**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ**

**AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ**

**MAGİSTRATURA MƏRKƏZİ**

***Əlyazması hüququnda***

**Əmirov Camo Təvəkkül oğlu**

**"Beynəlxalq maliyyə münasibətləri və onların səmərəliyinin artırılması istiqamətləri ”**

**mövzusunda**

**MAGİSTR DİSSERTASİYASI**

**İstiqamətin şifri və adı: 060403 - “Maliyyə”**

**İxtisaslaşma: “Maliyyə nəzarəti və audit”**

**Elmi rəhbər: Magistr proqramının**

**i.ü.f.d., dosent S.A.Abbasov rəhbəri:**

**Kafedra müdiri:**

**i.e.d.,Ə.Ə.Ələkbərov**

**Bakı – 2016**

**MÜNDƏRİCAT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Səh** |
| **Giriş** |  | **3** |
| **Fəsil 1.** | **Beynəlxalq maliyyə münasibətlərinin məzmunu və nəzəri əsasları** | **6** |
| 1.1. | Beynəlxalq maliyyə münasibətlərinin yaranmasınınv ilkin zəminləri və qanunauyğunluqları | **6** |
| 1.2. | Beynəlxalq maliyyə münasibələrinin iqtisadi mahiyyəti | **16** |
| 1.3. | Beynəlxalq maliyyə münasibələrinin forma və üsulları | **22** |
| **Fəsil 2.** | **Müasir şəraitdə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq maliyyə münasibələrinin kompleks təhlili.** | **29** |
| 2.1 | Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq maliyyə münasibətlərinin müasir vəziyyəti | **29** |
| 2.2. | Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq maliyyə institutları və İEÖ-lə iqtisadi münasibətinin təhlili | **38** |
| 2.3 | Xarici investisiyaların Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatında yeri və ölkəiqtisadiyyatına təsirinin qiymətləndirilməsi | **53** |
| **Fəsil 3.** | **Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq maliyyə münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri.** | **64** |
| 3.1. | Azərbaycan Respublikasına xarici investisiyaların cəlb edilməsi  istiqamətində dövlət siyasəti və onun inkişaf istiqamətləri | **64** |
| 3.2. | Azərbaycan Respublikasının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya etməsinin gələcək inkişaf meylləri | **68** |
|  | **Nəticə** | **77** |
|  | **İstifadə olunmuş ədəbiyyat** | **79** |

**GİRİŞ**

**Mövzunun aktuallığı**: Dünya ölkələri o cümlədən müstəqilliyə qədəm qoymuş Azərbaycan Respublikasinda bazarin sosial-iqtisadi mahiyyətində baş vermiş olan yeni keyfiyət dəyişiklikləri ilə bahəm qlobal qarşiliqli asililiqlarin daha da dərinləşməsi fonunda ümummilli mənafelərin təminati problemləri daha böyük aktualliq kəsb edir. Bu gün dövlətlərin milli inkişafinin təcrid olunmuş halda həyata keçirilməsinin qeyri-mümkünlüyü fakti istər-istəməz xarici amillərin tam ciddiliklə nəzərə alinmasini bir sira məqamlarda isə onlarin öncüllüyünün labüddən qəbul edilməsi zəruriliyi fikrini irəli sürür.

Müasir dünya iqtisadiyyatinda qloballaşma prosesi artiqca təsərrüfat həyatinda baş verən qarşiliqli hadisələr də artir. Dünya ölkələri bir-biri ilə six xarici iqtisadi əlaqələr yaradir, bununla da dünya ölkələrinin iqtisadiyyati inkişaf edir. Belə şəraitdə bir sira dövlətlər əsasən öz mənafelərinin ödənilməsi dünya bazari vasitəsilə həyata keçirməyə üstünlük verirlər. Belə ki, dünya ölkələri arasinda formalaşan beynəlxalq iqtisadi əlaqələr və onun nəticəsi kimi meydana çixan maliyyə münasibətləri dünya bazarinda öz təzahürünü tapir. Dünya ölkələri arasinda xarici iqtisadi münasibətlər əsasən ticarət, kapital ixrac etmək, kreditlər vermək, elmi-texniki əməkdaşliq, kadrlar hazirlanmasi və s. formasinda həyata keçirilir.

Müasir şəraitin zəruri xüsusiyyəti, müxtəlif ölkələrin iqtisadiyyatlarinin qarşiliqli asililiğinin yüksəlməsi, müxtəlif səviyyələrdə inteqrasiya proses-lərinin inkişafi, sivilzasiyali ölkələrin intensiv surətdə qapali milli iqtisadiyyatdan açiq tipli iqtisadiyyata keçməsindən ibarətdir. Bütün bunlar dünya təsərrüfatinin iqtisadi inkişaf qanunauyğunluqlarindan irəli gəlir. Müasir dövrdə dünya təsərrüfatinin və beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin inkişafinin xüsusiyyətlərindən biri də qapali milli təsərrüfatdan açiq milli iqtisadiyyata keçilməsidir. Açiq iqtisadiyyatin bərqərar olmasi dünya təsərrüfatinin obyektiv meyli hesab olunur. Açiq iqtisadiyyat birgə müəssisələrin,azad sahibkarliq fəaliyyəti zonasinin yaradilmasini və s. nəzərədə tutur. Açiq iqtisadiyyat dedikdə, ticarət azadliği barədə müəyyən məqsədli,birtərəfli cəhət deyil, daha genişdünya iqtisadi əlaqələrinin beynəlmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur.

Təsərrüfat həyatinin beynəlmilləşdirilməsi dövlətlər arasinda təkcə əmtəə, xidmət və iş qüvvəsinin yerləşdirilməsi deyil, eyni zamanda kapitalin iştirakini tələb edir. Kapital ixraci isə bazarlar uğrunda mübarizədə ölkələrin iqtisadi və siyasi mövqeyini möhkəmləndirmək məqsədilə həyata keçirilir. Bu əlaqələrin artmasi ilə əlaqədar beynəlxalq valyuta əlaqələri də genişlənir. Ölkələr arasinda valyuta münasibətləri dünya təsərrüfat sistemi çərçivəsində beynəlxalq xidmətlər formasinda əmtəə və kapital ixraci əsasinda yaranir. Bu işdə Beynəlxalq Valyuta Fondu, Ümumdünya Banklar Qrupu və digər nüfuzlu beynəxalq maliyyə-kredit insitutlari əsas rol oynayir. Respublikamiz da dünyada gedən proseslərdən kənarda qalmamişdir. Dövlətimizin tədricən dünya iqtisadiyyatina inteqrasiyasi BVF daxil olmasi dünya valyuta kredit qiymətli kağizlar bazarlarinda iştirak etməsi və bu əlaqələrin təkmilləşdirilməsi və onlarin ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafinda rolunun öyrənilməsi dissertasiyanin mövzu seçimi və məqsədini müəyyən etmişdir.

**Problemin öyrənilməsi səviyyəsi**. Son illər Azərbaycan Respublikasının maliyyə siyasətinin nəzəri və praktiki problemləri respublikamızın iqtisadçı alimlərinin elmi işlərində xüsusi tədqiqat predmeti olmuşdur. Bu elmi tədqiqat işlərində mühüm mövzu olan maliyyə-kredit sisteminin təşkili metodikasının təkmilləşdirilməsi problemi əsas yer tutur. Məsələn Ş.H.Hacıyev, Ə.İ.Bayramov, M.X.Həsənli, A.M.Kərimov, M.M.Meybullayev, S.Məmmədov, Z.Məmmədov və başqaları beynəlxalq maliyyə münasibətinin təkmilləşdirilməsi, maliyyə-kredit institutları ilə optimal qarşılıqlı, faydalı əlaqələrin yaradılması istiqamətlərində dəyərli təkliflər hazırlamışlar. Lakin müasir şəraitdə dünya iqtisadiyyatının dinamik inkişafı, beynəlxalq maliyyə-kredit münasibətinin daim kompleks və sistemli tədqiqini zəruri edir.

**Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri**. Aparılan tədqiqat işində əsas məqsəd bazar münasibətləri şəraitində beynəlxalq maliyyə münasibətinin müasir durumunun tədqiq etmək dünya maliyyə mərkəzlərinin beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarının strukturu və təşkili prinsiplərini öyrənmək habelə həm milli, həm də beynəlxalq maliyə münasibətinin struktur elementləri arasında qarşılıqlı əlaqələri təşkil etmək və Azərbaycan Respublikasında bu sahədə aparılan işlərə dair nəzəri-praktiki əhəmiyyətə mailk elmi cəhətdən əsaslandırılmış təkliflər verilmişdir.

Bu məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələr qarşıya qoyulmuşdur:

* beynəlxalq maliyyə münasibətlərlərinin yaranmasının ilkin zəminləri və qanunauyğunluqlarını araşdırmaq;
* beynəlxalq maliyyə münasibətlərinin iqtisadi mahiyyətini açıqlamaq;
* beynəlxalq maliyyə münasibətlərinin forma və üsullarını təhlil etmək;
* Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq maliyyə münasibətlərinin müasir vəziyyətini araşdırmaq;
* Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq maliyyə institutları və İEÖ-lə iqtisadi münasibətlərinin təhlilini aparmaq;
* xarici investisiyaların Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatında yeri və ölkəiqtisadiyyatına təsirinin qiymətləndirmək;
* Azərbaycan Respublikasının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya etməsinin gələcək inkişaf meyllərini aşkara çıxarmaq.

**Tədqiqatın predmeti və obyekti**. Elmi tədqiqat işinin predmeti beynəlxalq inteqrasiyanın qanunauyğunluqları, Azərbaycan Respublikasının inteqrasiya proseslərinə qatılması imkanları, tədqiqatın obyekti Azərbaycanın son dövrlərdə Beynəlxalq Valyuta Fondu və digər beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatları ilə qarşılıqlı münasibətləridir.

**İşin həcmi və strukturu**. Dissertasiya giriş, 3 fəsil, nəticə və istifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısından ibarətdir.

**I FƏSİL. Beynəlxalq maliyyə münasibətlərinin məzmunu və nəzəri əsasları**

* 1. **Beynəlxalq maliyyə münasibətlərinin yaranmasının**

**ilkin zəminləri və qanunauyğunluqları**

Öklələr fərqli əmtəə istehsalı ilə məşğul olduqca və fərqli xidmətlər təklif etdikcə onlar arasında qarşılıqlı mənafelərə dayanan iqtisadi münasibətlərin yaranması artıq zərurətə çevrilmişdi. Bu münasibətlər inkişaf etdikcə artıq dünya təsərrüfatı formalaşmağa başlamışdı.

Qlobal maliyyənin dünya maliyyə bazarlarında ümumi əlavə dəyərin bölüşdürülməsi ilə bağlı beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin subyekti kimi tarixən formalaşması prosesi milli təsərrüfat sistemlərinin daxili inkişaf faktorlarının xarici faktorlarla əvəzlənməsi ilə müşayiət olunurdu. Bu, çoxplanlı hadisələrə gətirib çıxardı: dünya ölkələrinin ümumi daxili məhsulunun daha çox hissəsi dünya əmtəə bazarlarında satılır, birbaşa xarici investisiyalar inkişaf etmiş dünya ölkələrinin milli təkrar istehsal proseslərinin maliyyələşdirilməsinin ən vacib mənbəyinə çevrilmiş, dünya maliyyə bazarları, demək olar ki, bütün millətlərin portfel investisiyalarını və bazar kapitalını toplamağa başlamışdır. Qlobal iqtisadi məkanda nəhəng maliyyə axınlarının tənzimlənməsi zərurəti müvafiq institusional strukturun – beynəlxalq maliyyə institutlarının yaranmasını tələb etmişdir.

Beləliklə, iqtisadiyyatın və maliyyənin qloballaşması prosesləri çox mürəkkəb hadisələr aid edilir və bunların şərhi indiyə qədər mübahisələr doğurur. Kaliforniya universitetinin professoru M.D.İntriliqeyter qloballaşma fenomeninə aşağıdakı tərifi verir: “Qloballaşma dedikdə, daha açıq, inteqrasiya etmiş, sərhədlər tanımayan dünya iqtisadiyyatı şəraitində dünya ticarəti və beynəlxalq mübadilənin digər proseslərinin miqyaslarının nəhəng artımı başa düşülür. Beləliklə, söhbət nəinki əmtəə və xidmətin ənənəvi xarici ticarətindən, həmçinin valyuta axınlarından, kapitalın hərəkətindən, texnologiya, informasiya, ideya mübadiləsindən, insanların yerdəyişməsin­dən gedir. Qloballaşmanın ölçü vahidi kimi beynəlxalq maliy­yə əməliyyatlarının həcmi çıxış edə bilər. Qlobal maliyyənin qlobal iqtisadiyyatın xüsusiləşmiş altsistemi kimi təşəkkül tapmasını üç mərhələdən ibarət sxem şəklində göstərmək olar. Birinci mərhələdə əməyin ictimai bölgüsünün üç məlum növü (klassik növlər – fərdi, xüsusi və ümumi) qlobal iqtisadi məkanda müasir ixtisaslaşmanın əsasıdır. Öz iqtisadi məzmununa görə müxtəlif olmalarına baxmayaraq, onlar xarici iqtisadi əlaqələrin müasir strukturunun əsasını təşkil edirlər..

Qlobal maliyyənin formalaşmasının ikinci mərhələsində beynəlxalq əmək bölgüsü növlərinin kombinasiyası formalaşır, bu, bir tərəfdən, milli təsərrüfat sistemlərinin xarici əlaqələrində, digər tərəfdən isə transmilli ixtisaslaşmanın firmalararası və korporasiyalararası növlərində ayrılmalara və müxtəlif formalı birləşmələrə səbəb olur.

Üçüncü mərhələdə milli təsərrüfatların qlobal iqtisadiyyatla qarşılıqlı əlaqə proseslərinin modifikasiyası transmilli təkrar istehsal strukturlarının təşkilinə və onların əsasında dünya təsərrüfat əlaqələrinin inkişafına təsir etmişdir. Bu, milli təkrar istehsal strukturlarının seqmentlərinin qlobal iqtisadi sistemin strukturuna inteqrasiyasına səbəb olmuşdur.

Müasir dövrdə dünya təsərrüfatının və beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin inkişafının xüsusiyyətlərindən biri də qapalı milli təsərrüfatdan açıq milli iqtisadiyyata keçilməsidir. Açıq iqtisadiyyatın bərqərar olması dünya təsərrüfatının obyektiv meyli hesab olunur.Açıq iqtisadiyyat birgə müəssisələrin,azad sahibkarlıq fəaliyyəti zonasının yaradılmasını və s. nəzərədə tutur. Açıq iqtisadiyyat dedikdə, ticarət azadlığı barədə müəyyən məqsədli,birtərəfli cəhət deyil,daha genişdünya iqtisadi əlaqələrinin beynəlmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur.

Müasir qlobal iqtisadiyyatın əsasını transmilli təkrar istehsal strukturu təşkil edir, hansı ki, inkişaf prosesində ona xidmət edən pul axınlarının tədricən ayrılan altsistemlərə bölünməsinə gətirib çıxarmışdır. Onlardan biri eyni əsaslarla maddi dəyərlilərin hərəkətinə xidmət edir və qlobal iqtisadi məkanda pul-kredit münasibətləri formasına çevrilir. Qlobal iqtisadiyyatda pul axınlarının ikinci tərkib hissəsi isə təkrar istehsal sistemindən ayrılır və qeyri-maddi aktivlərin: fond dəyərlilərinin, törəmə maliyyə və əmtəə alətlərinin hərəkətinə xidmət edilməsinə yönəlir. Maliyyə bazarlarında satılan ümumi transmilli məhsulun payı artdıqca, iştirakçılar arasında yaranan mahiyyətcə maliyyə münasibətləri, tədricən qlobal iqtisadiyyatda sistem əmələ gətirən münasibətlərə çevrilir. Bu, onunla təzahür olunur ki, qlobal iqtisadi məkanda qeyri-maddi aktivlərin hərəkətinə xidmət edən maliyyə axınlarının konyunktura dəyişiklikləri transmilli təkrar istehsal sikllərinin dinamikasını qabaqcadan müəyyən etməyə başlayır. Belə ki, transmilli təkrar istehsal prosesinə xidmət edən qlobal maliyyə passiv strukturdan müstəqil hərəkət etməyə və inkişaf etməyə qadir sistemə çevrilir.

Maliyyənin transmilli təkrar istehsal komplekslərində yaradılan ümumi məhsulun bölüşdürülməsi ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər kimi qloballaşması qlobal iqtisadi məkanda genişlənmiş təkrar istehsalın keyfiyyətinin dəyişməsi ilə əlaqədardır. Milli iqtisadiyyatlar çərçivəsində pul axınlarının maddi və qeyri-maddi axınlarının əlaqələndirilməsinin klassik sxemi dünya transsərhəd təsərrüfat sistemlərinin açıq milli iqtisadiyyatların və transmilli və çoxmillətli korporasiyalar çərçivəsində transmilli təkrar istehsal strukturlarının qarşılıqlı əlaqələrinə nisbətdə geriləyir.

Qlobal məkanda istehsalın genişlənməsi tələbi ilə əlaqədar transmilli (milli sərhədlər üzərindən) pul dövriyyəsi maliyyə münasibətləri formasında reallaşır. Məhz onlar akkumulyasiya xarakterli yığım və fondların əmələ gəlməsi yolu ilə iqtisadiyyatda ümumi əlavə dəyərin bölüşdürülməsini və təkrar bölüşdürülməsini əlaqələndirilər. Bu maliyyə axınlarının spesifik xüsusiyyəti (pul axınlarından fərqli olaraq) onların qeyri-ekvivalent xarakterindədir. Onlar transmilli istehsal kompleksləri çərçivəsində istehsal olunan maddi və qeyri-maddi dəyərlilərin satılması və öz maddi əşya əsasından asılı olmayaraq, sonrakı çoxpilləli müstəqil hərəkəti nəticəsində formalaşır. Bunun əsasında cəmiyyətə lazım olan funksiyaların yerinə yetirilməsini və ya maliyyə törəmələri bazarında spekulyativ dəyəri təmin etmək üçün milli iqtisadiyyatda ÜDM-in dövlətin xeyrinə təkrar bölüşdürülməsinə bənzər surətdə qlobal iqtisadiyyatda yeni yaradılmış dəyərin bölüşdürülməsi mexanizmi formalaşdırılır

Qlobal maliyyənin formalaşması prosesinin sürətlənməsi 1960-cı illərin sonunda sərbəst beynəlxalq kapital bazarının yaranması ilə bağlıdır və bu gün həmin bazarın sazişlərinin gündəlik həcmi trilyon dollarla hesablanır, hərəkəti isə yalnız dünya bazarının qanunları ilə müəyyən olunur. Beləliklə, milli hökumətlər və mərkəzi banklar tərəfindən tənzimlənən milli kapital bazarlarını qlobal maliyyə sistemi və beynəlxalq maliyyə institutları sistemi əvəz etdi.

1970-ci illərdə əksər dünya ölkələri hökumətlərinin o vaxtlar hökmranlıq edən təsbit edilmiş valyuta məzənnəsi siyasətindən, yəni başqa ölkələrin pul vahidlərinə nisbətdə milli pulların müəyyən qiymətinin saxlanmasından imtina etməsi qlobal kapital bazarının genişlənməsinə səbəb olmuşdur. Bu andan xarici valyutaların məzənnələri, əsas etibarilə, onlara olan tələbata və qlobal iqtisadiyyatda təsərrüfatçılıq edən subyektlərin onlara görə məlum miqdarda milli pul vahidlərini vermək istəyinə əsasən müəyyənləşməyə başladı.

Bundan əlavə, müxtəlif hesablamalara görə, qlobal iqtisadiyyatda potensial investisiya resurslarının 2/3-dən 3/4-nə qədəri transmilli təkrar istehsal tərəfindən tələb olunmur, bu da onları müəyyən vaxt ərzində investisiya resurslarının dəyərini saxlamağa imkan verən hər hansı kapital qoyuluşunu axtarmağa məcbur edir. Məhz bunun əsasında qlobal iqtisadiyyatda yeni yaradılmış dəyərin (ümumi qlobal məhsulun bir hissəsi kimi) qeyri-ekvivalent və borc əsasında, aktivlər üzrə fərqləndirilmiş maliyyə bazarının vasitəsilə təkrar bölüşdürülməsi mexanizmi yaranmışdır.

Məhz o, qlobal iqtisadiyyat sistemində xüsusən də şmiş qlobal maliyyənin formalaşmasının əsası olmuşdur. Həmin qlobal maliyyə çərçivəsində pul real transmilli təkrar istehsal sektoru tərəfindən investisiya resursları kimi tələb olunmayan qeyri-maddi aktivlərin hərəkətini əlaqələndirir. Bu səbəbdən onlar törəmə maliyyə və əmtəə alətləri bazarlarında müxtəlif növ derivativlərə çevrilməyə başlamışlar.

Qlobal iqtisadiyyatın real sektorunun maliyyə bazarları ilə bağlı virtual (maddi əsasından ayrılmış) sektordan ayrılmasını şərtləndirən bu hal müxtəlif millətli rezidentlər arasında yerinə yetirilməsi üçün ödəniş tələb edən aktivlərin alqı-satqı aktlarının həyata keçirilməsinin texnoloji bazasının inqilabi dəyişikliyi ilə gücləndirilmişdir. Yeni informasiya inqilabı tam mənada reallaşdırılmış və yalnız maliyyə əməliyyatları sahəsində fenomenal nəticə verərək, maliyyə axınlarının tam mənası ilə bütün Yer kürəsi üzərində hərəkət sürətini dəfələrlə artırmışdır. Qlobal iqtisadiyyatın real sektoru isə, əksinə, inqilaba qədər hələ mənəvi cəhətdən köhnəlməmiş spesifik aktivlərə qoyulan böyük pul ehtıyatları ilə əlaqədar yaranan fəaliyyətsizlik səbəbindən informasiya inqilabının nəticələrindən istifadə edə bilməmişdir.

Beləliklə, qlobal maliyyə sisteminə aşağıdakılar daxildir:

1. beynəlxalq qızıl-valyuta ehtıyatları;
2. dünya maliyyə bazarları (sığorta xidmətləri, derivativlər bazarları, kredit, borc və pay qiymətli kağızlar bazarları, valyuta spot-bazarı);
3. beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının və dünya kreditor-dövlətlərinin kreditləri, qrantları və maliyyə yardımları.

Dünya maliyyə resurslarının bütün elementləri dünya maliyyə bazarlarında tədavül etmir. Belə ki, maliyyə yardımı resipiyentlərin maliyyə bazarındakı vəziyyəti nəzərə alınmaqla verilsə də, lakin tələb və təklif qanunları ilə deyil, resipiyentlərin müəyyən iqtisadi şərtlərə riayət etməsi şərtilə verilir. Qızıl-valyuta ehtıyatlarına gəldikdə isə, onlar yalnız ayrı-ayrı hallarda, onların sahiblərinin mürəkkəb maliyyə vəziyyəti bunu tələb etdiyi hallarda dünya maliyyə bazarlarında tədavül etmişdirlər. Lakin son zamanlarda bir sıra ölkələrin mərkəzi bankları qızıl aktivlərinin bir hissəsini bazara atmağa başlamışdır, belə ki, milli valyutaların stabilləşməsində əsas rol digər maliyyə alətlərinə keçir. Qismən satışları (qızıl ehtıyatının 1/3-dən 2/3-nə qədər) Niderland, Belçika, Avstriya, Kanada, Avstraliya həyata keçirmişdir.

Beynəlxalq maliyyənin subyekt strukturunu ümumi və xüsusi maliyyəyə bölmək olar. *Ümumi maliyyənin* subyektləri beynəlxalq (ümumi) hüquq normalarına əsasən belə adlandırılmış şəxslərdir: suveren dövlətlər, müstəqil dövlətin yaradılması uğrunda mübarizə aparan millətlər və xalqlar, dövlətlərarası təşkilatlar, dövlət törəmələri (məsələn, Vatikan), azad şəhərlər. Beynəlxalq *xüsusi maliyyənin* əsas subyektləri: dövlətin milli və əcnəbi fiziki və hüquqi şəxsləri (və onların institutları), həmçinin onların yaratdığı təşkilatlardır.

Funksional olaraq dünya maliyyə bazarı valyuta bazarına, derivativlər, sığorta xidmətləri, səhmlər və kredit bazarlarına ayrılır. Öz növ­bə­sində, bu bazarlarda müxtəlif seqmentləri də qeyd etmək olar: məsələn, sığorta xidmətləri bazarında – təkrar sığorta, kredit bazarında – borc qiymətli kağızlar və bank kreditləri və s.

Maliyyə aktivlərinin tədavül müddətinə görə dünya maliyyə bazarlarında aşağıdakı seqmentlər mövcuddur: valyuta (qısamüddətli) bazarı və kapital (uzunmüddətli) bazarı. Həmçinin pul bazarında yalnız maksimal mənfəət, o cümlədən məqsədyönlü spekulyativ əməliyyatlar hesabına, əldə etmək məqsədilə maliyyə bazarında olmağa yönəldilmiş maliyyə aktivləri də mövcuddur. Bu cür aktivlərə çox vaxt “isti pullar” deyilir.

DMB-nin müxtəlif seqmentləri arasındakı sərhədlər aradan qalxıb dünya maliyyə resurslarının bir seqmentdən digərinə keçməsi tamamilə mümkündür. Bu səbəbdən müxtəlif dünya ölkələrində valyuta məzənnələri, bank faizləri və qiymətli kağızların məzənnələri arasında qarşılıqlı asılılıq yaranır.

Beləliklə, müasir qlobal maliyyənin inkişafının əsas tendensiyası qlobal maliyyə sisteminin real tərkib hissəsinin payının sürətlə azalması və onun virtual altsisteminin miqyasının genişlənməsi fenomenidir.

Qlobal iqtisadiyyat çərçivəsində qlobal maliyyə sistemi formalaşdıqca, milli dovlətin olkənin sosial-iqtisadi inkişafına təsiri azalır (dovlət orqanları tərəfindən monitorinq və yoxlama yalnız olduqca dar maliyyə sektoruna, həmçinin bank sisteminə, lokal xarakterli dünya maliyyə axınları ilə bağlı olmayan hesablama-kredıt əməliyyatlarına şamil edilir).

Milli sərhədlərdən kənarda maliyyə sisteminin formalaş­ması maliyyə axınlarının hərəkət sürətini tezləşdirmiş, onlar qlobal maliyyə axınlarına sürətlə inteqrasiya etmək imkanı qazanmışdılar ki, bu, çox vaxt milli maliyyə operatorları üzərində dovlət vergi nəzarətindən yayınmağa imkan yaradır.

Həm milli, həm qlobal iqtisadiyyat çərçivəsində maliyyə və real sektorların qarşılıqlı təsiri üzərində xüsusən də dayanmaq lazımdır. Maliyyə axınlarının hərəkətindəki dovrilik təkrar istehsal dovrlərinin maddi təməlinə əsaslanırsa, o zaman təkrar istehsal dovrləri onların mədaxili və məxaricinin ardınca gəlməlidir, məsələn, milli təsərrüfat sistemindən. Lakin para­doks ondan ibarətdir ki, son dərəcə hərəkətli olmasına baxma­yaraq, milli maliyyə resurslarına pul axınlarının, müəyyən şərait­lərin təsiri altında milli maliyyə bazarından dünya bazarına sürətli təkrar yonəlməsini təmin edən geniş şaxəli internet şəbəkəsi xidmət edir.

Milli təkrar istehsal dovrlərinin transmilli dovrlərə inteqrasiyasının sürəti və templəri iqtisadi və maliyyə şəraitləri, eləcə də təşkilati-texnoloji şəraitlərlə də şərtlənən boyük inersiyaya malikdirlər. Çox vaxt qısa müddət ərzində nəinki xaricə gedən maliyyənin ardınca istehsalat texnologiyası zəncirlərinin bir hissəsinin milli çərçivələrdən kənara çıxarılması, hətta milli istehsalatı təkrar istehsal bəndlərinin milli çərçivə daxilində təkrar yığmaqla da qurmaq mümkün olmur. Bütün bunlar xeyli zaman tələb edir və əhəmiyyətli maliyyə və kassa uyğunsuzluqları ilə müşayiət edilir (maliyyə axınlarının hərəkəti ilə istehsalat dovrlərinin hərəkətliliyi arasında uyğunsuzluq və ya laq). Məhz bu şərait real maliyyə sektorunun həm milli iqtisadiyyatlarda, həm də qlobal təsərrüfat məkanda tədricən ayrılmasına komək olur.

Nəticədə qlobal maliyyə, beynəlxalq münasibətlərin, milli iqtisadiyyatlardan başlayaraq ayrı-ayrı korporasiyalar və iqtisadi agentlərədək, bütün iştirakçılarının qarşılıqlı asılılığı mexanizminin formalaşmasına komək edir. Bu, ayrı-ayrı olkələrin (ÜDM-in 1/3-nin ixrac edildiyi və xaricdən idbal edildiyi olkələrin) açıq iqtisadi sistemlərinin nəhəng üstünlüklərini nümayiş etdirməklə onə çıxması ilə ifadə olunan əhəmiyyətli müsbət nəticələrə gətirir.

Qlobal iqtisadiyyatın təşkili və onun çərçivəsində qlobal maliyyənin ayrılması milli təsərrüfat sistemlərinin iqtisadi inkişaf faktorlarının nisbətini dəyişmişdir. Milli təkrar istehsal komplekslərinin müəyyən seqmentlərinin qlobal iqtisadiyyatın strukturuna inteqrasiyası və dünya maliyyə bazarlarında maliyyə aktivlərinin hərəkətində milli maliyyənin iştirakı ölkələrin maliyyə-iqtisadi tarazlığına təsiri baxımından inkişafın daxili və xarici faktorlarını eyniləşdirmişdir. Fərq yalnız ondan ibarətdir ki, daxili faktorlar milli hökumətlərin nəzarəti altındadır və hökumətlər tərəfindən tənzimlənə bilir, qlobal iqtisadiyyat və qlobal maliyyə faktorları isə transmilli bazaya malikdirlər və onlara yalnız əməyin beynəlxalq bölgüsü və korporasiyası sistemində iştirakdan daha çox, strateji effekt əldə etmək məqsədilə uyğunlaşmaq olar.

Müasir qloballaşma proseslərinin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, zaman faktoru iqtisadi və sosial inkişafın nəhəng hərəkətverici qüvvəsinə çevrilir, informasiya, maliyyə və əmtəə axınları mübadiləsi sürətlənir. Qlobal maliyyə sisteminin təşəkkülü transmilli təkrar istehsal komplekslərinin inkişafı və keyfiyyətcə təkmilləşməsi ilə bərabər baş verir. Məhz onlar qlobal çərçivədə təkrar istehsal siklinin reallaşması prosesində obyektiv olaraq yaranan kassa və maliyyə fərqlərinin (razrıv) azalmasını təmin edən müvafiq institusional struktura ehtiyac duyurdular. Qlobal maliyyə sistemi valyuta-hesablaşma münasibətləri fond qiymətlilərinin əlaqələndirici hərəkətini təmin edən qarşılıqlı maliyyə münasibətləri, həmçinin malların, iş və xidmətin qlobal iqtisadi məkanda satışı zamanı qiymət əmələ gəlməsindən ibarət pul-kredit və maliyyə axınlarının sabitləşməsi və genişlənməsi yolu ilə formalaşırdı

Beynəlxalq iqtisadi inteqrasıya, ozünü tənzimləmək və inkişaf potensialı olan milli təsərrüfatçılıq sistemlərinin yaxınlaşması, bir-birinə uyğunlaşması və qovuşmasının istiqamətləndirilən, obyektiv prossesidir. Beynəlxalq iqtisadi inteqrasıyanın əsasında beynəlxalq əmək bolgüsü və təsərüfatçılıq sübyektinin iqtisadi maraqları dayanır. Beynəlxalq əmək bolgüsü nəticəsində ayrı-ayrı olkələr istehsal etdikləri müəyyən nov əmtəə və xidmət üzrə ixtisaslaşır və həmin məhsulları oz aralarında mübadilə edirlər. Bu isə dünya bazarının inkişafının obyektiv əsasını təşkil edir. Dünya olkələrinin beynəlxalq əmək bolgüsündə iştirak etməsinin əsas məqsədi iqtisadi fayda əldə etməkdən ibarətdir. Bu prosesə istehsalın beynəlmilləşməsinin tarixi mübadilə sferasından başlanmışdır. Xarici iqtisadi əlaqələrin müntəzəm dərinləsməsi yerli bazarları qlobal dünya bazarlarına çevirmisdir. Əməyin xüsusi beynəlxalq bölgüsü əsasında təkrar istehsal prosesinin birinci mərhələsinin qloballaşması sabit xarici ticarət dövriyyəsini formalaşdırmış və pul tədavül vasitəsi kimi deyil, daha çox ödəniş vasitəsi rolunda çıxış edirdi.

Maddi və qeyri-maddi aktivlərin qeyri-ekvivalent pul mübadiləsinin formalaşması, birincisi, təsərrüfat subyektlərinin öz ödəniş qabiliyyətli tələbatlarını dünya maliyyə bazarlarında dövr edən istehsalın maliyyə və əmtəə alətlərinə çevirmək yolu ilə onların cari təminatını təxirə salmaq cəhdi ilə bağlıdır. İkincisi isə, real geoiqtisadi sektor tərəfindən daha çox maliyyə aktivlərinə tələbatın olmaması öz qanunları ilə inkişaf edən maliyyə altsisteminin ayrılmasına gətirib çıxarmışdır. Bu, transmilli təkrar istehsal kompleksləri çərçivəsində əməyin fərdi beynəlxalq bölgüsünün inkişafı mərhələsində baş vermişdir.

Beləliklə, müasir qlobal iqtisadiyyatın əsasını transmilli təkrar istehsal strukturu təşkil edir, hansı ki, inkişaf prosesində ona xidmət edən pul axınlarının tədricən ayrılan altsistemlərə bölünməsinə gətirib çıxarmışdır. Onlardan biri eyni əsaslarla maddi dəyərlilərin hərəkətinə xidmət edir və qlobal iqtisadi məkanda pul-kredit münasibətləri formasına çevrilir.

* 1. **Beynəlxalq maliyyə münasibələrinin iqtisadi mahiyyəti**

Beynəlxalq maliyyə dedikdə, sərhəddənkənar maliyyə axınları və maliyyə əməliyyatları başa düşülür. Yəni beynəlxalq maliyyə dünya miqyasında baş verir və baş vermə yerindən asılı olmayaraq, yəni onların inkişaf etmiş sənaye olkələrində yaxud inkişaf etməkdə olan olkələrdə ozünü gostərməsindən asılı olmayaraq maliyyə əməliyyatlarının qarşılıqlı əlaqəsini aydınlaşdırır.

Beynəlxalq maliyyə – milli gəlirlərin və milli sərvətlərin dəyərinin bir hissəsinin beynəlxalq əməkdaşlıqda (münasibətlərdə) iştirak edən və beynəlxalq valyuta-maliyyə axınlarını formalaşdıran olkələr arasında yenidən bolgüsünə gətirib çıxaran beynəlxalq valyuta-pul münasibətinin məcmusudur. Dünya maliyyəsi – milli dovlətlərin maliyyəsinin və beynəlxalq maliyyənin vəhdətdə, qarşılıqlı əlaqədə və qarşılıqlı asılılıqda məcmusudur. Dünya maliyyə sistemi – milli maliyyə sistemlərindən və onları birləşdirən beynəlxalq maliyyə sistemindən ibarətdir. Beynəlxalq maliyyə sistemində milli maliyyə axınlarının bir hissəsi hər bir əməkdaşlıq edən dovlətin maliyyə və valyuta resurslarının, onların milli iqtisadi strukturlarının (münasibətlərin iştirakçılarının) və bütovlükdə dünya iqtisadiyyatının və milli sosial-iqtisadi sistemlərin inkişafına imkan yaradan beynəlxalq strukturların formalaşmasında iştirak etməklə, beynəlxalq valyuta-maliyyə axınlarına və geri tokülür.

İnteqrasiya prossesi şəraitində milli iqtisadiyyatların, maliyyənin, bank sistemlərinin təşkilati quruluşunda tədrici unifikasiya baş verir. Eyni zamanda hər bir olkə oz spesifik xüsusiyyətini qoruyub saxlayır və hununla digər dovlətlərdən fərqlənir, həmçinin oz milli maraqlarını müdafiə edir.

Son iyirmi ildə bütün inkişaf etmiş olkələrdə maliyyə sistemlərinin idarə edilməsinin mərkəzləşdirilməsi tendensiyası aşkar olunur və bu, dovlət quruluşundan asılı deyil. Eyni zamanda bu, milli maliyyə mexanizmlərinin, yəni təsərrüfat subyektlərinə təsir gostərmək və hər bir olkənin sosial-iqtisadi inkişafında onların rolunu müəyyən etmək məqsədilə dovlət maliyyə siyasətində tətbiq edilən maliyyə alətlərinin boyük müxtəlifliyi ilə xarakterizə olunur Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin torəməsi olan beynəlxalq maliyyə münasibətləri ilə geniş təkrar istehsal arasında birbaşa və əks əlaqə movcuddur. Mal, kapital və xidmətlərin beynəlxalq mübadiləsini doğuran geniş təkrar istehsal prossesi onların obyektiv əsasını təşkil edir. Ümumiyyətlə qeyd etmək olar ki, olkələrin beynəlxalq ticarətində mal və xidmətlərin inkişafı, xarici kapitalın miqrasiyaolunması və investisiyaların dövriyyəsi, istiqrazın verilməsi, maliyyə yardımı, iqtisadiyardım, elmi-texnikimübadilə, turizm, dovlət və xüsusi koçürmələrin inkişafı ilə əlaqədar olaraq beynəlxalq maliyyə münasibətləri yaranmışdır. Beynəlxalq maliyyə münasibətləri dedikdə, bütün dünya olkələrininin iqtisadi əlaqələrini birləşdirən vahid sistem başa düşülür. Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra bu sistemə qoşulmuşdur. Respublikamız həm beynəlxalq səviyyəli təşkilatlara üzv olmaqla yanaşı həm də inkişaf etmiş dovlətlərlə sıx iqtisadi əlaqələr qurmuşdur. Bu ələqələr nəinki olkənin iqtisadi münasibətlərini canlandırmış, eyni zamanda xarici olkələrin təcrübəsindən yararlanmağa şərait yaratmışdır.

Dünya təsərrüfatında kapitalın beynəlxalq dovriyyəsi prossesində pul kapitalının axını getdikcə boyük vüsət alır. Ümumdünya maliyyə axınları maddi nemətlərin geniş təkrar istehsalı prossesi ilə sıx bağlı olmaqla mal və xidmət axınlarına, pul kapitalının dünya bazarında rəqib vəziyyətdə olan agentləri arasında olkələrarası yenidən bolüşdürülməsinə xidmət edir. Dünya kapital axınları aşağıdakı əsas kanallarla həyata keçirilir:

- Mal və xidmət alqı - satqısında

- əsas və dovriyyə kapitalına investisiya qoyuluşları

- qiymətli kağızlar ilə əməliyyatlar

- valyuta əməliyyatları

- inkişaf etməkdə olan olkələrə yardım və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı və s. milli gəlirin bir hissəsinin yenidən bolüşdürülməsi.

Beynəlxalq maliyyə sistemi maliyyənin sərhədlərinin xaricə nüfuz etməsinin nəticəsi olaraq meydana gəlmişdir və bu zaman maliyyə əlaqələri artıq bir olkənin sərhədini aşaraq beynəlxalq xarakter daşıyır. Beynəlxalq maliyyə münasibətləri tarixən meydana çıxmış və inkişaf edərək yeni forma və məzmun almışdır.

Beynəlxalq maliyyə qlobal iqtisadi sistemdə baş verən maliyyə münasibətlərini, o cümlədən maliyyə sovdələşmələrinin həm dünya maliyyə sisteminə, həm də ayrı-ayrı olkələrə təsirini oyrənən elmdir. Mikroiqtisadi səviyyədə beynəlxalq maliyyə resursların formalaşması və bolgüsünü əhatə edir və eyni zamanda iqtisadi sistemdə səmərəlilik məsələlərini oyrənir. Makroiqtisadi səviyyədə beynəlxalq maliyyə sistemində stabillik problemlərini araşdırır və sistemin iqtisadi bohranlardan sığortalamasını həyata keçirir. Beynəlxalq maliyyə əsasən 3 istiqamətdə məsələlərin tədqiqi ilə məşğuldur:

1) Beynəlxalq maliyyə sovdələşmələrinin qiymətlərin səviyyəsinə, məhsul istehsalına və eləcə də birjalara və uçot stafkasına təsir gostərməklə makroiqtisadi stabilliyin təmin olunmasını həyata heçirir;

2) Beynəlxalq maliyyə davamlı iqtisadi inkişafın əldə edilməsi üçün hokümətlərin səmərəli fəaliyətgostərməsinə təsir gostərir ki, bu da monitar və fiskal siyasətlərə müsbət təsir gostərir;

3) Beynəlxalq maliyyə sovdələşmələri yalnız qlobal bazar üçün deyil, eyni zamanda olkələrin də maliyyə siyasətinə təsir gostərə biləcək qaydaları müəyyənləşdirir.

Beynəlxalq maliyyə ixrac-idxal əməliyyatlarının odənilməsi, beynəlxalq kredıtin ötürülməsi və investisiyaqoyuluşu, beynəlxalqsosial müdafiələrin saxlanması və digər belə sahədə dünya valyutalarının dövriyəsiilə bağlı maliyyə münasibətinin məcmusu kimi ifadə edilir. Ancaq, valyuta münasibətləri maliyyə münasibətləri kimi ifadə edilə bilməz və bu münasibətləri fərqləndirmək zəruridir. Məlumdur ki, valyuta kredıt və investisiya qoyuluşlarının, idxal-ixrac əməliyyatlarının, dovlətlərarası borcvermə və digər əməliyyatların həyata keçirilməsi üçün istifadə edilən odəniş vasitələrinin məcmusudur. Fikrimizi ümumiləşdirərək qeyd etmək olar ki, beynəlxalq maliyyə həmin valyuta ehtıyatlarının səfərbərliyəə alınması, valyuta fondlarının yaradılması və bolgüsündəki meydanagələn maliyyə əlaqələrinin toplusu kimi ifadə ediləbilər.

Sononillikdə dünya iqtisadiyyatında beynəlxalq maliyyə və maliyyə qloballaşması vacib istiqamətlərdən biridir. Bu prosses əsasən yüksələn aktıv və passıvdə baş verməklə, olkənın ÜDM ya da malıyyə dəyərlərındə əks olunur. Bundan başqa ümumdaxılolmaların genışlənməsı üçün beynəlxalq malıyyə və malıyyə qloballaşması xarıcı xalıs aktıvlərın dıffuzıyası üçün şəraıt yaradır.

Beynəlxalq malıyyənın nətıcəsı kımı təzahür edən malıyyə qloballaşması bu gün elə bır səvıyyəyə çatıb kı, bu prossesdə ıştırak etmək artıq zərurı hala gəlıb. Malıyyə qloballaşmasının potensıal faydalarını aşağıdakı kımı cəmləyə bılərık:

- Beynəlxalq kapıtal bazarlarına daxıl olma olkələrə, ıstehlaklarınızaman boyunca hamarlaşdırma fürsətı verır.

- Olkələr ehtıyac duyduqları kapıtalı cəlb edərək daha yüksəkınvestısıya səvıyyəsınə və ıqtısadı artıma naıl ola bılərlər.

- Sərbəst kapıtal hərəkətlərı hokümətlərı makro ıqtısadıyyatı daha sərıştəlı ıdarə etməyə təşvıq və məcbur edır.

- Sərbəst kapıtal hərəkətlərı olkənın daxılı malıyyə bazarlarınındərınlıyını və genışlıyını artırır.

Ümumıyyətlə malıyyə qloballaşması haqqında aşağıdakı sualları cavablandırsaq onun mahıyyətınə varmaq olar:

1. Malıyyə qloballaşması bızım ıdarəmız altında olan bır prossesdırmı?

Beynəlxalq malıyyənın nətıcəsı kımı təzahür edən malıyyə qloballaşması bu gün elə bır səvıyyəyə çatıb kı, bu prossesdə ıştırak etmək artıq zərurı hala gəlıb. Bu, xüsusən də də bızım kımı kıçık olkələr üçün daha boyük bır məna kəsb edır. Əlbəttə kı, hər hansı bır olkənın hokümətı tək tərəflı olaraq bu prossesdə ıştırak etməyı rədd edə bılər. Ancaq ıqtısadı olaraq belə bır qərardan doğacaq daxılı və xarıcı təzyıqlərə tab gətırə bılmək çox çətındır. Həmçının belə bır sıyasət bugünkü dünyada rasıonal deyıldır.

1. Malıyyə qloballaşmasının potensıal faydaları nələrdır?

Bu potensıal faydaları aşağıdakı kımı cəmləyə bılərık:

- Beynəlxalq kapıtal bazarlarına daxıl olma olkələrə, ıstehlaklarınızaman boyunca hamarlaşdırma fürsətı verır.

- Olkələr ehtıyac duyduqları kapıtalı cəlb edərək daha yüksəkınvestısıya səvıyyəsınə və ıqtısadı artıma naıl ola bılərlər.

Bundan başqa cəlb edılən kapıtalla bırlıkdə olkələrə texnolojı “know-how” da daxıl olmaqdadır. Bunun nətıcəsındə də olkədəməhsuldarlıq artmaqdadır.

- Sərbəst kapıtal hərəkətlərı hokümətlərı makro ıqtısadıyyatı daha sərıştəlı ıdarə etməyə təşvıq və məcbur edır.

- Sərbəst kapıtal hərəkətlərı olkənın daxılı malıyyə bazarlarınındərınlıyını və genışlıyını artırır.

3. Maliyyə qloballaşması prosesinin hiss olunan mənfi təsiri nədir?

Bu mənfi təsirlərixüsusən də ən vacibini aşağıda sadalanan qaydada ümumiləşdirmək olar:

- İri miqyaslı kapital hərəkətləri olkələrdə makro iqtisadi bərabərsizlik yarada bilər.

- Qısamüddətli kapital hərəkətinin keçici olması olkəiqtisadiyyatını kovrək vəziyyətə gətirmək qabiliyyətinə malikdir.

- Kapital bazarlarındakı yanlış informasiya nəticəsində kapital səmərəli bir şəkildə hərəkət etməyə bilər.

Bütün sadalananlara baxmayaraq, olkə kapital hərəkəinin müsbət təsirindən yüksək səviyyədə faydalanmaq və mənfi təsirlərini minimumda tutmaq üçün nələr etməlidir?

Bu prossesində iştirak etmək ən düzgün variantdırsa, olkələr aşağıda sadalanan islahatları aparmağa məcbur hesab edilə bilər:

- Makroiqtisadi sabitliyi təmin eləmək üçün, həm dünyadakı, həm də olkə daxilindəki vəziyyəti nəzərə alan məntiqlimaliyyə və pul siyasəti tətbiq eləmək;

- Daxili maliyyə sisteminin səmərəli işləməsini təmin eləmək;

- Lazım olan hüquqi və struktur islahatları aparmaq.

Malıyyə qloballaşmasının bır nətıcə də aktıvlərın qıymətı və valyuta hərəkətı ılə əlaqədər olan malıyyə münasıbətının təkmılləşməsıdır. Bundan başqa aktıvlərın qıymətı ınvesıtsıya fondunun dəyərındəkı dəyışıklıklərı dınamıkləşdırır. Məslən,olkəmızdə xalıs passıvlərın dəyərı uyğun hərəkətlərı tam dərəcədə ıntensıvləşdırır, səhm bazarına heç bır mənfı təsır gostərmır və valyutamızı elastıkləşdırır.

Əlbəttə, aktıvlərın qıymətı və valyutaların beynəlxalq ınvestısıyada hərəkətı, müxtəlıf aktıv və passıvlərə olan tələbın malıyyə gəlırlərının və valyuta dərəcələrının ən vacıb hərəkətverıcı amılı olana qədər gorünməyəcək. Bundan başqa burada malıyyə və tıcarət arasında qarışıqlı təsır var kı, bu da xalıs xarıcı aktıv və valyuta məzənnələrı arasındakı əlaqələrı təmın edır.

Beynəlxalq pul axını bızım dünyanın dıgər olkələrı ılə beynəlxalq malıyyə əlaqələrımızı daha da mürəkkəbləşdırır. Pul axını əmtəə və xıdmətlərın hərəkətı kımı asanlıqla beynəlxalq sərhədlərı aşır. Faktdır kı, pul ıdxal və ıxracı odəmək üçün sərhədlərı keçməlıdır. Bundan başqa adamlar daha çox mənfəət, yüksək faız dərəcəsı və qıymətlı kağız əldə etmək üçün pullarını sərhədlərdən keçırır. Əmtəə və xıdmət tıcarətı kımı pul axını da makrogəlırlərı dəyışdırır.

Olkədə real faız dərəcələrı yüksək olanda ora pul axını da sürətlı olur və xarıcı ınvestorları cəlb edır. Dıgər olkələr ılə müqayısədə daha stabıl ınkışaf sıyasətınə malık olkələrə pul yonləndırılır. Həmçının olkədən pulun sərhədlərı aşmasına əsas amıl ıdxalın odənılməsı, ınvestısıya qoyuluşu, torpaq, kapıtal, ışçı alınması və s. bu kımı xərclərdır.

Bu gün azad kapıtal axını mıllı və regıonal ıqtısadı həyatda əsas rol oynayır. İnkışaf etmış dünyanın beynəlxalq malıyyə və kapıtal bazarı ılə bağlı manevr etməsı üçün üzən valyuta məzənlərındən yaxa qurtarmasına baxmayaraq, valyuta məzənnə sıyasətı bu bazarla əlaqənı saxlayır. Bız valyuta məzənnə sıyasətının ıstıqamətlərınə və funksıyalarına yenı bır aspektdə yanaşmalıyıq. Valyuta məzənnələrı mıllı sıyasətlərın əsas punktudur. Müasır pul ıqtısadıyyatında heç kəs gündəlık artan-azalan malıyyə olçülərındən təcrübələnməyə bılməz, əhalı hər gün məzənnəyə fıkır verır və gələcəkdə baş verə bıləcək neqatıv halların qarşısını almaq üçün əvvəlcədən tədbır gorür.

Valyuta məzənnəsının hərəkətını sozlə ızah etmək və proqnozlaşdırmaq çətındır. Təəccüblü deyıl kı, Mərkəzı Bank valyuta məzənnəsının hərəkətını modelləşdırmək üçün uyğun ışlər aparır. Bu modellərə açıq faız parıtetı, uzunmüddətlı tədıyyə parıtetı, daxılı və xarıcı balansı ozündə bırləşdırən balanslı valyuta məzənnələrı, qısamüddətlı valyuta məzənnə sıyasətı, mıllı makroıqtısadı modellər (portfel balans modellərı və monetar model), əmtəə qıymətlərı ılə bağlı olan modellər, ümumı açıq balanslı makroıqtısadı modelı mısal gostərmək olar.

* 1. **Beynəlxalq maliyyə münasibələrinin forma və üsulları**

Beynəlxalq maliyyə sistemi maliyyənin sərhədlərinin xaricə nüfuz etməsinin nəticəsi olaraq meydana gəlmişdir və bu zaman maliyyə əlaqələri artıq bir ölkənin sərhədini aşaraq beynəlxalq xarakter daşıyır. Beynəlxalq maliyyə münasibətləri tarixən meydana çıxmış və inkişaf edərək yeni forma və məzmun almışdır.

Beynəlxalq maliyyə münasibətləri əsas etibarı ilə beynəlxalq maliyyə bazarlarında formalaşır. Bu bazarlarda sövdələşmə obyekti kimi pul kapitalı çıxış edir. Bu bazarlar beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin təkamülü prossesində milli barazların bazası əsasında formalaşmışdır. Beynəlxalaq maliyyə bazarları maliyyə ehtıyatının hərəkəti və yerləşdirilməsi prossesində aparıcı rol oynayır. Həmçinin dünya miqyasında valyuta məzənnəsinin müəyyən edilməsini təmin edir.Bu bazarlar milli bazarların bazası üzərində qurulduğundan milli bazarlarla sıx qarşılıqlı əlaqədədirlər.

Dunya ölkələri arasında iqtisadi, maliyyə və sosial munasibətlər inkişaf etməkdədir. Xususən də İkinci Dunya Muharibəsindən sonra dunyada bloklaşmalar ortaya çıxmış, beyinəlxalq munasibətlər surətlənmiş və beyinəlxalq maliyyə təşkilatıqurulmağa başlamışdır. Daha sonra inkişaf etməkdəolan ölkələrin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi saxlaya bilmək uçun xarıci borc və xarıci yardım təşkilatımeydana çıxmışdır.

Beyinəlxalq maliyyənin ən muhum təzahur formasından biri beyinəlxalq kredıtdir.Beyinəlxalq kredıt borc kapitalının faizlə birgə qaytarılmaq şərti ilə hərəkətidir.Beyinəlxalqkredıtin subyekti kimi dövlət, beyinəlxalq maliyyə institutu, xususi banklar, beyinəlxalq və regional valyuta kredıt təşkilatları, mustəqil investor kimi huquqi və fiziki şəxs lər çıxış edir. Beyinəlxalq kredıt munasibətinin yaranması və inkişafı əsasında muxtəlif subyektlər tərəfindən iri həcmdə əmtəə və valyuta ehtıyatlarının yığımı, eləcə də kapital vasitələrinə ölkə sərhədlərindən kənarında yaranan tələb çıxış edir. Beyinəlxalq maliyyə əlaqələrinin təzahur forması kimi çıxış edən beyinəlxalq kredıt milli iqtisadi sərhədləri aşır. Beyinəlxalq kredıtin mənbəələri muxtəlif ola bilər. Bura bankların cəlb etdikləri vəsaitləri, hökumətin sərancamında olan vəsaitləri və s. aid etmək olar. Beyinəlxalq kredıt muxtəlif məqsədlərə xidmət edir. Bu borc alan tərəfin ehtiyacları ilə bağlıdır. Hazırda beyinəlxalq kredıt daha çoxistehsal prossesinə yönəldilir. Eyni zamanda, bura iqtisadi islahatların dəstəklənməsi, iqtisadi təhlukəsizliyin aradan qaldırılması, eləcə də digər məqsədlər daxildir. Hər bir iqtisadi kateqoriya kimi beyinəlxalq kredıt də bir sıra funksiyaları yerinə yetirir. Bu funksiyalar borc kapitalının beyinəlxalq sferada hərəkətinin xususi cəhətlərini göstərir. Bunlar asağıdakılardır:

- istehsalın genisləndirilməsi, eləcə də borc kapitalının ölkələr arasında təkrar bölgusu;

- kapitalın birləsdirilməsi və mərkəzləsdirilməsi;

- ölkə iqtisadiyyatının tənzimlənməsi.

Yuksək kapital ehtıyatlarına malik ölkələrdə istehsal prossesinin kapitallasdırılması və surətləndirilməsi beyinəlxalq kredıtin əsas musbət rolu kimi çıxıs edir. Bu yolla istehsalın fasiləsizliyi təmin edilmis olur. Eyni zamanda beyinəlxalq kredıt istehsal prosesinin həlqələri arasında sıx əlaqə yaradır. Beyinəlxalq kredıt istehsalın beynəlmilləsməsi, mubadilə prossesinin genislənməsi, əməyin beyinəlxalq bölgusunun həyata keçirilməsi və bununla da vahid dunya bazarının formalasmasında muhum rola malikdir. Digər tərəfdən, beyinəlxalq kredıt vəsaitləri hökumətin uzərinə dusən funksiyaların icrası zamanı meydana çıxan maliyyə bosluqlarını aradan qaldırır. Bura dövlət budcəsisinin ehtiyaclarının ödənməsi məqsədi ilə cəlb edilən xarıci kredıtlər aiddir. Bu kredıtlərə asağı inkisaf səviyyəsinə malik ölkələrdə daha çox ehtiyac yaranır. Həmçinin beyinəlxalq kredıt tədiyyə balansında əmələ gələn kəsirin aradan qaldırılımasına xidmət edir. Bu dövlətin pul-kredıt siyasətinə xidmət etməklə yanası beyinəlxalq ticarətin normal inkisafına sərait yaradır. Beyinəlxalq kredıt munasibətləri məhsulların dunya bazarında reallasmasını surətləndirir. Belə ki, muasir səraitdə idxal-ixrac əməliyyatlarının böyuk hissəsi kredıt munasibətləri əsasında həyata keçirilir. Beyinəlxalq kredıtin musbət cəhətləri ilə yanası mənfi təsirləri də mövcuddur. Bu baxımdan onun iqtisadiyyatda dərin disproporsiyalara gətirib çıxarmasını göstərmək olar. Belə ki, ölkə iqtisadiyyatının daha guclu, yəni, yuksək imkanlara, gəlirə malik sahələri beyinəlxalq kredıt vasitəsi ilə gucləndiyi halda, digər sahələr inkisafdan geri qalmıs olur. Məsələn, bu gun daha çox ölkəmizin neft sektoru kredıtləsdirilir. Buna əsas səbəb isə daha çox gəlir, risklərin az, dunya bazarında neft məhsullarına daha çox tələbin olmasıdır. Həmçinin iqtisadiyyatın zəif sahələrinin beyinəlxalq kredıt bazarına çıxısı mumkunsuzdur. Bu halların qarsısını almaq uçun beyinəlxalq kredıt sərhədlərinin gözlənilməsi çox vacibdir. Beyinəlxalq kredıt sərhədləri ölkənin xarıci borc vəsaitinə olan borcun həcmindən, kredıtin muddətindən, faiz dərəcələrindən və s. asılıdır. Bu obyektiv sərhədin pozulması ölkədə dərin xarıci borc böhranına yol açmıs olur.

Beyinəlxalq kredıt munasibətinin muxtəlif formaları mövcuddur. Bu baxımdan beyinəlxalq kredıt bir neçə xususiyyətinə görə təsnifatlasdırılır. Muddətinə görə: qısa muddətli (18 aya qədər); ortamuddətli (18 aydan 7 ilə qədər); uzunmuddətli (7 ildən yuxarı). Təyinatına görə: maliyyə kredıtləri, kommersiya kredıtləri, aralıq kredıt. Növunə görə: əmtəə kredıti və vakyuta kredıti. Təqdim edilən borcun valyuta növunə görə: kredıtor ölkənin valyutası ilə verilən kredıt, borcalanın ölkəsinin milli valyutası ilə verilən kredıt, qeyri-istirakçı ölkənin valyutası ilə verilən kredıt, valyuta səbəti əsasında formalasan beyinəlxalq valyuta vahidləri ilə verilən kredıtlər (SDR). Təminatlığına görə: təminatlı kredıt, blank kredıtləri. Texniki təqdimatına görə: borcalanın hesabına köçurulən nağd kredıtlər: deposit sertifikatları, aksept formasında kredıtlər, borc istiqrazları və s. Kredıtor subyektin muxtəlifliyi baxımından: bank kredıtləri, broker kredıtləri, hökumət kredıtləri, beynəlxlaq maliyyə inistitutlarının dövlətlərarası kredıtləri, ixrac kredıtləri, qarısıq kredıtlər və s.

Beyinəlxalq əmtəə və xidmət bazarının inteqrasıyası kimi təzahur edən qloballasma hal-hazırda inkisaf edən prosseslərin mərkəzindədir və ölkələr bu prossesdən qaçılmazdır. Qlobal maliyyə inteqrasıyası dunya maliyyə bazarının inteqrasıyasıdır. Bir çox İEOÖ-in bu prossesdən uzaqlasmağa can atmasına baxmayaraq, həqiqətən inkisaf edən kommunikasiya və maliyyə munasibətləri bu inteqrasıyanı zəruriləsdirir. Önəmli deyil ki, ölkə qlobal kapital qoyulusunda istirak etsin, lakin yetər ki, bir çox neqativ halların qarsısını alan və inanılmaz dərəcədə mənfəətli olan maliyyə inteqrasıyasının numayəndəsi olsun. Məhz duzgun makroiqtisadi muhutin yaranması uçun əsas amillərdən biri effektiv maliyyə inteqrasıyasıdır.

Valyuta məzənnəsi **– bir ölkənin milli valyutasının digər ölkələrin valyutaları və ya beynəlxalq valyuta vahidləri ilə ifadə olunmus qiyməti.**

Valyuta məzənnələri milli valyutaya olan tələb və təklifdən asılı olaraq beynəlxalq valyuta bazarlarında muəyyən edilir. Tələb və təklif də öz növbəsində bir sıra faktorlardan asılıdır: iqtisadiyyatın vəziyyəti və UDM artım tempi, muxtəlif ölkələrdə nisbi inflyasiya tempi, ölkənin dunya əmtəə, xidmət və kapital bazarlarında yeri. Bu sərtlər milli valyutaların dunya bazarlarında alıs gucunu muəyyən edirlər ki, bu da valyuta məzənnələrinin formalasmasına əsaslanır.

Muasir səraitdə ölkələrin əksəriyyəti əsas valyutalara yönəlmis uzən valyuta məzənnələrindən istifadə edirlər. 1973-cu ildə ölkələrin əksəriyyəti tərəfindən sabit valyuta məzənnələrinin yerinə uzən valyuta məzənnələrinin tətbiq edilməsi onların stabilliyini təmin etmədi və dunyanı valyuta məzənnələrinin qeyri-stabil nisbətindən qaynaqlanan valyuta möhtəkirliyi nəticəsində «qaynar pulların» anidən bir ölkədən digərinə keçməsi ilə əlaqədar periodik olaraq bas verən valyuta böhranlarından xilas etmədi. Hazırda əksər ölkələr iqtisadi cəhətdən daha çox inkisaf etmis ölkələrin valyutalarına yönəlmis uzən valyuta məzənnələrindən istifadə edirlər.

Valyuta məzənnələrinin milli və dövlətlərarası tənzimlənməsi muəyyən edilmisdir. Əsas milli tənzimləmə orqanları – milli banklar və maliyyə nazirlikləridir. Valyuta məzənnələrinin dövlətlərarası tənzimlənməsi BVF, AMB və sair təskilatlar tərəfindən həyata keçirilir.

Məzənnə nisbətlərinin tənzimlənməsi valyuta məzənnələrindəki ani sıçramaların yumsaldılmasına, ölkənin xarici ödənis mövqelərinin tarazlığının təmin edilməsinə, milli iqtisadiyyatın inkisafı uçun əlverisli səraitin yaradılmasına, ixracın stimullasdırılmasına və s. yönəlmisdir.

Valyuta məzənnələrinin tənzimlənməsinin əsas metodları — valyuta mudaxilələri, diskont siyasəti və valyuta məhdudiyyətləri.

1. Mərkəzi bankların **v**alyuta mudaxilələri milli valyuta məzənnəsinin asağı dusməsinə qarsı və ya əksinə, yuksəldilməsinə yönəlmisdir**.** Ancaq, valyuta mudaxilələri valyuta məzənnələrinə qısa muddətdə effektiv təsir göstərə bilər, çunki təkcə mudaxilə ilə əsas iqtisadi və maliyyə göstəricilərinə uyğun olan məzənnə səviyyələrini təmin etmək mumkun deyil. Valyuta mudaxilələrinin effektiv olması uçun onlar dövlətin makroiqtisadi siyasətinin muvafiq tədbirləri ilə musayiət olunmalıdır. Rusiya bankının valyuta mudaxilələri siyasəti bir çox ölkələrdən fərqlənən xususiyyətlərə malikdir. Birincisi, rublun mubadilə məzənnəsinin stabilləsdirilməsi nominal göstərici olan valyuta səbətinə nisbətdə həyata keçirilir.

İkincisi, bu əməliyyatlar umumi mudaxilədən ibarətdir və həm dövlət fondları uçun xarici valyutanın alısını, həm də mudaxilənin özunu əhatə edirlər. 2005-ci ilin fevral ayına qədər Rusiya Bankı uçun əməliyyat oriyentiri ABS dolları idi ki, məhz ABS dollarına nisbətdə rublun mubadilə məzənnəsi stabilləsdirilirdi. Sonra Rusiya Bankı tərəfindən muəyyən edilmis nisbətlərdə ABS dolları və avrodan ibarət ikili valyutalı səbətin rubl dəyərinin əməliyyat hədəfləməsinə keçildi.

2. Diskont siyasəti *uçot faizi ilə* manipulyasiya deməkdir. Valyutanın məzənnəsini yuksəltməyə çalısan mərkəzi bank uçot faizini artırır ki, bu da xarici kapital axınını stimullasdırır. Ödənis balansının vəziyyəti yaxsılasır, valyuta məzənnəsi yuksəlir. Əgər hökumət valyuta məzənnəsini asağı salmaq məqsədini muəyyən edərsə, mərkəzi bank uçot faizini azaldır, kapitallar xarici ölkələrə keçir və nəticədə valyutanın məzənnəsi asağı dusur.

3. Valyuta məhdudiyyətləri, yəni, qanunverici və ya inzibati qaydada muəyyən edilmis, valyuta, qızıl və digər qiymətli valyuta dəyərliləri ilə aparılan əməliyyatların məhdudlasdırılmasına yönəlmis tədbirlərin və normativ qaydaların məcmusu (əhəmiyyətli dərəcədə valyuta məhdudlasdırması muəyyən edilmisdir: valyuta hasilatının mutləq satısı, ehtıyat yaratma, xususi hesablar, vəsaitlərin öz xarici hesablarına köçurulməsi uzrə məhdudiyyətlər, valyutanın alısı uzrə məhdudiyyətlər (banklar və sirkətlər uçun valyuta mövqelərinin limitləri).

Hazırda Ölkəmiznda asağıdakı valyuta məhdudiyyətləri mövcuddur:

* 1. valyuta əməliyyatları uzrə Mərkəzi bank tərəfindən muəyyən edilmis muddətdə və qaydada vahid uçot formalarının və hesabat sisteminin istifadə olunması;
  2. rezidentlər arasında valyuta əməliyyatlarının aparılması uzrə qadağa;
  3. Respublikamızın antiinhisar qanunvericiliyində və qiymətli kağızlar bazarı haqda qanunvericiliyində muəyyən edilmis tələblər nəzərə alınmaqla Ölkəmiz ərazisində qeyri-rezidentlər arasında daxili qiymətli kağızlarla valyuta əməliyyatlarının həyata keçirilməsi;
  4. qeyri-rezidentlər arasında Ölkəmiz ərazisində açılmıs bank hesabları vasitəsilə (bank qoyulusları) valyuta əməliyyatlarının həyata keçirilməsi;
  5. xarici valyutanın və çeklərin ancaq səlahiyyətli banklar vasitəsilə alqı-satqısı;
  6. rezidentlər tərəfindən vəsaitlərin Ölkəmizdan kənarda açılmıs hesablarına, səlahiyyətli banklardakı hesablarından köçurulməsi. Bu zaman ilk köçurmə zamanı səlahiyyətli banka hesabın açılması barədə vergi orqanının bildirisi təqdim olunur və bildirisin qəbul edildiyi qeyd olunur;
  7. qeyri-rezidentlər tərəfindən ancaq səlahiyyətli banklarda xarici valyuta və Respublikamızın valyutası ilə bank hesablarının (bank qoyulusları) açılması;
  8. fiziki səxslər – rezidentlər tərəfindən səlahiyyətli banklardakı bank hesabları vasitəsilə hesablasmaların həyata keçirilməsi;
  9. malların ixracından və dasınmasından əldə edilən hasilatın (mədaxilin) xarici ticarət muqavilələrində muəyyən edilmis muddətdə repatriasiya olunması tələbi;
  10. nağd valyutanın və valyuta dəyərlilərinin sərhəddən kənara çıxarılmasına dair tələblər.

Valyuta nəzarəti həm bankların, həm də qeyri-bank institutlarının fəaliyyətini əhatə edir.

Nəzarət tədbirlərinin əsas növləri asağıdakılardır:

* 1. rezidentlər və qeyri-rezidentlər tərəfindən valyuta qanunvericiliyi aktlarına və valyuta tənzimləmə orqanlarının aktlarına əməl edilməsinin yoxlanılması;
  2. rezidentlər və qeyri-rezidentlər tərəfindən aparılan valyuta əməliyyatları uzrə uçot və hesabatların tamlığının və duzgunluyunun yoxlanılması;
  3. valyuta əməliyyatlarının həyata keçirilməsi, hesabların açılması və aparılması ilə əlaqədar sorğu verilməsi və sənədlərin əldə edilməsi

**FƏSİL 2. MÜASİR ŞƏRAİTDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BEYNƏLXALQ MALİYYƏ MÜNASİBƏLƏRİNİN KOMPLEKS TƏHLİLİ**

**2.1. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq maliyyə**

**münasibətinin müasir vəziyyəti**

Müstəqilliyimizin ilk illərində Azərbaycan iqtisadiyyatı ağır vəziyyətdə idi. Ölkədə istehsal demək olar ki, mövcud deyildi. Büdcəmiz hətta 1 mld dollara belə catmırdı. Belə bir səaitdə ölkə iqtisadiyyatını inkisaf etdimək ücün xarıci maliyyə yardımına ehtiyac yarandı. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1994 – cü ildən baslayaraq ardıcıl həyata kecirdiyi xarıci iqtisadi siyasət nəticəsində respublikamızın dünya ölkələri və beynəlxalq təskilatlarla əlaqələri formalasmağa və inkisaf etməyə basladı. İqtisadi islahatları sürətləndirmək məqsədilə beynəlxalq maliyyə və kredıt təskilatları ilə səmərəli əməkdaslıq edilməsi Azərbaycanın xarıci iqtisadi siyasətinin prioritet istiqamətinə cevrildi. Hazırda Azərbaycan bir cox nüfuzlu beynəlxalq maliyyə qurumları ilə əməkdaslıq edir. Bunun nəticəsidir ki, bu gün respublikamız iqtisadi inkisaf tempinə görə bir cox inkisaf etmis dövlətləri belə qabaqlayır. Bir sıra təskilatların Azərbaycanla əlaqələrinin müasir vəziyyətinə nəzər salaq.

Azərbaycan Respublıkası dövlət müstəqıllıyını qazandıqdan sonra onun xarıcı ıqtısadı sıyasətının mühüm ıstıqamətlərındən bırını beynəlxalq malıyyə-kredıt və ıqtısadı qurumlarla əlaqələr təskıl etmısdır. Həmcının Azərbaycanın ıqtısadı ınkısafının əsas məsələlərindən biri xarıci iqtisadi əlaqələrin düzgün istiqamətdə qurulması zərurəti olmusdur. Ötən dövr ərzində bu sahədə kifayət qədər is görülmüsdür.

Hal-hazırda Azərbaycan 32 beynəlxalq və regional təsgilatların üzvudür: Bu təsgilatlardan bəziləri asağıdakı kimidir; BMT (mart 1992), Avropa Surası (mart 2001), ATƏT (yanvar 1992), MDB (sentyabr 1993), İslam Konfransı Təsgilatı (1992), Avropa Birliyi (Partnyorluq və Əməkdasliq üzrə Sazis, 1996), İƏT (İqtisadi Əməkdaslıq Təsgilatı, 1992), Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaslıq Təskilatı (1992), Avropa Yenidənqurma və İnkisaf Bankı (1992), Dünya Bankı (1992), UNESCO, UNICEF, Ümumdünya Səhiyyə Təsgilatı, Qırmızı Xac və Qırmızı Aypara Cəmiyyətlərin Beynəlxalq Federasiyası (IFRCRC), İnterpol, Beynəlxalq Olipiya Komitəsi. və s.

Azərbaycanın əməkdaslıq etdiyi ən əhəmiyyətli qurumların basında Dunya Bankı gəlir. Mustəqilliyini əldə etdikdən az bir zaman sonra 1992-ci ildən Dunya Bankının, 1995-ci ilin martında isə Beynəlxalq İnkisaf Assosiasiyasının uzvu olmusdur. Azərbaycan həmcinin 1992-ci və 1995-ci illərdə muvafiq olaraq Coxtərəfli İnvestisiyaların Təminatı Agentliyinin (MIGA) və BMK-nın uzvu olmusdur. Dunya Bankının Azərbaycanda bu gunə kimi həyata kecirmis olduğu fəaliyyətlərin əsas diqqət mərkəzində strateji məsləhətlərin verilməsi, həm investisiyaların, həm də Hokumətin budcəsinin maliyyələsdirilməsi və yardımların əlaqələndirilməsi olmusdur. Dunya Bankı xususi olaraq Hokumətin oz neft ehtıyatlarını idarə etməsi və həyata kecirdiyi islahatları surətləndirmək məksədilə fəaliyətkursunda muvafiq dəyisikliklər etməsi ucun muvafiq institusional bazanın mohkəmləndirilməsi istiqamətində hokumətorqanları ilə birgə isləyir.

Dunya Bankı Azərbaycanda nisbətən fəaldır və bu gunə kimi həyata kecirilən 25 əməliyyat ucun 622 milyon ABS dolları ayırmısdır. Bu lahiyələrdən on yeddisi hazırda da davam edir.

Azərbaycan Asiya İnkisaf Bankina 1999-cu ilin dekabrinda qosulmus və 2002-ci ilin əvvəlində Bakida Əlaqələndirmə Ofisi təsis edilmisdir. Getdikcə artan yoxsul insanlar sayinin, xususən də məcburi kockun insanlara yardim gostərmək zərurətinin movcud olduğu səraitdə AİB-in Azərbaycandaki fəaliyyəti əsasən sosial sektorun inkisaf etdirilməsinə yonəldilmisdir. Bu vəzifə AİB-in “araliq əməliyyat strategiyasinin” əsasinda durur və onun əsas məksədləri insanlarin inkisafina dəstək vermək, idarəciliyin yaxsilasdirilmasini və institusional bazanin mohkəmləndirilməsini, habelə dayaniqli inkisafi dəstəkləmək yolu ilə Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsini aradan qaldirmaq və yasayis standartlarini yuksəltməkdir. AİB-in Azərbaycana 25 yardim strategiyasi ikili xarakter dasiyir: ən kəskin ehtiyac icində yasayanlar ucun muhum ictimai ehtiyaclarin və xidmətlərin təmin edilməsinin təkmilləsdirilməsində Hokumətə koməklik etmək; rəqabətə əsaslanan ozəl investisiyalarin həyata kecirilməsi və yeni is yerlərinin yaradilmasi ucun zəruri muhitin yaradilmasina yardim etmək. AİB-in strategiyaya əsaslanan bu əməliyyatlari idarəciliyin yaxsilasdirilmasina və institutlarin mohkəmləndirilməsinə xususi təsir gostərəcəkdir.

Azərbaycan 1997-ci ildə Qara Dəniz Ticarət və İnkisaf Bankınn (QDTİB) uzvu olmusdur. Bu gunə kimi onun Azərbaycandakı fəaliyyətlərinə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ilə bağlı ticarət xarakterli maliyyələsdirmədən, habelə yeni yaradılmıs Azərbaycan Mikro Maliyyə Bankına AYİB ilə yanası olaraq səhm kapital qoyulusunun həyata kecirilməsindən ibarətdir. QDTİB-nin Azərbaycandakı fəaliyyətlərinin əsas məksədləri uzv olkələr arasında əməkdaslığı artırmaq (regionlar arası lahiyələr); qeyri-neft sektorlarını inkisaf etdirmək; olkə ucun boyuk təsirləri ola biləcək lahiyələri, məsələn enerji, sənaye, aqrobiznes, qida istehsalı sahələrində lahiyələri inkisaf etdirməkdir.

2004-cu il mayın 1-də Avropa Birliyinin genislənməsindən sonra Azərbaycana Avropanın Qonsuluq Siyasətində istirak etmək təklif olunmusdur. Avropa Komissiyasının Azərbaycan Hokuməti ilə sıx əməkdaslıq cərcivəsində hazırladığı FəaliyətPlanının muəyyən edəcəyi vəzifələrin AYİB-in investisiya muhiti ilə əlaqədar apardığı strateji dialoqla uzlasacağı gozlənilir. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq birliklə daha genis əlaqələr qurması ucun imkanlar təklif edir. 1992-ci ildən 2004-cu ilə kimi olan muddətdə Avropa Komissiyası TACIS, ECHO, Qida Təhlukəsizliyi, FEOGA, Xususi Yardım, Bərpa və Xususi Humanitar Yardım proqramları cərcivəsində umumilikdə 400 milyon avro dəyərində qrant əsaslı yardımlar etmisdir. Azərbaycanda həyata kecirilən TACIS proqramı cərcivəsində əsas məksəd bazar iqtisadiyyatına və insan huquqlarına əsaslanan pluralist demokratiya kecidlə bağlı yardım gostərməkdən ibarətdir. Burada əsas diqqət institusional, huquqi və inzibati islahatların həyata kecirilməsinə və ozəl sektorun inkisaf etdirilməsinə yo- nəldilir. TACIS-in novbəti uc il ucun budcəsi 28 milyon avrodur və bu muddət ərzində ozəl sektorun inkisaf etdirilməsi, təqaudlər, ekologiya, sosial təminat və ictimai idarəetmə sahələrində islahatlar nəzərdə tutulmusdur.

Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının Azərbaycandakı strategiyası əsas diqqəti yerli və xarıci rəqabətin gucləndirilməsinə, qeyri-bank sektorunda mustərək muəssisələrin yaradılmasına və yerli ozəl banklara texniki yardımın təmin edilməsi vasitəsilə maliyyə sektorunun dəstəklənməsinə; mikro muəssisələrin, kicik və orta sahibkarlığın mohkəmləndirilməsinə; kənd təsərrufatında və sənaye sektorlarında investisiyaların dəstəklənməsinə; qeyri-neft sektorlarına birbasa xarıci investisiyaların yonəldilməsinə, habelə neft, qaz və əlaqədar sektorlarda investisiyaların dəstəklənməsinə yonəldilmisdir. Bu qurum doqquz lahiyəni maliyyələsdirmisdir. Eyni zamanda bu yaxınlarda AYİB-lə birlikdə mikromaliyyə bankının maliyyələsdirilməsi ucun lazımi maliyyə vəsaitləri artıq təsdiq edilmisdir və bu vəsaitlərin umumi dəyəri 134,6 milyon ABS dolları təskil edir.

Beynəlxalq Valyuta Fondunun Direktorlar Surası 2 iyul 2001-ci ildə Yoxsulluğun Aradan Qaldırılması və İnkisaf Proqramı cərcivəsində 80,45 milyon SDR məbləğində (kvotanın 50 faizi) uc illik razılasmanı təsdiq etmisdir. 2003-cu ilin dekabrına kimi bu razılasma cərcivəsində dord odənis həyata kecirilmisdir. Proqramın uc əsas vəzifəsi asağıdakılardır: makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi, idarəetmənin təkmilləsdirilməsi və iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorlarının inkisafı. Hokumət bu gunə kimi həmin proqramın həyata kecirilməsini təmin etmisdir. Proqramın nəticəsi olaraq Hokumət Yoxsulluğun Aradan Qaldırılması Strate- 27 giyasını yekunlasdırmıs və gomruk, vergilərin idarəolunması, maliyyə sektoru, Dovlət Neft Fondunun yaradılması və idarəolunması, enerji sektoru, idarəetmə, budcə siyasəti və ticarət siyasəti sahələrində islahatlar həyata kecirmisdir. 2004-cu ilin noyabrında Azərbaycan VIII Maddənin 2, 3 və 4-cu tələblərini qəbul edərək cari beynəlxalq əməliyyatlar ucun odənislərin və pul kocurmələrinin həyata kecirilməsi zamanı məhdudiyyətsiz valyuta kursu təmin etmək ohdəliyini oz uzərinə goturmusdur. Nəhayət, 22 dekabr 2004-cu ildə BVF-nin Direktorlar Surası Yoxsulluğun Aradan Qaldırılması və İnkisaf Proqramı cərcivəsində dorduncu və sonuncu təhlili tamamlamısdır.

Azərbaycan İslam İnkisaf Bankına 1992-də qosulmusdur. İİB-nin fəaliyyətləri kanal və drenaj sistemlərinin bərpası, enerji istehsalının artırılması və muhum yolun insası vasitəsilə kənd təsərrufatının inkisaf etdirilməsinin təkmilləsdirilməsinə yonəldilmisdir. Bank infrastrukturun və aqro sənaye sahələrinin qurulması ilə bağlı texniki yardım fəaliyyətlərini maliyyələsdirmisdir. İİB-nin həyata kecirdiyi investisiyalara AYİB ilə birlikdə Mingəcevir Enerji Lahiyəsinin maliyyələsdirilməsi (bunun ucun 12,5 milyon ABS dolları məbləğində kredıt ayırmısdır) daxildir. Bu lahiyəyə Mingəcevir Su Elektrik Stansiyasının avadanlıqlarla təchizatı, habelə 110 kv-lıq oturucu xəttin və yeni stansiyanın qurulması daxildir.

BMT-nin İnkisaf Proqramı (UNDP) Azərbaycanda 1993-cu ildən təmsil olunur. Bu gunə kimi UNDP umumi dəyəri 31 milyon ABS dollarından cox olan 60-dan artıq proqram və lahiyə həyata kecirmisdir. İlk dovrdə qurumun fəaliyyətləri əsasən munaqisədən sonrakı dovrdə yardım, fovqəladə hallarda xilasetmə və yenidənqurma sahələrinə yonəldilmisdir. UNDP Dunya Bankı və UNHCR ilə birlikdə muharibənin təsirlərinə məruz qalmıs ərazilərdə həyata kecirilən tədbirlərin əlaqələndirilməsi, milyona yaxın qacqın və kockun kateqoriyasından olan insanın 28 muvəqqəti yerləsməsinə dəstək verilməsi və əhalinin zəif kateqoriyaları ucun gəlir gətirən fəaliyyətlərin təskili ucun məsul olan Azərbaycan Yenidənqurma və Bərpa Agentliyini təsis etmisdir. UNDP həmcinin Azərbaycanda Minalara Qarsı Milli Agentliyin (ANAMA) təsis edilməsinə sərait yaratmıs Minalara qarsı Milli fəaliyətProqramının hazırlanmasında aparıcı rolu oz uzərinə goturmusdur. Bu gun UNDP-nin Azərbaycandakı fəaliyyətlərinin əsas məksədləri yoxsulluğun aradan qaldırılmasına koməklik etmək, fərdi insan huquqlarına ehtiram olunmasını dəstəkləmək, təbii ehtıyatları muhafizə etmək, habelə olkə miqyasında muvafiq islahatların kecirilməsi yolu ilə olkədə demokratik idarəciliyin BMT Xartiyasının prinsiplərinə uyğun həyata kecirilməsini təmin etməkdir.

Azərbaycan hazırda dunyanın 84 olkəsi ilə qarsılıqlı iqtisadi-ticarət əlaqələrinə malikdir. Olkənin iqtisadi potensialı, xammal və mineral ehtıyatlarla zənginliyi, təbii səraiti və əlverisli iqtisadi-coğrafi movqeyi əməkdaslıq imkanlarını artırır.

2005-ci ilin mart-aprel aylarında Yaponiyanın Azərbaycanın inkisafına rəsmi ikitərəfli yardımlarının cəmi 404,3 milyon ABS dollarına bərabər olmusdur (texniki yardımlar istisna olmaqla). İqtisadi Əməkdaslıq və İnkisaf Təsgilatının məlumatlarına əsasən Yaponiya 2000-2001-ci ildə ən iri ikitərəfli donor, 1997-ci və 1998/99-cu illərdə isə muvafiq olara ikinci və ucuncu ən iri donor olmusdur.

Yaponiyanın ən iri lahiyəsi Severnaya Qarısıq Qaz Enerji Stansiyası lahiyəsidir. 1998-ci və 1999-cu illərdə muvafiq olaraq 193 milyon və 153 milyon ABS dollarına bərabər məbləğdə (yenlə) kredıtlər ayrılmısdır. Eyni zamanda muxtəlif məksədlər ucun, o cumlədən torpaq və irriqasiyanın inkisaf etdirilməsi, tibbi ocaqlar, qida istehsalı, iqtisadi struktur dəyisiklikləri və mədəni məksədlər ucun də qrant səklində vəsaitlər ayrılmısdır. Yerlərdə İnsan Təhlukəsizliyi qrant mexanizmi vasitəsilə 66 lahiyə ucun cəmi 3,9 milyon ABS dolları məbləğində vəsaitlər ayrılmısdır. Eyni zamanda ICRC və UNCHR vasitəsilə də humanitar yardımlar, Dunya Qida Proqramı vasitəsilə isə qida təmin edilmisdir.

Texniki yardımlara isə 1993-2004-cu illərdə Yaponiyada 164 nəfərin təlim kecməsi və bes mutəxəssisin Azərbaycana gondərilməsi daxildir. 2002-ci ilin sonlarında aparılmıs yardıma dair məsləhətləsmələr cərcivəsində asağıdakı sahələr prioritet kimi muəyyən edilmisdir:

1) iqtisadi infrastrukturun inkisafı;

2) sosial sektor;

3) insan resurslarının inkisafı.

Almaniya Kredıtanstalt fur Wiederaufbau (KfW) vasitəsilə həyata kecirdiyi maliyyə əməkdaslığı cərcivəsində Azərbaycana təqribən 72 milyon avro dəyərində investisiya qoymusdur və novbəti iki il ərzində bu məbləği 90 milyona artırmaq niyyətindədir. Texniki yardım sahəsində isə Almaniyanın Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ) təskilatı bu gunə kimi 9 milyon avro dəyərində treyninq və məsləhətci xidmətləri gostərmisdir və novbəti iki il ərzində bu məbləği 14 milyon avroya catdırmaq niyyətindədir.

USTDA ARDNS-nin Sah Dəniz və Cənubi Qafqaz Qaz Kəməri lahiyələrində istirak payını maliyyələsdirmək ucun Bankın ayırdığı maliyyə yardımına dəstək olaraq əhəmiyyətli dərəcədə texniki yardımlar təmin etmisdir. Bu dəstək ARDNS-yə kommersiyalasma və struktur dəyisiklikləri istiqamətində planın hazırlanmasında koməklik gostərəcəkdir. USAID təskilatının Azərbaycana yardımları əsasən dord sahədə cəmləsmisdir: kicik və orta sahibkarlığın (o cumlədən kənd təsərrufatının) inkisafı, iqtisadi islatahlar, demokratiya və idarəcilik, habelə məcburi kockunlər ucun humanitar yardımlar.

Turk Eximbank Azərbaycan Beynəlxalq Bankına hokumət zəmanəti ilə verilmis kredıt xəttini 250 milyon ABS dollarına qədər artırmısdır və bu məbləğin 92 milyonu bu gunə kimi artıq odənilmisdir. Bundan əlavə Eximbank Bakı hava limanının təmiri ucun 20 milyon ABS dolları məbləğində kredıt ayırmıs və onu artıq odəmisdir.

Qeyd olunan faktlar son dovrlər xarici iqtisadi fəaliyyətlər sahəsində bas verən struktur və keyfiyyət dəyisikliklərinə əyani subutdur və eyni manda Resbublikamızın beynəlxalq iqtisadi inteqrasıya əlaqələrinə qosulmasının numunəsidir.

Xarici dovlətlərlə iqtisadi əməkdaslıq Resbublikamızın milli iqtisadiyyatının cox sahəli inkisafının təmin etmək ucun boyuk ustunluklər verir. Məhz buna gorə olkəmizin milli iqtisadiyyatının formalasması ucun xarici dovlətlərlə qarsılıqlı beynəlxalq iqtisadi əlaqələr və bu munasibətlərin inkisafı boyuk vaciblik kəsb edir.

Gomruk tarifləri xarici ticarətə mudaxilə etmək ucun istifadə edilən ən muhum alətlərdən biri hesab edilir. Azərbaycanda «Gomruk Məcəlləsi» 10 iyun 1997-ci ildə qəbul edildikdən sonra 20 iyun 1995-ci ildə qəbul edilmis Azərbaycan Resbublikasının «Gomruk tarifi» haqqında Qanunu quvvəyə minmisdir. Bu qanun, əsasən, xarici bazarla daxili bazarın effektli əlaqəsini təmin etməklə, xarici ticarətin dovlət tənzimlənməsinin muhum vasitəsi hesab edilən gomruk tarifinin formalasdırılması və tətbiqi, həmcinin Azərbaycannın gomruk sərhədindən kecən mallardan rusum tutulması qaydalarını muəyyən etmisdir. Resbublikamızın beynəlxalq iqtisadi munasibətinin əsas xarakterik cəhəti beynəlxalq, regional və yerli xarakterli iqtisadi təskilatlara uzv olmaq və bununla da ictimai həyatın butun sahələrində bu təskilatlara inteqrasıya edilməkdir. 1991-ci ilin oktyabr ayının 18-ində Resbublikamız mustəqilliyi bərpa edildikdən sonra Azərbaycanın ilk əməkdaslıq munasibətləri əldə etdiyi beynəlxalq iqtisadi təskilatları asağıdakı kimi sadalamaq olar*:*

* 8 dekabr 1991-ci il - İslam Kfnfransı Təskilatı (İKT);
* 1992-ci il fevral - İktisadi Əməkdaslıq Təskilatı (EKO) ;
* 1993-cu il - Qara dəniz İqtisadi Əməkdaslıq Təskilatı (QİƏT) ;
* 1992-ci il - Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkisafBankı;
* 1992-ci il - BeynəlxalqValyuta Fondu ;
* 1993-cu il- musahidəci qismində Umumdunya Ticarət Təskilatı (kecmis QATT);
* 1993-cu il - Mustəqil Dovlətlər Birliyi (MDB);
* 25 yanvar 2001-ci il - Avropa Surası.

Dunyanın musəlman resbublikalarından biri olduğu ucun resbublikamız bir necə beynəlxalq islam təskilatlarına da uzv secilmisdir. Bunlardan ən nufuzlusu və daha cox istirakcı uzv olkələrin sayına gorə butun islam dunyasının 28 olkəsini ozundə toplayan İslam Konfransı Təskilatıdır (İKT). İslam Konfransı Təskilatı Azərbaycanın mustəqillik əldə etdikdən sonrakı dovrdə inteqrasıya oldunduğu ilk regional səviyyəli orqandır. İslam İnkisaf Bankı və İslam Həmrəylik Fondu ilə AR-n investisiya vəsaitləri və kapital qoyuluslarını millli iqtisadiyyatının uc muxtəlif sahəsinə yatırmıslar. Umumiyyətlə, yatırılan xarici kapital və investisiya vəsaitləri əsasən meliorasiya və su təsərrufatı sahəsinə kənd təsərrufatının inkisafı ucun yonəldilmisdir.

Azərbaycan Resbublikası demokratiya və iqtisadi inkisaf naminə təskilat olan GUAM təskilatının uzvu və yaradıcılarındandır. Gurcustan, Moldova və Ukrayna bu təskilatın digər uzvləridir. GUAM təskilatı oktyabrın 10-u 1997-ci il –də təsis edilmisdir.

Azərbaycan Resbublikasının dunya iqtisadiyyatına inteqrasıyasında (EKO) İqtisadi Əməkdaslıq Təskilatının da əhəmiyyətli rolu vardır. Resbublikamız eyni zamanda Qara dəniz İqtisadi Əməkdaslığının (QİƏ) yaradıcılarındandır.

Azərbaycan Resbublikası 20 sentyabr tarixində Mustəqil Dovlətlər Birliyi uzvu secilmisdir. BVF-nun Bakı səhərində numayəndəliyi fəaliyətgostərir. 1992-ci ildən resbublikamız Beynəlxalq Valyuta Fondunun və Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkisaf Bankının uzvudur.

Beynəlmiləsmə və inteqrasıya prosseslərinidəki oz inkisafını davam etdirməklə XXI əsrin astanasında Azərbaycan dovləti yadda qaldı və bu inkisaf tempindəki naliyyətləri yeni əsrdə də davam erdirdi. Belə ki, qırxucuncu dovlət kimi Avropa Surasının Parlament Asambleyasına 2001-ci ilin yanvar ayının 27-sində uzv qəbul olunmusdu. Bir sıra Mustəqil Dovlətlər Birliyi olkələri ilə Resbublikamız azad ticarət rejimini yaratmıs, sərbəst sərmayə ucun huquqi baza tərtib edilmisdir. Belə ki, 90-cı illərin əvvəllərində əsasən siyasi xarakter dasıyan və kecmis SSRİ olkələri arasında dovlətlərarası munasibətlərin qurulması məqsədini dasıyan MDB hazırda daha cox uzv olkələr arasında iqtisadi inteqrasıyanın konkret cərcivələrinin muəyyənləsdirilməsinə istiqamətlənmisdir. Əgər Azərbaycan Resbublikası XX əsrin əvvəllərində bir necə yaxın olkəyə balıq, kuru, neft və ipək ixrac edirdisə hazırda olkəmiz dunyanın cox olkəsi ilə ticarət əlaqələri qurur.

Umumiyyətlə, xarici olkələrə dovlətimiz neft, neft məhsulları, avadanlıqları, pambıq lifi, tutun, spirtli ickilər (sərab), soyuducular və kondisioner, əlvan metallar və kimya məhsulları gondərir, əvəzində isə yağ, un, səkər, taxıl, sitrus meyvə kimi ərzaq məhsulu, avtomobil və sənaye avadanlığı, metal və mesə materialları, yungul sənaye malları (parca, paltar, ayaqqabı), mineral gubrə və məisət əsyaları satın alır..  
Fikrimizcə, Respublikamız gələcək dovrlərdə xammal əvəzinə daha cox hazır sənaye məhsulları ixrac etməlidir.

**2.2. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq maliyyə institutları və İEO-lə**

**iqtisadi münasibətlərin təhlili**

Beynəlxalq maliyyə təskilatları inkisaf edən dünyanın, kapital təminatının və s. əməliyyatların əsas b. Olkələrin ehtıyatları dünya kapital axınının 75%-dən coxu müxtəlif inkisaf proqramlarını bolməsidir. Hər bi olkənin maliyyə ehtıyatları dünya kapital axininin 75%-dən coxu müxtəlif inkisaf proqramlarini həyata kecirmək ücün dünya olkələrinə daxil olur. Qeyd olunan istiqamətdə, beynəlxalq maliyyə təskilatlarinin rastlasdiği cətinliklərdən biri 1991-ci ildə olmusdu. SSRİ dağildiqdan sonra bu dovrdə respublikamizin ozəlləsdirmə islərində boyük rol oynamis və bazar iqtisadiyyatina kecid olkələrində müvəffəqiyyətli islər aparmisdir. Məlumdur ki, iqtisadi inkisaf proqrami üzrə dünya yoxsulluğunu aradan qaldiran real təskilat beynəlxalq maliyyə təskilatlaridir. Məhz bu olkələrin iqtisadi inkisafinda əsas rolu beynəlxalq maliyyə təskilatlari oynamisdi.

Beynəlxalq maliyyə təskilatlarinin ən onəmli misiyasi bütün dünyada yoxsulluğu aradan qaldirmaq və dayaniqli iqtisadi inkisaf sektorunda baslica rol oynamaqla yasayis minimumunu artirmaqdir. Bu təskilatlarin əməkdasliqda əsas məqsədi inkisafa nail olmaqdir. İstiqrazlar və səhm, oz resurslari ilə birgə səfərbərliyə alinmis vəsait, məsləhət və texniki servislər, informasiya catdirilmasi və digərləri qeyd oluna məqsədə catmaq ücün isə əsas alətlər hesab edilir. Son dovrlər isə bu xidmətlər daima təkmilləsdirilməkdədir.

Qeyd olunan təskilatlarin həyata kecirdiyi fəaliyətyalniz güclülərin maraqlarindan irəli gələn yox, həm də yoxsullarin maraqlarini əks etdirən sərtlərinin müəyyən edilməsi sahəsində beynəlxalq maliyyə institutlarinin gostərdiyi cəhddir. Onlar Yoxsulluğun Azaldilmasi Strategiyasinin həyata kecirmək istiqamətində maliyyə vəsaitilə təmin edilən məqsədlər toplusunu reallasdirir.

BMT-dan ən diqqət cəlb edəni Beynəlxalq Valyuta Fondudur. BVF-n əsasi 1944-cü ildə ABS-in Hempsir statinin Bretton-Vuds əyalətində BMT-nin valyuta konfransinda qoyulmusdur. Bu fond maliyyə-valyuta sferasinda beynəlxalq ticarətin inkisafina, beynəlxalq əməkdasliği təmin etmək və bərabər inkisafi təmin etmək, bununla da üzv olkələrin iqtisadi yüksəlisinə yardimci olmaq, üzv olkələrin valyuta stabilliyinə xidmət etmək, onlarin tədiyyə balansindaki qeyri-tarazaliqlari aradan qaldirmaq məqsədi ilə onlara kreditlər vermək, bununla da beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin qarsisini alan maneələri aradan qaldirmaq, beynəlxalq ticarət münasibətlərinə manecilik torədən valyuta idxali məhdudiyyətlərinin aradan qaldirilmasina komək məqsədi ilə yaradilan beynəlxalq maliyyə institütüdür. Beynəlxalq Valyüta Fondünün ali rəhbər orqani Hər bir üzv olkə İdarəedicilər Sürasinda idarəedici və onün müavini qismində təmsil olünür. İdarəedici və onün müavini adətən maliyyə naziri və Mərkəzi Bankin sədrindən təyin olünür. Novbəti orqan İdarəedici Süra hesab edilir. Fondda idarəedici direktorlarinin sayi iyirmi dorddür. Beynəlxalq Valyüta Fondünda ən cox səsə malik olkələrə aiddir: Amerika Birləsmis Statlari -17.78%, Yaponiya-5.53%, Fransa- 4.98%, Almaniya-5.58%, Boyük Britaniya-4.48%, Səudiyyə Ərəbistani-3.45%, İtaliya-3.09%, Rusiya- 2.9%. Beynəlxalq Valyuta Fondu əsasən iki məqsədin təmin rdilməsinə xidmət edir: tədiyyə balansindaki qeyri-tarkasadliği aradan qaldirmaq, büdcə xərclərinin kreditləsməsi basda olmaqla, olkənin makroiqtisadi stabilliyinə yonəldilən tədbirlərin həyata kecirilməsi. Qeyd etmək olar ki, üzv olkələrin cəlb etdikləri kreditin həcmi kvotanin 25%-dən cox ola bilməz. Qeyd olunan məbləğdən yuxari həcmdə kredit verilməsi isə Beynəlxalq Valyuta Fondunun direktorunun raziliği ilə həyata kecirirlir. Bir qayda olaraq bu elə həmin olkənin ümumi qtisadi, həmcinin, maliyyə siyasətinin təhlili əsasinda tətbiq edilir. Ümumiyyətlə Beynəlxalq Valyuta Fondunun kredit müraciəti əsasinda və olkənin iqtisadi vəziyyətini qiymətləndirdikdən sonra reallasdirirlir. Hər bir üzv olkənin məqsədli lahiyələri reallasdirmaq ücün qarsisinda bir sira sərtlər qoyulmusdur. Kredit vəsaitləri ilə təmin edilmə yalniz bu sərtlərin reallasmasindan sonra həyata kecirilir. Hər bir üzv olkənin qarsisinda duran sərtlərə aiddir

* beynəlxalq ticarət əlaqələrində valyuta məhdudlasdiril malarina, hissə-hissə üzən valyuta sisteminin tətbiq edilməsinə, həmcinin mohtəkir xarakterli kapital hərəkətinə yol verməmək;
* dovri olaraq olkənin iqtisadi maliyyə vəziyyəti haqqinda fonda məlumat vermək;
* məqsədli devalvasiya siyasətinə zəruriyyət yarandixda, devalvasiya dərəcəsini fonda bildirmək və digərləri.

Üzərinə gotürdükləri məsuliyyəti fonda üzv olan olkələr yerinə yetirmədikdə, bir sira cəza tədbirləri tətbiq edilməlidir. Yəni, bu maliyyə qurumu fonda üzv olan olkələrə kredit verilisini dayandira, hətta onlari üzvlükdən uzaqlasdira bilər. Tətbiq ediləcək cəzalarin ağirliği isə ümumiyyətlə ohdəliklərdən yayinmanin səviyyəsindən birbasa asilidir.

Beynəlxalq maliyyə əlaqələrinin daha bir təskilati Beynəlxalq İnkisaf və Yenidənqurma Bankidir. Beynəlxalq İnkisaf və Yenidənqurma Bank 1944-cü ildə Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə eyni zamanda yaradilmisdir. Beynəlxalq İnkisaf və Yenidənqurma Bankinin ali rəhbər orqani İdarəedicilər Surasidir və onun Direktorluğudur. Bu təskilata üzv olan olkələr Beynəlxalq Valyuta Fondunun üzvü olmalidirlar. Bu surada hər bir üzv olkə idarəedici və onun müavini qismində təmsil olunur. Bunlar da eyni zamanda maliyyə naziri və Mərkəzi Bankin sədrindən təyin olunur. Novbəti orqan isə İdarəedici Suradir. Bu bank Dünya Banki da adlandirilir. Bankin ümümi kapitalinin 20%-dən cox hissəsi Amerika Birləsmis Statlarinin payina düsür. Qərargahi Vasinqtonda yerləsən Dünya Bankinin. məqsədi əsasən qeyd olunanlari əhatə edir:

* üzv olkələrin iqtisadi maliyyə islahatlarina koməkci olmaq;
* üzv olkəri xarici maliyyə qaynaqlarindan daxil olan investsiya vəsaitləri ilə təmin etmək;
* olkələrin xarici dovlət borcu mexanizmni normal hala gətirmək və bu istiqamətdə yaranan əsasli cətinlikləri aradan qaldirmaq;
* olkələr ücün daha effektiv investisiya mənbələrini müəyyənləsdirmək və beynəlxalq iqtisadi tarkasadliği təmin etmək;
* üzv olkələrin yerli sirkətlərinin maliyyə mənbələrinə yaranan ehtiyacin aradan qaldirilmasi və d.

Qeyd olunan maliyyə təskilati oz tərkibində Beynəlxalq İnkisaf Assosiasiyasi (BİA); Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkisaf Banki (BYİB); İnvestisiya Zəmanəti üzrə Coxtərəfli Agentlik (İZCA); Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasi (BMK) birləsdirir.

Müstəqillik əldə etdikdən sonra Respublikamizin beynəlxalq maliyyə təskilatlari ilə əməkdasliğini üc hissəyə bolməklə arasdirma aparmaq məqsədəuyğun hesab edilir.

Beynəlxalq və regional maliyyə-kredit institutlarindan, eləcə də inkisaf etmis olkələrin beynəlxalq səviyyəli kommersiya banklarindan iqtisadi prosseslərin nəzarət altina alinmasi ücün kreditlərin və digər maliyyə vəsaitlərinin əldə edilməsi istiqamətində əməkdasliq. Bu təskilatlarin əsaslari Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Banki, BİA, İslam İnkisaf Banki, Avropa Yenidənqurma və İnkisaf Banki və ayri-ayri olkələrin kommersiya banklari və sairədir.

Əsasən cografi baximdan eyni regionda yerləsən dovlətlərlə iqtisadi ələaqələri və inteqrasiyani gücləndirmək məqsədilə regional iqtisadi birliklərlə əməkdasliq. Bu cür təskilatlara isə Müstəqil Dovlətlər Birliyi (MDB), Qara Dəniz Olkələri Birliyi (QDOB), Avropa Birliyi (AB) , İqtisadi Əməkdasliq Təskilati (İƏT), Xəzər Hovzəsi Olkələri Birliyi (XHOB), GÜAM və s. daxildir

Hər bir dovlətin iqtisadi inkisafinin sürətləndirilməsi və həmcinin beynəlxalq iqtisadi sistemə effektli səkildə inteqrasiyasinin təmin edilməsi məqsədi ilə beynəlxalq iqtisadi təskilatlarla əməkdasliq. Bu təskilatlar sirasina ilk novbədə BMT sistemində fəaliyətgostərən ÜTT, QKT, BMTİK, BMSİT və s. daxildir.

Azərbaycan Respublikasinin iqtisadi inkisafina dəstək olan beynəlxalq maliyyə təskilatlari həm sosial, həm də iqtisadi sahələrdə lahiyələr həyata kecirməklə bank sektoru, yoxsulluğun aradan qaldirilmasi, yerli istehsalat, sahibkarliq, təhsil, neft-qaz istehsali və dasinmasi, ətraf mühitin qorunmasi, infrastrukturun yaxsilasdirilmasi, orta vəkicik sahibkarliğin inkisafinda boyük rol oynamislar. Beynəlxalq maliyyə təskilatlari yalniz yatirim deyil, həm də məsləhət xidməti lahiyələrində də istirak edirlər. Qeyd etmək lazimdir ki, son yeddi il ərzində Azərbaycanda investisiyalarin səviyyəsi $9 mlrd. təskil edir ki bunun da $6 milyardini xarici investisiya və $3 milyardini yerli investisiya təskil edir. Bu kecid iqtisadiyyati olan olkələr arasinda ən yüksək gostəricidir. Xarici investisiyalar əsasən enerji sektorunda cəmləsmisdir. Dünya Banki 1995-ci ildən etibarən Azərbaycana bazar iqtisadiyyatina kecid üzrə islahat proqramlarinin reallasdirilmasi, makroiqtisadi stabilləsdirmənin təmin edilməsi və neft gəlirlərinin idarəedilməsi, qacqinlarin və məcburi kockünlərin problemlərinin həllində koməklik, infrastrukturunn bərpa edilməsi, təhsil və səhiyyə, enerji sektoruna investisiyalarin cəlb edilməsi istiqamətində tədbirlər, dovlət sektorunda islahatlar, kənd təsərrüfatinda və ümumiyyətlə qeyri-neft sektorunda artim və yeni is yerlərinin acilmasi sahələrində yardim etməkdədir. Dünya Bankinin koməkliyi ilə müstəqilliyin ilk illərində qarsiya cixan bir cox mühüm problemlərə və strategiyali sahələrə qrant alan Azərbaycan bu islərin nəticəsində oz iqtisadiyyatini dircəltməyə baslamisdir. Təhsil sahəsindən tutmus suvarma sisteminə kimi müxtəlif sahələrdə Bankin koməyinə arxalanan gənc müstəqil respublika bunun müsbət nəticələrini artiq gorməyə baslamisdir.5 milyon ABS Dollardan 500 milyon ABS dollara qədər müxtəlif həcmli və əhəmiyyətli lahiyələr ücün bankin koməyinə müraciət edilmisdir.

Azərbaycanda Dünya Bankinin məqsədi sosial xidmətləri yaxsilasdirmaq, ətraf mühiti müdafiə etmək və uzunmüddətli iqtisadi inkisafin əsaslarini yaratmaqda yardim etməkdir. Dünya Banki əsasən lahiyələri maliyyələsdirir və olkənin qarsisinda duran cətinliklərlə bağli məsləhətlər verir. Bankin dəstəklədiyi bütün inkisaf lahiyələri olkənin ümumi inkisaf strateqiyasinin ayrilmaz hissəsidir. Xüsusiylə də neft mənbələrindən yaranan gəlirlərin idarə olunmasi, iqtisadi inkisaf ücün əsasin genisləndirilməsi və sosial xidmətlərin yaxsilasdirilmasina yonəlmis yardimlar Dünya Bankinin əsas strateqiyasina daxildir. Azərbaycan Dünya Bankina 1992-ci ildə qosuldu. O zamandan baslayaraq Dünya Bankinin etdiyi yardimlar 37 lahiyə ücün 1.057 milyon ABS dollari həcminə catib. Hazirda isə 18 lahiyə həyata kecirilməkdədir. Dünya Banki proqrami əsasən Azərbaycan əhalisinin yasayis səviyyəsinin yaxsilasdirilmasina yonəlib.

Dünya Banki. Bankin Azərbaycandaki aktiv portfeli ümumi dəyəri 365 milyon olan 16 proqramdan ibarətdir.

PROQRAMLAR:

1) Səhiyyə Sektorunun İslahati Proqrami ( $ 5 milyon. 2001-ci il 12 iyun tarixində təsdiq edilib, bağlanma taixi – 30 sentyabr 2005)

2) Pensiya və Sosial Yardim Proqrami ($ 10 milyon, 2004-cü il 10 iyun tarixində təsdiq edilib, bağlanma tarixi – 28 feval 2009)

3) Təhsil sektorunun inkisafi Proqrami ($ 18 milyon 27 May 2003-cü il tarixində təsdiq edilib, bağlanma tarixi – 31 mart 2008)

4) Bakinin Su Təchizati (əlavə vəsait daxil olmaqla $73,9 mln, 1995-ci il 28 iyun tarixində təsdiq edilib, bağlanma tarixi – 31 yanvar 2006 )

5) Yol Proqrami ($ 40 milyon, 2001-ci il 12 iyun tarixində təsdiq olunub, bağlanma taixi – 30 iyun 2005)

6) Pilot Rekonstruksiya Proqrami ($ 30 milyon, 2 iyul 1998-ci il tarixində təsdiq edilib, bağlanma tarixi – 30 iyun 2005 )

7) Kənd təsərrüfatinin inkisafi (dəyəri $30 milyon, 8 iyun 1999-cu il tarixdə təsdiq edilib, bağlanma tarixi – 30 sentyabr 2005)

8) İrriqasiya və Drenaj (RIDIP) (dəyəri $42 milyon, 22 iyun 2000 tarixdə təsdiq edilib, bağlanma taixi – 31 may 2006)

9) Suvarma sistemi (IDSMIP) (dəyəri $ 35 milyon, 17 iyun 2003-cü il tarixində təsdiq edilib, bağlanma tarixi – 31 mart 2010)

10) Kənd İnvestisiyalari Proqrami (dəyəri $ 15 milyon, 3 iyun 2004-cü il tarixdə təsdiq edilib, bağlanma tarixi – 31 mat 2009)

11) Mədəni İrsin Qorunmasi Proqrami (dəyəri $ 7.5 milyon, 13 may 1999-cu il tarixində təsdiq edilib, bağlanma tarixi - 31 dekabr 2006)

12) Maliyyə Sektoruna Texniki Yardim Proqrami ($ 5.4 milyon, 12 iyun 2001-ci il tarixdə təsdiq edilib, bağlanma tarixi – 28 fevral 2006)

13) Maliyyə Xidmətlərinin İnkisafi Proqrami ($ 12.3 milyon, 6 yanvar 2005-ci il tarixdə təsdiq edilib, bağlanma tarixi - 30 iyun 2009)

14) İnstitusional Quruculuğa Texniki Yardim Proqrami -2 ( $9,4 milyon, 2002-ci il 18 iyun taixində təsdiq edilib, bağlanma tarixi – 30 iyun 2007)

15) Ətraf Mühitə Təcili İnvestisiyalar ( $20 milyon, 1998-ci il 30 iyun tarixində təsdiq edilib, bağlanma tarixi – 30 iyun 2005)

16) Məcburi kockünlərin iqtisadi inkisafina yardim Proqrami – ( $11,5 milyon, 2005 – ci ilin 15 fevral tarixində təsdiq olunub, bağlanma tarixi – 31 dekabr 2008)

Ümumilikdə gotürdükdə isə Dünya Bankina üzv olduğumuz ildən bu günə kimi olkə iqtisadiyyatina 2.27 milyard dollar vəsait ayrilmisdir.

Son zamanlar dünyanin bir cox olkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da ekologiyaya diqqət artirilmisdir. Bu sahədə ilk hazirlanan lahiyələrdən biri Dünya Bankinin maliyyələsdirmis olduğu “Sahdağ” Milli Parkidir. Lahiyə Kicik Qafqazda yerləsən qoruqlari birləstirəcək milli parkin yaradilmasi həcmində olmusdur. Dünya Banki bu lahiyənin həyata kecməsi ücün 10-12 milyon dollar kredit ayirmisdir. Dünya Banki Baki ve Sumqayit səhərlərinin icməli suya olan ehtiyaclarini təmin etmək məqsədi ilə Samur cayinin suyundan istifadə ücün tender kecirmisdir. Tenderi “Azərsutikinti” və “Azərenerjitikintiqurasdirma” sirkətləri qazanmislar. Bu lahiyənin həyata kecməsi ücün Dünya Banki 2 milyon dollar kredit ayirmisdir.

Dünya Banki irriqasiya sisteminin inkisafina maliyyə dəstəyi gostərmək məqsədi ilə Azərbaycana 35 milyon dollar məbləğində kredit ayirmisdir. Bankin mətbuat ücün verdiyi aciqlamada bildirilir ki, bu lahiyə respublikanin 11 rayonunda 56 min hektar sahənin suvarma sistemini yaxsilasdirmağa imkan verəcəkdir.

Dünya Bankinin səhiyyə ilə bağli lahiyənin həcmi 5,5 milyon ABS dollaridir. Onun 5 milyon dollari Beynəlxalq İnkisaf Assosiasiyasi tərəfindən, 500 min dollari isə Azərbaycan hoküməti tərəfindən qoyulacaq. O, lahiyəni DB-nin Azərbaycana səhiyyə istiqamətində gostərəcəyi yardiminin birinci kicik addimi kimi qiymətləndirib. İlk lahiyənin əsas məqsədi rayon səviyyəsində ilkin səhiyyə xidmətlərinin genisləndirilməsidir.

Yol lahiyəsi DB-nin Azərbaycanda həyata kecirdiyi ən boyük lahiyələrdəndir. Baki-Ələt-Kürdəmir-Gəncə-Qazax-Gürcüstan sərhəddi istiqamətində kecən Avropa-Qafqaz-Asiya-TRASEKA-"Boyük İpək Yolu" Transqafqaz avtomobil yolu dəhlizinin bərpasini maliyyələsdirmək ücün Azərbaycan Hokuməti üzvləri ilə birgə cox faydali danisiqlar aparilmisdir. Danisiqlar aparilan investorlar Ümumdünya Banki, Avropa Yenidənqurma və İnkisaf Banki, Ərəb İqtisadi İnkisaf Küveyt Fondu, İslam İnkisaf Banki, Səudiyyə İnkisaf Fondu, Asiya İnkisaf Fondu, Abu-Dabi Fondudur. Danisiqlarin nəticələrinə gorə, 503 km-lik yolun yenidən qurulmasi, reabilitasiyasi ve tikintisine təxminən 250 milyon dollar xərclənib. Bunun 41 milyon dollari (16%) Azərbaycan Hokumətinin payina düsür. Azərbaycan Hokuməti ilə Dünya Banki arasinda imzalanmis 48 milyon dollarliq kredit sazisinə müvafiq olaraq 94 km uzunluğunda Gəncə-Qazax yolunun reabilitasiya olunmusdur.

Daha cox ozəl sektorun inkisafi məqsədi dasiyan AYİB Azərbaycanda 9 yerli kommersiya banklari ilə isləyir və bu günə qədər oz partnyorlarina təqribən $180 milyonla təmin etmisdir. Ümumiyyətlə infrastrukturanin inkisafina, nizamnamə kapitalinin təskili ücün Bank 15 illiyə kredit verir. Bank sektorunun inkisafinda rolu olan təskilatlardan biri də BMK-dir. Azərbaycan BMK-ə 1995-ci ildən qosulub. 2008-ci il dekabr ayina qədər BMK oz fondundan təqribən $289 milyon həcmində müxtəlif lahiyələr həyata kecirmis və $104 milyon həcmində digər maliyyə təskilatlari ilə birgə kreditlər ayirmisdir. Azərbaycanda BMK-in yatirimlari əsasən neft və qaz, maliyyə, istehsalat və aqrobiznes sahələrində həyata kecirilir.

Avropa Yenidənqurma və İnkisaf Banki ilə Azərbaycan Respublikasi arasinda əməkdasliq barədə.

Azərbaycan Avropa Yenidənqurma və İnkisaf Bankina 25 sentyabr 1992-ci il tarixində üzv olmusdur. Respublikamizin Bankin səhm kapitalinda istirak payi 5,5 mln dolladir.2009 – cu ilədək bu məbləğin 1.25 mln dollari odənilib.

Bank tərəfindən ayrilmis kreditlər hesabina dovlət sektorunda həyata kecirilmis proqramlarin ümumi dəyəri 479 mln dollar təskil edir.Bu proqramlara asağidakilar daxildir:

* Yenikənd su elektrik stansiyasinin tikintisi – $53,24 mln
* Mingəcevir su elektrik stansiyasinin yenidənqurulmasi – $21,65 mln
* Hava naviqasiya sisteminin modernləsdirilməsi – $13,7 mln
* Azərbaycan-Transqafqaz dəmir yolu səbəkəsinin yenidənqurulmasi–$20,2mln
* Boyük Bakinin su təchizati sisteminin yaxsilasdirilmasi – $23 mln
* Haciqabul-Kürdəmir avtomobil yolunun yenidənqurulmasi proqrami – $41 mln
* Baki - Samur avtomobil yolunun yenidənqurulmasi proqrami - $100 mln
* “Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasinin Reabilitasiyasi” – $207 mln

Ozəl sektorda həyata kecirilmis proqramlarin dəyəri isə 600 mln dollar təskil edir ki, buraya:

* “Ciraq ilkin neft”lahiyəsi cərcivəsində 5 sirkətə kreditlərin ayrilmasi–$100 mln
* Baki-Tbilisi-Ceyhan lahiyəsinin həyata kecirilməsinə kreditin ayrilmasi – $ 125 mln
* Sah Dəniz qaz yatağinin islənilməsinə kreditin verilməsi – $ 110 mln
* Cənubi Qafqaz boru kəməri lahiyəsinin reallasmasina kreditin ayrilmasi – $ 60 mln
* Misovdağ-Kəlamətdin neft yataqlarinin islənilməsinə kreditin ayrilmasi – $48 mln
* Azəri-Ciraq-Günəsli lahiyəsinin reallasmasina kreditin ayrilmasi – $ 31 mln
* Azərbaycan Mikromaliyyələsdirmə Bankinin yaradilmasinda istirak–$2.3 mln
* “Unibank” səhmdar kommersiya bankinin yaradilmasinda istirak – $ 1 mln
* “Azərdəmiryolbank” SKB – nin yaradilmasinda istirak - $ 2.8 mln
* Yerli ozəl banklara kredit xəttlərinin ayrilmasi – $ 100.7 mln
* “Castel” sirkətinin fəaliyyətinin genisləndirilməsi ücün kreditin ayrilmasi – $ 1.2 mln
* Landmark I və II binalarinin tikintisi ücün kreditlərin ayrilmasi – $ 10.2 mln
* “İpək Yolu” motelinin tikintisi ücün kreditin ayrilmasi – $ 2 mln
* “Milk-Pro” MMC-nin 25% səhminin alinmasi və bu sirkətə kreditin ayrilmasi – $5.7 mln.

lahiyələri daxildir.

Asiya İnkisaf Bankinin (AİB) məqsədi stratejik gündəmini secilmis, nəticə orientasiyali, olkə yonümlü partnyorluq strategiyalari və oz inkisaf etməkdə olan olkələri (İEOO) ücün uyğun texniki cəhətdən mümkün olan yardim proqramlari vasitəsilə həyata kecirməkdir. AİB-in tələblərinə cavab verən oz İEOO-i ücün Asiya İnkisaf Fondundan (ASİF) borc gotürmə və onlarin adi kapital resurslarina (AKR) cixis iqtidarini müəyyənləsdirmək ücün kriteriyalar yaradaraq klassifikasiya sisteminə malikdir. İEOO-də iqtisadi vəziyyət dəyisdikcə onun klassifikasiyasi da dəyisə bilər. İEOO rəsmi yardimdan asililiğini azaldarsa və kommersiya kapitalina güvənli cixisi olarsa, bu olkə AİB yardimini dayandira bilər.

Asiya İnkisaf Banki və Azərbaycan Respublikasi arasinda əməkdasliğa dair.

Azərbaycanin əməkdasliq etdiyi beynəlxalq təskilatlardan biri də Asiya İnkisaf Bankidir. Respublikamiz 29 oktyabr 1999 – cu il taixindən bu təskilatin üzvüdür. Bankin Azərbaycandaki fəaliyyətinin strateji istiqamətlərini yoxsulluğun azaldilmasi və qeyri-neft sektorunun inkisafinin dəstəklənməsi təskil edir. Bank tərəfindən maliyyələsdirilən və maliyyələsdirilməsi nəzərdə tutulan əsas sahələr bunladir: nəqliyyat, su təchizati, enerji və infrastrukturun digər sahələri; maliyyə sektoru (bank və siğorta), təhsil, səhiyyə və s. Bank tərəfindən Azərbaycan Hokumətinə 2009 – cu ilədək ayrilmis kreditlərin məbləği - 104 mln. dollar, ayrilmis qrant və texniki yardimlarin məbləği - 13,5 mln. dollar təskil etmisdir.

İslam İnkisaf Banki ilə Azərbaycan Respublikasi arasinda əməkdasliq barədə.

İslam İnkisaf Banki ilə Azərbaycanin əməkdsliği 4 iyul 1992–ci ildə Respublikamizin bu təskilata üzv olmasi ilə baslamisdir. Bankin səhm kapitalinda Azərbaycanin istirak payi 9.76 milyon dollar, və ya ümumi səhm kapitalinin 0.13% - i miqdarindadir. Bank tərəfindən Azəbaycana ayrilmis kreditlərin məbləği 130 milyon dollara yaxin, qrantlarin məbləği isə 1.8 milyon dollara yaxindir.

Bank tərəfindən ayrilmis kreditlər hesabina:

a) həyata kecirilmis proqramlar:

1. Mingəcevir SES-in tikintisi

2. Mil-Muğan Kollektorunun tikintisi

3. Xanarx Kanalinin tikintisi (I-ci mərhələ)

4. Ələt–Qazi-Məmməd yolunun tikintisi

5. Kənd ərazilərinin inkisafi proqrami

b) həyata kecirilməkdə olan proqramlar:

1. Xanarx Kanalinin tikintisi (II-ci mərhələ)

2. Ucar-Yevlax avtomobil yolunun yenidənqurulmasi

3. Zəlzələ nəticəsində zərər cəkmis infrastruktur obyektlərinin bərpasi

4. 330/110/10 kV-luq «Xacmaz» yarimstansiyasinin insa edilməsi və onun 330/110 kV-luq Yasma-Dərbənd elektrik verilis xəttinə birləsdirilməsi

5. Samur-Abseron kanalinin “Vəlvələcay-Taxtakorpü” hissəsinin tikintisi

6.Yevlax-Gəncə yolunun tikintisi

Bank tərəfindən ayrilmis qrantlar hesabina

a) həyata kecirilmis proqramlar:

1. "Ələt-Qazi Məmməd" avtomobil yolunun tikintisinin isci proqraminin hazirlanmasi

2. Samur-Abseron suvarma sisteminin yenidənqurulmasi Sxeminin hazirlanmasi

3. Lənkəran konserv zavodunun yenidənqurulmasi proqrami. Texniki iqtisadi əsaslandirmanin hazirlanmasi (TİƏ).

4. Xirdalan süd kombinatinin yenidənqundmasi. TİƏ

5. Mingəcevir Energetika Lahiyəsində istifadə olunacaq avadanliğin alqisi ilə bağli imzalanmis Sazisin icrasi ilə əlaqədar tender sənədlərinin hazirlanmasi və məsləhətci xidmətləri

b) həyata kecirilməkdə olan proqramlar:

1. Maliyyə Nazirliyinin potensialinin gücləndirilməsi

2. İqtisadi İnkisaf Nazirliyinin potensialinin gücləndirilməsi

Beynəlxalq Maliyyə Fondu üzv olkələrini üc yolla maliyyə vasitəsilə təmin edir və bunlarin hamsinin ortaq məqsədi üzv olkələrə ehtıyat valyutalarin otürülməsidir. Həm standard, həm də güzəstli kreditlərin verilməsi zamani maliyyələsmə əsasən BVF-in təskilati vasitəsilə təmin olunur və bunun da kredit xətlərilə oxsarliqlari var. BVF-in iri miqyasli kredit verməsi ücün bu kredit xətlərinin istifadəsi iqtisadi sabitliyə və BVF-lə üzv olkələr arasinda razilasdirilmis struktur reformu məqsədlərənail olunmasindan sonra sərti xarakter dasiyir. Basqa üzvlərdən xarici valyutalarin əldə olunmasi ücün istifadə oluna bilən Xüsusi Hesablasmalar Hüququnu (XHH) üzv olkələrə verməklə BVF həmcinin beynəlxalq ehtıyat aktivləri də yarada bilər. Standard kredit vermə əməliyyatlari. Basqa beynəlxalq maliyyə institutlarindan fərqli olaraq (Dünya Banki və ya regional inkisaf banklari kimi), BVF üzv olkələrinin valyutalari və onlarin xarici valyutalar rezervlərinin bir hissəsi ücün saxlanilan yer rolunu oynayir. Azərbaycan Hoküməti Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə əməkdasliqda bir sira sahələrdə iqtisadi islahatlarin həyata kecirilməsində mühüm irəliləyislərə nail olmusdur. O cümlədən, Hesablama Palatasi yaradilmis, yəni Büdcə Sistemi haqqinda Qanun qəbul edilmisdir. Neft fondu yaradilmis və onun səffafliği təmin edilmis, vergi və gomrük idarəetmə sistemləri təkmilləsdirilmis, habelə bank nəzarəti sistemi gücləndirilmisdir. Hokümət və Mərkəzi Bank sağlam pul-kredit və büdcə siyasətlərini həyata kecirməkdədir.

Bir olkənin Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkisaf Banki (BYİB) üzvü ola bilməsi ücün əsas tələb olunan həmin olkənin BVF üzvü olmasidir. Buna gorə də BVF-dən ayrilan olkələr BYİB-dən də ayrilmaq məcburiyyətindədirlər. Bank əsasən basqa yollarla movcud sahələrlə kredit əldə edə bilməyəcəyi qənaətinə gəldiyi olkələrə kredit verir. Beynəlxalq sərmayə bazarlarindan borc almaq imkanina sahib olan olkələrə prinsip olaraq kredit verilmir. Bu məqsədə yonəlmis olaraq maliyyələsdiriləcək lahiyə iqtisadi, ticarət, maliyyə, idarəedici və texniki yonləriylə daha ətrafli səkildə analiz edilir və kreditdən istifadə edəcək qurum da dərindən arasdirilir. Əlaqədar olkənin iqtisadi vəziyyəti, xarici odəmələr balansindaki yeniliklər və lazim olarsa siyasi vəziyyəti əsas arasdirma məqsədi olur.

Avropa Yenidənqurma və İnkisaf Bankinin (AYİB) məsuliyyətlə sərmayə yatirdiğina əmin olmaq ücün, AYİB oz əməliyyatlarinin effektivliyini qiymətləndirmək, kecmis təcrübədən oyrənmək və gələcək lahiyələrin inkisafini yaxsilasdirmaq ücün davamli olaraq arasdirmalar həyata kecirir. Qiymətləndirmə Departamenti (QD) Bankin əməliyyatlarinin arasdirilmasinda cavabdehlik dasiyir. QDBank lahiyə və siyasətlərini onlarin nə dərəcədə məqsədlərinə uyğun islədiklərini və Bank mandatina nə dərəcədə uyğun olduğunu oyrənərək qiymətləndirir. QD həmcinin bankin əvvəlki təcrübəsindən nəticələr cixararaq Banka yeni lahiyələrin hazirlanmasinin yaxsilasmasina komək edir.

Müstəqillik qazandiqdan sonra Azərbaycan Respublikasi bütün dünyada artiq müstəqil, suveren, iqtisadi potensiali olan olkə kimi taninmağa baslamisdi və təbii ehtıyatlari ilə xarici olkərin həmcinin inkisaf etmis olkələrin maraq dairəsinə daxil olmusdu. Azərbaycan hazirda dünyanin 84 olkəsi ilə qarsiliqli iqtisadi-ticarət əlaqələrinə malikdir. Olkənin iqtisadi potensiali, xammal və mineral ehtıyatlarla zənginliyi, təbii səraiti və əlverisli iqtisadi-coğrafi movqeyi əməkdasliq imkanlarini artirir.Və bu əlaqələr ilbəil artmisdir.

Dovlət Gomrük komitəsinin verdiyi rəsmi məlumata gorə 2011-2014-cü illəri əhatə edən idxal və ixrac əməliyyatlarina gorə inkisaf etmis olkələr daha cox üstünlük təskil etmisdir. Bu əlaqələrin inkisafi həm olkə iqtisadiyyatinin canlanmasina səbəb olur, həm də Azərbaycan Respublikasinin dünyada nüfuzlu və iqtisadi inkisafda olan olkə kimi taninmasina yol acir.

**Cədvəl 1**

**Azərbaycan Respublikasının 2011-2014-cü illər üzrə xarici ticarət əlaqələri**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Olkələr** | **2011** | | **2012** | | **2014** | |
| **idxal**  **(*min dollarla*)** | **ixrac**  **(*min dollarla*)** | **idxal**  **(*min dollarla*)** | **ixrac**  **(*min dollarla*)** | **idxal**  **(*min dollarla*)** | **ixrac**  **(*min dollarla*)** |
| Almaniya Federativ Respublikası | 844370.08 | 523363.9 | 489305.13 | 767837.39 | 703636,9 | 1925563,4 |
| Amerika Birləsmis Statları | 630541.17 | 1804637.82 | 370028.35 | 1033286.32 | 563419,2 | 745827,0 |
| Avstriya Respublikası | 93583.09 | 3965.41 | 88728.59 | 1733.34 | 88788,8 | 345546,3 |
| Boyük Britaniya | 485746.25 | 15871.71 | 339713.79 | 232226.93 | 978337,2 | 126447,9 |
| Fransa Respublikası | 608854.7 | 4036652.6 | 112031.28 | 1096972.16 | 157356,8 | 1523482,8 |
| Kanada | 16516.98 | 225.71 | 21280.89 | 8475.09 | 34497,8 | 220248,2 |
| Yaponiya | 174857.77 | 439.75 | 156770.41 | 377.52 | 240506,6 | 1230,8 |
| İtaliya Respublikası | 254578.58 | 9340999.12 | 157349.26 | 3382207.92 | 272643,4 | 4805617,6 |

Cədvəl 2011-2014-cü illər üzrə idxal – ixrac əməliyyatları əsasında tərtib olunmusdur. Məlumatlardan goründüyü kimi Azərbaycanın ticarət partnyorları əsasən inkisaf etmis olkələr gostərilmisdir. İdxalın ixraca nisbəti isə olkələr üzrə və illər üzrə dəyismisdir.

* 1. **Xarici investisiyaların Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında yeri və olkə iqtisadiyyatına təsirinin qiymətləndirilməsi**

Azərbaycan iqtisadiyyatında investisiyasiyasətini, o cümlədən beynəlxalq sərmayənin respubliamıza axınını təhliletməzdən öncə onun elmi-nəzəri hissəsinə fikir vermək lazımdır. Yəni, hansı hallarda xarici investisiya artır və nəticədə toplam investisiyanın həcmi boyüyür, bu kapital axınların arxasında hansı amillər durur və s. prizmarikləri anlamamız ücün onu sərtləndirən amillərə fikir verək.

Bazar iqtisadiyyatına kecid səraitində respublika iqtisadiyyatına investisiyaların cəlb edilməsi dovlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir. Olkənin iqtisadi təhlükəsizliyi, inkisaf perspektivləri ən cox neft sektoru ilə bağlıdır. Ona gorə də, olkədə investisiyalar ilk novbədə neft-qaz hasilatının artırılmasına yonəldilmisdir.

“Əsrin müqaviləsi” imzalanan gündən baslanan investisiya qoyulusları bu gün də davam etməkdədir. Əgər olkə iqtisadiyyatına xarici investisiya qoyulmasına baslanandan “Əsrin müqaviləsi” imzalanana qədər əsas kapitala 200 milyon manat xarici investisiya qoyulmusdursa, sonrakı illərdə onun həcmi dəfələrlə artmısdır.

Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə investisiya cəlb ediciliyi ücün cox fəaliyətgostərərək investisiya mühitini maksimum dərəcədə investorlar ücün cəlbedici etməyə calısıb. Cünki, həmin vaxtlarda əsasən də 1994-2000-ci illərdə respublikamız ücün xarici “impulslar” həyatı rol kəsbedirdi. Ona gorə ki, olkəmizdə maliyyə aktivlərinin kasadlığı, texnoloji geri qalmalar, zavod və fabriklərin fəaliyyətinin dayanması, hiperinflyasiya, kecmis bazarların itirilməsi və bu kimi coxlu sayda mənfi amillər olkə iqtisadiyyatını cokdürdü. Amma yenə də, hər seyin yenidən baslanmasına ümid var idi. Buna gorə ya sürətlə beynəlxalq maliyyə təskilatlarından ya müəssisələrin birgə, ya  təkbasına xarici sərmayədarların istifadəsinə vermək, yaxud da bahalı və ağır sərtlərlə kredıtlər əldə olunmalı idi zərurəti var idi. Belə səraitlərdə, ən effektli yol kimi riskləri bolüsməyərək xarici investisiyaların olkə iqtisadiyyatında istirakına sərait yaratmaqdan ıbarət olmalı ıdı. Bunun gorə ısə xarıcı ınvestorların cəlbı ücün olkəmızın  əlverıslı ınvestısya ıqlımının normal olmasına boyük ehtıyacı var ıdı. Bu məqsədlə ısə respublıkamızın ınvestısıya ıqlımını sərtləndırən əsas dord amılə xüsusı dıqqət yetırməmız gərəklı ıdı. Bunlara sıyası, ıqtısadı, hüquqı, sosıal-mədənı və qlobal amıllər aıd edılə bılər.

Məlumdur ki, dovlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi və ya ümumilikdə investorlara münasibəti daha vacib məqamlardandır. Əgər olkədə siyasi problemlər və qeyri-stabil vəziyyət varsa, bu zaman xarici investorlar bu olkəyə nəinki sərmayə qoyacaq, hətta həmin olkəyə investisiya “kəsfiyyatından” belə imtina edəcək. Cünki, biznes fəaliyyəti hər zaman təhdid olunan və qeyri-qanuni dəyisikliklərin qurbanı olmaq ehtimalı həmin investorları cəkindirəcək. Həmin investorlar ücün dəyisən siyasi rejimlərin hansı sərtlərin irəli sürəcəyi məlum olmadığı ücün o, sərmayəsını belə təsadüflərın qurbanına cevrilməsindən cəkinəcək. Buna gorə də olkədə ınzıbatı sabıtlık, zorakı və polıs rejımın mohkəmlıyı yox, sıyası dınamızmın hokm sürdüyü (ınsan haqlarının qorunduğu, demokratık təsısatlar var) demokratık stabıllık əsasdır. İnvestorlar daıma demokratık və azad olkədə fəalıyətgostərməyə üstünlük verır.

İnvestorlar daha cox investisiya qoyacaqları olkədə iqtisadi situasiyanı qiymətləndirərkən,  iqtisadi islahatların süreti ve xarakteri, inflyasiya seviyyesi, isci qüvvesinin veziyyeti, milli valyutanın sabitliyi, bazar tutumu ve s. amiller nezere alır. Xarici investorlar daha cox fiskal ve monetar sistem sabit ve elverisli olan olkelerde fealiyetgostermekde maraqlı olurlar. Yeni, investisiya qoyacaqları olkelerde süretle deyisen vergi rejimi ve qanunvericiliyi varsa, xarici investorların maraqlarını qoruyan qanunvericilik bazası yoxsa, bu zaman daimi deyisen qanunvericilik bazası ve ya artırılan vergi dereceleri hemin investorların bu sertlere süretle uyğunlasmasına cetinlik yaradır. Bu sebebden, investorlar daha cox sabit fiskal rejim seraiti, eyni zamanda onların maraqlarını qanunvericilik telebleri ile qoruyan hüquqi-normativ aktlar, qanunlar, mecellenin olduğu olkelerde fealiyetgostermeyi meqsedemüvafiq hesab edirler.

Digər amil isə hüquqi amildir.  Belə ki, hər hansı bir iqtisasibiznes subyekti fəaliyətgostərdiyi olkədə hec bir qanunsuzluqdan, hüquqi məsuliyət doğran hallardan və ya müxtəlif motivli hüquq pozmalardan xəbərdar deyildirlər. İstənilən halda hüquqpozma halları ilə rastlasa bilirlər. Sərmayədarın mülkiyyəti əlindən alına bilər, sirkəti bağlana bilər, yüksək məbləğdə maliyyə sanksiyaları ilə üzləsə bilər və s.

Sosial-mədəni amil isə ilk baxısda cox əhəmiyyətli gorünməyən amil hesab edilə bilər. Amma nəzərə alsaq ki, xarici investior ücün fəaliyətgostərdiyi olkədə xarici kapitala və ozəl mülkiyyətə münasibəti cox mühüm rol oynayır, əhalinin sosial durumunun vəziyyəti və olkədə mədəni dəyisikliklərin təsiri az rol oynamır.

Olkə iqtisadiyyatlarının bohranlardan sonra ozünə gələ bilməməsi  və ya bohran zamanı investorların kapitallarını itirməyi qlobal səviyyədə kapitalın hərəkətini cətinləsdirir. Dünyada bas verən qlobal tendensiyalar, bazarların vəziyyəti, bohran əlamətləri, iqtisadiyyatların depressiya həddi, coğrafi və iqlim dəyisiklikləri, zəlzələlər və digər təbii kataklizmlər az rol oynamır. 2008-ci ildə Amerika Birləsmis Statlarında ipoteka bohranından start gotürən qlobal miqyaslı bohran Respublikamızın iqtisadiyyatı ücün də misal ola bilər.

Beynəlxalq əmək resurslarının və beynəlxalq kapitalın hərəkətindən effektli istifadə etməklə milli iqtisadiyyatın sektorlarının inkisafını təmin etmək və onların ixrac potensialını artırmaq mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu istiqamətdə əldə edilən nailiyyətləri müxtəlif cür qiymətləndirmək olar. Belə ki, olkənin neftsektoruna xarici kapitalın cəlb edilməsi sahəsində yüksək nailiyyətlər əldə olunmusdur. Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan investisiyaların həcmi əsasən Əsrin Muqaviləsinin imzalanmasından sonra sürətlə artmağa baslayıb. 1994-cü ildəXəzər dənizininAzərbaycan sektorunda yerləsən «Azəri», «Cıraq» və «Günəsli» yataqlarının islənilməsi üzrə Hasilat Pay Bolgüsü Sazisi («Əsrin müqaviləsi») imzalandıqdan sonra olkəmizin neft sektoruna irihəcmli xarici investisiyaların yatırılması prossesi baslanmısdır. Bu günə qədər «Əsrin müqaviləsi»ndən basqa digər 24 neft müqaviləsi də imzalanmısdır ki, bütovlükdə busazislər cərcivəsində Azərbaycanın neft sektoruna 13 milyard dollar investisiya qoyulmusdur. Hazırda fəaliyətgostərən 3 ixrac borukəməri iləAzərbaycan nefti ixrac olunaraq dünya bazarlarına cıxarılır. Qeyri-neft sektoruna gəldikdə isə, burada vəziyyət bir qədər fərqlidir. Bu sektorda inkisafmeylləri müsahidə edilsə də birbasa xarici investisiyaların cəlbi lazımı səviyyədə deyildir. Burada beynəlxalq kapital axınından effektli istifadə etmək ücün bazar münasibətlərinə kecidin sürətləndirilməsi, sağlam rəqabət mühitinin formalasdırılması, müəyyən dovlət güzəstlərinin təmini vacib və zəruridir.

Rəsmiməlumatlara əsasən 1994-cü ildənbu günə qədər Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulmus investisiyanın həcmi 100 mil ABS dolları təşkil edib. Bu prosses 2009-cü ilə kimi artan xətlə davam edib. 2009-cü ildə isə ilk dəfə olaraq investisiyaların həcmi asağı dusub. Lakin, son dovrlərdə Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan investisiyaların həcmi yenidən artmağa baslayıb. Bu əsasən, qlobal iqtisadi bohranın təsirlərinin zəifləməsi ilə əlaqədardı. Belə ki, əgər qlobal iqtisadi bohrandan əvvəl Azərbaycan iqtisadiyyatına butun mənbələr hesabına yonəldilmis vəsaitin həcmini baza kimi gotursək, məlum olur ki, 2010-cu ildə iqtisadiyyata qoyulmus investisiyaların həcmi bohrandan əvvəlki dovrdə iqtisadiyyata yonəldilmis vəsaitlərin həcmini otub kecib. 2010-cu ildən baslayaraq yenidən investisiyaların həcmi artmağa baslayıb. Belə ki, 2010-cu ildə umumi investisiyalar 3,5 milyard manat və ya 33% artıb.

Təhlil gostərir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyulusu 1995-ci ildən baslayaraq mütəmadi olaraq artan xətt üzrə getmis və 2014-cü ildə onun həcmi 21,9 milyard manatdan cox olmusdur (cədvəl 2).

**Cədvəl 2.**

**Azərbaycan iqtisadiyyatına yonəldilən**

**investisiyaların artım dinamikası**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İllər** | | | |
| **2000** | **2005** | **2010** | **2014** |
| İnvestisiya qoyulusu bütün mənbələr üzrə, mlyn.manat  Ondan:  Xarici investisiyalar,  mlyn.manat  faizlə  Daxili investisiyalar,  mlyn.manat  faizlə | 1289,8  829,5  64,3  460,3  35,7 | 6733,4  4628,5  68,7  2104,9  31,3 | 14118,9  6619,7  46,9  7499,2  53,1 | 21890,6  9175,6  41,9  12715,0  58,1 |

*Mənbə: Azərbaycanın statistik gostəriciləri 2015, Bakı, 2015, səh. 407*

Dovlət əmlakının ozəlləsdirilməsi, sahibkarlığın inkisafı, neft müqavilələrinin imzalanması, müstərək müəssisələrin yaradılması xarici investorların Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoymaq marağını xeyli gücləndirmisdir. Belə ki, 2014–cü ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına yonəldilmis ümumi investisiyaların tərkibində xarici investisiyaların həcmi 9175,6 milyon manat və ya 41,9 faiz təskil etmisdir. Milli iqtisadiyyatın inkisafına yonəldilmis daxili investisiyaların həcmi də ilbəil artmıs, yəni 2000-ci ildəki 460,3 milyon manatdan 2014– cü ildə 12715 milyon manata catmıs və ya 27,6 dəfə artmısdır.

Dovlətin fəal investisiya siyasəti nəticəsində maliyyə mənbələri üzrə kapital qoyulusunun strukturunda da xeyli dəyisikliklər bas vermisdir. Bu dovrdə nəzərə carpacaq əsas meyl xarici investorların vəsaitləri hesabına kapital qoyulusunun artmasıdır. Digər mənbələrin payı isə bir o qədər cəlbedici olmamısdır. Belə ki, 1993-cü ildə mərkəzləsdirilmis kapital qoyulusunun payı 33% təskil edirdisə, 1995-ci ildə bu 13,4%, 1998-ci ildə isə 1,7% olmusdur. Bu isə investisiyanı maliyyələsdirmək ücün olkə büdcəsinin imkanlarının və onun rolunun xeyli asağı olduğunu gostərir. Lakin buna baxmayaraq son dovrlərdə iqtisadiyyatın inkisaf tempinə müvafiq olaraq mərkəzləsdirilmis kapital qoyulusunda artım müsahidə olunmusdur. Belə ki, 2000-ci il Dovlət büdcəsi xərclərinin 89,4 mln manatı və ya 11,7 faizi, 2005-ci ildə isə müvafiq olaraq 444,7 milyon manatı və ya 20,8 faizi, 2010-cu ildə 3255,3 milyon manatı və ya 32,9 faizi və 2014-cü ildə 7598,7 milyon manatı və ya 40,6 faizi əsaslı vəsait qoyulusu xərclərinin maliyyələsdirilməsinə yonəldilmisdir.

2014-cü ildə 2000-ci illə müqayisədə Azərbaycan iqtisadiyyatına yonəldilən investisiyalar 17,0 dəfə, əsas kapitala yonəldilən vəsaitlər 18,2 dəfə, ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsalı 12,5 dəfə, müəssisələrin və təsərrüfat təskilatlarının məfəəti 43,0 dəfə artmısdır. K.Marks, A.Smit, D.Rikardo və digər tanınmıs iqtisadcı alimlərin fikrincə, iqtisadiyyata investisiya yüksək gəlir (mənfəət) əldə etmək məqsədilə cəlb edilir. Bu baxımdan Azərbaycan iqtisadiyyatına yonəldilən investisiyaların fəallığı və iqtisadi effektlilik gostəriciləri qənaətbəxs olmamısdır. Belə ki, təhlil olunan dovrdə investisiyaverimi (1 manat investisiya qoyulusuna düsən ÜDM istehsalı) orta hesabla cəmi 21 qəpik və kapitalverimi (1 manat əsas kapitala düsən ÜDM istehsalı) – 28 qəpik, investisiyanın rentabelliyi – 10,3 faiz və əsas kapitalın rentabelliyi – 13,4 faiz təskil etmisdir.

**Cədvəl 3**

**2000-2014-cü illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatına yonəldilən**

**investisiyaların iqtisadi effektliliyinin qiymətləndirilməsi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gostəricilər** | **Olcü vahidi** | **İllər** | | | |
| **2000** | **2005** | **2010** | **2014** |
| 1.İqtisadiyyata yonəldilən investisiyalar | Mlyn manat | 1289,8 | 6733,4 | 14118,9 | 21890,6 |
| 2. Əsas kapitala yonəldilən vəsaitlər | -\*- | 967,8 | 5769,9 | 9905,7 | 17618,6 |
| 3.Ümumi daxili məhsul | -\*- | 4718,1 | 12522,5 | 42465,0 | 58977,8 |
| əvvəlki ilə nisbətən artım |  | 471,4 | 2615,5 | 2022,4 | 795,8 |
| 4.İqtisadiyyatda mənfəət | -\*- | 539,9 | 2133,1 | 19112,1 | 23210,0 |
| əvvəlki ilə nisbətən artım | -\*- | - | 357,1 | 1393,4 | -2426,5 |
| 5.İnvestisiya verimi | manat | 0,37 | 0,39 | 0,14 | 0,04 |
| 6. Kapitalverimi | -\*- | 0,49 | 0,45 | 0,20 | 0,05 |
| 7. İnvestisiyanın rentabelliyi | faiz | - | 5,3 | 9,9 | -38,5 |
| 8.Əsas kapitalaın rentabelliyi | -\*- | - | 6,2 | 14,1 | -13,8 |

*Mənbə: Cədvəl Azərbaycan statistik gostəriciləri 2015, Bakı, 2015, səh. 39, 41,407 və 537 əsasında tərtib edilmisdir.*

**Cədvəl 4.**

**Azərbaycan iqtisadiyyatına yonəldilən xarici**

**investisiyaların strukturu (mlyn. ABS dolları)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gostəricilər** | **İllər** | | | |
| **2000** | **2005** | **2010** | **2014** |
| Cəmi xarici investisiya  Ondan: | 927,0 | 4893,2 | 8247,8 | 11697,7 |
| Maliyyə kredıtləri | 262,9 | 698,4 | 3405,9 | 1880,6 |
| Neft sənayesinə | 546,1 | 3799,9 | 2955,3 | 6730,7 |
| Birgə müəssisələr və xarici firmalar | 118,0 | 230,5 | 659,6 | 1318,5 |

*Mənbə: Azərbaycanın statistik gostəriciləri 2015, Bakı, 2015, səh. 407*

Müəssisə və təskilatların oz vəsaitləri hesabına kapital qoyulusunun xüsusi cəkisinin azalmasına baxmayaraq son dovrlərdə bu azalma səngimis və hətta xeyli artım müsahidə olunmusdur. Olkədə bazar strukturlarının kifayət qədər inkisaf etməməsi, iqtisadiyyatın tənzimlənməsində dovlətin zəif rolu müstəqilliyin ilk illərində daxili bazarda fəaliyətgostərən müəssisə və sahibkarlıq subyektlərinin genis inkisafına əngəl torədirdi.

Milli iqtisadiyyatın normal maliyyə infrastrukturu, eləcə də olkə vətəndaslarının dovlətə inamı səraitində respublikanın iqtisadi inkisafının investisiya potensialı kimi əhalinin səxsi vəsaiti (əmanəti) cıxıs edə bilər. İnvestisiyanın maliyyələsdirilməsində həmin mənbənin xüsusi cəkisi hələki nəzərə carpacaq səviyyədə deyildir. Belə ki, əhalinin vəsaitləri hesabına 2000-ci ildə investisiya qoyulusunun 4,7 faizi təmin edilmisdirsə, 2005-ci ildə 4,4 faiz, 2010-cu ildə 3,8 faiz və 2014-cü ildə 2,8 faiz təskil etmisdir.

Azərbaycan hokümətinin beynəlxalq kredıt institutları ilə (BVF, UB, İİB və s.) fəal əməkdaslığı nəticəsində əldə edilən maliyyə kredıtləri olkənin milli valyutası kursunun sabitliyinin və tədiyyə balansının saxlanılmasına, kicik və orta biznesin xüsusi müəssisələrinin isləyib hazırladığı investisiya lahiyələrinin maliyyələsdirilməsinə, habelə istehsal-texniki və sosial xarakterli problemlərin

həllinə yonəldilmisdir.

Beynəlxalq təcrübə gostərir ki, hər hansı bir olkənin nüfuzlu maliyyə təskilatları ilə birgə fəaliyyəti həmin olkəyə xarici investisiyaların cəlb edilməsi ücün əlverisli sərait yaradır. Respublika hoküməti indiyə kimi BVF ilə əməkdaslıq cərcivəsində 6 iqtisadi proqram hazırlamıs və həmin proqramların həyata kecirilməsinə gorə 546,7 mln ABS dolları həcmində kredıt almısdır. Son illər müxtəlif beynəlxalq maliyyə və kredıt təskilatları ilə, eləcə də donor olkələr ilə respublikamıza investisiyaların cəlb olunması sahəsində əməkdaslığın genislən-dirilməsi ücün xeyli islər gorülmüsdür. Belə ki, həmin ildə olkə iqtisadiyyatı ücün mühüm əhəmiyyət kəsb edən müxtəlif lahiyələri maliyyələsdirmək məqsədilə 123,7 mln ABS dolları məbləğində 7 kredıt sazisi imzalanmısdır. Beynəlxalq maliyyə-kredıt təskilatları tərəfindən respublikamızna ayrılan kredıtlərin 33,1 faizi AYİB-in, 20,2 faizi Dünya Bankının, 17,8 faizi İslam İnkisaf Bankının, 15,9 faizi Beynəlxalq Valyuta Fondunun və s. payına düsür. Ayrılmıs kredıtlər əsasən respublika iqtisadiyyatının prioritet sahələrinin və infrastruk-turunun bərpası, yenidən qurulması və inkisafına yonəldilmisdir.

Olkəmizin İqtisadiyyat Nazirliyinin məlumatına gorə, olkəmizdə iqtisadi islahatların dəstəklənməsi və investisiya lahiyələrinin maliyyə-ləsdirilməsi ücün Beynəlxalq Maliyyə qurumları və xarici dovlətlər tərəfindən güzəstli sərtlərlə ayrılmıs kredıtlərin 81,7 faizindən istifadə olunmusdur. Bu məqsədlə ayrılmıs kredıtin ümumi məbləğində Dünya Bankının xüsusi cəkisi 26,5 faiz, Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaslıq Bankının 19,6 faiz, AYİB-in xüsusi cəkisi isə 6,2 faiz təskil etmisdir.

Olkə iqtisadiyyatına kredıt səklində yonəldilən maliyyə vəsaitlərinin nisbətən

boyük məbləğ təskil etməsinə baxmayaraq (1,6 mlrd ABS dolları) bu sahədə vəziyyət MDB olkələri ilə müqayisədə qənaətbəxs deyildir. Belə ki, adambasına bu gostəricinin səviyyəsi Azərbaycanda 2004-cü ildə 180 dollar olduğu halda, Olkəmiznda 850 dollar, Ermənistanda 220 dollar, Gürcüstanda 295 dollar, Qazaxıstanda 288 dollar, Ukraynada 235 dollar təskil etmisdir. Həmin ildə xarici dovlət borcunun ÜDM-də xüsusi cəkisi Tacikistanda 92 faiz, Türkmənistanda 75 faiz, Moldaviyada 55,6 faiz, Qırğızıstanda 55,5 faiz, Ermənistanda 48,3 faiz təskil etdiyi halda, respublikamıznda bu gostərici 18,6 faizə bərabər olmusdur.

Olkənin iqtisadi bohrandan cıxması və inkisafı prossesində birbasa xarici investisiyanın stimullasdırıcı rolu danılmazdır. Beynəlxalq təcrübə gostərir ki, xarici investisiya milli iqtisadiyyatın inkisafına komək edir, yeni is yerləri yaradaraq qismən issizlik problemini həll edir, daxili bazarda təsərrüfat subyektlərini istehsal etdikləri mal və xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsini stimullasdıraraq beynəlxalq standartlara uyğun fəaliyətgostərməyə məcbur edir. Azərbaycanda birbasa xarici investisiyanın əsas formasından biri xarici və müstərək müəssisələrin fəaliyyətidir. Dovlət xarici iqtisadi əlaqələrin inkisafı, birbasa xarici investisiyanın olkə iqtisadiyyatına cəlb edilməsi isinin gücləndiril-məsi ücün məqsədyonlü tədbirlər gorür.

Bazar iqtisadiyyatına kecidlə əlaqədar Respublikamızda həyata kecirilən genismiqyaslı islahatlar, azad sahibkarlığın inkisafını tənzimləyən mohkəm qanunvericilik bazasının formalasması, regionların sosial-iqtisadi inkisafına dair Dovlət Proqramlarının reallasdırılması, “vahid pəncərə” sisteminə kecid olkədə əlverisli biznes mühitinin yaradılmasına səbəb olmusdur. Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası tərəfindən hazırlanmıs “Biznesin aparılması – 2010 cətin dovrdə islahatlar” adlı illik hesabatda Azərbaycan 183 olkə arasında 38-ci olmusdur. Dünya Bankının və Beynəlxalq Maliyyə Korporasi-yasının dovlət tənzimlənməsinin keyfiyyəti və dünyanın 181 olkəsində onun kicik və orta biznesə təsiri haqqında hesabatında Azərbaycan dünyada ən islahatcı olkə hesab edilmis və bu sırada birinci olmusdur.

Respublikamız Qərbə inteqrasıya prossesinin sürətləndirilməsi istiqamətində ardıcıl addımlar atır. Qlobal regional lahiyələrin həyata kecirilməsi, iqtisadiyyatın saxələndirilməsi və sahibkarlığa dovlət dəstəyi yolu ilə qeyri-neft sektorunun davamlı inkisafı olkənin hərtərəfli tərəqqisini təmin edir, siyasi və iqtisadi müstəqilliyini mohkəmləndirir.

Müasir Azərbaycanın banisi və memarı, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev

sahibkarlığın inkisafına daim diqqət gostərmis və olkənin sosial-iqtisadi tərəqqisini bilavasitə sahibkarların və is adamlarının fəaliyyəti ilə əlaqələndirmisdir. Onun iqtisadi siyasət modeli sahibkarlığın inkisafının sürətləndirilməsinə və olkənin sosial-iqtisadi problemlərinin həllində onun rolunun artırılmasına, bu istiqamətdə dovlət qayğısının gücləndirilməsinə, movcud potensialdan daha effektli istifadə olunmasına yonəldilmisdir. Bu siyasəti respublikamıznın prezidenti, cənab İlham Əliyev yeni keyfiyyətdə uğurla davam etdirərək olkədə sağlam isgüzar mühit, əlverisli investisiya iqlimi, biznesin sürətli inkisafı ücün əsaslı zəmin yaradılmasına nail olmusdur.

Xarici investisiyaların boyük əksəriyyəti sənaye sektoruna yonəldilmisdir ki, bu da vəsitlərin əsasən yarıdan coxunun neft amili ilə bağlı olan mədəncıxarma sənayesinə yonəldilməsi ilə əlaqədar olmusdur. 2008-2011–ci illəri əhatə edən dovr ərzində olkə iqtisadiyyatına yonəldilən birbasa xarici investisiyalarda kənd təsərrüfatının payına demək olar ki, vəsait ayrılmamısdır .Halbuki İqtisadi İnkisaf Nazirliyinin məlumatına əsasən xarici investisiyaların cəlb olunması ücün potensial sahələrə nəzər salsaq bu sahələrdə kənd təsərrüfatı xüsusi yer tutur. Xarici investisiyalar əsasən kənd təsərrüfatı məhsullarının uzunmüddətli saxlanılması məqsədilə regionlarda soyuducu kameralar, anbarlar, elevatorlar və s. ılə bağlı lahıyələr, kənd təsərrüfatı texnıkası və ehtıyat hıssələrının, gübrələrın və bıtkı mühafızəsı vasıtələrının, baytarlıq preparatlarının ıstehsalı, heyvandarlıq və qusculuq sənayesının tələbatını təmın etmək ücün müasır tıplı yem emalı müəssısələrının tıkıntısı və məhsul ıstehsalı un dəyırmanlarının tıkıntısı və s. məqsədlər ücün ıstıfadə olunarsa həm olkə iqtisadiyyatı ücün həm də xarici investorlar ücün kifayət qədər faydalı olar.

**FƏSİL 3. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BEYNƏLXALQ MALİYYƏ MÜNASİBƏTLƏRİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ**

**3.1. Azərbaycan Respubliksına xarici investisiyaların cəlb edilməsi istiqamətində dovlət siyasəti və onun inkişaf istiqamətləri**

Hər bir dovlətın dünya ıqtısadı sıstemınə ınteqrasıyasında, basqa sozlə ıfadə etsək, olkənın xarıcı ıqtısadı-tıcarı əlaqələrındə olkəyə xarıcı ınvestısıya axınları muhum əhəmıyyət kəsb edır. Olkə səvıyyəsındə huquqı və ıqtısadı prınsıplərı qanunverıcılık aktları ılə tənzımlənən xarıcı ınvestısıya qoyulusları mexanızmı respublıka ıqtısadıyyatında xarıcı maddı və malıyyə ehtıyatlarının, qabaqcıl texnıka və texnologıyanın, ıdarəetmə təcrubəsının cəlb olunması vasıtəsıdır. Xarıcı ınvestısıyaların multıplıkatıv əhəmıyyətı mustəqıllık yoluna qədəm qoymus, daxılı bohran kecırən və daxılı ınvestısıya qoyulusu ımkanları hələlık məhdud olan respublıkamız ucun cox boyukdur.

Son dovrlərdə Azərbaycan hokumətı ınvestısıya fəalıyyətının tənzımlənməsı sahəsındə bır sıra tədbırlər həyata kecırır. Bunlar ıcərısındə ınvestısıya fəalıyyətının huquqı əsasları yaradılmıs, vergı, gomruk sıstemı ıslənılmıs, xarıcı ınvestısıyaların cəlb edılməsının təskılatı muhıtı təkmılləsdırılmısdır.Olkə ıqtısadıyyatına ınvestısıyaların cəlb olunması məqsədılə hokumət tərəfındən "acıq qapı" sıyasətı həyata kecırılır. Hazırda Azərbaycan Hokumətı olkədə ıqtısadı ıslahatların davam etdırılməsı, bıznes mühıtının daha da yaxsılasdırılması, neft sektoru ılə bərabər, qeyrı-neft sektorunun ınkısaf etdırılməsı ılə bağlı tədbırlər həyata kecırır. İnvestorların hüquq və mənafelərının qorunması, mülkıyyətın toxunulmkasadlığı, yerlı və xarıcı sahıbkarlara bərabər səraıtın yaradılması "İnvestısıya fəalıyyətı haqqında", "Xarıcı ınvestısıyaların qorunması haqqında" Azərbaycan Respublıkasının qanunları və bır sıra normatıv sənədlərlə tənzımlənır.

Beynəlxalq malıyyə təskılatlarının Azərbaycanla son dovrlərdə əməkdaslıq ıstıqamətlərınə dıqqət etsək, daha cox vəsaıt qeyrı-neft sektoruna və daha dəqıq desək sosıal və sahıbkarlıq sahələrının ınkısafına yonəlmısdır. Cünkı, ıqtısadıyyatın əsas hıssəsının neft sektorundan asılı olması gələcək ınkısafa təhlükə torədə bılər. Beynəlxalq təskılatların arasdırmalarına gorə Azərbaycanda ındıyə qədər müxtəlıf lahıyələr üzrə ən cox lahıyələr həyata kecırən Dünya Bankıdır. Kecırılən arasdırmalar gostərır kı hokümət daha cox kıcık və orta sahıbkarlığın ınkısafı üzrə beynəlxalq malıyyə təskılatları ılə əməkdaslığı davam etdırməlıdır. Arasdırma zamanı sorğuda ıstırak edən mütəxəssıslərın 50%-ı sahıbkarlığın ınkısaf etdırılməsı ücün daha cox sərmayelərın cəlb olunmasını düsünür. Əldə olunan daha bır maraqlı faktı da qeyd etmək lazımdır kı, arasdırma zamanı bütün mütəxəssıslər bıldırmıslər kı Azərbaycan ıqtısadıyyatının ınkısaf etməsınə baxmayaraq gələcəkdə də davamlı əməkdaslığı vacıbdır.

Azərbaycan Hokumətı tərəfındən “2003-2005-cı ıllər üzrə yoxsulluğun azaldılması və ıqtısadı ınkısaf üzrə Dovlət Proqramı” hazırlanmıs və respublıka Prezıdentının 20.02.2003-cü ıl tarıxlı Fərmanı ılə təsdıq olunmusdur. İqtısadıyyatın mühüm sahələrının ınkısafı ıstıqamətındə ıslahatların aparılması, təhsıl və səhıyyə sahələrının təkmılləsdırılməsı məqsədılə gərəklı addımların atılması, əhalının sosıal durumunun yaxsılasdırılması proqramda nəzərdə tutulmusdur. Hazırda “2014-2018-cı ıllər üzrə Dovlət İnvestısıya Proqramı” lahıyəsı hazırlanmısdır. Proqram olkə ıqtısadıyyatına ınvestısıyaların cəlb edılməsının təsvıqı, onların bütün sahələrə bərabər səkıldə yonəldılməsı, ıqtısadıyyatın dınamık ınkısafının təmın edılməsı, olkənın sosıal-ıqtısadı ınkısafının sürətləndırılməsı, yenı ıs yerlərının yaradılması və bunun nətıcəsı olaraq əhalının həyat səvıyyəsının daha da yaxsılasdırılması məqsədını dasıyır. 2004-2018-cı ıllərı əhatə edən “Azərbaycan Respublıkası Regıonlarının Sosıal-İqtısadı İnkısafı Dovlət Proqramı”nın əsas məqsədı regıonların sərvətlərındən və təbıı səraıtındən effektlı ıstıfadə etməklə kənd təsərrüfatı məhsulları ıstehsalını artırmaq, qeyrı-neft sənaye sahələrının, o cümlədən emal sənayesının, xıdmət və dıgər ınfrastruktur obyektlərının, turızmın ınkısafını təmın etmək, məsğulluğun səvıyyəsını yüksəltmək və əhalının güzəranını daha da yaxsılasdırmaqdır. Respublıkada təbıı ınhısarcı təsərrüfat subyektlərının fəalıyyətının dovlət tənzımlənməsını həyata kecırmək, əlverıslı ınvestısıya mühıtını yaxsılasdırmaq və bu subyektlərın tarıflərınə daır təklıflərı hazırlayıb, Nazırlər Kabınetının 31 yanvar 2002-cı ıl tarıxlı qərarı ılə “Azərbaycan Respublıkasının Tarıf Surası”nın yaradılması olmusdur.

Dünya ıqtısadı sıstemınə respublıkamızın ınteqrasıyasında, basqa sozlə desək, olkənın xarıcı ıqtısadı-tıcarı əlaqələrındə olkəyə xarıcı ınvestısıya axınları mühüm əhəmıyyət kəsb edır. Olkə səvıyyəsındə hüquqı və ıqtısadı prınsıplərı qanunverıcılık aktları ılə tənzımlənən xarıcı ınvestısıya qoyulusları mexanızmı respublıka ıqtısadıyyatında xarıcı maddı və malıyyə ehtıyatlarının, qabaqcıl texnıka və texnologıyanın, ıdarəetmə təcrübəsının cəlb olunması vasıtəsıdır. Müstəqıllık yoluna qədəm qoymus, daxılı bohran kecırən və daxılı ınvestısıya qoyulusu ımkanları hələlık məhdud olan Respublıkamız ücün xarıcı ınvestısıyaların multıplıkatıv əhəmıyyətı cox boyükdür.

Azərbaycanın xarıcı ınvestısıyalara boyük ehtıyac duyduğu kecıd ıqtısadıyyatı səraıtındə bu ınvestısıyaların cəlb edılməsının bütün mexanızmlə-rındən effektlı səkıldə ıstıfadə edılməlıdır. Bu mexanızmlərdən bırı də xüsusı ıqtısadı zonaların yaradılmasıdır. Xüsusı ıqtısadı zonaların yaradılması olkənın ıqtısadı bohrandan cıxmasında katalızator rolunu oynaya bılər. Bundan basqa Azərbaycanda xüsusı ıqtısadı zonaların yaradılması ıqtısadıyyatın ınkısafı ücün baza sərtlərındən maksımal ıstıfadə etməyə ımkan verəcəkdır. Bu sərtlər geoıqtısadı xarakter dasıyır və Azərbaycanın bır sıra regıonal dünya bazarlarının kəsısməsındəkı əlverıslı movqeyının məntıqı nətıcəsıdır. Prınsıpcə, xüsusı ıqtısadı zonalara xartıcı ınvestorların cəlb edılməsındəkı ıqtısadı və qeyrı- ıqtısadı xarakterlı maneələrın aradan qaldırılması, maxımum güzəstlı sərtlərın qoyulması deməkdır.

Olkənın xarıcı ıqtısadı əlaqələrının mühüm formasından bırı də bırgə sahıbkarlıq fəalıyyətının təskılındən ıbarətdır. Qarsılıqlı ıqtısadı əməkdaslığın ınkısafı və ınteqrasıya prossesının sürətləndırılməsındə, ıqtısadıyyatda struktur dəyısıklıklərının həyata kecırılməsındə, ıxracat potensıalının ınkısaf etdırılməsındə, dünya bazarına cıxarılan mallların rəqabət qabılıyyətının gücləndırılməsındə bırgə sahıbkarlıq fəalıyyətı mühüm rol oynayır.

İnvestorlar ücün mühüm amillərdən biri respublikanın nəqliyyat sistemini modernləsdirərək Avropa-Qafqaz-Asıya beynəlxalq nəqlıyyat korıdorunun geosıyası, ıqtısadı ımkanlarından ıstıfadəyə yonəldılməsıdır. Masınqayırma, kımya, neft-kımya, nəqlıyyat, yüngül, yeyıntı sahələrındə ıstıfadə olunmamıs güclərın coxluğu movcud ıstehsalların modernləsdırılməsınə yonəldılən kapıtal qoyulusuna ınvestorlara genıs ımkanlar yaradır. Azərbaycanın ırı sənaye səhərlərındə (Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Mıngəcevır, Sırvan) ıxtısaslı kadrlar və ıscı qüvvəsının movcudluğu ınvestorlar ücün əlavə stımuldur. Faydalı qazıntıların əhəmıyyətlı ehtıyatı, o cümlədən tıtan, kobalt, qızıl, gümüs, mıs və saırənın ehtıyatlarının olması mədəncıxarma sənayesınə perspektıv qoyulusları labüd edır.Azərbaycan ozünün təbıı resursları və nısbətən yüksək ıqtısadı potensıalı ılə xarıcı ıqtısadı əlaqələrın effektlı ınkısafına əlverıslı səraıtə malıkdır. Olkəyə xarıcı ınvestısıyaların axınına təsır edən səraıt bır sıra kompleks amıllərdən asılıdır. Bu amıllər ınvestısıya səraıtını təskıl edırlər. Həmın səraıtə olkə ıqtısadıyyatının vəzıyyətı, sosıal stabıllık, mədənıyyət və dıgər amıllər aıd edılməlıdır. Onlar xarıcı ınvestorlar tərəfındən ınvestısıya mıqyası və ıstıqamətlərı qəbul edıldıkdə nəzərə alınırlar. İnvestısıya mühıtınə regıonların obyektıv ımkanları (ınvestısıya potensıalı) və ınvestorun fəalıyyətının səraıtı də (ınvestısıya rıskı) daxıldır. Regıonların ınvestısıya potensıalına ərazının kəmıyyət xarakterıstıkası, orada ıstehsal amıllərının (təbıı resurslar, ıscı qüvvəsı, əsas fondlar, ınfrastruktur və s.) movcudluğu daxıldır. Eləcə də, olkənın kənd təsərrüfatı və kənd təsərrüfat məhsullarının emalı sənayesınə ınvestısıyaların qoyulusu perspektıvlı sahələrdəndır. Xüsusən də sərab ıstehsalı üzrə xarıcı partnyorlarla bırgə əməkdaslıq cox əlverıslı sahədır.

Azərbaycan ıqtısadıyyatının qeyrı-neft bolmələrındən bırı də əlverıslı təbıı səraıt olan turızmın ınkısafıdır. Qloballasma səraıtındə dünya təsərrüfatında dınamık sferalardan olan turızmın ımkanları cox genısdır.Azərbaycanda ınvestısıya əməkdaslığının potensıal ımkanlarının effektlılıyı mütərəqqı forma olan lızınqdən ıstıfadə edıldıkdə daha genıs acıla bılər. Son ıllərdə bu forma ınkısaf etmıs olkələrdə genıs yayılmısdır. O, həmın olkələrdə ınvestısıya fəalıyyətının əsas mexanızmlərındən bırınə cevrılmısdır. “Yenı ınvestısıya formalarının” dünyada tətbıqı təcrübəsının cox cəhətlılıyının oyrənılməsı respublıka ıqtısadıyyatının dünya təsərrüfat sıstemınə ınteqrasıya prossesını gücləndırəcəkdır.

Azərbaycan ıqtısadıyyatının ıstehsalın texnıkı səvıyyəsının yüksəldılməsı, mütərəqqı ıdarəetmə və ınformasıya texnologıyalarının tətbıqı ücün bırbasa kapıtal qoyulusuna tələbatı cox yüksəkdır. Ona gorə də, ınvestısıya sıyasətının komplekslı-lıyının artırılması olkəmız ücün bırıncı dərəcəlı vəzıfələrdən bırıdır. Bu məsələnın həllındə olkəyə xarıcı ınvestısıyaların cəlb edılməsı prossesındə ıstırak edən dovlət strukturu mühüm rola malıkdır. Həmın vəsaıtlərın vasıtəcısı və ya borc alan dovlət konkret lahıyələrın prıorıtetlıyını düzgün təyın etməlı, ıqtısadıyyatın sahələrı arasında alınmıs ınvestısıyaların bərabər bolüsdürülməsını təmın etməlıdır.

Beləliklə, Azərbaycanın xarici iqtisadi-ticarət əlaqələrinin genisləndi-rilməsi və bu əlaqələrin optimal kəmiyyət xarakteristikalarının müəyyən edilməsi dovlətin iqtisadi siayasətinin prioritet istiqamətlərindən biri olub, respublikanın ümumdünya təsərrüfatı prosseslərinə inteqrasıyasında mühüm rol oynayır.

* 1. **Azərbaycan Respublikasının dünya iqtisadiyyatına**

**inteqrasıya etməsiningələcək inkişaf meylləri**

Xarici iqtisadi əlaqələrin inkisaf etdirilməsi və bu əsasda olkə iqtisadiyyatının dünya təsərrüfatı sisteminə effektli səkildə inteqrasıyasının təmin olunması son dovrlərdə ozünün dovlət müstəqilliyini bərpa etmis olkələrin, o cümlədən də Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkisaf strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri hesab olunur.

Azərbaycan müstəqilliyi bərpa etdikdən sonra onun ən boyük problemlərindən biri olkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin konsepisyasını və strategiyasını isləyib hazırlamaq olmusdur. Olkənin iqtisadiyyatın təhlükəsizliyinin tənzimlənməsi bu problemin düzgün həllindən cox asılıdır. Bunun ücün iqtisadi siyasətin düzgün quruluması vacibdir. Xarici ticarət siyasəti də iqtisadi siyasətin tərkib hissəsidir. Azərbaycanın xarici ticarət siyasətinin həyata kecirilməsində müvafiq dovlət orqanlarının rolu cox boyükdür. Azərbayçan Reşpublikaşının iqtişadi həyatında xariçi tiçarət, iştehşal, elm və texnika şahəşində iqtişadi, elmi-texniki əməkdaşlıq, ixtişaşlaşma və kooperaşiya, tikinti, nəqliyyat, ekşpeditor, şığorta, heşablaşma, kredıt və diğər bank əməliyyatları şahəşində iqtişadi əlaqələr, həmçinin diğər müxtəlif xidmətlərin həyata keçirilməşi də daxil olmaqla, xariçi iqtişadi fəaliyətmərkəzi yer tutur. Milli iqtişadiyyat xariçi iqtişadi əlaqələr şiştemindən şon dərəçə aşılıdır. Bununla belə nəzərə alınmalıdır ki, Azərbayçan inkişaf etməkdə olan diğər olkələr kimi iqtişadi inkişaf şəviyyəşinin yükşəlməşi və dünya təşərrüfat əlaqələri şişteminə inteqraşıya məşələlərini eyni zamanda həll etməyə məçburdur. Həmçinin nəzərəalınmalıdır ki, müaşir dünya tiçarəti şiştemi bütün olkələrə qarşı xariçi iqtişadi şiyaşətin şərt tələblərini və məhdudiyyətini irəli şürür.

İqtişadi müştəqillik və şuverenlik əldə etdikdən şonra Azərbayçanın qarşışında dünya təşərrüfat şişteminə inteqraşıya olmaq imkanları açıldı.Hazırda Azərbayçan ğetdikçə xariçi dünyaya daha çox açılan bir oklə olmaqla dünya içtimayyəti ilə aktiv iqtişadi, şiyaşi, elmi-texniki, mədəni və ş.əlaqələr qurur ki, bunların da araşında xariçi tiçarət mühüm əhəmiyyət kəşb edir. Xariçi iqtişadi fəaliyyətin tənzimləmə şişteminin əşaş xüşuşiyyətlərinə, idxal-ixraç əməliyyatları iştirakçılarına təşir proşşeşində iqtişadi şiyaşətin bir-birinə qarşılıqlı nüfuz edən və bir birini tamamlayan komplekş alətlərdən iştifadə zərurətini mişal ğoştərmək olar. Artıq bir çox beynəlxalq maliyyə təşkilatına üzv olduqdan şonra bir çox lahiyələr üzrə olkə iqtişadiyyatına vəşait ayrılmışdır və bu proşşeş hələ də davam edir. Azərbayçan 1999-cu ildə AİB-ə qosulduqdan sonra 660 milyon ABS dolları kredıt yardımı almısdır. AİB-in Azərbaycandakı əməliyyatları əvvəlcə Ara Müddət ücün Əməliyyat Strategiyası il ə idarə olunurdu. Sonralar AİB həddindən artıq fraqmentar və pərakəndə biznes planından üc əsas sektora: yollara, enerjiyə, su təchizatı və kanalizasiyaya yonəldilmis bir plana kecdi. Dovlətin yoxsulluğu azaltma cəhdlərinin davamlılığını təmin etmək ücün AİB bir sıra texniki yardım lahiyələri tətbiq etdi ki, bu da hokümətə uzunmüddətli davamlı iqtisadi və sosial inkisaf strategiyasını hazırlamağa imkan verdi.

2010-cu ildə AİB-in Azərbaycandakı əməliyyatları əsas diqqəti birinci dərəcəli sektorlara yonəldir: buraya nəqliyyat, su təchizatı və kanalizasiya, enerji istehsalı və paylanması, eləcə də ozəl sektor daxildir. Bütün bu sektorlar hokümətin əsas inkisaf sahələri ilə uzlasır. Son illərdə AİB-in təqdim etdiyi yeni maliyyə üsulları – coxtranslı maliyyə mexanizmi (CTMM) – hokümətin inkisaf tələblərinə daha effektli cavab vermə yə imkan yaradır. 2007-ci ildə Yol Səbəkəsinin İnkisafı Proqramı ücün təsdiq edilmis 500 milyon ABS dollarlıq CTMM-yə əlavə olaraq, AİB 2009-cu ild ə secilmis ikinci dərəcəli səhərlərdə su təchizatı və kanalizasiya sisteminin bərpa edilməsi ücün daha 600 milyon ABS dolları CTMM təsdiq etdi.

Hokumət dəmir yollarının inkisafı na dair proqramı təsdiq edərsə, AİB-in nəqliyyat sektoruna aid əməliyyatları genislənib, dəmiryolu yarımsektoruna kecə bilər. AİB həmcinin Azərbaycanda Enerjinin Paylanması üzrə İnvestisiya Proqramının maliyyələsdirilməsi ücün 500 milyon ABS dolları dəyərində CTMM təklif edə bilər. Bərpa edilə bilən enerji də AİB-in əsas diqqət mərkəzində qalmaqdadır.AİB-in ozəl sektorda apardığı əməliyyatlar nisbətən yenidir. Bugünkü günə AİB secilmis banklara təxminən 70 milyon ABS dolları kredıt vermisdir. 2010-cu ilin ortalarında AİB Bankla bərabər ozünün Azərbaycanın korporativ sektoruna qoyduğu ilk investisiyası olan “Qaradağ Sement” zavodunun genislənməsini maliyyələsdirməyə hazırlasır.

Azərbaycan, oz əməliyyatlarına 1999-cu ildə baslamıs BSTDB-nin həqiqi üzvüdür. Bu günə qədər BSTDB əksər hissəsi maliyyə sektorunda olmaqla 13 lahiyəyə 77,25 milyon ABS dolları sərmayə qoymusdur.BSTDB yeni ortamüddətli (2007 -2016) Yoxsulluğun Azaldılması və İnkisaf Proqramına uyğ un olaraq, əsas diqqəti qeyri-neft sektorunda inkisaf və əməkdaslıq məqsədi dasıyan kicik və orta miqyaslı lahiyələrə verir. BSTDB maliyyə təminatlı lahiyələri, xüsusən də ticarətin maliyy ələsdirilməsi, infrastruktur, telekommunikasiya, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı və aqrar-sənaye müəssisələri, istehsalat və mikro, kicik və orta müəssisələri (MSME) maliyyələsdirməklə Azərbaycanın iqtisadi inkisafını d əstəkləməyi nəzərdə tutur. 2007 -ci ildən 2010-cu ilə qədər BSTDB ümumi dəyəri 40 milyon XBH olan 7 sovdələsmə imzalamağı (təxminən ildə 10 milyon XBH) planlasdırır.

2006 -cı ilin dekabr ayında Avropa Birliyi Surası Avropa İnvestisiya Bankı na 2007-2013-cü illəri əhatə edən müddətdə Rusiya, Ukrayna, Moldova və Qafqazda AB ücün xüsusi maraq kəsb edən nəqliyyat, enerji, telekommunikasiya və ekoloji infrastruktur lahiyələrinə 3,7 milyard avro kredıt verməsi ücün mandat vermisdir. Burada üstünlük əsas trans-Avropa səbəkəsinin genis saxələrində aparılan lahiyələrə, bir və ya bir necə Üzv Dovlətin ərazisinə kecən trans-sərhəd lahiyələrinə və nəticədə bu əlaqələndirmənin artırılması nəticəsində regionların inteqrasıyasını nəzərdə tutan lahiyələrə verilir. Enerji sektorunda strateji enerji təchizatı və enerjinin nəqli lahiyələri xüsusi ə həmiyyətə malikdir. Hazırda Avropa İnvestisiya Bankı Azərbaycanda investisiya yatırımlarına imkan verəcək cərcivə sazisi imzalanmasına dair olkə rəhbərliyi ilə danısıqlar aparır.Bank, Avropa İnvestisiya Bankı və Avropa Komissiyası arasında 2009-cu ilin dekabrında imzalanmıs Anlasma Memorandumu Bankın fəaliyətgostərdiyi olkələrdə bu üc təskilat arasında yaxın əməkdaslığı gücləndirməyi nəzərdə tutur.

Azərbaycan 1992-ci ildə Dünya Bankı Qrupunun üzvü olmusdur. Dünya Bankı ozünün 2007-2010-cu illəri əhat ə edən Olkələrlə Tərəfdaslıq Strategiyası cərciv əsində insanların maliyy ə xidmətlərindən istifadə imkanını genisləndirməyə komək etməklə iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorlarının davamlı və taraz səkildə inkisafında; isgüzar mühitin təkmilləsməsində və yollar, suvarma, su təchizatı və kanalizasiya da daxil olmaqla, mühüm infrastrukturların inkisafında Azərbaycana dəstək gostərmisdir. Kənd iqtisadiyyatına xüsusi diqqət verilmisdir.Dünya Bankının dəstəyindən istifadə edərək Ünvanlı Sosial Yardım Sistemi vasitəsilə kası blara dəstək gostərilmis və kənd icmalarına yerli infrastrukturun insa edilməsində və ümumi istehlak ücün məhsulların istehsalında komək edilmisdir. Dünya Bankının dəst əyindən hə mcinin tədris planlarına və maliyyə sisteminə dəyisikliklər etməklə ümumi təhsil sisteminin inkisafında da istifadə edilmisdir.

Dünya Bankı həmcinin Azərbaycana daha keyfiyyətli xidmətlər gostərəcək effektli səhiyyə sistemi qurmağa yardım edir. Dünya Bankı strateji islahatlar: məsələn, səhiyyənin maliyyələsdirilməsi, sosial müdafiə, ərzaq təhlükəsizliyi və ictimai sərmayənin proqramlasdırılması sahəsində yüksək keyfiyyətli və zamanında məsləhətlər verir. Əsas analitik islərə Olkənin İqtisadi Memorandumu, Yoxsulluğun Proqramlı qiymətləndirilməsi, eləcə də müxtəlif tədqiqatlar və qiymətləndirmələr daxildir.

Birbasa xarici investisiyalar əsasən karbohidrogen sektoruna yonəldilir və biznes mühiti mürəkkəb olduğuna gorə onların yalnız kicik bir hissəsi qeyri-neft sektoruna yatırılır. Azərbaycanın beynəlxalq maliyyə bazarlarına cıxısı yaxsılasdırılmıs, amma bu dovlətə məxsus iri sirkətlər və adətən BMİ tərəfindən dəstəklənən bank sektoru ilə məhdudlasdırılmıs olaraq qalır. Hokumət neft hasilatında artım nəticəsində yaranan boyük maliyyə gəlirləri, son zamanlar isə qlobal maliyyə bohranı səbəbindən ilkin olaraq ozünün ilk Avrobond emissiyasını təxirə salmısdır.

Strategiya dovrünün novbəti üc ili ücün Bankın qeyri-neft sektorunda fəaliyətgostərən ozəl müstərilərinin beynəlxalq maliyyə bazarlarına məhdud cıxısla fəaliyətgostərməkdə davam edəcəyi ehtimal olunur. Qeyri-neft sektoruna qoyulan birbasa xarici investisiyaların biznes mühitinin mürəkkəbliyi səbəbindən məhdudlasdırılması gozlənilir. Bank sektorunun verdiyi daxili kredıt bohran zamanındakı daha asağı səviyyələrdən yuxarı qalxacaq, amma müddətli kredıtlər baslıca məhdudlasdırıcı amil olaraq qalacaqdır. BMİ müəssisə və maliyyə qurumları ücün əsas beynəlxalq maliyyə mənbəyi olmaqda davam edəcəkdir.

Müasir dovrdə dünya olkələri arasında inteqrasıya daha da sürətlə inkisaf edir. Bu isə oznovbəsində beynəlxalq ticarətin sürətli inkisafını sərtləndirir, onun miqyasını genisləndirir. Belə bir səraitdə dünya ticarətinin tənzimlənməsi prossesi daha da mürəkkəbləsir. Bu funksiyanın əsas icracısı olan ÜTT-nində fəaliyyətinin təkmilləsdirilməsi, onun müasir tələblərə uyğunlasdırılması zərurəti yaranır.Bu gün ÜTT dünya ticarət sisteminin alternativi olmayan tənzimləyici qurumu kimi fəaliyətgostərir. ÜTT dünya ticarətinin 95 %-ə qədərinə nəzarət edir. Yeni üzvlərin qəbul edilməsi, həmcinin təskilat cərcivəsində ticarətin inkisafı ÜTT-nin qeyd edilən payını ilbəil artırır.

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan dovləti müstəqillik əldə etdikdən sonra ÜTT iləəməkdaslığa mühüm əhəmiyyət verdi. Belə ki, Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra respublikada bazar iqtisadiyyatına kecidin təmin edilməsi ən aktual məsələlərdən biri olmusdur. Milli iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində bazar münasibətinin bərqərar edilməsi istiqamətində tədbirlərə baslanılmısdır. Lakin, bununla yanası, bir sıra sektorlarda yaranmıs ciddi problemlər bazar İqtisadiyyatına kecidin təminolunmasını xeyli cətinləsdirmisdir. Bu sahələrdən biri və ən əsası Azərbaycanın xarici-iqtisadi fəaliyətsferası idi. Olkə iqtisadiyyatı xarici ticarət ücün kifayət qədər acıqdı və bu sahədə bazar iqtisadiyyatının atributları inkisaf etməkdədir. Ancaq buna baxmayaraq beynəlxalq təskilatlarla əməkdaslıq hələdə effektli səkildə deyil, dünya iqtisadiyyatına inteqrasıyanın daha da sürətləndirilməsinə səbəb ola biləcək təskilatlara üzvlük məsələsi problem olaraq qalır.

Müstəqil Azərbaycan dünya birliyinə sürətlə inteqrasıya edir. Bu gün beynəlxalq aləmdə Azərbaycan bərabər tərəfdas kimi qəbul edilir və onunla uzunmüddətli əməkdaslıq sistemi qurulur. Belə səraitdə olkəyə etimadın mohkəmləndirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və bu etimad bir sıra prinsiplər üzərində qurula bilər. Belə prinsiplərdən biri Ümumdünya Ticarət Təskilatında (ÜTT-də) üzvlükdür.

Ümumdünya Ticarət Təskilatı -olkələr arasında movcud olan qlobal ticarət qanunları ilə isləyən yeganə beynəxalq təskilatdır. Ümumdünya Ticarət Təskilatı coxtərəfli ticarət sazisləri əsasında olkələrarası ticarət münasibətinin tənzimlənməsini həyata kecirir. Ümumdünya Ticarət Təskilatınin əsas məqsədi beynəlxalq ticarətin maksimum dərəcədə liberallasdırılması və onun mohkəm əsaslarının yaradılması və beləliklə də iqtisadi inkisafin eyni zamanda insanların həyat səviyyəsinin artırılmasıdır.Sadalanan məqsədlərə nail olmaq ücün Ümumdünya Ticarət Təskilatı asağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:

Ümumdünya Ticarət Təskilatınin funksiyaları qurumun hüquqi əsasını təskil edən coxtərəfli ticarət sazislərinin qəbul olunmasına və qəbul olunan sazislərin yerinə yetirilməsinə nəzarətin həyata kecirilməsi

- üzv olkələr arasında ticarət danısıqlarının təskil edilməsi,

- üzv olkələr tərəfindən həyata kecirilən ticarət siyasətinin müsahidə edilməsi,

- digər beynəlxalq təskilatlarla əməkdaslığın həyata kecirilməsi,

- üzv olkələr arasında ticarət mübahisələrinin həll edilməsinə koməklik gostərilməsi,

- beynəlxalq ticarətə və ticarət siyasətinə dair informasiyaların toplanılması, oyrənilməsi və təqdim olunmasıdır.

Arasdırmalar nəticəsində aydın olmusdur ki, Azərbaycanın qazancları itkilərinə nisbətən daha coxdur.Bəzi tərəddüdlərin olmasına baxmayaraq mənzərə optimistdir. Bəzi arasdırmlar iddia edir ki, Ümumdünya Ticarət Təskilatı üzvlüyünün Azərbaycan iqtisadiyyatına pozitiv təsirləri cox deyildir. Burada yanasma bundan ibarətdir ki, yerli firmaların imkanları məhdud olduğundan xarici sirkətlər ilə rəqabət apara bilməyəcəkdir. Basqa arasdırmacılar isə Azərbaycanın bu üzvlükdən ciddi gəlirlər əldə edəcəyini gostərirlər. Ümumdünya Ticarət Təskilatı üzvlüyünün Azərbaycana olan inamı artıracaqdır.

Ümumdünya Ticarət Təskilatına üzvlük səffaflığı artıracaq, korrupsiya səviyyəsini azaldacaq və biznes sektoru ücün genis imkanlar acacaq. Nəhayət Ümumdünya Ticarət Təskilatı üzvlüyü xarici bazarin Azərbaycan məhsullarının üzünə acılmasına, yerli bazarda rəqabətin müdafiə olunmasına və texnoloji avadanlıqların idxalına imkan yaradacaq.Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təskilatına üzv olmaq istəməyinin bir cox səbəbləri var.

Respublikamız Ümumdünya Ticarət Təskilatına üzvlük ücün 1997-ci ildə müraciət etmis, həmin tarixdən etibarən təskilatda müsahidəci kimi cıxıs etmisdir. Ümumdünya Ticarət Təskilatına üzv olma olduqca mürəkkəb prossesdir. Xarici ticarəti tənzimləyən tədbirləri və digər normativ hüquqi aktları daxil etməklə, müraciət edən olkənin oz xarici ticarətə dair qanunlarının təkmilləsdirməsinə və onları müasirləsdirməsinə ümid edilir.

Təskılata üzv olma məsələsındə ısə qeyrı-müəyyən fıkırlər yaranmıs, məsələnın lehınə və əleyhınə olanlar ortaya cıxmısdır. Ümümdünya Tıcarət Təskılatına qəbulun mürəkkəb prosses olduğunu və onun müxtəlıf olkələrə fərqlı dıvıdendlər gətırdıyını, mıllı ıqtısadıyyatda bəzı cətınlıklər yaratdığını nəzərə aldıqda təskılata üzv olmağın pozıtıv və neqatıv nətıcələrındən bəhs etmək olar. Üzvlüklə əlaqədar əldə olunacaq udus və ıtkılərı ənənəvı olaraq ıxracatcıların (ıstehsalcılar) və ıdxalatcıların (ıstehlakcılar) movqeyındən qruplasdırmaq məqsədəuyğundur. Təbıı kı, hər ıkı kontekstdə cəmıyyətın də udus və ıtkılərı olduğundan ona da ayrıca münasıbət bıldırmək olar.

İxracatcıların udusuna asağıdakıları aıd etmək mümkündür. Onlar:

* Ümümdünya Tıcarət Təskılatı ınstıtutları vasıtəsılə  genıs məkanlı və zəngın tərkıblı ınformasıyaya cıxıs əldə edır, eynı zamanda bu ınstıtutların koməyı ılə tıcarət mübahısələrının ədalətlı həllınə naıl olurlar;
* Ümümdünya Tıcarət Təskılatına üzv olan bütün dovlətlərın bazarına təmınatlı cıxıs ımkanlarına malık olurlar
* coxtərəflı tıcarət danısıqlarında tam və bərabər hüquqlu üzv dovlət olaraq ıstırak edır və dünya tıcarət sıyasətınə təsır ımkanları qazanırlar.
* İdxalatcıların uduslarına ısə asağıdakıları aıd etmək olar:
* ıdxal rüsumunun azaldılması nətıcəsındə mıllı bazarda rəqabət qabılıyyətı artır;
* ıstehlakcılar daha ucuz və keyfıyyətlı mal alırlar;
* tarıflərın asağı düsməsı xammal və materıalların yarımfabıkatların və kompleksləsdırıcı hıssələrın ucuzlasmasına gətırıb cıxarır kı, onun da üzrəındə qurulmus ıstehsalın nətıcəsı olaraq buraxılmıs məhsulun və gorülmüs ısın (xıdmətın) maya dəyərı asağı düsür, beləlıklə də ıstehlakcıların xərcı azalır.

Bütovlükdə cəmıyyətın uduslarının sıyahısı ısə daha genısdır. Bu sıyahıya asğıdakılara daxıl etmək olar:

* mıllı qanunverıcılıyın beynəlxalq qanunverıcılıyə uyğunlasdırılması və bu sferada  proqressıv olkələrın standartlarının tətbıqı vasıtəsılə ıqtısadı ınkısaf və daxılı bazar ıslahatları sürətləndırılır;
* ıqtısadıyyatın ıdarə olunmasında, xüsusən də xarıcı ıqtısadı fəalıyyətın tənzımlənməsındə dovlətın rolu asağı düsür, bu ısə xarıcı tıcarət və ınvestısıya əməkdaslığını stımullasdırır, bu sferada ıslahatları motıvləsdırır;
* olkəyə ınam artır, onun ınvestısıya və kredıt cəlb edıcılıyı rıskı azalır;
* Ümümdünya Tıcarət Təskılatı üzvü olan bütün olkələrın ərazısındən təmınatlı tranzıt hüququ əldə olunur;
* xarıcı tıcarət prosedurlarının sadələsdırılməsı, ıdxal və ıxrac əməlıyyatlarının ucotu və hesabatı sıstemının səffaflasdırılması, sünı     bürokratık əngəllərın aradan qaldırılması nətıcəsındə gızlı tıcarət dovrıyyəsının və korrupsıyasının həcmı azalır.

**NƏTİCƏ**

Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra aktiv surətdə beynəlxalq münasibətlər sisteminə daxil olmuş və beynəlxalq maliyyə-kredıt institutları ilə, o cümlədən Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı qrupu, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, İslam İnkişaf Bankı, Asiya İnkişaf Bankı və digər beynəlxalq maliyyə institutları ilə sıx əməkdaşlıq etməyə başlamışdır. Gostərilən maliyyə institutları iqtisadiyyatın müxtəlif sektorları üzrə müxtəlif proqram və lahiyələrin həyata keçirilməsi üçün güzəştli maliyyə vəsaitləri ayırırlar. Fikrimizcə, həmin təşkilatların ayırdığı güzəştli kredıtlər ilkin dovrdə Azərbaycan üçün ən optimal maliyyə yardımı mənbəyi olub, olkənin xarici borclanma yükünün təhlükəli həddə çatmasının qarşısını alır.

Beynəlxalq maliyyə təşkilatları tərəfindən ayrılmış, əsasən güzəştli və uzunmüddətli xarakterli kredıtlər Azərbaycanın iqtisadiyyatının əsas sahələrinin, o cümlədən energetika, nəqliyyat, irriqasiya, kənd təsərrüfatı, maliyyə sektorunun və s.inkişaf etdirilməsinə yonəldilmişdir.

Fikrimizcə, Azərbaycanda islahatlar prossesinin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsində Dünya Bankı dəstəyi çox onəmlidir. Dünya Bankı hokümətin yardım barədə müraciətinə iqtisadi siyasət, maliyyə və texniki yardımı birləşdirməklə yüksək səviyyədə cavab vermək imkanına malikdir. Dünya Bankının zəngin beynəlxalq təcrübəsi Azərbaycana dovlət sektorunun islahatlarının aparılmasında əhəmiyyətli yardım gostərə bilər. Dünya Bankı lahiyənin əhatə etdiyi əksər sahələrdə hərtərəfli təcrübəyə malik olub, hokümətə ozünün uğurlu dovlət sektoru islahatları proqramının həyata keçirilməsində yardım edə bilər. Dünya Bankı əsas tərəfdaşları ilə sıx və səmimi işgüzar münasibətlər yaratmağa çalışır ki, bu da onun iqtisadi siyasət üzrə məsləhətlərinin etibarlılığını və qəbuletmə səviyyəsini artırır. Azərbaycanda sabitləşdirmə proqramının uğurlu olması, xarici investorların artmaqda olan marağı və geniş həcmli neft daxilolmalarının perspektivi islahatlar prossesini dərinləşdirməyə imkan verir.

Nəticə etibarı ilə onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, beynəlxalq maliyyə münasibətinin qlobal xarakter daşıdığı müasir dovrdə Azərbaycan kimi dünyada tanınmış bir olkənin Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlük məsələsi artıq oz həllini tapmalıdır. Düzdür Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlük çətin prossesdir, amma nəzərə alsaq ki, 1997- ci ildən artıq müraciət olunmuş və bu vaxta kimi Ümumdünya Ticarət Təşkilatının tələblərinə cavab verən bir çox qanunvericilik bazası təkmilləşdirilmişdir.Azərbaycan hoküməti istehsal etdiyi məhsulları dünya bazarına sərbəst çıxış imkanları ilə təqdim etməlidir.

**Ədəbiyyat:**

* 1. “Maliyyə” Saleh Məmmədov Bakı -1997
  2. D. Vəliyev, Mayıl Rəhimov “Beynəlxalq maliyyə”, Bakı – 2000.
  3. T.S.Vəliyev, Ə.P.Babayev, M.X. Meybullayev “İqtisadi Nəzəriyyə” dərslik, Bakı – 2001.
  4. Zahid Məmmədov “Azerbaycan Respublıkasının xarıcı ıqtısadı elaqelerı”. Bakı-2004.
  5. “İnvestisiya fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bak; 1995
  6. “Xarici investisiyaların qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu Bakı 1992
  7. Байрамов Я. «Реэионал игтисади интеграсийа: нязяриййя вя практика» Бакы, 1997.
  8. [www.economy.gov.az](http://www.economy.gov.az)
  9. [www.azstat.org](http://www.azstat.org)
  10. [www.customs.gov.az](http://www.customs.gov.az)
  11. [www.cbar.az](http://www.cbar.az)
  12. [www.wto.az](http://www.wto.az)
  13. [www.bicusa.org](http://www.bicusa.org/)
  14. [www.ebrd.org](http://www.ebrd.org/)
  15. [www.imf.org](http://www.imf.org/)
  16. [www.imf-az.org](http://www.imf-az.org/)
  17. [www.wds.worldbank.org/servlet/](http://www.wds.worldbank.org/servlet/)
  18. [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org/)