн схемаси:

1–қатор – тушунча

2-қатор – тушунчани тавсифловчи 2 сифат

3-қатор – ушбу тушунча вазифалари тўғрисидаги 3 та феъл

4-қатор – ушбу тушунча моҳияти тўғрисидаги 4 сўздан иборат сўз сўз бирикмаси

5-қатор – ушбу тушунча синоними.

**2-илова.**

**Б.Б.Б. усули асосида тарқатма материаллар**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Биламан** | **Билмайман**  | **Билдим**  |
| 1 | Пул |  |  |
| 2 | Инфляция |  |  |
| 3 | Банк |  |  |
| 4 | .... |  |  |
| 5 |  |  |  |

**Визуал материаллар.**

**3 илова.**

**Пул**

ҳамма ва хизматларни сотиш ва сотиб олиш мумкин бўлган умумий эквивалентдир.

Бозор муносабатларининг асосий воситаси, унинг ёрдамида барча иқтисодий алоқалар амалга оширилади.

4 илова.

Пулнинг вазифалари

Ҳисоб-китоб ва Муомала Жамғариш

иқтисодий ўлчов воситаси воситаси

илова

Пулнинг ликвидлиги – унинг муомала восита сифатида ҳамма нарса учун тез ва ҳеч бир тўсиқсиз айирбошланишидир.

Пулнинг қадр-қиймати – бу пул бирлигининг харид қобилияти – қурбидир.

**6 илова.**

**Пул назариялари.**

**Металлик Номиналлик Миқдорийлик**

**назарияси назарияси назарияси**

**7-илова.**

|  |
| --- |
| **Пул муомаласи** – бу товарлар айланиши, нотовар тавсифидаги битимлар ва ҳисобларга хизмат қилувчи нақд пуллар ва унга тенглаштирилган молиявий активлар (кредит пуллар) ҳаракати.  |

**8-илова.**

**Нақд пуллар**

Банк билетлари

Металл тангалар (пул билетлари)

**9-илова.**

**Кредит пуллар** (нақд пулсиз ҳисоблар)

Чеклар

Кредит карточкалари

Векселлар

Аккредитивлар

Тўлов талабномалари

**10-илова.**

|  |
| --- |
| **Пул муомаласи қонуни** - муомала учун зарур бўлган пул миқдорини аниқлаш ва унга мувофиқ муомалага пул чиқаришни тақозо қилади.  |
| **Пул тизими** – бу мамлакатда мавжуд пул бирлиги муомаласининг ташкил қилиш тартиби, усуллари ва унга назорат қилувчи кредит муассасаларидир. |
| **Пул тизимининг таркибий қисмлари.**Пул бирлиги (доллар, марка, иена, рубль, сўм ва ҳ.к.).Пул турлари (банк биллетлари, танга, чақалар).Пул эмиссияси таркиби.Муомаладаги пул массасини тартибга солувчи давлат муассасалари.Нақд пулсиз ҳисоб китобни амалга ошириш тартиби.Миллий валютани чет эл валютасига алмаштириш тартиби. |
| **Пул бозори** – молиявий бозорнинг таркибий қисми бўлиб, унда пул ва унга тенглаштирилган молиявий активлар ҳаракати уларга бўлган талаб ва таклиф таъсирида уйғунлаштирилади. |

**11-илова.**

Ўзбекистонда умумий пул миқдорини ҳисоблаш учун қўлланиладиган **пул агрегатлари.**

**М0** = нақд пуллар

**М1** = М0 + ҳисоб варақларидаги пул қолдиқлари + маҳаллий бюджет маблағлари + бюджет, жамоат ва бошқа ташкилот маблағлари

**М2** = М1 + банклардаги муддатли омонатлар

**М3** = М2 + чиқарилган сертификатлар + аниқ мақсадли заём облигациялари + давлат заём облигациялари + хазина мажбуриятлари

|  |
| --- |
| **Инфляция** – бу пул айланиш каналларининг ортиқча пул массаси билан тўлиб кетиши оқибатида нархлар ўртача (умумий) даражасининг кўтарилиб боришини ва натижада миллий пул бирлигининг қадрсизланишини англатади.  |

**12-илова.**

**Инфляция намоён бўлади:**

Товар (хизмат)ларнинг мавжуд таклифига нисбатан муомаладаги нақд пуллар ёки молиявий активлар ҳажмининг ҳаддан ташқари ортиб кетишида;

Пулнинг сотиб олиш лаёқатининг пасайиб бориши

Нархларнинг узоқ муддатли умумий ўсишида

|  |
| --- |
| **Дефляция –** инфляцияга қарама-қарши жараённи, яъни нархларнинг умумий даражасининг пасайиб боришини билдиради. |
| Стагфляция – инфляциянинг иқтисодий танглик билан биргаликда юз бериши. |
| Ревальвация – давлат томонидан расмий равишда миллий валюта курсини ошириш. |
| Девальвация – давлат томонидан расмий равишда валюта курсини пассайтириш. |

**13 илова.**

**Инфляцияни ўсиш суръатига қараб турларга бўлиниши**

**Ўрмаловчи**

**Сузиб юрувчи**

**Сакровчи ёки йўрғаловчи**

**Гиперинфляция**

**14-илова**

**Инфляция даврида миллий пул бирлиги қуйидагиларга нисбатан қадрсизланади**

Товар (хизмат)ларга

Олтин ва бошқа қимматбаҳо металларга

Барқарор чет эл валюталарига

|  |
| --- |
| Инфляция суръати нарх индекси (**Ри**) ёрдамида аниқланади. Нарх индекси – бу жорий даврдаги нархларнинг (**Рж**) базис даврдаги нархларга (**Рб**) нисбатидир **Рж - Рб**  **Ри** = -------------- х 100 **Рб** |

**15-илова.**

**Нарх индекси турлари**

Истеъмол товарлари нарх индекси

Истеъмол саватига кирган товарларнинг жорий ва базис даврдаги нархларини таққослаш йўли билан аниқланади.

Экспорт ва импорт товарлар

ЯММ (ЯИМ) дефлятори

Улгуржи нархлар индекси

Корхоналар томонидан анъанавий равишда сотиб олинадиган инвестицион товарлар тўплами нархлари бўйича аниқланади.

Номинал ва реал ЯММ (ЯИМ) ҳажмининг икки даврдаги нисбатлари билан аниқланади.

Асосий экспорт ва импорт товарлари нархларининг ўзгаришини акс эттиради.

**16-илова.**

**Инфляциянинг келиб чиқиш сабаблари**

Марказий банкнинг пул массасини кўпайтиришга қаратилган сиёсати;

Давлат бюджети харажатларининг даромадларидан ошиб кетиши;

Иқтисодиётнинг миллийлаштирилиши;

Бозорнинг холати, унда рақобат механизмининг амал қилиши даражаси;

Давлатнинг оширилган солиқ солишга қаратилган сиёсати;

Маҳсулот бирлигига ишлаб чиқариш харажатларининг ортиб бориши ;

Талабнинг нисбатан ортиқчалиги;

Иқтисодиётнинг “очиқлиги” даражаси.

**17 илова.**

**Пул муомаласини барқарорлаштириш мақсадида пул ислоҳотлари ўтказиш усуллари:**

**Нулификация усули- бу усулда эски, қадрсизланган пулдан воз кечилади ва муомалага янги пул бирликлари чиқарилади.**

**Деноминация – эски пул бирликлари маълум бир нисбатда янги пул бирликларига алмаштирилади, алмаштирилмаган пуллар ўз қийматини йўқатади, бекор қилинади.**

**18 илова.**

**Кредит –** бу пулнинг эгаси билан уни ҳақ тўлаш шарти билан қарзга олиб ишлатувчи ва улар ўртасида турган воситачиларнинг иқтисодий муносабатларидир.

**Кредит объекти** – бу қарзга берилиши мумкин бўлган пул.

**Кредит субъекти** – бу кредит алоқаларининг иштирокчилари бўлиб, пулнинг эгаларидан қарз олувчилардан ва воситачилик қилувчилардан иборат.

**19 илова.**

**Кредит турлари**

**Давлат кредити**

**Банк кредити**

**Хўжаликаро кредит**

**Лизинг (кредитни бевосита пулсиз шакли)**

**Тижорат кредити**

**Истеъмол кредити**

**Тадбиркорлик кредити**

**Ҳалқаро кредит**

**20-илова.**

**Пул-кредит сиёсати** – Мамлакат Марказий банки томонидан иқтисодиётнинг барқарор, самарали амал қилишини таъминлаш мақсадида ўтказиладиган курс ва барқарор пул тизимини қўллаб-қувватлашга қаратилган пул муомаласи ва кредит соҳасидаги чора-тадбирлар.

,

Товар ва хизматлар муомаласи учун зарур бўлган **пул миқдори** пул муомаласи қонуни ёрдамида белгиланади.

Инглизча сўзнинг ҳарфий ифодаси

**қаердан**

**M**

муомаладаги пул миқдори (пул таклифи)

**V**

пул муомаласи тезлиги (айланманинг йиллик ўртача миқдори)

**P**

маҳсулот бирлиги ўртача нархи (товарлар ва хизматлар)

**Q**

бир йилда ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг умумий ҳажми (унинг бирликлари сони)

***қаерда***

money - пуллар

velocity - тезлик

price - нарх

quantity – миқдор

 ,

**21-илова.**

 **Ликвидли активлар *(пуллар)***

**Юқори ликвидли активлар («*деярли пуллар*»)**

нақд

пуллар

чекли қўйилмалар

чексиз жамғарма ҳисоблари

кичик тезкор қўйилма

давлат қарзи облигацияси

йирик тезкор қўйилмалар

M­­­1

M­­­2

M­­­3

Пул бозори ҳаракатланувчи фоиз ставкасида мувозанатга эришади

M/P

Md2

Ms1

Ms2

Md1

**22-илова.**

**Марказий банк сиёсатининг** **инструментлари**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Сиёсат инструментлари*** | ***Умумий тавсиф*** |
| *Пул эмиссиясияси*  | Муомаладаги нақд пуллар ўсиши  |
| *Заҳира* *сиёсати* | Марказий банк томонидан тижорат банкларининг (ва бошқа молиявий институтлар) депозит ҳисобларига тушувчи маблағларнинг бир қисмини мажбурий заҳирага ажратиш меъёрини белгиланиши.  |
| *Валюта**сиёсати* | Мамлакатда пул таклифи миқдорига бевосита таъсир кўрсатиш. МБ валюта сотиб пул миқдорини қисқартиради, харид қилиб эса унинг миқдорини оширади  |
| *Очиқ бозор* *сиёсати* | МБ томонидан қимматли қоғозлар савдоси ва хариди  |
| *Ҳисоб сиёсати* | МБ томонидан тижорат банкларига ссудалар бериш учун ҳисоб ставкаси ёки қайта молиялаштириш ставкаси белгиланиши  |