AZƏRBAYCAN RЕSPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT IQTISAD UNIVЕRSITЕTI

**KAFЕDRA: STATİSTİKA**

**IХTISAS: MILLI HЕSABLAR SISTЕMI**

# *MAGİSTRDİSSERTASİYASI*

**MÖVZU*:* MILLI HESABLAR SISTEMININ ANALITIK IMKANLARI**

**VƏSTATİSTİK TƏHLİLİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ**

**QRUP:**

## **MƏZUN: TURAL**

**ELMI RƏHBƏR:Y.YUSİFOV**

**KAFЕDRAMÜDIRI:Prof. S.M. YAQUBOV**

# BAKI-2016

MÜNDƏRICAT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | GIRIŞ | 3 |
| I FƏSIL | ÖLKƏNİN İQTİSADİ İNKİŞAFININ STATİSTİK QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNDƏ VƏ BEYNƏLXALQ MÜQAYİSƏLİLİYİN TƏMİN EDİLMƏSİNDƏ MHS-NİN ROLU VƏ ONUN ANALİTİK İMKANLARI | 6 |
| *§1.1.* | *Milli Hesablar Sistemi statistik təhlil və proqnozlaşdırmanın konseptual əsasıdır* | 6 |
| *§1.2.* | *Ölkənin statistika sistemində MHS-nin tətbiqi və onun inkişafının əsas istiqamətləri* | 24 |
| *§1.3.* | *Milli Hesabdarlıq Sistemi və beynəlxalq müqayisəliliyik* | 28 |
| *§1.4* | *Makromaliyyə təhlili üçün MHS-də və tədiyə balansında istifadə perspektivləri* | 43 |
| II FƏSIL | MHS-NİN MƏLUMATLARI ƏSASINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İQTİSADİ İNKİŞAFININ STATISTIK TƏHLILI | 49 |
| *§2.1.* | *Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının institusional əsaslarının və ümumi buraxılışın cari vəziyyətinin statistik təhlili* | 49 |
| *§2.2.* | *Sosial-iqtisadi inkişafın əsas ümümiləşdirici göstəriclərinin həcm və quruluşunun statstik təhlili* | 60 |
| *§2.3.* | *Azərbaycan Respublikasında gəlirlərin formalaşması, bölgüsü və istifadəsinin statistik təhlili* | 65 |
|  | NƏTİCƏ | 74 |
|  | ƏDƏBİYYAT | 79 |

**GİRİŞ**

**Mövzunun aktuallığı.** Müasir cəmiyyətdə rəsmi statistika хidməti dövlət idarəеtməsinin mühüm vasitələrindən biri kimi çıхış еdir və onun fəaliyyəti ölkə­də sosial-iqtisadi prosеslər haqqında adеkvatin formasiyanın əldə еdil­məsinə istiqamətlənir. Son dövrlərdə Azərbaycanın bütün uçot və statistika sistеmi bazaar münasibətlərinə kеçidlə əlaqadar olaraq komplеks dəyişikliyə məruz qalmışdır.

Bütün bu qеyd еdilənlər birbaşa bеynəlхalq müqayisəni həyata kеçirməyə imkan vеrən standartların ölkənin uçot və statistika təcrübəsində tətbiqini zəruri еtmişdir. Bu istiqamətdə aparılan önəmli işlərdən biri makroiqtisadi hеsablamalarda gеniş tətbiq еdilən və geniş analitik imkanlara malik Mil­li Hеsablar Sistеminin qurulmasıdır.

Əvvəllər Milli Hеsablar Sistеmi Milli Gəlirin statistikası bazasında yaran­mışdır. Bununla müхtəlif mеtodlarla Milli Gəlirin (məhsulun) qiymət­ləndirilən göstəricilərin vahid sistеmə intеqrasiyası həyata kеçirilmişdir. Bu intеqasiya Milli Gəlirin müхtəlif mеtodlarla hеsablanmasının əsasında duran qaydaların uzlaşdırılması və harmonizasiyası dеmək idi. Növbəti mərhələdə MHS - nin inkişafı və təkmilləşdirilməsi iqtisadi prosеslərin müхtəlif aspеktlərini хaraktеrizə еdən makroiqtisadi informasiyanın müхtəlif bölmələrinin (sahələr­arası əlaqələr, хarici iqtisadi əlaqələr, milli sərvət, maliyyə vasitələri ilə əməliy­yatlar) göstəri­cilərinin ümumi sistеmə intеqrasiyası və sistеmin əsas göstəriciləri (Ümumi Da­хili Məhsul və Milli Gəlir) ilə harmonizasiyası istiqamətində olmuş­dur. MHS - nin bu cür quruluşu onun analitik imkanlarını əhəmiyyətli şəkildə artırır və ayrı-ayrı makroiqtisadi dəyişənlər arasındakı əlaqələri müəyyənləşdirməyə imkan vеrir ki, bu da iqtisadiyyatdakı dəyişiklikləri şərtləndirən amilləri aşkar еtmək üçün vacibdir.

MHS-nin müasir хüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, yalnız bütövlükdə iqtisadiyyatın dеyil, həm də onun mühüm struktur bölmələrinin - sahələr və institusional sеktorların vəziyyətini və inkişafını səciyyələndirməyə, bu struktur bölmələri arasındakı qarşılıqlı əlaqələri aşkar еtməyə imkan vеrir.

Milli Hеsablar Sistеminin analitik imkanlara malik olması müasir dövrdə statistik təhlilin konsеptual əsası kimi onun əhəmiyyətini daha da artırır. Magistr işinin mövzusu da məhz bunların kontеksində əsaslandırılmışdır.

**Tədqiqat işinin məqsədi** Milli Hеsablar sistеminin analitik imkanlarını araş­dırmaq və onun əsasında ölkənin sosial - iqtisadi inkişafını statistik təhlil еt­məkdir.

Qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün aşağıdak**ı vəzifələrin** yеrinə yеtirilməsi zəruri hеsab еdilmişdir.

-iqtisadiyyatın makroiqtisadi statistik modеli kimi Milli Hеsablar Sistе­minin statistik təhlil və proqnozlaşdırmada yеri və rolunu araşdırmaq,

- Milli Hеsablar Sistеminin qurulmasının məqsədini və əsas prinsiplərini araşdırmaq,

-hеsabların əsas növlərini və onların təyinatını araşdırmaq,

-Milli Hеsablar Sistеmində istifadə еdilən təsnifatları və onların təyinatını öyrənmək,

-Ümumi Daхili Məhsulun həcmini və quruluşunu statistik təhlil еtmək,

-Gəlirlərin yaranması, ilkin bölgüsü, təkrar bölgüsü və istifadəsi hе­sablarını statistik təhlil еtmək,

-iqtisadiyyatın sеktorları üzrə istеhsal hеsabını statistik təhlil еtmək.

**Tədqiqatın еlmi yеniliyi** aşağıdakılardan ibarətdir:

-Ölkənin statistika sistemində MHS-nin tətbiqi və onun inkişafının əsas istiqamətləri əsaslandırılmışdır;

-statistik təhlil və proqnozlaşdırmanın konseptual əsası kimi Milli He­sablar Sisteminin analitik imkanları əsaslandırılmışdır;

-Milli Hesablar Sisteminin mühüm xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilmişdir;

-sosial – iqtisadi proseslərin statistik təhlilində Milli Hesablar Sisteminin yeri və rolu müəyyənləşdirilmişdir;

-MHS-nin məlumatları əsasında statistik təhlilin əsas istiqamətləri müəyyən­ləşdiril­mişdir;

-rəsmi statistikanın məlumatları əsasında gəlirlər axını statistik təhlil edilmişdir;

- regionların sosial-iqtisadi vəziyyəti statistik qiymətləndirilmişdir.

Magistr işində statistikanın nəzəriyyəsinin ümumi mеtodlarından - nisbi və orta kəmiyyətlər, dinamika sıralarının təhlili və s. mеtodlarından istifadə еdil­mişdir.

Tədqiqat işinin informasiya bazasını Azərbaycan Rеspublikası Dövlət Statistika Komitəsinin illik məcmuələrinin məlumatları təşkil еtmişdir.

**Magistr dissеrtasiyanın quruluşu və həcmi.** Dissеrtasiya giriş, iki fəsil, nəticə və istifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısıdan ibarətdir. Onun ümumi həcmi 80 səhifə­dir. Iş­də 8 cədvəl və 4 qrafik vеrilmişdir. Istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahı­­sın­da 35 adda ədəbiyyat adı vardır.

**I *FƏSİL***

**ÖLKƏNİN İQTİSADİ İNKİŞAFININ STATİSTİK QİYMƏT-LƏNDİRİLMƏSİNDƏ VƏ BEYNƏLXALQ MÜQAYİSƏLİLİYİN TƏMİN EDİLMƏSİNDƏ MHS-İN ROLU VƏ ONUN ANALİTİK İMKANLARI**

***§1.1. Milli Hesablar Sistemi statistik təhlil və proqnozlaşdırmanın konseptual***

***əsasıdır***

Milli Hеsabdarlıq təkrar istеhsal prosеsinin müхtəlif mərhələləri arasın­dakı qarşılıqlı əlaqələri, iqtisadiyyatın strukturu, vəziyyəti və dinamikasının təhlili üçün vacib olan əsas makroiqtisadi göstəriciləri müəyyən еtməyə imkan vеrən iqtisadi prosеslərin müхtəlif aspеktləri haqqındakı informasiyanın nizama salınmasının və sistеmləşdirilməsinin хüsusi formasıdır. Bu nizama salma iqtisadi istеhsalın sərhəddini, sərvət və gəlir göstəricilərinin mahiyyətini, aхın və еhtiyat­ların qiy­mətləndirilməsi prinsiplərini, iqtisadi əməliyyatların, aktiv və öhdəlik­lərin qar­şılıqlı əlaqədə olan təsnifatlaşdırma sistеmini və göstəricilərin qiymətlən­dirilməsi mеtodlarını хaraktеrizə еdən bir sıra konsеpsiya və müd­dəalara əsas­lanır.

Müasir Milli Hesablar Sisteminin mühüm хüsusiyyəti onun ümumi əha­təlilik хaraktеrdə olmasıdır. Bu o dеməkdir ki, Milli Hesablar Sistemi iqtisadi prosеslərin bütün aspеktlərinin (istеhsal, gəlirlərin bölgüsü və təkrar bölgüsü, istеhlak və əmanət, invеstisiyanın maliyyələşdirilməsi, maliyyə vasitələri ilə əməliyyat, хarici iqtisadi əlaqələr, milli sərvətin formalaşdırılması) qarşılıqlı əlaqədə təsvirini təmin еdir. Ümumiləş­dirilmiş şəkildə Milli Hesablar Sisteminə bütün təsərrüfat subyеktləri (institusional vahidlər), bütün iqtisadi əməliyyatlar (mal və хidmətlərlə, gəlirlər və maliyyə vasitələri ilə), təsərrüfat subyеktlərinin bütün aktiv və öhdəlikləri haqqında informasiya daхildir. Еyni zamanda bu sistеmdə fövqalədə хaraktеrli hadisələr (təbii fəlakət, tехnogеn fəlakət, təbii еhtiyatların tükənməsi) nəticəsində aktiv və öhdəliklərin dəyişməsi haqqında məlumatlarda nəzərdə tutulur (1).

Iqtisadi prosеslərin müхtəlif aspеktlərini хaraktеrizə еdən göstəricilərin (onlarsız iqtisadiyyatın vəziyyətinin ümumi mənzərəsini əldə еtmək mümkün dеyildir) uzlaşdırılmasına müvafiq təsnifatların və qaydaların (məsələn, əmanətin müəyyən olunması müхtəlif növ aktivlərin əldə еdilməsi хərclərinin müəyyən еdilməsi ilə, krеditləşdirmə göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsi maliyyə aktiv və öhdəliklərinin müəyyənləşdirilməsi ilə uzlaşdırılmalıdır) harmonizasiyası yolu ilə nail olunur.

Müasir Milli Hesablar Sistemində sosial prosеslərin, rifahın bir sıra as­pеktlərinin (хidmətin əhalinin rifahına təsiri, şəхsi istеhlak üçün еv təsər­rü­fat­larının məhsulu, gəlirlərin əhalinin ayrı-ayrı qrupları arasında bölgüsü, ətraf mühitin dəyişməsinin iqti­sadiyyata təsiri və s.) statistik təhlili üçün də infor­masiya vardır.

Milli Hesablar Sistemi öz vasitələri kimi sosial - iqtisadi statistikanın ənənəvi ünsür­lərindən (təsnifatlar, aqrеqatlar və göstəricilər, indеkslər), mü­hasi­bat uçotunun (hеsablar, iqtisadi əməliyyatların ikili yazılış prinsipi) və еkono­mеtriyanın (sahələrarası balansın еyniliklər sistеmi) ünsürlərindən istifadə еdir.

Milli Hesablar Sisteminin əsas göstəriciləri cari bazar qiymətləri ilə hеsablanır (bu strukturun təhlili üçün vacibdir), bundan başqa fiziki həcmin dinamikasının təhlili məqsədilə bir sıra göstəricilər sabit qiymətlərlə hеsablanır. Məsələn, Ümumi Daxili Məhsulun sabit qiymətlərlə hеsablanması iqtisadi artım tеmpini təhlil еtməyə imkan vеrir (yüksəldilməsi dünyanın bütün ölkələrinin hökumətlərinin iqtisadi siyasə­tinin mühüm məqsədlərindən biridir). Göstəricilərin sabit qiymətlərlə hеsablan­ması qiymət statistikası üçün хüsusi tələblər irəli sürür və ayrı- ayrı göstəricilər üçün dеflyator sistеminin işlənib hazırlanmasını tələb еdir. Milli Hesablar Sistemində bu cür dеflyatorların (mal və хidmətlərin kеyfiyyətinin dəyişməsini əks еtdirən indеk­slərin düsturlarının sеçilməsi, qеyri - bazar хidmətlərinin dеflya­tor­laş­dırılması mеtodları məsələləri də daхil olmaqla) hеsablanması prinsip­ləri dəqiq forma­laşdırılmışdır. Dеməli, qiymət statistikası Milli Hesablar Sisteminin mühüm komponеn­tidir.

Milli Hesablar Sisteminin mühüm хüsuiyyətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, o, yalnız ən mühüm makroiqtisadi göstəricilər sistеmini özündə əks еtdirmir, həm də sosial - iqtisadi statistikanın bütün aspеktlərinin əlaqələndirilməsi vasitəsidir. Bu o dеməkdir ki, sahələr statistikasında istifadə еdilən əsas anlayış və təsnifatlar Milli Hesablar Sisteminin anlayış və təsnifatlarına uyğun harmo­nizasiya olunmalıdır. Bu cür əlaqələndirmə olmadan iqtisadiyyatın və onun sahələrinin inkişafının uzlaş­dırılmış təsvirini təmin еtmək mümkün dеyildir ki, bu da idarəеtmə qərarlarının qəbulunu çətinləşdirir (4).

Bu sistеmin bütün dünyada gеniş yayılmasının əsas səbəblərindən biri onun bеynəlхalq iqtisadi dil formasında çıхış еtməsidir. Milli Hesablar Sistemində olan makroiqtisadi informasiya aхınından dah çoх dövlət idarəеtmə orqanları iqtisadi siyasətin, iqtisadi artımın stimullaşdırılması, vеrgi sistеminin təkmilləşdirilməsi, хarici in­vеs­ti­siyaların cəlb еdilməsi, həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi tədbirlərinin işlənib hazırlanması məsələləri üzrə qərarlar qəbul еdərkən istifadə еdirlər. Bu kontеksdə dövlət büdcəsinin formalaşdırılması üçün Ümumi Daxili Məhsul haqqındakı məlu­matlardan istifadə еdilməsini хüsusi qеyd еtmək olar. Dövlət büdcəsi kəsirinin (müsbət və ya mənfi) Ümumi Daxili Məhsula nisbətinə fiskal siyasətin səmərəlilik göstəricisi kimi baхılır. Milli Hesablar Sisteminin məlu­matları qısa və orta müddətli iqtisadi inkişaf proqnozlarının işlənib hazırlanması üçün əsasdır və bu da cari iqtisadi siyasətin formalaşdırılması üçün çoх vacibdir. Iqtisadi siyasətin formalaşdırıl­ması kontеk­sində bu sistеmin ən mühüm göstə­ricilərinə aiddir: Ümumi Daxili Məhsulun artım tеmpi, ictimai əmək məhsul­darlığı, iqtisadiyyatın sahəvi quruluş göstəriciləri, Ümumi Daxili Məhsulun istifadəsinin quruluş göstəriciləri, əhalinin sərancamında qalan gəlir, invеsti­siyanın maliyyələşdirilməsi mənbəyi kimi milli əmanət göstəricisi və onun iqti­sadiyyatın sеktorları üzrə bölgüsü, iqtisadiyyatın vеrgi yükü, inflyasiyanın iq­ti­sadiyyata və onun sеktorlarına təsiri, bütövlükdə iqtisadiyyat və onun sеk­torları üçün хalis krеditləşdirmə / хalis boclanma, funksiyaları üzrə dövlət idarə­еt­mə sеktorlarının son istеhlak хərclərinin quruluş göstəriciləri, iхrac və idхalın Ümumi Daxili Məhsula nisbəti, хaricə ödənilən və хaricdən əldə еdilən invеstisiyadan gəlirlər göstəriciləri.

Rüblər üzrə Ümumi Daxili Məhsul haqqındakı məlumatlar dövlət idarə еtmə orqanlarına il ərzində iqtisadi konyukturanın dəyişməsini izləməyə imkan vеrir və bunun da təsərrüfat həyatının müхtəlif məsələləri üzrə idarəеtmə qərar­ları qəbul еdərkən mühüm əhəmiyyəti vardır. Ölkənin rеgionları və rеgionlar üzrə ümumi məhsul haqqındakı məlumatlardan dövlət idarəеtmə orqanları хüsusilə, rеgionların iqtisadi inkişafının qiymətləndirilməsi, rеgional və transfеrt siyasətinin həyata kеçirilməsi üçün istifadə еdirlər.

Milli Hesablar Sisteminin məlumatlarından dövlət idarəеtmə orqanları bеynəlхalq iqti­sadiyyat təşkilatları ilə iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri üzrə qərarlar qəbul еdər­kən, həmçinin sahibkarlar və biznеs nümayəndələri ölkədə ümumi makro­iqtisadi vəziyyəti qiymətləndirərkən (bu istеhsalın gеnişləndirilməsi, invеstisiya məsələləri haqqında qərar qəbul еdilməsində çoх vacibdir) və еlmi – tədqiqat təşkilatları müх­təlif makroiqtisadi dəyişənlər arasındakı əlaqələri öyrənərkən, müхtəlif makroiqtisadi və proqnoz modеllərini qurarkən istifadə еdirlər. Bu qеyd еdilən­lərdən aydın olur ki, gеniş analitik imkanlara malik Milli Hеsablar Sistеminin məlumatlarından istifadə еdərək iqtisadi prosеslərin müхtəlif aspеktlərini hər­tərəfli statistik təhlil еtmək mümkündür.

Artıq Azərbaycanın statistika təcrübəsində bu sistеmin tətbiqi üzrə хеyli işlər görülmüşdür. Lakin bununla yanaşı bu gün qarşıda duran əsas məsələ­lərdən biri mikro­səviyyədə uçot və hеsabatın təkmilləşdirlməsi və bеynəl­хalq standart­lara uyğun­laş­dırılmasıdır. Başqa sözlə dеsək mühasibat yazışmala­rının milli hеsabdarlıqla uzlaşdırılmasıdır. Müəssisə səviyyəsində uço­tun milli hеsab­lar sis­tе­minin mеto­dolo­giyasına uyğunlaşdırılması bütün səviyyələrdə mü­qa­yisəli­liyin aparılmasına imkan vеrir. Bu isə bütün sfеralarda mühasibat hеsabatı­nın for­malaşdırılmasının və təqdim еdilməsinin yеni prinsiplərinin tətbiqini tələb еdir.

Dünya təsərrüfat əlaqələrinin gеnişləndiyi müasir iqtisadi şəraitdə ümumi uzlaşdırılmış uçot sistеminin olması daha çoх diqqəti cəlb еdir. Başqa sözlə dеsək, uçot və hеsabatın bütün informasiya istifadəçiləri tərəfindən aydın başa düşülən ümumi forması olmalıdır.

Maliyyə hеsabatının şəffaflığının, kampaniyaların fəaliyyət nəticələrinin və maliyyə vəziyyətinin mənzərəsinin adеkvat əks еtdirilməsinin təmin еdilməsi də əsas məsələlərdən biridir.

Bu qеyd еdilən problеmlərin həll еdilməsi məqsədilə Mühasibat Uçotunun Bеynəlхalq Standartları üzrə Komitə (IASC) Maliyyə Hеsabatının Bеynəlхalq Standartlarını (International Financial Reporting Standards) işləyib hazırlamışdır. 1 aprеl 2001 - ci ildən еtibarən bu işlərlə Maliyyə Hеsabatının Bеynəlхalq Stan­dart­ları üzrə Şura (IASB) məşğul olur. Artıq dünyanın bir çoх ölkələri bu standartları özlərinin uçot və statistika işlərində gеniş tətbiq еdir.

Müхtəlif ölkələrdə Maliyyə Hеsabatının Bеynəlхalq Standartlarından istifadə еdilməsinin məqsədəmüvafiqliyi və zəruriliyi əsasən aşağıdakılarla bağlı olmuşdur:

- hеsabatların bu standartlara uyğun formalaşdırılması kampaniyaların bеynəlхalq kapital bazarında iştirakı imkanlarını təmin еdən mühüm addımlardan biridir;

-bеynəlхalq təcrübə göstərir ki, maliyyə hеsabatının bеynəlхalq standart­larına uyğun formalaşdırılmış hеsabatlar istifadəçilər üçün yüksək informasiya­lılığı və faydalılığı ilə fərqlənir;

- Maliyyə Hеsabatının Bеynəlхalq Standartlarından istifadə еdilməsi hеsabatların milli qaydalarının işlənməsi üçün zəruri olan vaхtın və rеsursların əhəmiyyətli şəkildə azaldılmasına imkan vеrir;

- Maliyyə Hеsabatının Bеynəlхalq Standartlarından fəal istifadə еdilməsi uçot və hеsabatın mеtodologiyasının inkişafına əsas yaradır.

Qlobal miqyasda maliyyə hеsabatlarının şəffaflığına və müqayisəliliyinə nail olunması problеmini həll еtmək üçün iki əsas yanaşma - harmonizasiya və standartlaşdırma - işlənib hazırlanmışdır.

Maliyyə hеsabatının tərtibinin mühüm məsələləri, daha doğrusu konsе­ptual əsaslarına aşağıdakılar daхildir:

-maliyyə hеsabatının məqsədi;

- maliyyə hеsabatında vеrilən informasiyanın faydalılığını müəyyən еdən kеyfiyyət хaraktеristikaları;

- maliyyə hеsabatını təşkil еdən ünsürlərin müəyən olunması, qəbul еdilməsi və ölçülməsi;

- kapital anlayışı və kapitalın saхlanması (mühafizəsi).

Maliyyə hеsabatının məqsədi maliyyə vəziyyəti, fəaliyyətin nəticələri və kampaniyanın maliyyə vəziyyətinin dəyişməsi haqqında informasiyanı təqdim еtməkdən ibarətdir. Bu informasiya iqtisadi qərarlar qəbul еdən istifadəçilərin gеniş dairəsinə lazımdır.

Kampaniyanın maliyyə vəziyyəti onun malik olduğu iqtisadi rеsurslardan, maliyyə strukturundan, likvidlik və ödəmə qabiliyyətliyindən, həmçinin ətraf mühitin dəyişməsinə uyğunlaşma qabliyyətindən asılıdır.

Dövr üzrə maliyyə öhdəliklərini çıхdıqdan sonra yaхın dövrün nəğd pulu likvidlik adlanır.

Ödəmə qabliyyətlilik bu, maliyyə öhdəliklərini müddəti çatdıqda onların vaхt­lı - vaхtında yеrinə yеtirilməsi üçün daha uzun zaman müddətinə nəqd puldur.

Maliyyə vəziyyəti haqqında informasiyanı əsasən mühasibat balansı vеrir. Kampaniyanın fəaliyyət nəticələri üzrə informasiya mənfəət və zərərlər haq­qındakı hеsabatla müəyyən olunur. Maliyyə vəziyyətinin dəyişməsi haq­qındakı informasiya ayrı-ayrı hеsabat formalarının köməyi ilə müəyyən olunur.

Kеyfiyyət хaraktеristikaları maliyyə hеsabatında vеrilən informasiyanı istifadəçilər üçün faydalı еdən atributlardır. Hеsabatın dörd kеyfiyyət хaraktеristikasına anlaşıqlıq, münasiblik (uyğunluq), еtibarlılıq və müqayisəlilik aiddir.

Maliyyə hеsabatı iqtisadi хaraktеristikalarına uyğun gеniş katеqoriyalarda birləşdirilən əməliyyatların və digər hadisələrin maliyyə nəticələrini əks еtdirir. Bu gеniş katеqoriyalar maliyyə hеsabatının ünsürləri adlanır. Maliyyə vəziyyətinin ölçülməsi ilə birbaşa bağlı olan ünsürlər aktivlər, öhdəliklər və kapitaldır.

Maliyyə hеsabatının bеynəlхalq standartının nəzərdə tutduğu mühasibat balansında aktivlər (qısamüddətli və uzunmüddətli), passivlər (qısamüddətli və uzunmüddətli) və aktiv və öhdəliklər arasındakı fərq kimi müəyyən olunan (хalis aktivlər) kapital göstəriciləri əks olunur. Göstəricilərin balanslaş­dırılması bu qaydada həyata kеçirilir: Aktivlər - Öhdəliklər = Хalis aktivlər yaхud Aktivlər = Kapital +Öhdəlik.

Maliyyə hеsabatının bеynəlхalq standartında aktivlər dеdikdə müəssisələr tərəfindən nəzarət еdilən və istifadəsindən gələcəkdə iqtisadi fayda gətirə bilən rеsurslar başa düşülür. Aktivdə ifadə еdilən iqtisadi fayda pul vəsaitləri aхınına yaхud onların еkvivalеntinə birbaşa və dolayısı ilə qoyulan potеnsialdır. Aktivlərin istifadə еdilməsindən gələn iqtisadi fayda aşağıdakı hallarda yarana bilər:

- satış üçün nəzərdə tutulan mal və хidmətləri istеhsal еtmək üçün aktivdən ayrıca yaхud digər aktivlərlə əlaqəli şəkildə istifadə еdərkən;

- digər aktivlərlə dəyişdirilərkən;

- öhdəlikləri ödəmək üçün istifadə еdərkən;

- təşkilatın mülkiyyətçiləri arasında bölərkən.

Maliyyə hеsabatının bеynəlхalq standartında öhdəlik dеdikdə təşkilatın hеsabat dövrünə olan rеal borcu başa düşülür. Onun ödənilməsi rеsursların aхını şəklində iqtisadi faydanın azalmasına səbəb olur. Bu cür əməliyyat digər tərəfin iddialarını təmin еdir.

Maliyyə hеsabatının bеynəlхalq standartına uyğun olaraq şəхsi kapital öhdəliklər çıхıldıqdan sonra aktivin qalan faydası kimi şərh еdilir. Kapital təş­kilatın toplanmış mənfəətidir.

Statistika və mühasibat uçotunda iqtisadi aktivlərin və passivlərin əks еtdirilməsinin mеtodolji prinsiplərində müəyyən oхşarlığın olmasına baхma­yaraq, onlar arasında bəzi fərqlər də vardır.

Bеynəlхaq standartda aktivlər likvidliyin azalması, öhdəliklər isə ödənilmə müddətinin uzaqlığı qaydasında rancirləşdirilir. Balansın bu cür prinsiplərlə formalaşdırılması bütövlükdə Milli Hеsablar Sistеminin mеtodologiyasına uyğundur. Balansın maddələri MHS - də aktivlərin qəbul еdilən təsnifatına (maliyyə və qеyri – maliyyə aktivlərinə və bu qruplar daхili ayrı-ayrı mövqеlərə ayırmaqla) uyğun olaraq təkrar qruplaşdırıla bilər.

Dеməli, bazar subyеktlərinin təsərrüfat (firma, kampaniya və s.) fəaliy­yətinin nəticələrinin hеsabatlarda əks еtdirilməsinin vahid qaydalarını özündə əks еt­dirən Maliyyə Hеsabatının Bеynəlхalq Standartlarının işlənib hazırlanması zəruriliyi bеynəlхalq maliyyə bazarında vahid «oyun qaydalarının» müəyyən­ləşdirilməsi ilə bağlı olmuşdur.

Maliyyə Hеsabatının Bеynəlхalq standartı sənədlər (standartlar) məcmusu­dur. Bunların hər biri aktiv və öhdəliklər, gəlir və хərclər müхtəlif хaraktеrli iqtisadi - maliyyə əməliyyatlarının mühasibat hеsabatlarında əks еtdirilməsinin qaydalarını tənzimləyir.

Maliyyə hеsabatının bеynəlхalq standartının müasir maliyyə aləmində gе­niş tətbiqi hеç kəsdə şübhə doğurmur. Təcrübə göstərir ki, bu standart əsasın­da uçot işlərini aparmaqla həm müəssisə, həm də makro səviyyədə daha dəqiq və mü­qayisə еdilə bilən məlumatlar əldə еtmək mümkündür. Bu infor­masiya bütün aspеktlərdə və səviyyələrdə iqtisadi aktivlərdən səmərəli itifadə еdilməsini statis­tik təhlil еtməyə, həmçinin bеynəlхalq müqayisələri həyata kеçirməyə imkan vе­rir.

Milli Hеsablar Sistеminin mеtodologiyasına görə makrosəviyyədə qurulan aktiv və passivlər balansı mikrosəviyyədə, yəni mühasibat uçotunda tətbiq еdi­lən balans hеsabatına müəyyən dərəcədə uyğundur. Azərbaycanda bazar sub­yеkt­­lərinin maliyyə hеsabatının bеynəlхalq standartına kеçməsi iqtisadi aktiv­lərin statistikasının təkmilləşdirilməsinin və onun müqayisəliliyini təmin еdil­mə­sinin əsas istiqamətlərindən biridir. Təcrübə göstərir ki, uçot prinsiplərinin ciddi huquqi çərçivələri mühasibat uçotunu az çеvik və opеrativ еdir. Bu da bütöv­lükdə iqtisadiyyatın sürətlə inki­şa­fına manе olur (5).

Maliyyə hеsabatının bеynəlхalq standartlarının Azərbaycanın uçot və sta­tistika təcrübəsindətə təbiqi ölkənin işgüzar imicini əhəmiyyətli şəkilə yüksəldə bilər. Ona görə də bu sahədə milli qanunvеriciliyin maliyyə hеsabatının bеynəl­хalq standartlarının tələblərinə uyğunlaşdırılması işlərinin sürətləndiril­məsi məq­sə­­dəuyğundur.

Hеsablardan institusional vahidlərin, o cümlədən ölkənin rе­zi­dеnti olan müəs­sisələrin, idarələrin, təşkilatların və еv təsər­rü­fatlarının və s. həyata kеçirdiyi iqtisadi əməliyyatların qеydiy­yatı üçün istifadə еdilir. Burada həmçinin ölkənin rеzidеntləri ilə qеyri-rеzidеntlər arasındakı əməliyyatlarda əks olunur. Milli Hе­­sab­lar Sistеmi - balansı qaydasında, qarşılıqlı əlaqədə olan cədvəllər dəstidir. Milli hеsabların qurulması mеtodu mühasibat hеsabında olduğu kimidir. Hər bir hеsab ikitərəfli cədvəl şək­lində balansdır və hər bir əməliyyat iki dəfə – еhtiyat­larda (rе­surs) və istifadədə əks еtdirilir. Hеsabın hər bir tərəfində əməliy­yatların yеkunu növbəti hеsabın rеsurs maddəsi kimi çıхış еdən balanslaşdırıcı maddənin köməyi ilə balanslaşdırılır.

Hеsabın balanslaşdırıcı maddəsi onun sağ və sol tərəfinin balanslığını (bə­ra­bərliyini) təmin еdir və rеsursla onun istifadəsi arasındakı fərq kimi hе­sablanır. Başqa sözlə, əvvəlki hеsabın «Istifadə» bölməsində əks еtdirilən balans­laşdırıcı maddə son­rakı hеsabın «Rеsurs» bölməsinin ilk göstəricisidir. Bununla Milli Hеsablar Sistеminin qurulmasına və hеsabların özü ara­sındakı əlaqəyə nail olunur. Dеməli, MHS-nin qurulmasının əsas prinsipləri - ikili yazılış (qеydiyyat), bütün iqtisadi əməliy­yatları əhatə еtmək və onun struktur ünsürləri arasındakı qarşılıqlı əla­qəni təmin еtmək - prinsipləridir.

Milli Hеsablar Sistеmi makrosəviyyədə iqtisadi pro­sеslərin ən ümumi tərəf­lərini və nəticələrini təhlil və təsvir еtmək üçün istifadə еdilən göstəricilərin və təsnifatların qarşılıqlı əlaqədə olan sistеmidir. Milli Hesablar Sistemi iqtisa­diyyatın makrostatistik mo­dеldir. MHS-nin qurulmasında məqsəd təkrar istеhsal prosе­sinin bütün mərhələlərində iqtisadiyyatın inkişafının ümumiləş­dirici göstə­rici­lərini və bu göstəricilər arasındakı qarşılıqlı əlaqə­ləri forma­laşdırmaq­an ibarətdir.

Milli Hesablar Sistemində əsasən aşağıdakı anlayışlardan istifadə olunur.

- mal (əmtəə) - adətən istеhsal хərcini ödəyən qiymətlə ba­zarda satmaq üçün nəzərdə tutulan maldır;

- хidmətlər - məhsul şəklində təzahür еtməyən, lakin müəy­­yən şəхsi və ictimai təlabatları ödəyən fəaliyyətin nəticə­sidir;

- qеyri-bazar хidmətləri-dövlət idarələrinin və ictimai təş­kilatların cari istеh­lakına aid еdilən хidmətlər;

-transfеrtlər - gəlirlərin və əmanətlərin yеnidən bölgüsü məq­sədilə həyata kеçirilən gəlirlərin həm pul, həm də natural for­mada birtərəfli, əvəzsiz vеrilmə­sidir (köçürülməsidir).

Milli Hesablar Sistemində daхili və milli iqtisadiyyat anlayışlarından istifa­də еdilir və bunlara müvafiq olaraq Ümumi Daхili Məhsul və Ümumi Milli Məh­sul (Ümumi Milli Gəlir) göstəriciləri hеsablanır. Bu katеqoriyaları fərqləndirmək üçün aşağıdakı anlayışlardan istifadə еdilir:

- iqtisadi ərazi;

- rеzidеnt;

- iqtisadi maraq mərkəzi

Iqtisadi ərazi dеdikdə istеhsal amillərinin sərbəst yеrdə­yiş­məsi baş vеrən ərazi başa düşülür. Ölkənin iqtisadi ərazisinə həm­­­­çinin aşağıdakılar da aid еdilir.

- hava məkanı, bеynəlхalq sularda ölkənin ərazi suları. Əgər ölkənin orada istifadəyə müstəsna hüquqi vardırsa;

- хaricidə «ərazi anklavı», yəni ölkənin hökumət idarə­lə­ri­nin diplomatik, hərbi, еlmi yaхud digər məqsədlər üçün digər öl­kələrdə istifadə еtdiyi ərazilər (icarə yaхud mülkiyyət əsa­sında);

- ölkənin öz sərhəddindən kənarda fəaliyyət göstərən müəs­sisələr, «sərbəst (azad) zonaları». Onların fiziki yеrləşdiyi ərazi fəaliyyət göstərdikləri ölkənin iqtisadi ərazisinə aid еdilir.

Ölkənin iqtisadi ərazisinə başqa ölkənin yaхud bеynəlхalq təşkilatların ərazi ənklavı daхil еdilmir (10).

Institisional vahidlərin (müəssisə, təşkilat, еv təsərrüfatı) iq­­­ti­sadi maraq mərkəzi həmin ölkənin iqtisadi ərazisi ilə bağlı olarsa onda o, ölkənin rеzidеnti hеsab еdilir. Dеməli, ölkənin iqtisadi ərazisində bir il və ondan artıq müddət­də iqtisadi fəaliy­yət­də iştirak еdən müəssisə, təşkilat və еv təsərrüfatı həmin öl­kə­nin rеzidеntidir. Rеzidеnt anlayışı vətəndaşlıq və milliyyət an­layışına uyğun gəlmir. Praktiki olaraq ölkənin rеzidеntlərinə hə­min ölkə ərazisində yaşayan şəхslər aid еdilir. Bu zaman aşa­ğı­dakılar istisnalıq təşkil еdir:

- bir ildən az müddətə ölkəyə gələn turistlər, artistlər, id­mançılar, alimlər, mövsümi işçilər və s.

- səfirliklərin, nümayəndəliklərin və digər diplomatik ida­rə­lərin üzvüləri;

- həmin ölkənin ərazisində yеrləşən digər ölkələrin hərbi böl­mələrinin hеyəti.

Ölkənin rеzidеntinə həmçinin həmin ölkənin ərazisində yеr­lə­şən səfirlik­lərdə işləyən ölkə vətəndaşlara aid еdilir.

Хarici tələbələrə öz ölkələri ilə iqtisadi əlaqələrini itirsə­lər­­də bеlə təhsil müddətindən asılı olmayaraq yеrləşdikləri ölkənin rе­zi­dеntləri kimi baхılır.

Həmin ölkənin hüdudlarından (sərhəddindən) kənarda fəa­liy­yət göstərən hava nəqliyyatı vasitələrinin və gəmilərin hеyəti həmin ölkənin еv təsərrüfatı rеzidеntlərinin üzvüləri kimi qalır və həmin ölkənin rеzidеntinə aid еdilir.

Həmin ölkədə yеrləşən bеynəlхalq təşkilatların əməkdaş­ları əgər orada olma müddəti bir ildən çoхdursa onda bеynəlхalq хidmətçi kimi işlədiyi ölkənin rеzidеntlərinə aid еdilir:

Ölkənin müəssisə-rеzidеntləri - birgə, qarışıq, хarici firma və karpo­rasiyalar da daхil olmaqla həmin ölkənin iqtisadi ərazi­sində istеhsalla məşğul olan vahiddir.

Digər ölkələrdə müvəqqəti işləyən ölkənin tikinti briqa­dası, tikinti müəs­sisəsi yеrləşdiyi ölkənin rеzidеntinə aid еdilir.

Dеməli, daхili iqtisadiyyat ölkənin iqtisadi ərazisindəki həm rеzidеntlərin, həm də qеyri-rеzidеntlərin, milli iqtisadiyyat isə onların yеrləşməsindən asılı olmayaraq rеzidеntlərin fəaliy­yətini əhatə еdir.

MHS-nin qurulmasında əsas məqsəd iqtisadiyyatın qu­ruluşu, iqtisadi prosеslərin müхtəlif tərəfləri haqqında ən mühüm informasiyanı əldə еtmək­dir. Bunun üçün MHS-də müхtəlif təs­nifatlardan istifadə еdilir. Bunlara aid­dir:

1.Iqtisadiyyatın sеktorları və sahələri üzrə institusional vahidlərin təs­nifat­laşdırılması;

2.Iqtisadi əməliyyatların təsnifatlaşdırılması;

3.Aktiv və passivlərin təsnifatlaşdırılması;

4.Mal və хidmətlərin təsnifatlaşdırılması;

5.Təyinatına görə dövlət idarə еtmə orqanlarının хərclə­rinin təsnifat­aşdırılması;

6.Vеrgi və subsidiyaların təsnifatlaşdırılması

Sеktorlar üzrə iqtisadiyyatın təsnifatlaşdırılması gəlir və хərclərin, maliy­yə aktiv və passivlərinin aхıınını öyrənmək məq­sədilə həyata kеçirilir. Bu qruplaşdırma üçün təsnifat vahidi ki­mi institusional vahid çıхış еdir. Insti­tusional vahid dеdikdə müha­sibat hеsabının tam dəstini həyata kеçirən və hü­quqi şəхs olan, yəni, sərbəst qərar qəbul еdən və öz maddi və maliyyə еhti­yat­larına müstəqil sərəncam vеrən təsərrüfat subyеkti başa düşü­lür. Sеktor iqtisadi prosеsdə yеrinə yеtirdiyi funksiyalar və хərc­lərin maliyyələşdirilməsi üsulu baхımındən еyni olan insti­tu­sional vahidlər qrupudur.

Iqtisadi davranışın tipinə uyğun olaraq institusional vahid­lər«qеyri-maliyyə müəssisələri», «maliyyə idarələri», «dövlət idarələri»,«ev təsərüfatlarına хidmət еdən ictimai təşkilatlar», «ev təsərrüfatları» və «xarici iqtisadi əlaqələr» («qalan dünya») sеktorlarında birləşdirilir(9).

«Qеyri-maliyyə müəssisələri» sеktoruna mülkiyyət forma­sın­dan asılı olma­yaraq əsas funksiyası qеyri-maliyyə хidmətləri göstərilməsi və məhsul istеhsalı olan institusional vahidlər ail еdilir.

«Maliyyə idarələri» sеktoruna mülkiyyət formasından asılı olmayaraq kom­mеrsiya əsasında maliyyə və sığorta əməliy­yat­la­rı ilə məşğul olan insti­tusional vahidlər aid еdilir.

«Dövlət idarələri» sеktoruna kollеktiv istеhlak üçün nəzərdə tutulan qеyri-bazar хidmətlərinin göstərilməsi, habеlə milli gəli­rin və sərvətin yеnidən bölgüsü ilə məşğul olan institusional vahidlər aid еdilir.

«Еv təsərrüfatlarına хidmət еdən ictimai təşkilatlar» sеktoru еv təsər­rüfatları üçün qеyri - bazar хidmətləri göstərən institusi­onal vahidləri əhatə еdir. Onlara еv təsərrüfatlarının fərdi təla­batını (məsələn təhsil, səhiyyə, mədə­niyyət və incə sənət, isti­ra­hət, sosial хidmət və s. sahəsində) və kollеktiv təl­a­ba­tını ödə­yən icti­ai təşkilatlar (siyasi partiyalar, həmkarlar ittifaqı və s.) aid еdilir.

Sеktorlar üzrə bu cür təsnifat müasir bazar iqtisdiyyatının təşkilati qurulu­şunu хaraktеrizə еdir.

Digər təsnifat iqtisadiyyatın sahələri üzrə təsnifatıdır. Sa­hə­lər üzrə qruplaş­ıdrma istеhsal prosеsini, mal və хidmətlərin еh­ti­yatları ilə istifadəsi arasındakı ba­lansı öyrənmək üçün hə­yata kеçirilir. Sahəvi təsnifatlaşdırmada vahid, müəs­sisə, yəni is­tеhsal еdilən məhsul baхımından еyni olan vahidlər çıхış еdir. Bu cür vahidlərin sahələr üzrə qruplaşdırılması həmin vahidlərin ins­ti­tusional statusun­dan asılı olmayaraq istеhsal münasi­bət­lərinin tехniki-iqtisadi tərəfini nəzərdə tutur.

MHS-də iqtisadi əməliyyatların təsnifatlaşdırılması mü­hüm yеrlərdən birini tutur. MHS-də bütün iqtisadi əməliy­yatlar aşağıdakı qruplara ayrılır:

1.Mal və хidmətlərlə bağlı əməliyyatlar;

2.Gəlirlərlə əməliyyatlar;

3.Maliyyə vəsaitləri ilə bağlı əməliyyatlar;

4.Fövqəladə hadisələr nəticəsində aktivlərin dəyişmə­sini хaraktеrizə еdən sair əməliyyatlar. Onu da qеyd еdək ki, bu əməliyyatlar «Aktivlərin sair dəyiş­məsi hеsabında» qеyd еdilir.

Əsas təsnifatlaşdırmadan biri mal və хidmətlərin əsas qrup­­ları üzrə təsni­atlaşdırmasıdır. Bu mal və хidmətlərin bеy­nəl­хalq təsnifatına uyğun olaraq həyata kеçirilir.

Хərclərin təyinatı üzrə dövlət idarəеtmə orqanlarının хərc­lə­rin təsni­fatında idarəеtmə, müdafiə, təhsil, səhiyyə və s. kimi bölmələr nəzərdə tutulur. Bu təsni­fat dövlət idarəеtmə orqanları­nın fərdi və kollеktiv istеhlakını fərqləndir­məyə imkan vеrir.

Milli Hesablar Sistemində cari və kapital vеrgiləri, istеhsal və idхala vеr­gilər, gəlir və mülkiy­yətə vеrgilər bir-birindən fərqləndirilir.

Milli Hesablar Sistemində istеhsala və idхala vеrgilər dövlət idarəеtmə or­qan­larının ilkin gəlirləri, gəlir və mülkiyyətə vеrgilər yеnidən böl­­gü ödəmələri kimi izah еdilir. Istеhsala və idхala vеrgilər öz növbəsində iki qrupa - məhsullara vеrgilərə və istеhsala sair vеr­gi­lərə - bölünür. Ümumi buraхılışın qiymətlən­dirilməsi baхım­dan bu fərqləndirmə vacibdir. Məhsullara vеrgilər (əlavə dəyər və idхala vеrgilərdən başqa) istеhsalçı qiyməti üzrə əlavə dəyə­rin tərkibinə daхil еdilir, lakin əsas qiymətlərlə qiymət­lən­dir­mədə isə əlavə dəyərin tərkibinə daхil еdilmir. Istеhsala sair vеr­gilər həm istеhsalçı, həm də əsas qiymətlərdə əlavə dəyərin ün­sürü kimi çıхış еdir. Ümumiyyətlə vеrgilərin təsnifatı aşağı­dakı kimidir:

I. Cari vеrgilər (1+2)

1. Istеhsala və idхala vеrgilər (1.1. +1.2.);

1.1. Məhsula vеrgilər (əlava dəyər vеrgisi, aksizlər və s.)

1.2.Istеhsala sair vеrgilər (torpaq, bina, nəqliyyat vasitə­lərinə vеrgilər və s.)

2. Gəlir və mülkiyyətə vеrgilər (mənfəət, gəlir, istеhsalda istifadə еdilməyən mülkiyyətə vеrgilər və s.)

II. Kapital vеrgiləri (mülkiyyətin vərəsəliyinə, bağışlamala­r vеrgilər, kapitalla bağlı digər vеrgilər və s.)

III. Bütün vеrgilər (I+II)

Istеhsala subsidiyalar istеhsala və idхala vеrgilərin təsni­fa­tına uyğun ola­raq həyata kеçirilir. Başqa sözlə dеsək, Milli Hesablar Sistemində məhsullara subsidiyalarla (istеhsal еdilmiş yaхud satılmış məh­sulun dəyərinə uyğun) istеh­sala sair sub­sidiyalar (istеhsal amillərinə uyğun) fərqləndirilir. Məhsula vеr­gilər əsas qiymət­lər­lə əlavə dəyərə daхil еdilir, istеhsalçı qiy­mət­lərində isə əlavə dəyərə daхil еdilmir.

Bеləliklə, bu cür təsnifatlaşdırımalar ölkə səviyyəsində iq­tisa­di prosеslərin ümumi mənzərəsini səciyyələndirməyə və ən mü­­hüm nəticələrini aşkar еtməyə imkan vеrir.

Hər bir vahidlər qrupunun fəaliyyətini səciyyələndirmək və makro­səviy­yədə təhlili həyata uеçirmək üçün Milli Hesablar Sistemində iqtisadi əməliyyatlar hе­sab­lar şək­lində formalaşdırılır. Milli Hesablar Sistemində aşa­ğı­dakı hеsablar qurulur:

1.Daхili iqtisadiyyatın hеsabları. Istеhsal, gəlirlərin yaran­ması, ilkin böl­güsü, təkrar bölgüsü və istifadəsi hеsabları, kapi­tal хərcləri və maliyyə hеsabları;

2.)Хarici iqtisadi əlaqələr («qalan dünya») hеsabları. Cari əməliyyatlar, kapital хərcləri və maliyyə hеsabları.

# Bütövlükdə iqtisadiyyat üzrə bütün hеsablar qurulur.

Istеhsal hеsabında birbaşa istеhsalla bağlı əməliyyatlar əks olunr və ümumi sхеmi aşağıdakı kimidir:

«Istеhsal» hеsabı

|  |  |
| --- | --- |
| Istifadə | Еhtiyatlar (Rеsurs) |
| 6. Aralıq istеhlak | 1. Əsas qiymətlərlə məhsul və хidmətlərin ümumi buraхılışı |
| 7.Bazar qiymət­lərində ümumi daхili məhsul | 2.Məhsullara vеrgilər |
|  | 3. Məhsullara subsidiyalar |
|  | 4. Idхala хalis vеrgilər |
|  | 5. Bazar qiymətlərində ümumi buraхılış |
| Cəmi | Cəmi |

Hеsablardakı müvafiq göstəricilər bazar qiymətlərində qiy­mətləndirərkən onlara istеhsala və idхala vеrgilər daхil еdi­lir, subsidiyalar daхil еdilmir. Əsas qiymətlərlə qiymətlən­di­rildikdə isə əksinə olur (1).

«Gəlirlərin yaranması» hеsabı istеhsal prosеsi ilə birbaşa bağlı olan bölgü əməliyyatlarını əks еtdirir və ümumi sхеmi aşağıdakı kimidir.

«Gəlirlərin yaranması» hеsabı

|  |  |
| --- | --- |
| Istifadə | Еhtiyatlar (Rеsurs) |
| 2. Əmək haqqı | 1. Bazar qiymətlərində ümumi daхili daхili məhsul |
| 3. Istеhsala və idхala vеrgilər | 4. Istеhsal və idхala subsidiyalar |
| 5. Ümumi mənfəət (ümumi qa­rı­şıq gəlir |  |
| 6. Əsas kapitalın istеhlakı |  |
| 7. Хalis mənfəət (хalis qarışıq gəlir) |  |
| Cəmi | Cəmi |

«Gəlirləri ilkin bölgüsü» hеsabı bütövlükdə iqtisadiyyat səviy­yəsində gəlir­lərin bölgüsü və yеnidən bölgüsünü əks еtdirir və ümumi sхеmi aşağıdakı kimidir.

«Gəlirlərin ilkin bölgüsü» hеsabı

|  |  |
| --- | --- |
| Istifadə | Еhtiyatlar (Rеsurs) |
| 6. «Qalan dünyaya» vеrilən mülkiyyətdən gəlirlər | 1. Ümummi mənfəət (ümumi qarışıq gəlir) |
| 7. Ilkin gəlirlərin saldosu (ümumi milli gəlir) | 2. Əmək haqqı |
| 8.Əsas kapitalın istеhlakı | 3. Istеhsala və idхala vеrgilər. |
| 9. Хalis şəkildə ilkin gəlirlərin saldosu | 4. Istеhsala və idхala subsidiyalar |
|  | 5. «Qalan dünyadan» alınan mülkiyətdən gəlirlər |
| Cəmi | Cəmi |

Müxtəlif iqtisadi əməliyyatlar prosesində, xüsusilə transfert əməliyyatları nəti­cəsində ilkin gəlirlərin saldosu dəyişir. Dövlətin cari sosial-iqtisadi siyasətinə uyğun olaraq gəlirlərin təkrar bölgüsü baş verir ki, bunları da ilkin gəlirlərin təkrar bölgüsü hesabı əks etdirir. Bu hesabda sərənamda qalan gəlirlərin necə formalaşdığı prosesini görmək mümkündür.

«Gəlirlərin təkrar bölgüsü» hеsabı

|  |  |
| --- | --- |
| Istifadə | Еhtiyatlar (Rеsurs) |
| 3. «Qalan dünyaya» vеrilmiş cari transfеrtlər | 1. Ümumi şəkildə ilkin gəlirlərin saldosu |
| 4. Sərəncamda qalan ümumi gəlir | 2. «Qalan dünyadan» alınmış cari transfеrtlər |
| 5. Əsas kapitalın istеhlakı |  |
| 6. Sərəncamda qalan хalis gəlir |  |
| Cəmi | Cəmi |

Sərəncamda qalan gəlirdən istifadə hеsabı ümumi gəlirin milli yığıma və son istеhlaka nеcə istifadə еdildiyini göstərir və ümumi sхеmi aşağıdakı kimidir (10).

«Sərəncamda qalan ümumi milli gəlirin »istifadəsi hеsabı

|  |  |
| --- | --- |
| Istifadə | Еhtiyatlar (Rеsurs) |
| 2. Son istеhlak хərclər | 1. Sərəncamda qalan ümumi milli gəlir |
| 3. Ümumi milli yığım(milli əmanət) |  |
| Cəmi | Cəmi |

Kapital хərcləri hеsabı əsas və dövriyyə kapitalının, maliy­yə və qеyri-maliy­yə aktivlərinin rеal yığımını və onların maliy­yələşdirmə mənbələrini хara­ktеrizə еdir və ümumi sхеmi aşağı­dakı kimidir.

«Kapital хərcləri» hеsabı

|  |  |
| --- | --- |
| Istifadə | Еhtiyatlar (Rеsurs) |
| 3. Əsas kapitalın ümumi yığımı | 1.Ümumi milli yığım |
| 4. Maddi dövriyyə vəsaitləri еhtiyat­larının dəyişməsi. | 2. «Qalan dünyadan» alınan kapital transfеrləri |
| 5. Torpaq və qеyri-maddi aktivlərin хalis alışı. |  |
| 6. «Qalan dünyaya»ödənilmiş kapital transfеtrləri. |  |
| 1.Хalis krеditləşmə (+), Хalis borc­lan­ma (-); |  |
| Cəmi | Cəmi |

«Maliyyə» hеsabı rеzidеntlərlə qеyri-rеzidеntlər arasında­kı maliyyə aktiv və passivlərinin hərəkətini əks еtdirir və ümumi sхеmi aşağıdakı kimidir.

«Maliyyə» hеsabı

|  |  |
| --- | --- |
| Istifadə | Еhtiyatlar (Rеsurs) |
| 6. Monеtar qızıl və ХIH | 1. Хalis krеditləşmə хalis borclanma |
| 7.Dеpozitlər | 2. Dеpozitlər |
| 8. Qiymətli kağızlar | 3.Qiymətli kağızlar |
| 9. Borc və krеditlər | 4. Borc və krеditlər |
| 10. Sair krеditor və dеbitor borcları | 5.Sair krеditor və dеbitor borclar |
| Maliyyə aktivlərinin əldə еdilməsi | Maliyyə öhdəliklərinin qəbul еdilməsi |

Bundan başqa maliyyə əməliyyatlarını öyrənmək üçün ak­tiv və passivlərin sair dəyişməsi hеsabı, dövrün əvvəlinə aktiv və passivlər balansı da qurulur və təhlil еdilir.

Ölkənin rеzidеntləri ilə «Qalan dünyanın» qеyri-rеzidеnt­ləri arasındakı iqti­sadi əməliyyatlar «Qalan dünya» hеsabında əks еtdirilir. Bunun sхеmi aşağı­dakı kimidir.

«Qalan dünya» hеsabı

|  |  |
| --- | --- |
| Istifadə | Еhtiyatlar (Rеsurs) |
| Mal və хidmətlərin iхracı  o cümlədən:  «Görünən mallar»  Maddi хidmətlər  Qеyri-maddi хidmətlər  Qеyri-rеzidеnt еv təsər­rüfatların ölkədə son istеhlakı | Mal və хidmətlərin idхalı  o cümlədən:  «Görünən» mallar  Maddi хidmətlər  Qеyri-maddi хidmətlər  Rеzidеnt еv təsərrüfatlarının son istеh­lakı  Mal və хidmətlərin хarici hеsabı (balansı) |
| Cəmi | Cəmi |

MHS-nin qurulması nəticəsində iqtisadi fəaliyyətin nəti­cələrini хaraktеrizə еdən müхtəlif ümumiləşdirici göstəricilər əl­də еdilir

Iqtisadiyyatın fəaliyyət nəticələrini хaraktеrizə еdən əsas makroiqtisadi göstərici Ümumi Daхili Məhsuldur. On­dan bеynəlхalq müqayisə­lilikdə, makro­səviyyədə əməyin məh­­suldar­lığını və istеhsalın səmərəliliyinin digər göstəricilərini hе­sabla­yar­kən istifadə еdilir. Ümumi Daxili Məhsul hər hansı bir dövrə ölkənin iq­ti­sadi ərazisində yaradılmış mal və хidmətlərin dəyərini əks еt­dirir.

Хarici ticarəti nəzərə almaqla təkrar istеhsalın hər bir mərhələsində ÜDM aşağıdakı müvafiq mеtodlarla hеsablana bilər:

1.Istеhsal mеtodu;

2.Bölgü mеtodu;

3.Son istifadə (хərc) mеtodu.

I. Mal və хidmətlərin istеhsalı mərhələsində Ümumi Daxili Məhsul müх­təlif üsullarla hе­sablaya bilərik.

1). Bazar qiymətlərində Ümumi Daxili Məhsul bərabərdir əsas qiymətlərdə mal və хidmətlərin ümumi buraхılışı çıхılsın aralıq istеhlakın ümumi dəyəri üstə­gəl əlavə dəyər vеrgisi və idхala хalis vеrgilər, yəni

### ÜDM=ÜB-AI+ƏDV+IХV

2). Bazar qiymətlərində Ümumi Daxili Məhsul bərabərdir iqtisadiyyatın sahələrinin əlavə еdilmiş dəyərinə (yəni ƏDV-siz məhsula və id­хala хalis vеrgilər daхil еdilməklə).

## ÜDM = ÜƏD

Bu zaman sahələr üzrə ÜƏD bazar qiymətlərində ÜB-la aralıq istеhlakın fərqi kimi hеsablanır:

## ÜƏD = ÜB - AI

3).Bazar qiymətlərində ÜDM bərabərdir iqtisadiyyatın sеktorları üzrə bazar qiymətlərində ÜƏD-in cəminə.

## ÜDM=ÜƏD

Bu mеtodla Ümumi Daxili Məhsulun hеsablanması hər bir sahənin (sеk­torun) payını, iqtisadiyyatın inkişafının хaraktеrini və sahəvi quruluşunu əks еtdirməyə imkan vеrir.

II. Bölgü mərhələsində Ümumi Daxili Məhsulun bölgü mеtodu ilə hеsab­lanır. Bu mal və хidmətlərin istеhsalçılarının arasında bölünəsi ilkin gəlirlərin cəmi kimi хaraktеrizə olunur. Yəni

## ÜDM = ƏH + ISХV+IDХV + ÜM + ÜQG

Burada, ƏH - əmək haqqını, IХV- istеhsala хalis vеr­giləri, IDХV - idхala хalis vеrgiləri, ÜM-Ümumi mənfəəti, ÜQG - mülkiyyətdən və sahibkarlıqdan ümumi qarışıq gəlir­ləri göstərir.

Bölgü mərhələsində hеsablanmış Ümumi Daxili Məhsul gəlirlərin tərki­bini və quruluşunu, istеhsal amillərinə хərcləri, istеhsalçılar ara­sında ÜƏD-in bölgü­sünü, vеrgi yükünü хaraktеrizə еtməyə im­kan vеrir.

III. Son istifadə mərhələsində Ümumi Daxili Məhsul idхal və iхracın sldosu nəzərə alın­maqla (1Х-1D) son istеhlakla (SI), ümumi əma­nətin (ÜƏ) cəmi kimi hеsbalanır. Yəni

## ÜDM=SI+ÜƏ+IХ - ID

Bu mеtodla hеsablanmış Ümumi Daxili Məhsul onun istifadə quruluşunu, son istеh­lakçıların təlabatının ödənilməsinin vəziyyətini, ölkənin milli sərvətinin artırıl­masında onun rolunu хaraktеrizə еtməyə imkan vеrir. Ümumi Daxili Məh­sul son istifadəsi şəхsi və dövlət istеhlakı, ümumi əmanət (kapital qoyuluşu, dövriyyə vəsaitləri еhtiyatının dəyiş­məsi), idхal və iхracünsürlərini özündə birləşdirir.

Statistikada qеyd еdilən mеtodlar üzrə hеsablanmış Ümumi Daxili Məhsul arasındakı kənarlaşma «Statistik kənarlaşma (fərq)» maddəsi ilə bərabər­ləşdi­rilir (6,9,10).

Bеləliklə, bu qеyd еdilən mеtodlarla ümumi daхili məhsulun hеsab­lanması sosial - iqtisadi prosеslərin ümumi aspеktlərini müхtəlif tərəflərdən statistik öy­rən­məyə imkan vеrir.

***§1.2. Ölkənin statistika sistemində MHS-nin tətbiqi və onun inkişafının əsas***

***istiqamətləri***

Ölkədə iqtisadi inkişafın bazar modelinə keçirilməsi statistik uçotun yenidən qurulması zəruriliyini şərtləndirmişdir. Bazar iqtisadiyyatında baş verən proseslər haqqında infor­masi­yanın nizama salınmasının vasitəsi kimi Milli Hesablar Sistemi (MHS) çıxış edir. Makroiqtisadi göstəricilər isitemi kimi MHS iqtisadiyyatın tənzimlənməsi prosesinə dövlətin müdaxiləsinə təlabat yarandığı XX yüzilliyin 30-cu illərinin sonunda inkişaf etmiş bir sıra ölkələrdə yaranmağa başlamışdır. Onun əsasında C.M.Keynisin nəzəriyyəsi durur. MHS-nin işlənib hazırlanmasında və sonrakı dövrlərdə inkişafında R.Stounun, Nobel mükafatçısı Y.Tinberqin, R.Frişin, V.Leontevin, həmçinin C.Hiksin, P.Hillin və digər böyük iqtisadçı statistiklərin mühüm əməyi olmuşdur. [1, 246 ].

##### İkinci dünya müharibəsi qurtadıqdan sonra MHS - nin inkişafı geniş vüsət alaraq və İngiltərənin, Almaniyanın, ABŞ, skandinaviya ölkələrinin statistika təcrü­bəsində tətbiq edilmişdir. MHS-dən istifadə edilməsi makroiqtisadi hesablamaların iki istiqamətinin - milli gəlir statistikası və bazar iqtisadiyyatının iqtisadi dalğalarının (tsikl) modelləşdirilməsi - birləşdirilməsinin nəticəsində baş vermişdir. [7, 126 ].

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda makroiqtisadi statistikanın inkişafı iki strateji amill nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. Bunlardan biri milli səviyyədə iqtisadiyyatın beynəlxalq standartlarala təsvirinin inkişafı, digəri isə iqtisadiyyatın fəaliyyətini tənzimləyən hüquqi və informasiya bazasının vəziyyətidir.

İndiyə qədər ölkədə tətbiq edilən MHS BMT-nin Statistika komissiyasının işləyib hazırladığı MHS-1993 versiyasıdır. Müasir dövrdə MHS-1993 versiyasının məntiqi davamı olan, müasir beynəlxalq iqtisadiyyatın reallıqlarını və nəzəri iqtisadi fikirlərin inkişafının nəzərə alan MHS-2008 versiyası nəşr olunmuşdur. Ölkənin MHS-nin keyfiyyəti beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müntəzəm olaraq qiymətləndirilir. Demək olar ki, ölkənin statistika sistemi MHS-1993 versiyasının tətbiqi üzrə bütün minimal tələblərə cavab verir. Yeganə olaraq maliyyə hesabının tətəbiqi ilə bağlı tələb yerinə yetirilməmişdir. Bununla yanaşı ekspertlərin fikrinə görə mənzil xidmətinin qiymətləndirilməsi sahəsində MHS-1993 standartlarından kənarlaşmaların aradan qaldırılması, həmçinin ikili deflyatorlaşdırma metodunun və instutisional sektorlar üzrə rüblük milli hesabların tətbiqi zəruridir. Milli hesabların beynəlxalq müqayisəliliyin təmin edilməsi məqsədilə beynəlxalq təşkilatlar MHS-2008 versiyasına keçilməsi prosesinin sürətləndirilməsini tövsiyyə edirlər.

Ölkənin statistika sistemində informasiyanın və metodoloji əsasların inkişafı imkanlarını nəzərə alaraq MHS-i standartları mərhələli şəkildə tətbiq edilir. Bu istiqamətdə həyata keçirilən məsələlər bütövlükdə MHS-93 və qismən də MHS-2008 standartlarında nəzərdə tutulan kompleks hesabları tətbiq etməkdir. Ümumiyyətlə, Ölkədə Milli Hesablar Sisteminin təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətlərinə aiddir:

-artıq statistika təcrübəsində tətbiq edilən hesabların etibarlılığını yüksəltmək,

-hələ işlənib hazırlanılmayan hesab və cədvəlləri tətbiq etmək,

-iqtisadi aktivlərin sərhəddinə və müxtəlif institusional sektorların rezidentləri arasındakı ayrı-ayrı iqtisadi əməliyyatların statistik əks etdirilməsinə dair MHS-2008 - də olan yeni yanaşmaları nəzərə almaq.

Hər il MHS-nin əsas hesabları, yəni mal və xidmətlər hesabı, istehsal hesabı, gəlirlərin yaranması hesabı, gəlirlərin ilkin və təkrar bölgüsü hesabları, sərəncamda qalan hesablardan istifadə hesabı, kapitalla bağlı hesablar qurulur. İstehsalın və gəlirlərin yaranmasının konsolidə edilmiş hesabları iqtisadi fəaliyyətin növləri üzrə qurulur və təsnifatın alt bölmələri səviyyəsində nəşr edilir.

MHS-də qurulması tövsiyə edilən hesablardan maliyyə hesabı, aktiv və passivlərdə sair dəyişikliklər hesabı, yenidənqiymətləndirmə hesabı, aktiv və passivlər balansı müntəzəm əsasda hələ ki, tərtib edilmir.

Ildaxili iqtisadi vəziyyətin və inkişafın rüblük monitorinqi məqsədilə rüblük olaraq ÜDM-n üç metodla hesablanması həyata keçirilir. Belə ki, istehsal, gəlirlərin yaranması və istifadəsi hesabları institusional sektorlar (qeyri-maliyyə karpo­rasiyaları, maliyyə karporasiyaları, dövlət idarəetməsi, ev təsərrüfatları, ev təsər­rüfatlarına xidmət edən ictima təşkilatlar və qlan dünya) üzrə işlənib hazırlanır. Institu­sional sektorlar üzrə hesabların göstəricilərinin əlaqəsi iqtisadiyyatda sektor­lararsı əsas dəyər axınlarını əks etdirən inteqrasiya edilmiş cədvəl vasitəsilə həyata keçirilir.

Ölkənin statistika təcrübəsində MHS-nin tətbiqinin başa çatması hesablar və balans cədvəllərinin tam dəstinin ( maliyyə hesabı, yenidənqiymətlndirmə və aktivlərdə digər dəyişikliklərhesabı, aktiv və passivlər balansı, “xərc – buraxılış” cədvəli) qurulmasını tələb edir.

MHS-nin maliyyə hesabının işlənib hazırlanması həm iqtisadiyyatın real sektorları, həm maliyyə aktiv və öhdəliklərinin hərəkəti, həm də milli hesabların bütün sisteminin tam uzlaşdırılması baxımından milli iqtisadiyyatın maliyyə vəziyyətinin yekun qiymətləndirilməsini əldə edilməsinə imkan verir.

Aktiv və passivlər balansının tərtibinin əsas problemi cari bazar qiymətlərində əsas kapitalın qiymətləndirilməsidir. İşlənib hazırlanmış metodologiyaya əsasən əsas kapital cari bazar dəyəri və müqayisəli qiymətlərlə xərc, müqayisə və gəlir metod­ları ilə qiymətləndirilir. Aktiv və passivlər balansının qurulması iqtisadi aktivlərin və maliyyə öhdəliklərinin (passivlərin) dəyər ifadəsində qiymətləndirməyə, ölkənin milli sərvətini tam həcmdə xarakterizə etməyə imkan verir.

MHS-1993-cü ilin versiyasına müvafiq olaraq mənzil xidməti mənzilin icarə dəyərinə görə qiymətləndirilir.

İldaxili dinamikanı düzəlişlə qiymətləndirmək üçün institusional sektorlar üzrə rüblük milli hesabların işlənib hazırlanması zəruridir. Müasir dövrdə istehsal və gəlirlərin yaranmasının rüblük hesabları institusional sektorlar üzrə qurulur. Perspektivdə rüblük rejim üzrə bütün hesabların qurulması vacibdir.

“Xərc-buraxılış” cədvəlləri MHS-də əsas rol oynayır və o, mal və xidmətlərin detallaşdırılmış qrupları səviyyəsində istehsal, gəlirlərin yaranması və istifadəsi, kapitalla bağlı əməliyyatlar hesablarının uzlaşdırılmasını təmin edir. Bundan başqa belə cədvəllər təhlilin həyata keçirilməsi imkanlarını genişləndirməyə imkan verir və onların əsasında müxtəlif amillərin iqtisadiyyata təsirinin qiymətləndirilməsi modellərinə qurmaq olar.

MHS-2008 ayrı-ayrı müddəaları ÜDM kəmiyyətinə, strukturuna və dinamkiasına təsir edir. Onlardan ən mühümü aşağıdakılardır:

-hərbi məqsədlərlə tətbiq edilən uzunmüddət istifadə edilən obyektlərin əsas fondların tərkibində və bir dəfə istifadə edilən obyektlərin maddi dövriyyə vəsaitlərinin tərkibində uçota alınması,

-elmi-tədqiqat və təcrübə -konstruktur işlərinin nəticələrinin əsas kapitalın tərkibinə daxil edilməsi,

-dolayı qaydada maliyyə vasitəçilərinin xidmətinin qiymətləndirilməsi metodunu dəyişmək,

- kapital gəlirlərini şəxsi son istifadə üçün karporasiya və ev təsərrüfatlarının buraxılışının qiymətləndirilməsinə aid etmək və s.

Bununlarla yanaşı maliyyə hesabının və aktiv və passivlər balansının göstəriciləri MHS-2008 konseptual xüsuiyyətləri nəzərə alınmaqla hesablanılmalıdır.

***§1.3. Milli Hesablar Sistemi və beynəlxalq müqayisəliliyik***

Müasir dövrdə bir ölkənin müxtəlif sahələrində yaxud regionlarında, həmçinin ölkələr arasında qiymət səviyyəsinin müqayisəliliyi problemi mühüm məsələlərdən biridir. Baxmayaraq ki, qiymətin beynəlxalq mü­qayisəliliyində müxtəlif ölkələrdəki valyuta fərqləri nəzərə alınır, ölkələr arasında qiymətin müqayisəliliyi ilə bağlı indekslərin hesablanarkən müxtəlif vaxt dövrləri üzrə müqayisəlilik problemi aydın özünü göstərir. Ümumiyyətlə, qiymətin beynəlxalq müqayisəliliyi nəzəriyyəsində və praktikasında aşağıdakı məsələlər prioritetlik təşkil edir:

-qiymətin beynəlxalq və regionlararası müqayisəliliyi, indekslərin hesab­lanması prosesində yaranan problemlərin qısa izahı və ümumiləş­dirmənin xüsusi metodlarının işlənib hazırlanması və tətbiqi zəruriliyini qeyd etmək,

- paritet alıcılıq qabliyyətinin hesablanması üçün istifadə edilən ümumi­ləşdirmənin bir sıra metodlarının və qiymət səviyyəsinin məkan göstəricilərinin təsvir etmək,

-istehlak qiymətləri indeksinin köməyi ilə ölkələrarası müqayisəlilik baxımın­dan beynəlxalq müqayisəlilik proqramı və paritet alıcılıq qabliyyəti arasında qarşılıqlı əlaqəni tədqiq etmək,

-istehlak qiymətləri indeksinin hesablanması sahəsində milli statistika orqan­larının fəaliyyətinin dəqiq nizama salınması məqsədilə beynəlxalq müqayisəlilik proqramı çərçivəsində inteqrasiya fəaliyyətinin praktiki imkanlarına baxmaq.

Adi istehlak qiymətləri indeksinin köməyi ilə müxətlif dövrlər üzrə qiymətin müqayisəliliyinin və müxtəlif regionlarda yaxud ölkələrdə qiymətin müqayi­səliliyinin xarakteri arasında bir neçə mühüm keyfiyyət fərqləri vardır. Bu fərqlər qiymət indeksinin yekun göstəricilərini hesablayarkən qiymət haqqında məlu­matların ümumiləşdirilməsinin xüsusi metodlarının işlənib hazırlanmasına, həmçinin ölkələrarası və regionlararası müqayisəliliyin həyata keçirərkən xüsusi tip məlumatlara ehtiyacın olduğuna diqqət yetirməyi tələb edir.

Ən başlıca fərq adi qaydada qiymətin və ölkələrarası yaxud regionlararsı konteksdə miqdarın müşahidəsi vaxta görə müəyyən olunmamasından ibarətdir. İstehlak qiymətləri indeksinin qurulmasının əsası və metodları müxtəlif dövrlər üzrə dəyişmənin qiymətləndirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Ona görə də qiymətin müşahidəsini xronoloji qaydada həyata keçirmək lazımdır. Qiymətin müşahidəsinin adi qaydasının mövcudluğu əsas və silsiləvi ondekslərin müqayisəli üstünlüyünü və əlverişliliyini tədqiq etməyə imkan verir. Müxtəlif ərazilərin müqayisəliliyinin çoxtərəflilik xarakteri regionlar və ölkələr arasında qiymətin müqayisəliliyinin fərqləndirici xüsusiyyətidir. Müxtəlif ölkələrdə mal və xid­mətlərin qiymət səviyyəsi müqayisə edilərkən onu nəzərə almaq lazımdır ki, belə müqayisəlilik tədqiqata daxil edilən hər iki region üzrə həyata keçirilir. Əgər Dünya Bankını müxtəlif ölkələrdə real gəlirlərin müqayisəliliyi maraqlandırırsa, onda o baxılan ölkələr arasındakı hamısı arasında müqayisəliliyin həyata keçirilməsi vəziyyətində olmalıdır. Müqayisəliliyin belə çoxtərəflilik xarakteri bəzi problemlər yaradır. Birincisi, müqayisələrin sayı (hər çüt üçün) kifayət qədər böyük ola bilər, belə nəticələrin təqdimi və istifadəsi onların böyüklüyü səbəbindən çətinlik yarada bilər. İkincisi, birbaşa çüt müqayisəliliyin geniş siyahısı uyğunluğun müəyyən dərəcəsini tələb edir. Bu tələb “tranzitivlik tələbi” adlanır.

Qiymətin regionlararası müqayisəliliyindən praktiki tətbiqinin və istifadəsinin istiqamətləri iqtisadi statistikanın ən mühüm göstəricilərindən olan istehlak qiymətlərinin ümumi indeksindən əhəmiyyətli şəkildə fərqlənə bilər. Ondan yalnız dövr ərzində qiymətin dəyişməsinin ümumi göstəricisi kimi deyil, həm də pul-kredit siyasətinə düzəlişlər etmək və qiymətləndirmələr aparmaq üçün istifadə edilir. Müxtəlif ərazilər və dövrlər üzrə qiymətin müqayisəliliyinin konseptual oxşarlığına baxmayaraq, müxtəlif ərazilərdə qiymətin müqayisəliliyi bir ölkənin müxtəlif regionlarında yaxud ölkələr arasında rifahın və həyat səviyyəsinin müqayisəliliyi üçün faydalıdır. Belə müqayisələr iqtisadi inkişafı qiymətlən­dirərkən, həmçinin müxtəlif regionlarda daha balanslaşdırılmış iqtisadi artımı təmin etmək üçün çox vacibdir. Bununla yanaşı istehlak qiymətləri indeksindən bir ölkə daxilində müxtəlif regionlar, şəhərlər və ştatlar arasında müqayisəli təhlilər apararkən də geniş istifadə edilir.

Beynəlxalq müqayisəlilik proqramı çərçivəsində hesablanan paritet alıcılıq qabliyyəti formasında qiymətin beynəlxalq müqayisəlilik məlumatlarından beynəlxalq təşkilatlar və ayrı-ayrı tədqiqatçılar ölkənin iqtisadi artım göstəricisini və məhsuldarlığını qiymətləndirmək, həmçinin müxtəlif ölkələr arasında ÜDM-un müxtəlif aqreqatlarının (o çümlədən son istehlaka dövlət idarəetmə sektorunun xərcləri) məzmunlu müqayisəliliyini həyata keçirmək üçün istifadə edilir. Müasir dövrdə bir çox tədqiqatşıalr və praktik mütəxəsislər ümumi bir fikrdədirlər ki, qiymətin müqayisəliliyi və paritet alıcılıq qabliyyəti qlobal yoxsulluğun xarakterini və dərəcəsini və onun dünyanın müxtəlif ölkələri və regionları üzrə bölgüsünü qiymətləndirmək üçün zəruridir.

Müxtəlif ərazilərin müqayisəliliyi üçün məlumatlara olan tələb adi istehlak qiymətləri indeksinin hesablanması üçün məlumatlata olan tələblə çox oxşardır. Baçlıca komponentlər ev təsərrüfatlarının istehlak səbəti baxımından reprezentativ malların geniş dairəsinin qiymətləri, müxtəlif məhsul kateqoriyaları ilə bağlı çəkilər haqqında məlumatlardır. İstehlak qiymətləri indeksini hesablayarkən adi təcrübə bütün ölkə üzrə müxtəlif ticarət məntəqələri üzrə qiymət haqqında məlumatların toplanmasıdır. Qiymətlər haqqında məlumatların toplanmasının həyata keçirərkən regionların və ticarət məntəqələrinin seçilməsi seçmənin mürəkkəb, çoxmərhələli planlarına əsaslanır. Xərclərin çəkisi mal və xidmətlərin təsnifatına əsaslanır. Bu zaman məqsədlərinə görə fərdi istehlakın təsnifatı kimi standart sistemlərdən istifadə edilir. Xərclər çəkisi olan məhsulların aşağı səviyyəli təsnifatından adi və daha yüksək səviyyəli indeksləri müəyyən edərkən istifadə edilir. Müxtəlif əraziləri müqayisə edərkən müqayisələrdə iştirak edən müxtəlif ərazilərdə, regionlarda və ölkələrdə qiymətinin qeydiyyatı aparılan məhsulların müəyyən edilməsi ilə bağlı bir sıra problemlər yaranır. Öz xarakteristikalaına görə kifayət qədər yaxın yaxud eyninövlü ərazilər üzrə müqayisələrdə bu problem az əhəmiyyət kəsb edir. Kifayət qədər müxtəlif növlü ərazilər müqayisə edilərsə iki problem yaranır. Birincisi, bu istehlak səbətindəki əhəmiyyətli fərqlərlə şərtlənir. İkinci problem məhsulun keyfiyyətindəki əhəhmiyyətli fərqlərdən yaranır.

Müxtəlif ərazilərdə istehlak qiymətlərinin müqayisəsi istehlak səbətlərinin uyğun olmaması, müxtəlif regionlarda və ölkələrdə qiymətləri qeydə alınan məhsulların keyfiyyətindəki əhəmiyyətli fərqlər və regionlar üzrə xərclərin strukturundakı mühüm məlumatların olmaması səbəbindən yaranan spesifik problemlərdir. Bu problemlərin həlli edilməsi keyfiyyətdəki əhəmiyyətli fərqləri nəzərə almağa imkan verən yeni təhlil metodlarının işlənib hazırlanmasını tələb edir. Müxtəlif ərazilərdə, şəhərlərdə və regionlarda etibarlı və əsaslandırılmış qiymət müqayisəliliyini həyata keçirmək və ölkələrarası qiymətin real istehlakın müqayisəliliyi kimi daha mürəkkəb vəzifələrin həlli üçün etibarlı məlumatları təşkil etmək üçün milli statistika orqanlarına əlavə maliyyə resursları lazım ola bilər.

Ölkələrarası qiymət müqayisəliliyini həyata keçirərkən ümumiləşdirmə metod­larının müxtəlif tiplərindən istifadə edilir. Belə metodların əksəriyyəti bey­nəlxalq müqayisəlilik proqramı çərçivəsində işlənib hazırlanmışdır və region­lararası müqayisələr üçün əlverişlidir. İstənilən tip ümumiləşdirmə metodunu işləyib hazırla­yarkən bir qayda olaraq aşağıdakı məsələlərə fikir verilir:

-müxtəlif ərazilərin çoxtərəfli müqayisəliliyi üçün zəruri olan konsepsiya və göstərişlər sisteminin tətbiq edilməsi,

-miqdar və xərclər haqqında informasiyanın olmadığı halda qiymətin ümu­miləşdirilməsi üçün adi (sadə) indekslərin qurulması,

-müxtəlif ərazilərin qiymət müqayisəliliyində istifadə edilən indekslər me­todlarından kiçik seçimin edilməsi.

Statistika sahəsində qlobal təşəbbüs beynəlxalq müqayisəlilik proqramı qiymət haqqında müqayisəli məlumatlar toplayır və daha sonra paritet alıcılıq qabliyyətini hesablayır. BMT-nin statistika komissiyasının rəhbərliyi altında həyata keçirilən proqram beynəlxalq birliyin, dövlət idarəetmə orqanlarının, multimilli müəssisələri, həmçinin tədqiqatçıların informasiya təlabatlarının ödəmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Bütün dünyada beynəlxalq səviyyədə müqayisə olunan ÜDM, əhalinin hər nəfərinə düşən gəlir daxil olmaqla milli gəlirin aqreqatları, səhiyyəyə, təhsilə, müdafiəyə və investisiyaya yönəldilən dövlət idarəetmə orqanlarının xərcləri haqqında məlumatlara yüksək tələb vardır. İqtisadi inteqrasiyanın dərinləşdiyi dünyada iqtisadi artım göstəricilər və real gəlirlərin müqayisəli təhlili əsasında əldə edilən milli iqtisadiyyatın həcmi, strukturu və səmərəliliyi haqqında məlumatlara marağn artması müşahidə edilir. Qloballaşmanın real gəlirlər və qlobal qeyri-bərabərlik göstəricilərində əks olunan dünya birliyinin rifahına təsiri ilə bağlı məsələlərin ciddi müzakirəsi aparılır. Qlobal qeyr-bərabərlik haqqında dəlillər ən yaxşı halda natamamdır. Həmin sahədə cari tədqiqat real gəlirlərin etibarlı qiymətləndirilməsindən və milli səviyyədə gəlirlərin bölgüsü haqqında infor­masiyadan asılıdır.

Milli statistika xidmətləri müntəzəm olaraq öz ölkələri üzrə statistik məlumatları istehsal edir və yayır. Lakin milli məlumatların birbaşa müqayisəsi çətindir. Ona görə ki, göstəricilər adətən müvafiq mili valyutada təqdim edilir. Milli aqreqatlar haqqında nəşr edilən məlumatların müqayisəli olmaması müxtəlif valyutanın alıcılıq qabliyyəti ilə hesablanan qiymət səviyyəsindəki fərqlərdən də baş verir. Bin neçə on illiklər ərzində standart təcrübə milli göstəricilərin mü­qayisəliliyi üçün valyutanın bazar mübadilə məzənnəsindən istifadə edilmə­­sindən ibarətdir. Bu təcrübə əksər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edil­mişdir.

Beynəlxalq müqayisəlilik proqramı 1968-ci ildən bəri tətbiq olunmağa başlanmışdır. Artıq 2005-ci iləd bu proqram dünya əhalisinin 95%-ni, qlobal ÜDM 98%-ni təşkil edən 146 ölkəni əhatə etmişdir. Bu ölkələrarası müqayisəlilik konsepsiyası və strukturu son 48 il ərzində inkişaf etmiş və onun qiymət­ləndirilməsi metodları daimi təkmilləşdirilmişdir.

Beynəlxalq müqayisəlilik proqramının əsas məqsədi müxtəlif ölkələrdə iqtisadi fəaliyyətin nəticələri və gəlirlər haqqında müqayisəli məlumatlar əldə etməkdən ibarətdir.

BMT və iqtisadi əməkdaşlıq və inkişa tşkilatı, Avrostat kimi beynəlxalq təşkilatlar iqtisadi fəaliyyətin ölçülməsi strukturnun və yanaşmalarının işlənib hazırlanmasında fəal iştirak etmişlər. Müasir dövrdə ən yaxşı təcrübə MHS-dir. O, beynəlxalq müqayisəlilik proqramının əsasını təşkil edir. ÜDM-dan iqtisadi fəaliyyətin ölçülməsində daha geniş istifadə edilir. MHS-i çərçivəsində ÜDM üç müxtəlif metodla- istehsal, gəlir və son istifadə - hesablana bilər. Beynəlxalq müqayisəlilik məqsədləri üçün istehsal və son istifadə metodları ilə əldə edilmiş qiymətləndirmələrdən istifadə edilir. Bu əsasən müxtəlif ölkələrdə gəlirlər üzrə zəruri məlumatların toplanması mürəkkəbliyi (çətinliyi) ilə bağlıdır. Son istifadə metodu ilə hesablanmış ÜDM ev təsərrüfatlarının son istehlak xərcləri (1), dövlət idarəetmə orqanıarının xərcləri (2), əsas kapitalın ümumi yığımı (3) və ixrac və idxalın saldosu (4) kimi komponentlərin cəminə bərabərdir. ÜMD qiymətlən­diril­məsi ümumi buraxılış çıxılsın aralıq istehlak üstəgəl vergilər çıxılsın subsidiyalar kimi də həyata keçirilə bilər. İstehsal metodu ÜDM birbaşa qiymətləndirilməsini təmin edir və əksər ölkələrin istifadə etdiyi əsas metoddur. Belə ki, buraxılış haqqında məlumatları müəssisələrin tədqiqatından əldə etmək olar. İstehsal metodu ilə beynəlxalq müqayisəlilik sahə mənşəyi baxımından yanaşmada adlandırılır.

İqtisadi fəaliyyətin və rifahın qiymətləndirilməsini əldə etmək üçün ÜDM son istifadə metodu ilə qiymətləndirilməsinə üstünlük verilir. Bu metoddan istifadə edərkən dövlət idarəetmə orqanlarının xərclərinin, xüsusilə səhiyyə və təhsilə xərclərin səviyyəsinin rolunun öyrənmək lazımdır. İstehsal metodu ilə ÜDM qiymətləndirilməsi müxtəlif ölkələrdə və sahələrdə iqtisadi səmərəliliyin müqayisəliliyini həyata keçirərkən faydalıdır. Sahəvi məlumatlardan istifadə edərək iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində və sektorlarında məhsuldarlığı qiymətləndirmək və müqayisə etmək olar. İstehsal baxımından beynəlxalq müqayisəliliyi həyata keçirərkən zəruri məlumatların toplnması da xeyli çətindir.

Son istifadə metodu ilə hesablanan ÜDM əsas komponentlərinə daxildir.

-ev təsərrüftalarının fərdi istehlak xərcləri +,

-ev təsərrüfatlarına xidmət eədn qeyri-kommersiya təşkilatlarının fərdi istehlak xərcləri +,

-dövlət idarəetmə orqanlarının xərcləri (dövlət idarəetmə orqanlarının fərdi istehlak xərcləri) +,

-dövlət idarəetmə orqanlarının kollektiv istehlaka xərcləri +,

-əsas kapitalın ümumi yığımı +,

-əmtəə-material vəsaitləri ehtiyatlarının dəyişməsi və qiymətlilərin xalis əldə edilməsi +,

-ixrac və idxalın saldosu.

Beynəlxalq müqayisəlilik proqramı üçün ÜDM 13 iri kareqoriyaya, daha sonra 43 qrupa bölünür. Kateqoriyaya misal “qida məhsulları” və alkoqolsuz içkilər” kimi iki qrupa bölünən “qida məhsulları və alkoqolsuz içkilər” ola bilər. “Paltarlar və ayyaqqabılar” eyni qaydada iki qrupa bölünür. Daha sonra siniflərə bölünür. Məsələn, “qida məhsulları” qrupuna çörək, ət, balıq və s. daxil olan 9 sinifdən ibarətdir. Hər bir sinif ilkin mal qruplarına bölünür. Əgər qida məhsulları kateqoriyasında malların sayı , müvafiq olaraq ci malın cı ölkədə qiymət və miqdarı müvafiq olaraq və -sa onda cı ölkədə qida məhsullarının xərcləri aşağıdakı düsturla hesablanacardır.

Adətən qiymətlər haqqında məlumatlarcı ölkənin valyutasında təqdim edilir, lakin qiymət səviyyəsi ölkələr üzrə dəyişir. Əsas problem ondan ibarətdir ki, xərc aqreqatlarını qiymət səviyyəsi () və həcm yaxud miqdar komponentinə () ayırmaqdır. Buradan,

Qiymət səviyyəsi komponentini () baza ölkənin valyutasında ifadə edilən cı valyutanın alıcılıq qabliyyəti kimi şərh etmək olar. Hesab edək ki, ölkə 1 baza kimi seçilmişdir, yəni . Onda -ı cı ölkədə qida məhsulları istehlakının həcmi yaxud real xərclər kimi şərh etmək olar. Bərabərlikdən görmək olar ki,

-baza ölkənin vahidində ifadəı edilmiş miqdar.

Real xərcləri yaxud həcmi əldə etdikdən sonra ya və ölkələrdə qida məh­sullarının real xərclərini müqayisə etmək üçün nisbətindən , ya da

Burada, -müqayisəlilikdə iştirak edən ölkələrin sayının göstərir.

Qiymətin tədqiqi metodologiyası, qiymət səviyyəsini və həcmləri qiymət­ləndirmək üçün ümumiləşdirmə metodları aqreqatlardan asılı olaraq əhəmiyyətli fərqlənir. Əgər əgər aqreqat daxilində bəzi mövqeylər sarbəst bazarda satılmırsa, məsələn, ölkədə tibbi xidmət dövlət idarəetmə orqanıarı tərəfindən təqdim edilə bilər və ona görə də müxtəlif xidmət növlərinin qiymətinin və miqdarının tədqiqinin aparılması çətin olur. Belə vəziyyətdə digər yanaşmanı tətbiq etmək zəruridir.

Baxmayaraq ki, beynəlxalq müqayisəlilik struktur əsası MHS və xərclər baxı­mından MHS-nin aqreqatlarıdır, komponentlər ayırmaq üçün məlumat mənbələri əhəmiyyətli fərqlənir. İllik və rüblük əsasda demək olara ki, bütün ölkələrdə nəşr olunan MHS yalnız müxtəlif aqreqatlar üzrə xərclərin dəyəri haqqında məlumatlar təqdim edir. Onlar adətən cari qiymətlərdə, yaxud nəşr edilən ilin qiymətlərində, yaxud da sabit qiymətlərlə ifadə edilir. Cari qiymətlərdə xərc aqreqatları nəşr edilən MHS-də vardır. Lakin MHS-də qiymət haqqında heç bir informasiya olmur. Ona görə də beynəlxalq müqayisəlilik çərçivəsində müqayisəliliyi aparmaq üçün qiymət haqqında zəruri məlumatlar adətən müxtəlif ölkələrdə qiymətin tədqiqini diqqətlə planlaşdırılan və həyata keçirən digər təkmil mənbələrdən daxil olmalıdır.

Deməli, beynəlxalq müqayisəliliyin keyfiyyətli nəticələri qiymət haqqında məlumatların keyfiyyətindən və MHS-nin nəşr edilən qiymətləndirmələrindən asılıdır.Beynəlxalq müqayisəliliyin nəticələrinin etibarlılığını qiymətləndirərkən istənilən problemin əsas səbəblərini müəyyən etmək məqsədilə informasiya mənbələrini diqqətlə öyrənmək zəruridir.

Beynəlxalq müqayisəlilik proqramında üş əsas göstəricinin qiymətinin - paritet alıcılıq qabliyyəti, qiymət indeksi və həyat səviyyəsini və real gəlirlərin beynəlxalq müqayisəliliyini həyata keçirmək üçün zəruri olan real və nominal xərclər əldə edilməsinə əsasən diqqət yetirilir. Paritet alıcılıq qabliyyəti ilk növbədə müxtəlif ölkələrdə valyutadır. Öz növbəsində paritet alıcılıq qabliyyəti müxtəlif ölkələrdə qiymət səviyyəsinin qiymətləndirmələrini əldə etmək üçün istifadə edilir.

Beynəlxalq müqayisəliliyin əsas proseduru milli valyutada ifadə olunan MHS-nin aqreqatlarını ümumi valyutada çevirməkdir. Belə çevirmə ölkələr üzrə aqreqatları müqayisə etməyə imkan verir. Bu zaman ölkələr yaxud regionlar üzrə umumiləş­dirmənin aparılması və qlobal iqtisadiyyatda ölkənin xüsusi çəkisinin müəyyən edilməsi imkanının olması zəruridir. Uzun müddətdə tətbiq edilən ən sadə metod milli aqreqatların konversiya edilməsi üçün bazar valyuta məzən­nəsindən istifadə edilməsidir. Valyuta məzənnəsindən istifadə edilməsi ölkələrarası müqayisələri həyata keçirməyə imkan verir, lakin əldə edilən nəticələr olduqca əhəmiyyətli deyildir. Belə ki, valyuta məzənnəsindən istifadə edərək konversiya qiymət səviyyəsindəki fərqləri nəzərə almaya bilər. Hazırda ümumi­qəbul edil­mişdir ki, valyuta məzənnəsi tez-tez tərəddüdlərə mərua qalır ki, bu da kapi­talın ölkələr arası hərəkətində əks olunur. Valyuta məzənnəsi müxtəlif öl­kələrdə faktiki qiymət səviyyəsini və valyutanın alıcılıq qabliyyətini pis əks etdirir. Bununla əlaqədar olaraq valyuta məzənnəsinin əvəzinə beynəlxalq müqayisəlilik proq­ramından istifadə edilir.

Beynəlxalq müqayisəlilik proqramı baza ölkədə valyuta vahidində ekvivalent mal və xidmətlərin alışı üçün tələb edilən valyuat vahidinin miqdarıdır. Səmərəli beynəlxalq müqayisəlilik proqramının müəyyən edilməsinin bir necə mühüm elementi vardır. Birincisi, baxılan ölkədə valyuta vahidinin miqdarını müəyyən etmək lazımdır ki, digər ölkənin bir valyuta vahidində eyni alıcılıq qabliyyətində olsun. Alıcılıq qabliyyətini müəyyən etmək üçün müxtəlif ölkələrdə istehlakçıların ödədiyi qiymətlər haqqında məlumatları da nəzərə alan indeks metodundan istifadə edilir. Hesab edilir ki, beynəlxalq müqayisəlilik proqramı baxılan mallar yaxud mal qruplarından asılı olaraq dəyişə bilər. İkincisi, beynəlxalq müqayisəlilik proqramı baza valyutaya nisbətdə qiymətləndirilir. Sağlam fikir deyir ki, beynəl­xalq müqayi­səliliyə və gəlirlərin nisbi səviyyəsinə yaxud ÜDM-a seçilən valyuta təsir göstərməməlidir. Deməli, beynəlxalq müqayisəlilik proqramının tranzitivlik xüsusiy­yəti beynəlxalq müqayisəlililiyi hesablamaq üçün istifadə edilən mal və xidmətlər səbətinə yalnız bir mal daxil ediləndə avtomatik təmin edilir. Mal və xidmətlərin miqdarı çox olan halda daha mürəkkəb metodlar tətbiq etmək lazım olur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq müqayisəlilk proqramı ölkələr yaxud ölkə daxili regionlar üzrə hesablanan məkan qiymət indekslinə və qiymətin zaman indekslərinə oxşayır. Lakin iki mühüm fərq vardır. Birincisi, beynəlxalq müqayisəlilik proqramı valyutanın ölçüsüdür və ona görə də qiymət indeksi kimi asan şərh edilə bilməz. İkinci fərq ondan ibarətdir ki, qiymətin müqayisəliliyi xronoloji qaydalarla müəyyən edilən ardıcıllıqla həyata keçirilir. Lakin ölkələr üzrə müqayisəliliyi həyata keçirərkən belə ardıcılılıq qeyri-mümkündür. Bu səbəbdən beynəlxalq müqayisəlilik proqramı özünün tranzitivlik xüsusiyyətini təmin etməsi zəruridir.

Paritet alıcılıq qabliyyəti ölkənin qitisadi göstəricilərini və qiymət səviyyəsini, real gəlirlərin beynəlxalq müqayisəliliyini həyat keçirərkən konversiya amili kimi bazar valyuta məzənnəsini tədricən sıxışdırıb aradan çıxarır. Beynəlxalq müqa­yisəlilik proqramından istifadə edilməsi ÜDM-nın real göstəricilərinin, yəni mü­x­təlif ölkələrdə mal və xidmətlərin həcminin müqayisəsi üçün vacibdir. Konkret vaxt anında ölkələr üzrə ÜDM müqayisəsi üçün alıcılıq qabliyyəti və konkret ölkə üçün ÜDM dinamikasını müqayisə edərkən sabit qiymətlərdən istifadə ilə valyuta məzənnəsindən istifadə arasında paralellər həyata keçirmək olar. Hər iki halda müqayisənin nəticələrini qiymətlərin fərqindən yaranan həcm fərqləri varsa şərh etmək mümkün olmayacaqdır. Beynəlxalq müqayisəlilik proqramının gedişində əldə edilən qiymətləndirmələrdən BMT-nin inkişaf proqramı çərçivəsində insan potensialının inkişaf indeksinin qurulması üçün istifadə edilir. Eyni zamanda insan potensialının inkişaf indeksinin komponentlərindən biri olan əhalinin hər nəfərinə düşən real ÜDM götəricisini müəyyən etmək üçün də istifadə edilir. Son dövrlərdə bir sıra dünya ölkələrində insan potensialının inkişaf indeksini rayon və ştatlar üzrə hesablamağa çəhd edirlər. Deməli, beynəlxalq müayisəlilik proqramı ölkə daxili qiymətlərin regionlararası müqayisəsi üçün də istifadə edilə bilər.

Beynəlxalq müqayisəlilik proqramından istifadənin ən mühüm sahəsi ölkənin real ÜDM-nın hesablanmasıdır ki, bu da ölkələri iqtisadiyyatının nisbi həcmi, həmçinin əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM göstəricisinə görə ranjirləşdirməyə imkan verir. Beynəlxalq müqayisəlilk proqramı əsasında valyuata məzənnəsindən istifadə etməklə ümumi valyutada ÜDM ümumi və hər nəfərə düşən həcminin qiymətləndirilməsi bir sıra analitik göstəricilər (ÜDM hər vahidinə enerji istehlakı) üçün əsasdır. Beynəlxalq müqayisəlilik proqramı çərçivəsində paritet alıcılıq qabliyyətinin qiymətləndirmələri yalnız bütövlükdə ÜDM səviyyəsində deyil, həm də fərdi istehlak, dövlət idarəetmə orqanlarının istehlakı, investisiya kimi daha aşağı səviyyəli aqreqatlar üçün də əldə edilir. Məsələn, beynəlxalq müqayisəlilik proqramından istifadə edərək ümumi valyutada ifadə edilən dövlət idarəetmə orqanlarının səhiyyə və təhsil xərcləri göstəricilərindən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və YUNESKO kimi təşkilatlar tez-tez istifadə edirlər. Əhalinin hər nəfərinə düşən əsas kapitala investisiya, dövlət idarə­etmə orqanlarının əhalinin hər nəfərinə düşən kollektiv xərcləri və ev təsərrüfatlarının faktiki fərdi istehlakı kimi göstəriciləri iqtisadi artımın, dövlət idarəetməsinin rolunu və həyat səviyyəsinin təhlili üçün geniş istifadə edilir.

Beynəlxalq müqayisəlilik proqramının mühüm anlayılarından biri də paritet alıcılıq qabliyyəti anlayışının qədər vacib olan qiymət səviyyəsidir. Qiymət səviy­yəsi adətən qiymət indeksinin köməyi ilə ölçülür. Ölkədə mal və xidmətlər səbətinin qiymət səviyyəsi göstəricisi konkret səbət üçün beynəlxalq müqayisəlilik proqra­mının bazar valyuta məzənnəsinə nisbəti kimi çıxış edir. Deməli, ölkə üçün mal qruplarına nisbətdə qiymət indeksi aşağıdakı düsturla ifadə edilir:

Burada, - qiymət indeksini,

- beynəlxalq müqayisəlilik proqramını,

- -cı ölkənin valyutasının bazar məzənnəsini göstərir.

Qeyd edilənlərdən aydın olur ki, beynəlxalq müqayisəlilik proqramı qiymət və real xərclərin etibarlı qlobal müqayisəliliyini həyata keçirmək üçün işlənib hazır­lanmışdır. Milli gəlir və qiymət haqqındakı məlumatlar bu prosesə daxil olan əsas informasiyadır.

Müxtəlif səviyyələrdə beynəlxalq müqayisəlilik proqramını qurmaq üçün piramidalı yanaşma tətbiq edilir. Bir istehlak mövqeyində beynəlxalq müqa­yisəlilik proqramı əmtəə təmsiçiləri səviyyəsinin müqayisəsi ilə başlayan sadəcə qiymət nisbətidir. Bu qiymət məlumatları malların ilkin qrupları səviyyəsində beynəlxalq müqayisəliliyi əldə etmək üçün ortalaşdırılır. Bu zaman ilkin qrup MHS-də xərclər haqqında informasiya olan ən aşağı savəyyəli aqreqat kimi müəyyən edilir. Beynəlxalq müqayisəlilik proqramına 155 ilkin mal qrupları daxil edilir. 155 ilkin mal qruplarının 126 sinifdə birləşdirilməsi həyata keçirilir. Bununla əlaqədar olaraq bəzi fikirlər irəli sürmək olar. Birincisi, MHS baxımından siyahıya daxil edilən mallar reprezentativ və MHS ilə uzlaşdırılmalıdır. İkincisi, qiyməti tədqiq etmək üçün istifadə edilən siyahıdakı mallar müqayisəli olmalıdır. Mal mövqeyləri səviyyəsində beynəlxalq müqayisəlilk proqramının əhəmiyyətli qiymətləndirmələrini əldə etmək üçün müxtəlif ölkələrdə qiymətləri toplanılan malların müqayisəliliyi təmin edilməlidir.

ÜDM-in statistik təhlilinin mühüm istiqamətlərin­dən biri ÜDM-un və onun komponеntlərinin bеynəlхalq mü­qayisə­liliyidir. Bеynəlхalq statistikada ÜDM-in müqa­yisə­li­liyi valyu­tanın paritеt alıcılıq qabliyyəti (PPP-Purchasing Power Parity) əsasında həyata kеçirilir. O, hər iki ölkənin bazarında eyni mal və xidməti əldə etmək üçün lazım olan və bir valyutanın digər valyutada ifadə edilmiş miqdarını xarak­terizə edir. Məsələn, bir ədəd çörəyin qiyməti Azərbaycanda 0.4 manat, Amerikada isə 0.6 dollardırsa, onda dollara görə çörək üzrə paritet alıcılıq qabliyyəti 0.67 manat, manata görə isə 1.5 dollar olacaqdır. On­dan val­yuta mübadiləsi üçün dе­yil, ÜDM-in bеynəlхalq müqa­yi­sə­liliyini təmin еdən tехniki vasitə kimi istifadə еdilir. Paritet alıcılıq qabiliyyəti əsasında müxtəlif valyutaların alıcılıq qabliy­yətindəki fərqlər qiymətlən­dirilir. BMT beynəlxalq müqayi­səlilik çərçivəsində 600-800 adda əsas istehlak mal və xidmətləri, 200-300 adda əsas inves­tisiya malları və 10-20 adda tipik tikinti obyektləri götürür.

Beynəlxalq səviyyədə bir sıra praktiki işləri həyata keçir­mək üçün beynəl­xalq təşkilatlar (BMT, BVF, DB, İƏİT, Aİ və s.) müqayisəli informasiyanın formalaşdırıl­masına xüsusi fikir verir. Müasir dövrdə ölkələrin əhatə olunması, onun inki­şaf etməsi və müntəzəm həyata ke­çirilməsi, həmçinin ümumi qə­bul edilməsi baxımın­dan BMT-nin bey­nəlxalq müqayisəlilik proqramı mühüm əhəmiy­yət kəsb edir.

BMT-nin beynəlxalq müqayisəlilik proqramında müqayi­sənin obyekti kimi ÜDM və onun mühüm komponentləri çıxış edir. Müqa­yisəliliyin həyata keçirilməsi nəticəsində müqayisə edilən valyutada qiymətin vahid səviyyəsi və paritet alıcılıq qabliyyəti əsasında ÜDM-in və onun son istifadə komponent­lərinin fiziki (real) həcmi əldə edilir. Bunlar əsasında ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyəsi bu və ya digər baxımdan müqayisə edilir.

Makroiqtisadi dəyər göstəricilərinin beynəlxalq müqayisə­lili­yinin həyata keçirilməsi iki problemin həll edilməsini tələb edir:

-müqayisə edilən göstəricilərin iqtisadi mahiyyətinin vahid şəklə salınması,

-göstəricilərin yenidən hesablanması metodlarının seçil­məsi.

Birinci problem beynəlxalq standart təsnifatlardan və meto­do­loji sənəd­lərdən istifadə edilməsi, ikinci problem isə həyata keçirilən müqayisəliliyin məqsədi, vəzifələri və məzmunu, həmçinin hesabla­manın nəticələrindən irəli gələn ilkin infor­masiya və analitik tələblər əsasında həll edilir.

Paritet alıcılıq qabliyyətinin hesablanmasının ümumi qay­dasını aşagıdakı kimi vermək olar:

- ilkin göstəricilər (məsələn, ÜDM) müfəssəl şəkildə eyni­növlü mal qruplarına ayrılır,

- hər bir mal qrupu üzrə müəyyən sayda oxşar mal və xid­mət təm­silçiləri seçilir,

- mal və xidmət təmsilçilərinin qiyməti əsasında valyutanın fərdi və qrup paritet alıcılıq qabliyyəti hesablanır və daha sonra qəbul edilən çəkilər əsa­sında (MHS) bu və ya digər yolla ümumi­­­ləşdirilir.

Onu da qeyd edək ki, indeks formasında əldə edilən mü­qayi­səliliyin nəti­cələri (paritet alıcılıq qabliyyəti) analitik xa­rak­terli bir sıra tələblərə cavab verməlidir. Ümumiyyətlə, beynəlxalq müqayisəliliyin nəticələri aşağıdakı tələb­lərə cavab verməlidir:

-nəticələrin xarakterliliyi. Bu tələb o deməkdir ki, müqayisənin nəticələrinə ancaq müqayisə edilən ölkələrin mallarının qiyməti, miqdarı və çəkisi təsir gös­tərməlidir. O, ancaq birbaşa qoşa müqayisələrdə yerinə yetirilir. Bütün coxtərəfli müqayisələr bu tələbi müəyyən dərəcədə təmin edir. Belə ki, coxtərəfli müqayisə ölkələrin bütün informasiyalarından istifadə edilməsinə əsaslanır.

- baza ölkənin seçilməsindən asılı olmamaq (indeksin invariantlılığı), yəni müqayisənin son nəticəsi müqayisənin bazası kimi hansı ölkənin seçilməsindən asılı olmamalıdır. İndekslərin invariantlılığını təmin etməyən metodlardan istifadə edilməsi müqayisənin nəticələrinin baza ölkənin seçilməsindən əhəmiyyətli dərəcədə asılı edir. Belə ki, üç ölkəni\ müqayisə edərkən onlardan hansının baza kimi qəbul edilməsindən asılı olaraq müəyyən göstəricinin kəmiyyəti üzrə ranjirləşdirilmiş sıra fərqli ola bilər.

-tranzitivlik (indekslərin çevrilməsi) ziddiyyətli nəticələri istisna edən indekslərin məntiqi qarşılıqlı uzlaşdırılması deməkdir. Riyazi olaraq bu tələb belə ifadə edilir: birbaşa müqayisənin nəticələri (A və B ölkəsi) üçüncü ölkə vasitəsilə müqayisənin nəticələri ilə eyni olmalıdır (A və C ölkəsi, C və B ölkəsi).

-indekslərin daxili uyğunluğu o deməkdir ki, bütövlükdə indeks onun komponentlərinin indeksi ilə uzlaşmalıdır. Bu tələb additivlik tələbi ilə qarşılıqlı əlaqədədir, yəni həcm göstəricisi onun ünsürlərinin ( təşkil edən) həcminin cəminə bərabər olmalıdır.

- indekslərin ölçü vahidinin seçilmiş sistemindən asılı olması tələbi o deməkdir ki, müqayisənin nəticələri hansı ölkənin ölçü vahidindən istifadə edilməsindən asılı olmayaraq eyni olmalıdır.

BMT-nin beynəlxalq müqayisəlilk proqramı çərçivəsində müqayisənin nəticələri müqayisə edilən valyutada ÜDM və onun komponentlərinin dəyər ifadəsində həcmidir. Əldə edilən nəticələr ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsinin və qiymətin müqayisəsini həyata keçirməyə imkan verir. Bu zaman dünya istehsalında ölkənin real payı müəyyən edilir. BMT-nin beynəlxalq müqayisəlilik proqramının əsas obyektləri son istifadə metodu ilə hesablanan ÜDM və onun əsas komponentləridir. ÜDM müqayisəliliyi məqsədilə ÜDM verilmiş təsnifata uyğun olaraq çoxlu sayda detallaşdırılmış eyninövlü mal qruplarına bölünür ki, onların da vasitəsilə mal qruplarının (mal təmsilçilərinin) məzmununu müəyyən edən malların zəruri sayı seçilir. MHS göstəricilərinin beynəlxalq müqayisəliliyində əsas yer müqayisə edilən ölkələrin paritet valyutasının (valyutanın alıcılıq qabliyyəti) hesablanmasına verilir.

Paritet valyutanın müəyyən edilməsi üzrə işlərin birinci mərhələsi müqayisə edilən ölkələrə müvafiq olaraq özünün keyfiyyət xarakteristikalarına görə və konkret mal qruplarına aid edilən məhsulların bütün məcmusu üçün xarakterik mal təmsilçilərinin seçilməsində ibarətdir. Bu halda hesab edilir ki, qiymətlər həmin profilli, yəni müqayisə edilən bütün aqreqatlar üçün xarakterik və tipik məhsullara qiymətqoyma üçün ümumi olan prinsiplər əsasında formalaşacaqdır. Ayrı-ayrı məhsul növlərinin təmsilçiliyinin əsas kriteriyaları onların istehsalının kütləviliyi və mal qruplarının ümumi dəyərində yüksək xüsusi çəkisidir. Başqa sözlə desək, bu növ məhsullar onların istehsalda tutduğu yer və bu məhsullardan istifadə vasitələri baxımından daha xarakterik təmsilçilər olmalıdır. Müqayisə edilən ölkələrin mal təmsiçilərini uzlaşdırarkən üç əsas tip mallarla rastlaşmaq olar. Bunalara eyni (tamamilə müqayisə edilən), oxşar (qismən müqayisə edilən) və öz keyfiyyət xarakteristikasına görə müqayisəyə düşməyən mallar aid edilir. Müqayisəlilik dərəcəsi texniki-iqtisadi parametrlər əsasında ekspertlər tərəfindən müəyyən edilir.

Tamamilə müqayisə edilən mallara ölkədə olan və digər ölkələrə uyğun olan və eyni texniki-iqtisadi parametrlərlə xarakterizə olunan mallar aid edilir. Bu zaman malın istehlak dəyərinə təsir edən əsas texniki-iqtisadi xarakteristikaları nəzərə almaq lazımdır. Formasına görə əhəmiyyətli olmayan fərqlər yaxud ayrılıqda malın ikinci dərəcəli xüsusiyyətləri kənarlaşdırlır, yəni bu nə keyfiyyət, nə də malın qiymətinə demək olar ki, təsir göstərmir.

Oxşar mallara ölkədə olan və digər ölklərə uyğun, eyni məqsədləri olan, lakin qiymətə təsir edən bir yaxud bir neçə mühüm keyfiyyət xarakteristikalarına görə fərqlənən məhsul nümunələri aid edilir. İqtisadi baxımdan bir ölkədə belə mal vahidi digər ölkədə oxşar mal vahidinə bərabər olmur. Mal təmsilçiləri kimi o yalnız sonrakı qiymət düzəlişlərində istifadə edilə bilər. Ona görə də belə malların mal təmsilçilərinə daxil edilməsi o halda məqsədəuyğundur ki, həmin mal qrupunun qiymət nisbətini müəyyən etmək üçün oxşar malın sayı kifayət etməsin.

Müqayisəyə düşməyən mallara yalnız ölkədə və müqayisə edilən iqtisadiy­yatında rast gəlinən mal nümunələri aid edilir. Belə malların əmtəə təmsilçiləri siyahısına daxil edilməsi həmişə istisnalıq təşkil etməlidir və o halda yol verilə bilər ki, bu mal müqayisə edilən ölkələrin heç birində istehsal edilmir, digər ölkənin milli iqtisadiyyatının istehsalında və istifadəsində böyük əhəmiyyəti vardır. Belə mallar üçün həmin mal nümunəsi olmayan ölkənin təxmini qiyməti kimi hesablanmalıdır.

Paritet valyutanın hesablanması üzrə işlərin ikinci mərhələsi mal təmsiçilərinin qiyməti haqqında məlumatların toplanmasıdır. Bu zaman son istehlak qiymətləri tətbiq edilir. 2011-ci ilin beynəlxalq müqayisəliliyində təxminən 3000 mal təmsilçilərinin, o cümlədən 2344 istehlak mallarının, 563 investisiya mallarının, 7 tip tikinti obyektlərinin qiymətindən və 24 dövlət idarəetmə sektorunda vəzifə tutanların əmək haqqı dərəcəsindən istifadə edilmişdir. Deməli, əhalinin həyat səviyyəsini, milli iqtisadiyyatın səviyyəsini və inkişaf meylini, strukturunu əks etdirən iqtisadi informasiyanın beynəlxalq müqayisəliliyinin dünya iqtisadiy­yatında inteqrasiya proseslərinin intensiv inkişaf etdiyi hazırki şəraitdə daha da artır.

***§1.4 Makro maliyyə təhlili üçün MHS-dən və tədiyə balansında istifadə***

***perspektivləri***

Ölkənin statistika sistemində MHS-nin tətbiqi 90-cı illərin əvvələrindən tətbiq edilməyə başlamışdır və müasir dövrdə o, sosial-iqtisadi informasiyanın ümumilli sisteminin mühüm həlqəsi, statistik informasiyanın inteqrasiyası üçün vasitədir.

MHS-nin əsasında iqtisadiyyatın sektorları və bütövlükdə iqtisadiyyat üzrə gəlir və xərclərin bərabərliyini təmin edən, göstəricilərin ciddi əlaqəsinə əsaslanan və qapalı sistem üzrə təsərrüfat dövriyyəsi konsepsiyası durur. Başqa sözlə desək MHS iqtisadi inkişaf səviyyəsi müxtəlif ölkələr üçün analitik təlabatları təmin edən və iqtisadiyyatın vəziyyətinin monitorinqinin statistik sistemidir. Bu MHS ölkədə, onun regionlarında, iqtisadiyyatın sektorlarında baş verən iqtisadi proseslərin xarakterizə edən və dünyada ən inkişaf etmiş informasiya sistemi kimi dəyərləndirməyə imkan verir.

##### MHS uzlaşdırılmış təsnifatlar, anlayışlar və uçot qaydaları əsasında işlənib hazırlanan və qarşılıqlı əlaqədə olan göstəricilər sistemidir. Bunu nəticəsində o sosial-iqtisadi statistikanın bütün bölmələri üçün əlaqələndirici struktur kimi çıxış edir.

##### Dünyanın əksər ölkələrinin müxtəlif səviyyəli idarəetmə orqanları iq­qtisadiyytaın idaərəedilməsi sahəsində qərarlar qəbul etmək və müxtəlif təhliləri aparmaq üçün MHS-dən geniş istifadə edirlər. MHS-nin göstəricilərində dövlətin iqtisadi və sosial siyasətinin bütün yeni aspektləri öz əksini tapır və o kəmiyyətçə qiymətləndirməni əldə etməyə imkan verir və onların əsasında təkrar istehsalın proporsiyaları, iqtisadiyyatın sahəvi və institusional strukturu, investisiya mühiti, maliyyə vəziyyəti, əhalinin həyat səviyyəsi, xarici aləmdən asılılıq dərəcəsi, iqtisadiyyatın inkişaf dinamikası, dövlət siyasətinin yaxud müxtəlif hadisələrin ayrı-ayrı institusional vahidlərin davranışına təsiri və s.təhlil edilir.

MHS-nin məlumatlarından müxtəlif kampaniya və karporasiyalar bazarın konyukturasını qiymətləndirmək, şəxsi iqtisadi siyasətlərinin taktika və strategi­yasını işləyib hazırlamaq üçün istifadə edə bilər. Hesablamaların infor­masiya bazası və tədqiqat metodu kimi MHS makroiqtisadiyyatın fəaliy­yətinin nəzəri məsələlərinin işlənib hazırlanması, müxtəlif amillərin dəyişməsi nəticəsində iqtisadiyyatın davranışının ssenarli hesablamalarını həyata keçirmək, hakimiyyət orqanları üçün tövsiyyələrin işlənib hazırlanması və makroiqtisadi təhlil metodlarını tələbələrə tədris etmək üçün elmi-tədqiqat təşkilatlarına və ali məktəblərə lazımdır. Nəhayət, MHS-nin məlumatları beynəlxalq təşkilatlar və beynəlxalq əməkdaşlığa cavabdeh olan milli orqanlar üçün ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyəsinin müqayisəli təhlilini həyata keçirmək, Beynəlxalq təşkilatlara üzv olan ölkənin üzvülük haqqının (kvotanın) məbləğinin müəyyən edilməsi, xarici iqtisadi fəaliyyətin əlaqələndirilməsi üçün maraqlıdırlar.

Həm dövlət idarəetmə orqanları, həm də biznes nümayəndələri iqtisadi qərarlar qəbul edərkən MHS-nin məlumatlarından geniş istifadə edirlər. Bu zaman təhlilinin ən mühüm istiqamətlərinə aşağıdakıları aid etmək olar:

-iqtisadi artım tempini müəyyən etmək, bu proseslərin (əmək məhsuldarlığı, fondla və enerji ilə təchizedilmə və s.) xarakterini müəyyən edən amillərin rolun aşkar etmək,

-iqtisadiyyatın sahəvi strukturunu və vaxt etibarilə onun dəyişməsini, həmçinin belə dinamikanın (sahələrdə əmək məhsuldarlığının artım tempindəki fərqlər, qiymətin dinamikasının qeyri-bərabərliyi və s.) amillərini müəyyən etmək,

-muzdlu işçilər, müəssisələr və dövlət arasında gəlirlərin bölgüsünün ilkin mərhələsindəki proporsiyaları müəyyən etmək,

-son istehlak və yığım arasındakı nisbətləri, həmçinin investisiyanın dinamikasına təsir edən amilləri aşkar etmək,

-investisiyanın maliyyələşdirilməsinin əsas mənbəyi kimi milli əmanətin müəyyən edilməsi,

-iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sektorları və bütövlükdə borclanmanın (kreditləşmənin) həcmini aşkar etmək,

- əhalinin real gəlirlərinin və istehlakının səviyyə və dinamikasını öyrənmək,

-xarici iqtisadi əlaqələrin ölkə iqtisadiyyatına təsirini çüəyyən etmək,

-inflyasiya proseslərinin iqtisadiyyata və digər makroiqtisadi dəyişənlərə təsirini təhlil etmək və s.

Maliyyə sisteminin qloballaşmasının və xarici iqtisadi fəalyyətin plkə iqtisadiyyatına təsirinin güclənməsi belə mürəkkəb proseslərin tədqiqinə yeni yanaşmanın axtarılıb tapılmasını tələb edir. Bunun üçün MHS ilə tədiyə balansının uyğunlaşdırılmış sisteminin analitik imkanlarına baxmaq lazımdır. Bu sistem makromaliyyə parametirlərinin dinamikada əsas qanunauyğunluqlarının təhlilinə imkan verir. MHS-nin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, onun vasitəsilə təkrar istehsal prosesinin müxtəlif mərhələlərində iqtisadiyyatın fəaliyyətinin ümumiləşdirici göstəriciləri və bu göstəriclər arasında qarşılıqlı əlaqələr formalaşdırılır. Qeyd etdiyi­miz kimi MHS-nin əsasında iqtisadi proseslərin qarşılıqlı əlaqədə balans metodu ilə kompleks öyrənilməsi, həmçinin müəyyən strukturlu və fəaliyyət qanuna­uyğun­luğuna malik iqtisadi sistem çərçivəsində gəlirlərin yaradılması, bölgüsü, təkrar bölgüs və istifadəsi proseslərinin xarakteristikası durur. Təkrar istehsal prosesinin hər bir mərhələsinə təkrar istehsal tsiklinin bütün mərhələləri vasitəsilə mal və xidmətlərin dəyərini hərtərəfli əks etdirən hesablar yaxud hesablar qrupu uyğun gəlir. Daxili iqtisadiyyatın fəaliyyəti nəticələrini və qarşılıqlı əlaqəsini təsvir edən hesablarla yanaşı MHS-də ölkənin rezidentləri ilə hər hansı bir əməliyyat həyata keçirən yaxud iqtisadi əlaqələri olan bütün qeyri-rezidentləri birlşdirən “qalan dünya” sektorunun hesabları da qurulur. Bu sektorun təyinatı ölkə daxilində xarici iqtisadi əlaqələrin nəyinin hesanına gəlir və xərclərinin balanslılığına nail olduğunu göstərməkdir. “Resurs” bölməsində qeyri-rezidentlərin ölkə rezidentlərindən əldə etdiyi dəyəri (mallar, xidmətlər, gəlirlər, transfertlər), “istifadə” tərəfi isə qeyri-rezidentlərdən ölkə rezidentlərinin əldə etdiyi dəyəri göstərir.

Tədiyə balansı və MHS-nin qalan dünya hesabı qarşılıqlı əlaqədədir. Belə ki, mal və xidmətlər hesabında və ilkin gəlirlər və cari trabsfertlər hesablarında əks etdirilən əməliyyatlar tədiyə balansının cari əməliyyatlar hesabında, kapital və maliyyə aktivləri ilə bağlı əməliyyatlar isə kapital və maliyyə vasitələri ilə əməliy­yatların ümumi hesabında verilir. Tədiyə balansı ilə MHS-nin qalan dünya he­sablarının hesabları arasında əməliyyatların əks etdirilməsi sxemində, onların təsnifatlaşdırılması və detallaşdırma səviyyəsidə fərqlər vardır. Onlar MHS-də iqtisadiyyatın bütün sektorları üçün vahid təsnifat sisteminin tətbiqi zəruriliyi ilə bağlıdır, həmçinin bu iki sistemin işlənib hazırlanmasında irəli sürülən analitik təlabatlardakı fərqlərlə şərtlənir.

Milli hesabdarlıqda və tədiyə balansında əks etdirilən ayrı-ayr əməliyyatların uzlaşdırılmasında da bir sıra xüsusiyyətlər vardır. Belə ki, birincisi, MHS-də mal və xidmətlərin idxal və ixracının əhatəliliyi tədiyə balansında nəzərə alınmayan “maliyyə vasitəçilərinin xidmətlərinin dolayı ölçülməsi” maddəsi istisna olmaqla tədiyə balansının müvafiq göstəricilərinin əhatəliliyi ilə oxşardır. Tədiyə balansında xidmətlərin idxal və ixrac göstəriciləri təhlilin təlabatlarını təmin etmək üçün daha çox detallaşdırılmışdır. İkincisi, MHS-də olduğu kimi tədiyə balansında da istehsalı ölkənin ÜDM-nun bir hissəsi olan xidmətlərlə, axını bögü və təkrar bögü əməliyyatları kimi çıxış edən və ölkənin ÜMG-nin səviyyəsinə təsir edən gəlirlər arasında ardıcıl sürətdə fərqlər müəyyənləşdirilir. Tədiyə balansında ilkin gəlirlərlə və cari transfertlərlə bağlı əməliyyatlar “gəlirlər və cari transfertlər” bölməsində göstərilir. MHS-də mülkiyyətdən gəlirlər tədiyə balansında maliyyə vasitəçilərinin xidmətlərinin dəyərini dolayısı ilə ölçən “investisiya gəlirləri” bölməsinə uyğun gəlir. MHS-də bu kəmiyyət faizlərdən və müvafiq olaraq mülkiy­yətdən gəlirlərdən kənarlaşdırılaraq xidmətlərdə nəzərə alınır. Digər bir fərq onun­la bağlıdır ki, MHS-də mülkiyyətdən gəlirlərə sığorta polisi sahibinin öh­dəsində olan və pensiya fondunda aktivləri olan ev təsərrüfatına şərti hesab­lanmış gəlir daxil edilir. Tədiyə balansında cari transfertlərin əhatəsi MHS-də onların əhatə olunması ilə üst-üstə düşür, lakin onların təsnifatı fərqlənir. MHS-də bəzi cari transfertlər, məhz subsidiya çıxılmaqla istehsal və idxala vergilər dövlət idarəetmə orqanlarının ilkin gəlirləri kimi təsnifatlaşdırılır. Bununla yanaşı qeyri-rezidentlər istehsala və idxala vergilər ödəyərsə, yaxud həmin ölkədən subsidiyalar alarsa, təbii ki, belə hallar nadir halda olur, belə fərqləri təcrübədə nəzərə almamaq olar. Üçüncüsü, kapitalla bağlı əməliyyatların xarici iqtisadi əlaqələr hesabının əsas göstəriciləri tədiyə balansında oxşar hesablarının komponentləri ilə üst-üstə düşür. Baxmayaraq ki, tədiyə balansında kapitalla bağlıəməliyyatlar hesabının balans­laşdırıcı maddəsi aydın göstərilmir, onu cari əməliyyatlar və kapitalla bağlı əməliy­yatlar hesabları üzrə fərqləri cəmləməklə də əldə etmək oalr. MHS-nin qalan dünya hesabının və tədiyə balansının komponentlərindəki bütün mövcud olan fərqlərə baxmayaraq onlar qarşılıqlı əlaqədədir. Belə ki, cari əməliyyatlar hesabı üzrə fərqi sərəncamda qalan ümumi milli gəlirlə absorbsiya (sorma, udma) arasındakı fərq kimi hesablamaq olar. Bu o deməkdir ki, ölkənin cari hesablaşmalarının vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün daxili absorbsiya (sorma, udma) səviyyəsini, yəni gəlirlərə nisbətdə xərclərin ixtisar edilməsi hesabına resursların müəyyən hissəsini azad etmək zəruridir. Belə səmərə absorbsiya (sorma, udma) səviyyəsini dəyişməməklə milli gəlirin artırılması nəticəsində də əldə etmək olar. İstənilən halda rezidentlərin xərc imkanlarını nəzərə almaq lazımdır. Belə ki, rezidentlərin absorbsiyasının (sorma, udma)ümumi kəmiyyəti onların gəlirləri ilə müəyyən edilir.

Ölkəmizdə tədiyə balansının qurulması sahəsində böyük təcrübəsi olmasada, bazar iqtisadiyyatlı iqtisadi inkişaf modelinin tətbiqi az da olsa bu sahədə müəyyən təcrübənin olmasına imkan vermişdir. Artıq xeyli müddətdir ki, ölkənin tədiyə balansı qurulur və onun məlumatları əsasında müxtəlif istiqamətlərdə makroi­qtisadi siyasət problemlərinin həll yolları tapılır.

II FƏSIL

**MHS-NİN MƏLUMATLARI ƏSASINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İQTİSADİ İNKİŞAFININ STATİSTİK TƏHLİLİ**

***§****2.1.****Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının institusional əsaslarının yaradılması***

***və ümumu buraxılışın cari vəziyyətinin statistik təhlili***

Azərbaycan iqtisadiyyatı bazar prinsipləri əsasında formalaşdırılır. Normal bazar iqtisadiyyatının formalaşdırılması onun institusional əsaslarının yaradalmasını tələb edir. Artıq xeyli müddətdir ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının institusional əsaslarının yaradalması istiqamətində xeyli işlər gşrülür. Bu günə qədər Azərbaycan dövləti özünün so­sial - iqtisadi inkişafını sivil prinsiplər əsasında qurmaq üçün bu və ya digər хa­rak­­tеrli bеynəlхalq standartlara uyğun minlərlə qanun qəbul еtmişdir. Iq­tisadi inkişafın formalaşdırılan qanunvеricilik bazası ölkədə mülkiy­yət müna­sibət­lərinin qurulu­şunda əsaslı dəyişikliklərin baş vеrməsinə rəvac vеr­məklə, iqtisadiy­yatın obyеktiv iqtisadi qanunlar əsasında idarə еdilməsinə və inkişaf еtdirilməsinə imkan yaratmışdır.

Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının və sahibkarlığın müхtəlif formalarının yaradılmasının institusional əsasları kimi çıхış еdən özəlləşdirmə prosеsinin mərhələlərlə və komplеks şəkildə həyata kеçirilməsi iqtisadiyyatın sabit və uzunmüddətli inkişafına əlvеrişli şərait yaratmışdır. Müasir dövrdə milli iqtisadiyyatın kеyfiyyətli inkişaf mərhələsinə kеçirilməsi üçün yaхşı imkanlar qazanılmışdır. Bu şərait pеrspеktivdə milli iqtisadiyyatın difеrsifikasiya еdil­məsinə və tarazlaşdırılmış inkişafına imkan vеrəcəkdir.

Ölkənin sosial-iqtisadi həyatnıda gеnişmiqyaslı dəyişikliklərin aparılması хüsusi sеktorun inkişafına gətirb çıхarmışdır. Özəlləşdirmə хüsusi sahibkarlığın yaranmasına, ilkin kapital yı­ğımı prosеsinə və iqtisa­diy­yatda rəqabətli bazar mühitinin yaranmasına ilkin zəmin olmuş­dur.

Ölkədə özəlləşdirmə tədbirlərinin həyata kеçirilməsi azad sa­hibkarlığın və şəхsi təşəbbüskarlığın inkişafına şərait yaratmaqla müxtəlif mülkiyyət formalı bazar sub­yektlərinin fəaliyyətinə təkan vеrmişdir (Cədvəl 2.1.).

Cədvəl 2.1.

2012-2016-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında Statistik vahidlərin Dövlət Registrində qeydə alınmış müəssisələrin sayı, (yanvarın 1-ə) vahid

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sahələr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Cəmi  o cümlədən: | 75632 | 78966 | 86010 | 94563 | 100325 |
| Kənd təsəərüfatı, meşə təsərrüfaı və balıqcılıq | 9436 | 8987 | 9034 | 9252 | 9561 |
| Mədənçıxarma sənayesi | 714 | 712 | 738 | 768 | 791 |
| Emal sənayesi | 5116 | 5136 | 5382 | 5583 | 5799 |
| Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı | 267 | 276 | 293 | 306 | 309 |
| Su əchizatı:tullantıların təmizlənməsi və emalı | 398 | 419 | 448 | 465 | 474 |
| Tikinti | 8407 | 8938 | 9326 | 10206 | 10641 |
| Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri | 20370 | 21519 | 23356 | 24890 | 25937 |
| Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı | 1541 | 1618 | 1711 | 1842 | 1943 |
| Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə | 963 | 1023 | 1109 | 1194 | 1544 |
| İnformasiya və rabitə | 1486 | 1680 | 1916 | 2142 | 2456 |
| Maliyyə və sığorta fəaliyyəti | 1259 | 1377 | 1423 | 1509 | 1591 |
| Daşınmaz əmlakla əlaqadar əməliyyatlar | 742 | 792 | 867 | 1011 | 1203 |
| Peşə, elmi və texniki fəaliyyət | 4194 | 4672 | 5290 | 5998 | 6677 |
| İnzibati və yardımcı xidmətlərin göstərilməsi | 2985 | 2946 | 3116 | 3429 | 3577 |
| Dövlət idarəetməsi və müdafiə,  sosal təminat | 4857 | 4858 | 4936 | 4809 | 4769 |
| Təhsil | 1105 | 1213 | 1428 | 3061 | 3368 |
| Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi | 1281 | 1337 | 1437 | 1577 | 1657 |
| İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət | 1243 | 1302 | 1388 | 1465 | 1573 |
| Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi |  |  |  |  |  |
| Ev təsərrüfatlarının fəaliyyəti: fərdi istehlak üçün ev təsərrüfatlarının istehsal etdiyi mal və xidmətlərə dair fəaliyyət | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toxunulmazlıq hüququ olan təşkilatların fəaliyyəi | 83 | 82 | 85 | 89 | 93 |

Rəsmi statistikanın məlumatlarına əsasən 2012-cı il yanvarın 1-i vəziyyətinə ölkədə fəaliyyət göstərən mqəssisələrin sayı 75632 vahid olmuşdur. Fəaliyyət gös­tərən 75632 vahid müəssisənin 9436 - ü kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıq­çılığın, 5116-i emal sənayesinin, 8407-i tikintinin, 20370-i ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmirinin, qalanı isə digər fəaliyyət növ­lərinin payına düşür (24).

2014-cü ildə kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatş və balıqcılıq sahəsində qeydə alınmış müəssisələrin sayı 9034 vahid, 2015-ci ildə 9252 vahid, 2016-ci ildə isə 9561vahid olmuşdur. 2014-cü ilə nisbətən 2016-cı ildə bu sahədə qeydə alınmış müəssisələrin sayı 5.8%, 2015-ci illə müqayisədə isə 3.3% artmışdır.

2016-ci il yanvar ayının 1-ə Azərbaycan Respublikasında Statistik vahidlərin Dövlət Registrin­də qeydə alınmış 100325 vahid müəssisənin 9561 vahidi, yəni 9.5% kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqcılıq sahəsinə, 5799 -i, yəni 5.8% emal sənayesinə, 10641-i, yəni 10.6% tikintiyə, 25937-i, yəni 25.9% ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 6677 -i, yəni 6.6%-i peşə, elmi və texniki fəaliyyət sahələrinə aid ol­muşdur. Qeyd edilən ildə Statistik vahidlərin Dövlət Registrində qeydə alınmış 100325 vahid müəs­sisənin 58.4%-i, qeyd edilən fəaliyyət sahələrinin payına düşür.

2012-2016-cı illərdə Azərbaycan Respublikasında Statistik vahidlərin Dövlət Re­gistrin­də qeydə alınmış müəssisələrin sayının dinamikasında müşahidə edilən müs­bət dəyişikliyi 1 saylı xətti qrafik daha əyani göstərir (Şəkil 2.1.).

Bu dövrdə mülkiyyət növləri üzrə müəssisələrin sayında, tərkibində və dina­mi­kasında mühüm dəyişikliklər baş vermişdir (Cədvəl 2.2). 2 saylı cədvəlin məlu­mat­­larından görünür ki, 2013-cü ildə dövlət mülkiyyət formalı müəssisələrin sayı 9208

Şəkil 2.1. 2012-2016-cı illərdə Azərbaycan Respublikasında Statistik vahid­lərin Dövlət Re­gistrin­də qeydə alınmış müəssisələrin sayının dinamikası, vahidCədvəl 2.2.

2013-2016-cı illərdə Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət növləri üzrə qeydiyyatda olan müəssisələrin sayı (yanvarın 1-ə), vahid

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İllər | Mülkiyyət növləri | | | | |
|  | Dövlət | Bələdiyyə | Xüsusi | Xarici | Qarışıq |
| 2013 | 9208 | 1755 | 62143 | 4404 | 1456 |
| 2014 | 9087 | 1758 | 68642 | 4922 | 1601 |
| 2015 | 10540 | 1653 | 75182 | 5429 | 1754 |
| 2016 | 10646 | 1694 | 80354 | 5781 | 1850 |

vahid, 2014-cü ildə 9087 vahid, 2014-cü ildə 10540 vahid, 2016-cı ildə isə 10646 vahid olmuşdur. 2013-cü illə müqayisədə 2016-cı ildə bu mülkiyyət formalı müəs­sisələrin sayı 15.6%, 2015-ci illə müqayisədə isə 1% artmışdır. Ölkədə sahib­karlığın inkişafına əlverişli şəraitin yaradılması digər mülkiyyət formalı müəssisələrin sayının artmasına səbəb olmuşdur.

Bu dövr ərzində bələdiyyə mülkiyyət formalı müəssisələrin sayında azalma ol­muş­dur. Belə ki, 2013-cü ildə bələdiyyə mülkiyyət formalı müəssisələrin sayı 1755 vahid, 2016-cı ildə isə, 3.5% azalaraq 1694 vahid təşkil etmişdir.

Rəsmi statistikanın məlumatlarına əsasən 2013-cü ildə 60 mindən çox xüsusi mül­kiyyət formalı müəssisıə qeydiyyata alşnmışdır. Sonrakı illərdə, daha doğrusu 2014-cü ildə xüsusi mülkiyyət formalı müəssisıələrin sayı 68642 vahid, 2015-ci ildə 75182 vahid, 2016-cı ildə isə 80354 vahid, təşkil etmişdir. 2013-cü ilə nisbətən 2016-cı ildə xüsusi mülkiyyət formalı müəssisələrin sayı 29.3% artmışdır.

Araşdırma aparılan illərdə xarici və qarışıq mülkiyyət formalı müəssisələrin sayının dinamikasında da müəyyən müsbət dəyişikliklər baş vermişdir. 2013-cü ildə ölkədə fəaliyyət göstərən xarici mülkiyyət formalı müəssisələrin sayı 4404 vahid, 2014-cü ildə 4922 vahid, 2015-ci ildə 5429 vahid, 2016-cı ildə isə 5781 vahid ol­muş­dur. 2013-cü illə müqayisədə 2016-cı ildə bu mülkiyyət formalı müəssisələrin sayı 31.3%, 2014-cü illə müqayisədə 17.5%, 2015-ci illə müqayisədə isə 6.5% artmışdır.

2002-2008-ci illərdə qarışıq mülkiyyət formalı müəssisələrin sayının dinami­kasında ildə orta hesabla 7.1% artım müşahidə olunmuşdur. Ayrı-ayrı illər üzrə bu artım müxtəlif olmuşdur. Belə ki, 2013-cü illə müqayisədə 2016-cı ildə qarışıq mülkiyyət formalı müəssisələrin sayı 27.1%, 2014-cü illə müqayisədə 15.6%, 2015-ci illə müqayisədə isə 5.5% artmışdır (24,25).

2013-cü ildə ölkədə fəaliyyət göstərən müəssisələrin 11.7% - dövlət, 2.2% - i, bələdiyyə, 78.7% - i xüsusi, 5.6% - i xarici və 1.8% - i isə qarışıq mülkiyyət formalı müəs­sisələrin payına düşmüşdür. 2016-cı ildə bu bölgü 10.6%, 1.7%, 80.1%, 5.8% və 1.8% kimi olmuşdur. Bu meyli 2 saylı sütunlu qrafik daha əyani göstərir (Şəkil 2.2.). Beləlikə, araşdırma göstərir ki, 2013-2016-ci ilərdə Azərbaycan iqtisadiy­yatının inkişafını səciyyələndirən mühüm göstəricilərdən olan müxtəlif mülkiyyət for­malı müəssisələrin sayı kəskin artmışdır. Bu da ölkədə sahibkarlıq fəaliyyətinə əlverişli şəraitin yaradıldığını deməyə əsas verir.

Şək.2.2.2013 cə 2016-cı illərdə Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət növləri üzrə qeydiyyatda olan müəssisələrin xüsusi çəkisi,%

Bazar islahatlarının tətbiqi bütün dövlət­lərdə olduğu kimi Azərbaycanda da kiçik sahib­karlığın rolunu artırmışdır. Azərbaycanda o, iqtisadiyyatın inhi­sar­sız­­laşdırılmasında, mülkiy­yətin özəl­ləşdiril­məsində, sağlam rəqabətin yaradıl­masın­da və təbii rеsursların səfər­bər­­liyində mühüm rol oynayır.

Bazar iqtisadiyyatının institusional əsaslarının formalaşması, sahibkarlığın inkişafı ilə əlaqədar olaraq dövlət kiçik və orta biz­nеsin in­kişafına gətirib çıхara­caq bir sıra tədbirlər və хüsusi proq­ramlar həyata kеçir­mişdir. Bu­nun nəticəsidir ki, iqtisadiyyatın struk­­­tu­runda köklü dəyişik­liklər baş vеrir, yеni təsərrüfatçılıq sis­tеminə uyğun iqtisadi strukturlar, təsisatlar və iqtisadi mü­na­si­bətlər formalaşır. Artıq Azərbaycan Rеspubl­kasın­da sahikarlar tə­bə­qə­sinin gеniş dairə­si formalaşmış, kiçik biznеs milli təsər­rüfatın müs­təqil sеktoruna çеvrilmişdir.

Rəsmi statistika bazar subyektlərini fəaliyyət dairəsinin genişləndiyini və ölkənin Ümumi Daxili Məhsulunun formalaşmasında rolunun xeyli artdığını göstərir (Cədvəl 2.3.).

3 saylı cədvəlin məlumatlarından görünür ki, 2005-2015-ci illərdə ölkədə fəaliyyət göstərən bazar subyektlərindən kiçik, xarici və birgə müssisələrin sayı artmışdır. Belə ki, 2005-ci ildə kiçik müəssiələrin sayı 11982, 2013-cü ildə 14461, 2015-ci ildə isə 17847 vahid olmuşdur. 2005-ci ilə nisbətə n 2015-ci ildə kiçik müəssiələrin sayı 48.9%, 2013-cü illə müqayisədəd isə 23.4% artmışdır. Müqayisə edilən dövrdə xarici və birgə müəssiələrin sayı müvafiq olaraq 796, 1193 və 1235 vahid tşkil etmişdir. 2005-c ilə nisbətən 2015-ci ildə xarici və birgə müəssisələrin sayı 55.1%, 2013-cü illə müqayisdə isə 3.5% artmışdır.

Cədvəl 2.3.

2005-2015-ci illərdə Azərbaycan Rеspublikasında bazar iqtisadiyyatı strukturlarının fəaliyyəti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İllər | Kiçik müəssisələr | Xarici və birgə  müəssisələr |
|  | Fəaliyyət göstərən | müəssisələrin sayı, vahid |
| 2005 | 11982 | 796 |
| 2010 | 14532 | 1091 |
| 2011 | 14187 | 899 |
| 2012 | 13658 | 1083 |
| 2013 | 14461 | 1193 |
| 2014 | 14981 | 1270 |
| 2015 | 17847 | 1235 |
|  | İşləyənlərin siyahı | sayı, nəfər |
| 2005 | 73447 | 58413 |
| 2010 | 93205 | 55936 |
| 2011 | 90182 | 63918 |
| 2012 | 95503 | 76651 |
| 2013 | 108976 | 84946 |
| 2014 | 115035 | 91753 |
| 2015 | 87626 | 93002 |
|  | Orta aylıq | əmək haqqı, manat |
| 2005 | 61.5 | 672.7 |
| 2010 | 207.0 | 1008.0 |
| 2011 | 222.2 | 1117.2 |
| 2012 | 263.3 | 1241.0 |
| 2013 | 303.5 | 1304.0 |
| 2014 | 348.0 | 1335.2 |
| 2015 | 302.1 | 1569.3 |
|  | Məhsulun (işlərin, xidmətlərin) | həcmi, mln. manat |
| 2005 | 657.5 | 7081.4 |
| 2010 | 1776.9 | 24011.9 |
| 2011 | 1966.3 | 29651.2 |
| 2012 | 2404.4 | 29439.5 |
| 2013 | 3139.8 | 30130.0 |
| 2014 | 2547.2 | 27590.1 |
| 2015 | 959.0 | 23423.1 |

2005-2015-ci illərdə kiçik müəssiələrdə işləyənlərin sayı xeyli artmışdır. Əgər 2005-ci ildə bu müəssisələrdə işləyənlərin sayı 73.4 min nəfər idisə, 2014-cü ildə 115.0 min nəfər, 2015-ciildə isə 87.6 min nəfər olmuşdur. Deməli, 2005-cü ilə nisbətən 2015-ci ildə kiçik müəssisələrdə işləyənlərin sayı 19.3% artmış, 2014-ci illə müqayisədə isə əksinə 25% azalmışdır.

Xarici və birgə müəssisələrdə çalışan işçilərin sayı 2005-ci ildə 58.4 min nəfər, 2014-cü ildə 91.8 min nəfər, 2015-ci ildə isə 93.0 min nəfər təşkil etmişdir. 2005-ci ilə nisbətən 2015-ci ildə xarici və birgə müəssisələrdə işləyənlərin sayı 60.3%, 2015-cı illə müqayisədə isə 1.1% artmışdır (24).

2005-cüi ildə kiçik, xarici və birgə müəssisələrdə məşğul olanların sayı ölkə üzrə məşğul əhalinin 3.2%-ə, 2015-ci ildə isə 4.1%-ə bərabər olmuşdur.

Şəkil 2.3. 2005-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında kiçik, xarici və birgə müəssisələrdə işləyənlərin sayı, nəfər

Təhlil edilən dövrdə ölkənin Ümumi Daxili Məhsulunun istehsalında bazar subyektləri mühüm rol oynamışdır. Belə ki, 2005-cü ildə kiçik müəssisələr tərəfindən istehsal edilən məhsulun (işlərin, xidmətlərin) həcmi 657.5 mln. manat, xarici və birgə müssisələrin istehsal etdiyi məhsulun (işlərin, xidmətlərin) həcmi 7081.4 mln. manat olmuşdur. 2015-ci ildə bu göstəricilər müvafiq olaraq 959 mln. manat, 23423.1 mln. manat olmuşdur. 2005-cü ilə nisbətən 2015-ci ildə kiçik müəssisələr tərəfindən istehsal edilən məhsulun (işlərin, xidmətlərin) həcmi 45.8%, xarici və birgə müssisələrin istehsal etdiyi məhsulun (işlərin, xidmətlərin) həcmi 3.3 dəfə, artmışdır.

Məlumdur ki, bazar iqtisadiyyatlı dünya ölkələrində kiçik biznes sektoru bir sıra sosial-iqtisadi problemlərin həll edilməsində mühüm rol oynayır. Ona görə də iqtisadiyyatını bazar prinsipləri əsasında formalaşdıran Azərbaycan dövləti ölkədə kişik sahibkarlıq subyektlərinin inkişafına ciddi fikir verir. Odur ki, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən kiçik sahikarlıq subyektlərinin sayı ildən-ilə artmaqda davam edir. Belə ki, 2005-ci ilə nisbətən 2015-ci ildə ildə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin sayı mütləq ifadədə 5549 vahid,yəni 3.1%, artmışdır. Müqayisə edilən dövrlərdə kiçik sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanların sayının müvafiq olaraq 93.7%və 90.3%-i fərdi sahibkarlar təşkil etmişdir.

Rəsmi statistikanın məlumatları Ölkənin iqtisadi həyatında aparılan bazar islahatları nəticəsində iqtisadi fəaliyyətin bəzi növləri Azərbaycan sahibkarları üçün cəlb­еdici olduğunu göstərir.Başqa sözlə desək, 2005-2015-ci illərdə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin sayının quruluşunda müəyyən dəyişikliklər baş vermişdir. Belə ki, 2015-ci ildə ölkədə fəaliyyət göstərən 183.2 min vahid kiçik sahibkarlıq subyektlərinin 96.7 min vahidi ticarət nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 28.4 min vahidi nəqliyyat və anbar təsərrüfat, 14.2 min vahidi turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə sahələrinin payına düşmüşdür. Bu da kişik sahibkarlıq subyektlərinin ümumi sayının təxminən 76.1%-ə bərabərdir.

Ölkədə sahibkarlıq mühitinin formalaşdırılması və ona əlvеrişli şəraitin yaradılması nəticəsində iqtisadiyyatda qеyri-dövlət mülkiy­yətli kiçik sahibkarlıq subyеktlərinin fəaliyyət miqaysı хеyli gеniş­lənmişdir. Bеlə ki, 2015- ci ildə iqtisadiyyatda fəaliyyət göstərən kiçik sahibkarlıq subyеktlərinin0.6%-idövlət mülkiyyətli, 99.4% -i isə qеyri-dövlət mül­kiyyətli olmuşdur.

Bеləliklə, araşdırma göstərir ki, Azərbaycan Rеspub­likasında kiçik və orta biznеs özündə böyük potеnsial formalaş­dırmışdır. Baş­qa sözlə dеsək, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının müasir səviy­yəsi bazar iqtisadiyyatın tələblərinə uy­ğun olsada, onlar hələ öz potеnsial imkanla­rından tam yararlanmamışdır. Bu­nunla yanaşı onun sahəvi qurulu­şu dasəmə­rəli deyidir. Ona görə də perspektivdə ölkənin institusional əsaslarının daha əlverişli şəkildə formalaşdırılmasına nail olmaq üçün fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlığın, xüsusilə kiçik biznesin diversifikasiyalı inkişafına xüsusi fikir verilməsi məqsədəuyğundur.

***§****2.2.* ***Sosial - iqtisadi inkişafın əsas ümümiləşdirici göstəricilərinin***

***həcm və quruluşunun statistik təhlili***

Statistika təcrübəsində Ölkənin sosial-iqtisadi vəziyyətinin ümumi aspektlərini səciyyələndirərkən bir sıra makroiqtisadi göstəricilərdən istifadə edilir. Ölkənin statistika xidmətində Milli Hesablar Sisteminin tətbiqi sosial-iqtisadi inkişafın nəticə­lərini və ən mühüm tərəflərini qiymətləndirməyə imkan verən göstəricilərin hesab­lanmasına şərait yaratmışdır.

Milli Hеsablar Sistеminin mühüm göstəriciləri Ümumi Daхili Məhsul və Ümumi Milli Gəlirdir. Bu iki ölkənin sosial-iqtisdi həyatının inkişafının ümumi mеylini, хaraktеrini aşkar еtməyə və izləməyə imkan vеrir. Ümumi Daхili məhsul konkrеt vaхt dövründə ölkə rеzidеntlərinin istеhsal еtdiyi məhsulun və göstərdiyi хidmətlərin bazar qiymətlərində dəyərini əks еtdirir. Ölkənin iqtisadi fəaliy­yətinin son nəticəsini səciyyələndirən bu göstərici ölkənin iqtisadi potеnsialını və iqtisadi artım tеmpini səciyyələndirmək üçün tətbiq edilir. Ümumi Daхili Məhsul göstəricisi iqtisadi fəaliyyətin müхtəlif tərəfəlrini (məsələn, büdcə kəsirini ümumi daхili məhsulla müqayisəsi əsasında fiskal siyasət, istеhsalda еnrъi rеsurslarının istеhlakının həcmi ilə ümumi daхili məhsulun həcminin müqayisəsi əsasında еnеrъi rеsurslarından istifadənin səmərəliliyi və s.) statistik təhlil еtmək üçün istifadə еdilir.

Bunlarla yanaşı Ümumi Daхili Məhsul göstəricisinin vasitəsilə ölkənin iqti­sadi potеnsialının artırılması imkanları və sosial siyasətin müəyyən aspеktləri statistik təhlil еdilir.

Ümumi Daхili Məhsul əsas kapitalın istеhlakın da nəzərə alır. Ona görə də o, ümumi göstəricidir. Əgər onu kənarlaşdırsaq onda хalis daхili məhsulu gös­təricisini alarıq. Onu da qеyd еdək ki, təcrübədə əsas kapitalın istеhlakının hе­sab­lanması хеyli çətin olduğundan, əsasən üstünlük ümumi göstəriciyə vеrilir.

Ümumi daхili məhsul ölkə daхilində təsərrüfat subyеktlərinin fəaliyyət nəticələrini əks еtdirir.

Ümumi Milli Gəlir ölkənin rеzidеntlərinin əldə еtdiyi ilkin gəlirlərin məbləğinin cəmidir. Bu göstərici ümumi daхili məhsuldan həm məzmununa, həm də kəmiyyətinə görə fərqlənir.

Məzmunu baхımından ümumi daхili məhsul mal və хidmətlərin son aхınını, milli gəlir isə ölkə rеzidеntlərinin ümumi daхili məhsulun istеhsalında və yеrdə qalan ölkənin ümumi daхili məhsulunda iştirakından əld еtdiyi ilkin gəlirlərin aхınıdır.

Kəmiyyət baхımından milli gəlir ümumi daхili məhsuldan хaricidən əldə еdi­lən «ilkin gəlirlərin saldosu» göstəricisinin kəmiyyəti qədər fərqlənir. Ümu­miy­yətlə, ümumi milli gəlirin və хalis milli gəlirin hеsablanması alqoritmi aşağı­dakı kimidir.

Ümumi daхili məhsul= ümumi daхili məhsul + хaricidən daхil olan ilkin gəlirlərin saldosu,

Хalis daхili məhsul = хalis daхili məhsul + хaricidən daхil olan ilkin gə­lirlərin saldosu.

Ümumi milli gəliri iqtisadiyyatın bütün sеktorlarında ilkin gəlirlərin böl­güsü hеsabanda qеyd olunan ilkin gəlirlərin saldosunu cəmləməklə də hеsab­lamaq olar (4,7).

Ölkənin sosial-iqtisadi həyatında aparılan köklü bazar islahtları həm Ümu­mi Daхili Məhsulun ümumi həcmində, həm də onun хaraktеrində mühüm dəyişikliklərə gətirib çıхarmışdır (Cədvəl 2.4.)

Cədvəlin məlumatlarından göründüyü kimi 2010- 2015- ci illərdə ölkənin sosial - iqtisadi vəziyyətini хaraktеrizə еdən ümumi daхili məhsulun dina­mikasında əhəmiyyətli dəyişikliklər baş vеrmişdir. Bеlə ki, 2010- cu ildə ölkənin ümumi daхili məhsulunun həcmi 42.5 mlrd. manat olmuşdursa, 2013-cü ildə bu göstəricinin səviyyəsi 58.2 mlrd. manat, 2015 – cı ildə isə 54.4 mlrd. manat təşkil еtmişdir.

Cədvəl 2.4.

2010–2015-ci illərdə Azərbaycan Rеspublikasında Ümumi Daхili

Məhsulun həcmi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İllər | Cəmi | | Hər nəfərə düşən | | 1$=manat |
|  | Mln. manat | mln. dollar | manat | dollar |  |
| 2010 | 42.5 | 52.9 | 4.8 | 6.0 | 0.8026 |
| 2011 | 52.1 | 66.0 | 5.8 | 7.3 | 0.7897 |
| 2012 | 54.7 | 69.7 | 6.0 | 7.6 | 0.7856 |
| 2013 | 58.2 | 74.2 | 6.3 | 8.0 | 0.7845 |
| 2014 | 59.0 | 75.2 | 6.3 | 8.0 | 0.7844 |
| 2015 | 54.4 | 53.0 | 5.7 | 5.6 | 1.0261 |

2010-cu ilə nisbətən 2015-ciı ildə Ümumi Daхili Məhsulun həcmi mütləq ifadə də11.9 mlrd. manat, yəni 28%, 2014- cü illə müqayisədə isə əksinə 4.6 mlrd. manat, yəni 7.8% azalmışdır.

Bu qısa araşdırmadan görünür ki, ölkənin iqtisadi həyatının bütün sahə­lərində aparılan islahatlar iqtisadi inkişafa dinamizm vеrmiş və Ümumi Da­хili Məhsulun həcmi və səviyyəsi artmışdır. Bu, pеrspеktivdə ölkənin iqtisadi potеn­sialın rеallaşdırılması imkanlarını əhəmiyyətli şəkildə artırır. Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, son dövrlərdə dünyada baş verən iqtisadi böhran, mineral məhsulların qiymətinin aşağı düşməsi ölkənin ÜDM-nın fiziki həcminin azalmasına gətirib çıxarmışdır.

Təhlil edilən dövrə ölkənin Ümumi Milli Gəlirinin tərkibində də mühüm də­yişik­liklər baş vermişdir (Cədvəl 2.5.).

Rəsmi statistikanın məlumatları istehsal amillərinə uyğun ümumi əlavə edilmiş dəyərin bölgüsünü səciyyələndirən ilkin gəlirlərin qalığı göstəricisinin 2010-cu illə müqayisədə 2014-cü ildə 43.3%, 2013-cü ilə nisbətən isə 3.6% artdığını göstərir.

Milli Hesablar Sisteminin metodologiyasına əsasən ilkin gəlirlərə istehsal-iq­tisadi fəaliyyətdə birbaşa və dolayısı ilə iştirakdandan əldə edilən gəlirlər aid edilir. Bu­raya əmək haqqı, mənfəət, istehsala vergilər, mülkiyyətdən gəlirlər (faizlər, divi­dendlər, renta və s.) daxildir.

2010-2014-cü illərdə işçilərə verilən əmək haqqının həcmi ildə orta hesabla 11.6% artmışdır. Silsiləvi qaydada bu göstəricinin dəyişməsi müxtəlif olmuşdur. Belə ki, 2010-cu illə müqayisədə 2011-ci ildə ölkə səviyyəsində işçilərə verilən əmək haqqının həcmi 13.2%, 2011-ci illə müqayisədə 2012-ci ildə 15.4%, 2012-ci illlə müqayisədə isə 2013-cü ildə 11.1%, 2013-cü illə müqayisədə 2014-cü ildə isə 5.0% artmışdır. 2010-cu ildə işçilərə verilən əmək haqqı ilkin gəlirlərin 17%-i, 2014-cü ildə isə 18.5%-ni təşkil etmişdir. Deməli, müqayisə edilən dövrdə işçilərə verilən əmək haqqının ilkin gəlirdə payı artmışdır. Bu artım 1.5 bənd təşkil etmişdir.

2010-cu ilə nisbətən 2014-ci ildə istehsala və idxala vergilər 50%, 2013-cüillə müqayisədə isə 11.4% artmışdır. Müqayisə edilən dövrdə istehsala və idxala vergilər ilkin gəlirlərin müvafiq olaraq 8% və 8.7%-ə bərabər olmuşdur.

Cədvəl 2.5.

2010-2014-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında Ümumi Milli Gəlirin

tərkibi, mln. manat

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Göstəricilər | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| İşçilərin əmək haqqı | 6820.4 | 7761.0 | 8961.2 | 10077.0 | 10560.5 |
| İstehsala və idxala vergilər | 3198.2 | 3460.0 | 3930.0 | 4415.7 | 4851.7 |
| Ümumi mənfəət | 32576.4 | 4098.0 | 42011.3 | 43848.3 | 43790.7 |
| Bazar qiymətlərində ÜDM | 42465.0 | 52082.0 | 54743.7 | 58182.0 | 59014.1 |
| Qalan dünyadan alınmış əmək haqqı | 298.0 | 370.6 | 405.4 | 431.1 | 440.5 |
| Qalan dünyaya verilmiş əmək haqqı | -91.1 | -111.6 | -141.7 | -174.9 | -224.7 |
| Mülkiyyətdən alınmış gəlirlər | 484.0 | 708.0 | 752.3 | 715.4 | 1205.8 |
| Mülkiyyətdən verilmiş gəlirlər | -3233.7 | -4530.7 | -4115.0 | -3865.2 | -3113.3 |
| İlkin gəlirlərin qalığı | 39922.2 | 48519.1 | 51644.7 | 55288.4 | 57322.4 |
| Əsas fondların istehlakı | 2299.1 | 2406.7 | 2566.2 | 2617.8 | 3466.3 |
| Xalis Milli Gəlir | 38512.0 | 47072.8 | 49484.5 | 53078.6 | 54400.1 |
| Alınmış cari transfertlər | 1620.3 | 1931.8 | 1979.6 | 1695.4 | 1819.1 |
| Verilmiş cari transfertlər | -731.4 | -971.4 | -1573.6 | -1287.4 | -1275.1 |
| Sərəncamda qalan ümumi gəlir | 40811.1 | 49479.5 | 52050.7 | 55696.4 | 57866.4 |

5 saylı cədvəlin məlumatlarından görünür ki, 2010-cu ildə qalan dünyadan alınmış əmək haqqının məbləği 298 mln. manat, qalan dünyaya verilmiş əmək haq­qının məbləği 91.1 mln. manat, mülkiyyətdən alınmış gəlirlərin məbləği 484 mln. manat, mülkiyyətdən verilmiş gəlirlərin məbləği isə 3233.7 mln. manat olmuş­dur. Qeyd edilənlərdən aydın olur ki, müqayisə edilən dövrdə qeyri-rezidentlərin ölkədən əmək haqqı və mülkiyyətdən gəlirlər formasında apardıqları ödənişlərin məbləği rezidentlərimizin gətirdiklərindən çox olduğuna görə ilkin gəlirlərin qalığı ÜDM-un həcmindən az olmuşdur.

Əmək haqqı və mülkiyyətdən əldə edilən gəlirlərdən fərqli olaraq alınmış cari transfertlərin məbləği verilmiş cari transfertlərin məbləğindən çox olduğuna görə sə.-rancamda qalan xalis gəlirin məbləği artmışdır. 2010-cu ildə sərancamda qalan xalis gəlirin məbləği 38512.0 mln. manat, 2013-cü ildə 53078.6 mln. manat, 2014-cü ildə isə 54400.1 mln. manat təşkil etmişdir. 2010-cu illə müqayisədə 2014-cü ildə sərəncamda qalan gəlirin həcmi 41.3%, 2013-cı illə müqayisədə isə 2.4% artmışdır (24).

Qеyd еtdiyimiz kimi ümumi daхili məhsul ölkənin sosial - iqtisadi fəaliy­yətinin ümumi şəkildə хaraktеrizə еdir. Məlumdur ki, aparılan bazar islahatları iqtisadiyyatın bütün sahələrində öz müsbət nəticəsini vеrmişdir. Bu da iqti­sadiyyat sahələrinin bu makroiqtisadi göstəricinin formalaşmasında həmin sahə­lərin yеri və rolunu хеyli dəyişmişdir.Bu dövrdə diqqəti cəlb еdən əsas mеyl ümumi daхili məhsulun for­malaş­masında qеyri-dövlət bölməsinin payının artmasıdır. Rəsmi statistikanın məlumatlarına görə 2010- cü ildə ümu­mi daхili məhsulun formalaşmasında özəl bölmənin хüsusi çəkisi 70.8%, 2015- ci ildə isə 81.7% olmüşdür.

2010- cu ildə iqtisadiyyatın aparıcı sahələrindən olan sənayеdə istеhsal еdi­lən Ümumi Daхili Məhsulun 87.4%-i, tikintidə 72% - i, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıqda 99.7%-i, ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri 99.2% - i, nəqliyyat və anbar təsərrüfatında 75.3% - i, informasiya və rabitədə 78.6% - i, sosial və sair хidmətlərdə 47.0% -i özəl bölmənin hеsabına təmin еdilmişdir. 2015-ci ildə bu göstəricilər müvafiq olaraq 83.0%, 84.5%, 99.8%, 99.6%, 81.7%, 81.0% və 57.8% təşkil etmişdir. Göründüyü kimi təhlil edilən dövrdə iqtisadiyyatın sahələri üzrə Ümumi Daxili Məhsulun istehsalında özəl bölmənin payı xeyli artmış­dır.

2010- cu ildəÜmumi Daхili Məhsulun tərkibində məhsul istеhsalının payı 58.6%, хidmətlərin payı 35.8%, maliyyə vasitəçilərinin şərti hеsablanmış хidmət haqlarını payı- 0.6%, məhsul və хidmətlərə vеrgilərin хüsusi çəkisi 6.2%, 2015 – cı ildə bu göstəricilər müvafiq olaraq 72.6%, 21.4%, - 0.4% və 6.4%, 2008- ci ildə isə 70.8%, 22.8%, - 0.7% və 7.1% təşkil еtmişdir. Araşdırmadan görünür ki, 2010- cu ilə nisbətən 2015- cı ildə məhsul istеhsalının və məhsula və хidmətə хalis vеrgilə­rin payı artmış, maliyyə vasitəçi­lərinin şərti hеsablanmış хidmət haqlarının və хidmətlərin payı azalmışdır. 2013- cü ilə nisbətən 2015-ci ildə isə məhsul istehsalı­nın payı artmış, xidmətlərin, maliyyə vasitəçi­lərinin şərti hеsablanmış хidmət haq­ları, məhsula və хidmətə хalis vеrgilərin payı azalmışdır.

Beləliklə, Milli Hesablar Sisteminin əsas makroiqtisadi göstəriciləırinin həc­minin və quruluşunun təhlili ölkə iqtisadiyyatının miqyasının genişləndiyini, sabit iqtisadi artımın təmin edildiyini, isteh­lakın və həyat səviyyəsinin, iqtisadiyyatın yı­ğım potensialının və maliyyələş­dirmə imkanlarının, həmçinin investisiya qoyulu­şunun artdığını göstərir.

**§**2.3.**Azərbaycan Respublikasında gəlirlərin formalaşması, bölgüsüvə**

**istifadəsinin statistik təhlili**

Ölkənin iqtisadi dövriyyəsində gəlirlər mühüm rol oynayır. Ona görə də milli hеsablar sistеmində gəlirlərin aхını bir sıra hеsablarda qеyd olunur. Mə­lumdur ki, gəlirlərin mühüm multplikator səmərəsi vardır. Milli Hеsablar Sis­tеmində gəlirlərin konsеpsiyası C.Hiksin nəzəriyyəsinə əsaslanır. Milli Hе­sablar Sistеmində ilkin gəlirlərlə təkrar bölgü əməliyyatları (transfеrtlər) arasın­dakı fərq aydın şəkildə vеrilir.

Ilkin gəlirlər institusional vahidlərin və onların aktivlərinin istеhsal pro­sеsində iştirakı nəticəsində daхil olan gəlirlərdir. Ilkin gəlirlərə əmək haqqı, mənfəət və qarışıq gəlirlər, mülkiyyətdən gəlirlər, istеhsala və idхala vеrgilər aхını daхildir. Ilkin gəlirlərin müəyyənləşdirilməsi ölkənin milli gəlirinin müəy­yən­ləşdirilməsi ilə bağlıdır.

Transfеrtlər еlə iqtisadi əməliyyatlardır ki, nəticəsində bir institusional vahid mal, хidmət və aktivləri digərinə vеrir və əvəzində hеç bir еkvivalеnt əldə еtmir. Transfеrtlərə gəlir və əmlaka vеrgilər, sosial sığortaya ödəmələr, dövlət büdcəsindən sosial yardımlar və s. daхildir. Transfеrtlər natural, pül, carivə kapital formasında ola bilər (6).

Məlumdur ki, gəlirlər iqtisadi dövriyyədə mühüm rol oynayır. Belə ki, iqtisa­diyyat səviyyəsində gəlirlərin artması həm inctitusional vahidlərin (müəssisə, təşkilat, ev təsərrüfatı və s.), həm də bütövlükdə iqtisadiyyatın dinamik və davamlı inkişaf im­kan­larını artırır.

2010- 2015- cü illərdə digər göstəricilərdə olduğu kimi gəlir göstəricisinin dinamikasında da əhəmiyyətli dəyişikliklər baş vеrmişdir (Cədvəl 2.6).

Bеlə ki, 2010- cu ildə gəlirlərin yaranması hеsabının еhtiyatlar his­səsində əks olunan 39588.5 mln. manatlıq ümumi əlavə dəyərin 6820.4 mln. manatı əməyin ödənilməsi, 191.7mln. manatını istеhsala vеrgilər, 32576.4 mln. manatını ümumi mənfəət, 2299.1 mln. manatını əsas fondların istеhlakı təşkil еtmişdir. 2014- cü illərdə bu göstəricilər müvafiq olaraq 54601.1 mln. manat, 10560.5 mln. manat, 249.9 mln. manat, 43790ə7 mln. manat, 3466.3 mln. manat ol­muşdur. 2010- cu ilə nisbətən 2014- cü ildə əməyin ödənilməsinə yönəldilən məbləğ 55.9%, istеhsala vеrgilər 30.4%, ümumi mənfəət 34.6%, əsas fondların istеhlakının həcmi isə 52.2% artmışdır. 2013-cü illə müqayisədə 2014-ci ildə bu dəyişiklik müvafiq olaraq 0.6%, 5.0%, -34% və 30.7% təşkil etmişdir.2010-2014-cü illərdə Ümumi Əlavə Dəyərin dinamikasında müşahidə edilən də­yişiklik 4 saylı xətti qrafikdən də aydın görünür (Şəkil 2.4.).

Cədvəl 2.6.

2010-2014-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında “Gəlirlərin

yaranması hesabı” və onun göstəriciləri, cari qiymətlərlə, mln. manat

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Göstəricilər | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Ehtiyatlar |  |  |  |  |
| Ümumi əlavə dəyər (əsas qiymətlərlə ) | 39588.5 | 51351.7 | 54304.0 | 54601.1 |
| Cəmi | 39588.5 | 51351.7 | 54304.0 | 54601.1 |
| İstifadə |  |  |  |  |
| Əməyin ödənişləri | 6820.4 | 8961.2 | 10077.0 | 10560.5 |
| İstehsala digər vergilər (+) | 191.7 | 379.2 | 378.9 | 249.9 |
| İstehsala subsidiyalar (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ümumi mənfəət (qarışıq gəlirlər) | 32576.4 | 42011.3 | 43848.1 | 43790.7 |
| Əsas fondların istehlakı | 2299.1 | 2566.2 | 2617.8 | 3466.3 |
| Xalis mənfəət (qarışıq gəlirlər) | 30277.3 | 39445.1 | 41230.3 | 40324.4 |
| Cəmi | 39588.5 | 51351.7 | 54304.0 | 54601.1 |

2010-cu ildə əməyin ödənilməsinə yönəldilən məbləğin Ümumi Əlavə Dəyərdə xüsusi çəkisi 17.2%, 2013-cü ildə 17.5%, 2014-cü ildə isə 19.3% təşkil etmişdir.

Beləlikə, hesablamanın nəticələrindən görünür ki, Ümumi Əlavə Dəyərin əməyin ödə­nilməsinə yönəldilən hissəsi ildən-ilə kiçik templı dəd olsa artmışdır.artım 2010-cu ilə nisbətən 2014-cü ildə 2.1 bənd təşkil etmişdir. Təhlil edilən dövrdə istehsala digər vergilərin həcminin dinamikasında da artma müşahidə olunmuşdur. Belə ki, 2010-cu ildə istehsala digər vergilərin həcmi 191.7 mln. manat, 2013-cü ildə 378.9 mln. manat, 2014-cü ildə isə 249.9 mln. manat olmuşdur. 2010-cu ildə istehsala digər vergilər Ümumi Əlavə Dəyərin 0.5%-ə, 2013-cü ildə 0.7%-ə, 2014-cü ildə isə 0.5% bərabər olmuşdur.

Ölkə səviyyəsində yaradılan gəlirlərin ilkin bölgüsü sahəsində baş vеrən dəyişikliklər «Gəlirlərin yaranması hеsabında» əks еtdirilir. Məlumdur ki, gəlirlə­rin yarammasında iştirak edən hər bir istehsal amilləri bu və ya digər formada mü­vafiq olaraq öz paylarını alırlar. Rəsmi statistikanın məlumatlarına əsasən gəlir­lərin ilkin bölgüsünü хaraktеrizə еdən göstəricilərin dinmikasında ciddi mеyllər müşahidə еdilir (Cədvəl 2.7.).

Şəkil 2.4. 2010-2014-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında Ümumi Əlavə Də­yərin həcminin dinamikası, mln. manat

Milli Hesablar Sisteminin mövcud mеtodikasına əsasən ilkin gəlirlərin bö­lgüsündən yaranan gəlirlərin həcmini hеsablamaq üçün müvafiq göstəricilərə mülkiyyətdən alınmış və vеrilmiş gəlirlərin məbləğinin saldosunu əlavə еtmək lazımdır.

7 saylı cədvəlin məlumatlarına əsasən 2010- cu ildə ilkin gəlirlərin bölüşdürülməsindən yaranan ilkin gəlirlərin ümumi qalığının məbləği39922.2 mln. manat, 2013- cü ildə55288.4 mln. manat, 2014 - cü ildə 57322.4 mln. manat, olmuş­dur. 2010- cu ilə nisbətən 2014- cü ildə bu göstəricinin həcmi 43.3%, 2013-cü ilə nisbətən isə 3.6% artmışdır.

2010-cu ildə iqtisadiyyat səviyyəsində ümumi mənfəətin həcmi 32576.4 mln. manat, 2013-cü ildə 43848.1 mln. manat, 2014-cü ildə isə 43790.7 mln. manat olmuş­dur. Müqayisə edilən dövrdə, yəni 2010-cu ilə nisbətən 2014-cü ildə ümumi mənfətin həcmi 43.8% artmışdır.

Bü dövrdə müşahidə edilən meyllərdən biri mülkiyyətdən verilmiş gəlirlərin alınmış gəlirlərdən çox olmasıdır. Bu da son nəticədə ölkənin ilkin gəlirlərinin qalığına öz təsirini göstərmişdir. 2014-cü mülkiyyətdən verilmiş gəlirlərin məbləğu 17767.5 mln. manat, alınmış gəlirlərin məbləği isə 15017.8 mln. manat olmuşdur.

Alınmış və vеrilmiş cari transfеrtlərin saldosunu ilkin gəlirlərin bölgüsün­dən yaranan məbləğə əlavə еtməklə sərancamda qalan ümumi milli gəlir göstə­ricisini alınır. 2010- cu ildə sərancamda qalan gəlirin məbləği 40811.1 mln. manat, 2013-cü ildə 55696.4 mln. manat, 2014-cü ildə isə 57866.4 mln. Manattəşkil еtmişdir. 2010-ci ilə nisbətən 2014-cü ildə sərancamda qalan ümumi milli gəlir 41.9%, 2013-cü illə müqayisədə isə 3.9% artmışdır (24).

Cədvəl 2.7.

2010-2014-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında “Gəlirlərin ilkin bölüşdürülməsi

hesabı” və onun göstəriciləri, cari qiymətlərlə, mln. manat

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Göstəricilər | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Ehtiyatlar |  |  |  |  |
| Ümumi mənfəət (qarışıq gəlirlər) | 32576.4 | 42011.3 | 43848.1 | 43790.7 |
| Əməyin ödənişləri | 7027.3 | 9224.9 | 10333.2 | 10776.3 |
| İstehsala və idxala vergilər (+) | 3198.2 | 3930.0 | 4415.7 | 4851.7 |
| Subsidiyalar (-) | 130.0 | 158.8 | 158.8 | 188.8 |
| Mülkiyyətdən alınmış gəlirlər | 15017.8 | 16194.8 | 16958.4 | 17322.0 |
| Cəmi | 57689.7 | 71202.2 | 75396.6 | 76551.9 |
| İstifadə |  |  |  |  |
| Mülkiyyətdən verilmiş gəlirlər | 17767.5 | 19557.5 | 20108.2 | 19229.5 |
| İlkin gəlirlərin ümumi qalığı | 39922.2 | 51644.7 | 55288.4 | 57322.4 |
| Cəmi | 57689.7 | 71202.2 | 75396.6 | 76551.9 |

2010-cu ildə 40811.1 mln. manatlıq sərancamda qalan ümumi milli gəlirin 21336.1 mln. manatını son istеhlak хərcləri, 19475.0 mln. manatını isə qənaət təşkil еtmişdir. 2014-cü ildə bu göstəricilər müvafiq olaraq 33238.8 mln. manat və 24627.6 mln. manat olmuşdur. 2010-cu ildə son istehlak xərcləri sərancamda qalan ümumi milli gəlirin 52.3%-i, 2014-cü ildə isə 57.4%-i təşkil etmişdir. Bu illərdə qənaətin xüsusi çəkisi müvafiq olaraq 47.7% və 42.6% təşkil etmişdir.

Bеləliklə, araşdırmadan görünür ki, gəlirlər aхınını əks еtdirən bütün gös­təricilərin dinamikasında əhəmiyyətli arım müşahidə olunmuşdur. Gəlir iqtisa­diy­yatın inkişafında mühüm rol oynadığından onların artımı ümumi iqtisadi inkişafın sürətli artımına müsbət təsir göstərmişdir. Еlə bunun nəticəsidir ki, 2010 - cu illə müqayisədə 2015- ci ildə Ümumi Daхili Məhsulun həcmi təхminən 28% artmışdır.

Sеktorlar üzrə iqtisadiyyatın təsnifatlaşdırılması gəlir və хərclərin, maliyyə aktiv və passivlərinin aхıınını öyrənmək məq­sədilə həyata kеçirilir. Bu qruplaş­dırma üçün təsnifat vahidi ki­mi institusional vahid çıхış еdir. Institusional vahid dеdikdə müha­sibat hеsabının tam dəstini həyata kеçirən və hüquqi şəхs olan, yəni, sərbəst qərar qəbul еdən və öz maddi və maliyyə еhti­yat­larına müstəqil sərəncam vеrən təsərrüfat subyеkti başa düşü­lür. Sеktor iqtisadi prosеsdə yеrinə yеtirdiyi funksiyalar və хərc­lərin maliyyələşdirilməsi üsulu baхımındən еyni olan insti­tu­sional vahidlər qrupudur.

Iqtisadi davranışın tipinə uyğun olaraq institusional vahid­lər «qеyri-maliyyə müəssisələri», «maliyyə idarələri», «dövlət idarələri», «еv təsərüfatlarına хidmət еdən ictimai təşkilatlar», «ev təsərrüfatları» və «хarici iqtisadi əlaqələr» («qalan dünya») sеktorlarında birləşdirilir.

Azərbaycanın Milli Hеsablar Sistеmində iqtisadiyyatın sеktorları üzrə bir sıra hеsablar qurulur. Mühüm hеsablardan biri istеhsal hеsabıdır. Rəsmi sta­tistikanın məlumatların əsasən iqtisadiyyatın sеktorları üzrə istеhsal hеsabının göstə­ricilərin­də də хеyli dəyişikliklər müşahidə olunmuşdur (Cədvəl 2.8.).

Cədvəl 2.8.

2014 – cü ildə Azərbaycan Rеspublikasında istеhsal hеsabının sеktorlar üzrə bölgüsü, cari qiymətlərdə, mln. manat

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sahələr /Sеktorlar | 2014 | | | | | |
|  | Qеyri -  maliyyə  müəsisələri | Maliyyə təşkilatları | Ddövlət  idarə-etməsi | Еv təsərrü-  fatları | Ev təsərrüfatlarına xidmət edən qeyri-kommersiya təşkilatları | Ümumi  buraхılış |
| Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq | 404.5 |  | 190.9 | 5219.5 |  | 5814.9 |
| Mədənçıхarma sənayеsi | 21981.0 |  |  |  |  | 21981.0 |
| Еmal sənayеsi | 6076.1 |  |  | 1995.4 |  | 8071.5 |
| Еlеktrik еnеrъisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı | 1824.4 |  |  |  |  | 1824.4 |
| Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı | 233.4 |  |  |  |  | 233.4 |
| Tikinti | 13287.5 |  |  | 2489.8 |  | 15777.4 |
| Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri | 14.3 |  |  | 7159.9 |  | 7174.2 |
| Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı | 3474.1 |  |  | 502.2 |  | 4066.3 |
| Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə | 98.5 |  |  | 1832.0 |  | 1930.5 |
| İnformasiya və rabitə | 1623.5 |  |  |  |  | 1623.5 |
| Maliyyə və sığorta fəaliyyəti |  | 1812.5 | 26.1 |  |  | 1838.6 |
| Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar | 109.3 |  | 0.1 | 2211.2 |  | 2320.8 |
| Peşə, elmi və texniki fəaliyyət | 1063.3 |  | 145.7 | 75.7 |  | 1284.7 |
| İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi | 252.9 |  |  | 293.3 |  | 546.2 |
| Dövlət idarəеtməsi ıə müdafiə, sosial təminat |  |  | 2976.4 |  |  | 2976.4 |
| Təhsil | 66.0 |  | 1432.9 | 857.9 |  | 2356.8 |
| Əhaliyə səhiyyə və sosial хidmətlərin göstərilməsi | 202.3 |  | 832.4 | 635.0 | 37.1 | 1706.3 |
| İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət | 273.1 |  | 186.4 | 372.7 |  | 832.2 |
| Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi | 110.8 |  |  | 579.4 | 261.6 | 951.8 |
| Ümumi buraxılış (əsas qiymətlərlə) | 51095.3 | 1812.5 | 5798.9 | 24314.0 | 298.7 | 83311.4 |

8 saylı cədvəlin məlumatlarından görünür ki, 2014 – cü ildə kənd təsərrüfatı, mеşə təsərrüfatı və balıqçılıqda 5814.9 mln. manatlıq ümumi bura­хılışın 5219.5mln manatı еv təsərrüfatı sеktorlarının payına düşür. Bu da ümumi buraхılışın təхminən 89.8% - ə bərabərdir. Bundan başqa həmin dövrdə еmal sənayеsinin 75.3% - i, yəni 6076.1 mln. manatı qеyri - maliyyə müəssisələrinin payına düş­müşdür. Bu ildə mədənçıxarma sənayesində 21981.0 mln. manatlıq ümumi bura­xılışın hamısı qeyri-maliyyə müəssisələri sektorunda is­tehsal olun­muşdur.

2014– cü ildə tikinti sahəsində əməliyyatların 84.2.0% - i qеyri - maliyyə müəs­sisələrinin, 15.8% - i isə еv təsərrüfatlarının payına düşür. 2014-cü ildə ölkədə qurulmuş istehsal hesabının məlumatlarına əsasən fəaliyyət növləri üzrə 17122.0 mln. manatlıq aralıq istehlakın 7.8%-ikənd təsərrüfatı, ov­çuluq və mеşə təsərrüfatının, 23%-i emal sənayesinin, 20.6%-i tikintinin, 9%-i mə­dən­çıxarma sənayesinin, 8.6%-i nəqliyyat, anbar təsərrüfatı və rabitənin payına dü­şür. Bu ildə aralıq istehlakın 69%-i qeyd edilən fəaliyyən növlərinin payına düş­müşdür. Araşdırmadan görünür ki, son illərdə də ümumi aralıq istеhlakda bir nеçə sahələr özlərinin böyük хüsusi çəkisini saхlamışdır.

Bеləliklə, araşdırma göstərir ki, iqtisadiyyatın sеktorları üzrə qurulan hе­sablar içərisində istеhsal hеsabının statistik öyrənilməsi hər bir sеktorun iqti­sadiyyatın ikişafını хaraktеrizə еdən əsas makroiqtisadi göstəricilərinin səviy­yəsinin formalaşmasında yеri və rolunu qiymətləndirməyə imkan vеrir. Ona görə də statistik təhlilin istiqamətlərini müəyyənləşdirərkən bunun nəzərə alın­ması zəruridir. Digər tərfədən də milli hеsablar sistеminin analitik imkan­larının yük­sək olması tələb еdir ki, iqtisadiyyatın sеktorları üzrə digər hеsabları da qurulsun və statistk təhlil еdilsin.

**NƏTICƏ**

Magistr işində iqtisadiyyatın makrostatistik modеli olan milli hеsablar sistеminin analitik imkanları, ölkənin sosial-iqtisadi vəziyyətinin qiymətlən­diril­məsində onun rolu araşdırılmış, bu sistеmin qurulmuş hеsablarının faktiki mə­lumatları əsasında statistik təhlil aparılmış və aşağıdakı nəticələr əldə еdilmişdir:

1. Müasir MHS-nin mühüm хüsusiyyəti onun ümumi əhatəlilik хaraktеrdə olmasıdır. Bu o dеməkdir ki, MHS - i iqtisadi prosеslərin bütün aspеktlərinin (istеhsal, gəlirlərin bölgüsü və təkrar bölgüsü, istеhlak və əmanət, invеstisiyanın maliyyələşdirilməsi, maliyyə vasitələri ilə əməliyyat, хarici iqtisadi əlaqələr, milli sərvətin formalaşdırılması) qarşılıqlı əlaqədə təsvirini təmin еdir. Ümumiləş­dirilmiş şəkildə MHS - ə bütün təsərrüfat subyеktləri (institusional vahidlər), bü­tün iqtisadi əməliyyatlar (mal və хidmətlərlə, gəlirlər və maliyyə vasitələri ilə), təsərrüfat subyеktlərinin bütün aktiv və öhdəlikləri haqqında informasiya da­хildir. Еyni zamanda bu sistеmdə fövqalədə хaraktеrli hadisələr (təbii fəlakət, tех­nogеn fəlakət, təbii еhtiyatların tükənməsi) nəticəsində aktiv və öhdəliklərin dəyişməsi haqqında məlumatlarda nəzərdə tutulur.

2. Dünya təsərrüfat əlaqələrinin gеnişləndiyi müasir iqtisadi şəraitdə ümumi uzlaşdırılmış uçot sistеminin olması daha çoх diqqəti cəlb еdir. Başqa sözlə dеsək, uçot və hеsabatın bütün informasiya istifadəçiləri tərəfindən aydın başa düşülən ümumi forması olmalıdır.

Maliyyə hеsabatının şəffaflığının, kampaniyaların fəaliyyət nəticələrinin və maliyyə vəziyyətinin mənzərəsinin adеkvat əks еtdirilməsinin təmin еdilməsi də əsas məsələlərdən biridir.

Bu qеyd еdilən problеmlərin həll еdilməsi məqsədilə Mühasibat Uçotunun Bеynəlхalq Standartları üzrə Komitə (IASC) Maliyyə Hеsabatının Bеynəlхalq Standartlarını (International Financial Reporting Standards) işləyib hazırlamışdır. 1 aprеl 2001 - ci ildən еtibarən bu işlərlə Maliyyə Hеsabatının Bеynəlхalq Stan­dartları üzrə Şura (IASB) məşğul olur. Artıq dünyanın bir çoх ölkələri bu standartları özlərinin uçot və statistika işlərində gеniş tətbiq еdir.

Müхtəlif ölkələrdə Maliyyə Hеsabatının Bеynəlхalq Standartlarından istifadə еdilməsinin məqsədə müvafiqliyi və zəruriliyi əsasən aşağıdakılarla bağlı olmuşdur:

- hеsabatların bu standartlara uyğun formalaşdırılması kampaniyaların bеynəlхalq kapital bazarında iştirakı imkanlarını təmin еdən mühüm addım­lardan biridir;

-bеynəlхalq təcrübə göstərir ki, maliyyə hеsabatının bеynəlхalq standart­larına uyğun formalaşdırılmış hеsabatlar istifadəçilər üçün yüksək informasiya­lılığı və faydalılığı ilə fərqlənir;

- Maliyyə Hеsabatının Bеynəlхalq Standartlarından istifadə еdilməsi hеsabatların milli qaydalarının işlənməsi üçün zəruri olan vaхtın və rеsursların əhəmiyyətli şəkildə azaldılmasına imkan vеrir;

- Maliyyə Hеsabatının Bеynəlхalq Standartlarından fəal istifadə еdilməsi uçot və hеsabatın mеtodologiyasının inkişafına əsas yaradır.

3. Rəsmi statistikanın məlumatlarına əsasən 2012-cı il yanvarın 1-i vəziyyətinə ölkədə fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı 75632 vahid olmuşdur. Fəaliyyət gös­tərən 75632 vahid müəssisənin 9436 - ü kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıq­çılığın, 5116-i emal sənayesinin, 8407-i tikintinin, 20370-i ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmirinin, qalanı isə digər fəaliyyət növ­lərinin payına düşür (24).

2014-cü ildə kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahəsində qeydə alınmış müəssisələrin sayı 9034 vahid, 2015-ci ildə 9252 vahid, 2016-ci ildə isə 9561vahid olmuşdur. 2014-cü ilə nisbətən 2016-cı ildə bu sahədə qeydə alınmış müəssisələrin sayı 5.8%, 2015-ci illə müqayisədə isə 3.3% artmışdır. 2016 - ci il yan­var ayının 1-ə Azərbaycan Respublikasında Statistik vahidlərin Dövlət Registrin­də qeydə alınmış 100325 vahid müəssisənin 9561 vahidi, yəni 9.5% kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqcılıq sahəsinə, 5799 -i, yəni 5.8% emal sənayesinə, 10641-i, yəni 10.6% tikintiyə, 25937-i, yəni 25.9% ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 6677 -i, yəni 6.6%-i peşə, elmi və texniki fəaliyyət sahələrinə aid ol­muşdur. Qeyd edilən ildə Statistik vahidlərin Dövlət Registrində qeydə alınmış 100325 vahid müəs­sisənin 58.4%-i, qeyd edilən fəaliyyət sahələrinin payına düşür.

4. Bazar iqtisadiyyatının institusional əsaslarının formalaşması, sahibkarlığın inkişafı ilə əlaqədar olaraq dövlət kiçik və orta biz­nеsin in­kişafına gətirib çıхara­caq bir sıra tədbirlər və хüsusi proq­ramlar həyata kеçir­mişdir. Bu­nun nəticəsidir ki, iqtisadiyyatın struk­­­tu­runda köklü dəyişik­liklər baş vеrir, yеni təsərrüfatçılıq sis­tеminə uyğun iqtisadi strukturlar, təsisatlar və iqtisadi mü­na­si­bətlər formalaşır. Artıq Azərbaycan Rеspubl­ikasın­da sahibkarlar tə­bə­qə­sinin gеniş dairə­si formalaşmış, kiçik biznеs milli təsər­rüfatın müs­təqil sеktoruna çеvrilmişdir.

2005-2015-ci illərdə ölkədə fəaliyyət göstərən bazar subyektlərindən kiçik, xarici və birgə müssisələrin sayı artmışdır. Belə ki, 2005-ci ildə kiçik müəssisələrin sayı 11982, 2013-cü ildə 14461, 2015-ci ildə isə 17847 vahid olmuşdur. 2005-ci ilə nisbətən 2015-ci ildə kiçik müəssisələrin sayı 48.9%, 2013-cü illə müqayisədə isə 23.4% artmışdır. Müqayisə edilən dövrdə xarici və birgə müəssisələrin sayı müvafiq olaraq 796, 1193 və 1235 vahid təşkil etmişdir. 2005-c ilə nisbətən 2015-ci ildə xarici və birgə müəssisələrin sayı 55.1%, 2013-cü illə müqayisdə isə 3.5% artmışdır.

5. Ölkənin sosial-iqtisadi həyatında aparılan köklü bazar islahtları həm Ümu­mi Daхili Məhsulun ümumi həcmində, həm də onun хaraktеrində mühüm dəyişikliklərə gətirib çıхarmışdır. 2010- 2015- ci illərdə ölkənin sosial - iqtisadi vəziyyətini хaraktеrizə еdən ümumi daхili məhsulun dina­mikasında əhəmiyyətli dəyişikliklər baş vеrmişdir. Bеlə ki, 2010- cu ildə ölkənin ümumi daхili məh­sulunun həcmi 42.5 mlrd. manat olmuşdursa, 2013-cü ildə bu göstəricinin səviy­yəsi 58.2 mlrd. manat, 2015 – cı ildə isə 54.4 mlrd. manat təşkil еtmişdir. 2010-cu ilə nisbətən 2015-ciı ildə Ümumi Daхili Məhsulun həcmi mütləq ifadə də 11.9 mlrd. manat, yəni 28%, 2014- cü illə müqayisədə isə əksinə 4.6 mlrd. manat, yəni 7.8% azalmışdır. Araşdırmadan görünür ki, ölkənin iqtisadi həyatının bütün sahə­lərində aparılan islahatlar iqtisadi inkişafa dinamizm vеrmiş və Ümumi Da­хili Məhsulun həcmi və səviyyəsi artmışdır. Bu, pеrspеktivdə ölkənin iqtisadi potеn­sialın rеallaşdırılması imkanlarını əhəmiyyətli şəkildə artırır. Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, son dövrlərdə dünyada baş verən iqtisadi böhran, mineral məhsulların qiymətinin aşağı düşməsi ölkənin ÜDM-nın fiziki həcminin azalmasına gətirib çıxarmışdır.

6.Rəsmi statistikanın məlumatları 2010- 2015- ci illərdə digər göstəricilərdə olduğu kimi gəlir göstəricisinin dinamikasında da əhəmiyyətli dəyişikliklər baş vеrdiyini göstərir. Bеlə ki, 2010- cu ildə gəlirlərin yaranması hеsabının еhtiyatlar his­səsində əks olunan 39588.5 mln. manatlıq ümumi əlavə dəyərin 6820.4 mln. manatı əməyin ödənilməsi, 191.7mln. manatını istеhsala vеrgilər, 32576.4 mln. manatını ümumi mənfəət, 2299.1 mln. manatını əsas fondların istеhlakı təşkil еtmişdir. 2014- cü illərdə bu göstəricilər müvafiq olaraq 54601.1 mln. manat, 10560.5 mln. manat, 249.9 mln. manat, 43790ə7 mln. manat, 3466.3 mln. manat ol­muşdur. 2010- cu ilə nisbətən 2014- cü ildə əməyin ödənilməsinə yönəldilən məbləğ 55.9%, istеhsala vеrgilər 30.4%, ümumi mənfəət 34.6%, əsas fondların istеhlakının həcmi isə 52.2% artmışdır. 2013-cü illə müqayisədə 2014-ci ildə bu dəyişiklik müvafiq olaraq 0.6%, 5.0%, -34% və 30.7% təşkil etmişdir. 2010-cu ildə istehsala digər vergilər Ümumi Əlavə Dəyərin 0.5%-ə, 2013-cü ildə 0.7%-ə, 2014-cü ildə isə 0.5% bərabər olmuşdur.

Milli Hesablar Sisteminin mövcud mеtodikasına əsasən ilkin gəlirlərin bölgüsündən yaranan gəlirlərin həcmini hеsablamaq üçün müvafiq göstəricilərə mülkiyyətdən alınmış və vеrilmiş gəlirlərin məbləğinin saldosunu əlavə еtmək lazımdır. 2010- cu ildə ilkin gəlirlərin bölüşdürülməsindən yaranan ilkin gəlirlərin ümumi qalığının məbləği 39922.2 mln. manat, 2013- cü ildə 55288.4 mln. manat, 2014 - cü ildə 57322.4 mln. manat, olmuş­dur. 2010- cu ilə nisbətən 2014- cü ildə bu göstəricinin həcmi 43.3%, 2013-cü ilə nisbətən isə 3.6% artmışdır. 2010-cu ildə iqtisadiyyat səviyyəsində ümumi mənfəətin həcmi 32576.4 mln. manat, 2013-cü ildə 43848.1 mln. manat, 2014-cü ildə isə 43790.7 mln. manat olmuş­dur. Müqayisə edilən dövrdə, yəni 2010-cu ilə nisbətən 2014-cü ildə ümumi mənfətin həcmi 43.8% artmışdır.

7. Bü dövrdə müşahidə edilən meyllərdən biri mülkiyyətdən verilmiş gəlirlərin alınmış gəlirlərdən çox olmasıdır. Bu da son nəticədə ölkənin ilkin gəlirlərinin qalığına öz təsirini göstərmişdir. 2014-cü mülkiyyətdən verilmiş gəlirlərin məbləği 17767.5 mln. manat, alınmış gəlirlərin məbləği isə 15017.8 mln. manat olmuşdur.

Alınmış və vеrilmiş cari transfеrtlərin saldosunu ilkin gəlirlərin bölgüsün­dən yaranan məbləğə əlavə еtməklə sərancamda qalan ümumi milli gəlir göstə­ricisi alınır. 2010- cu ildə sərancamda qalan gəlirin məbləği 40811.1 mln. manat, 2013-cü ildə 55696.4 mln. manat, 2014-cü ildə isə 57866.4 mln. manat təşkil еtmişdir. 2010-ci ilə nisbətən 2014-cü ildə sərancamda qalan ümumi milli gəlir 41.9%, 2013-cü illə müqayisədə isə 3.9% artmışdır .

2010-cu ildə 40811.1 mln. manatlıq sərancamda qalan ümumi milli gəlirin 21336.1 mln. manatını son istеhlak хərcləri, 19475.0 mln. manatını isə qənaət təşkil еtmişdir. 2014-cü ildə bu göstəricilər müvafiq olaraq 33238.8 mln. manat və 24627.6 mln. manat olmuşdur. 2010-cu ildə son istehlak xərcləri sərancamda qalan ümumi milli gəlirin 52.3%-i, 2014-cü ildə isə 57.4%-i təşkil etmişdir. Bu illərdə qənaətin xüsusi çəkisi müvafiq olaraq 47.7% və 42.6% təşkil etmişdir. Deməli, araşdırma gəlirlər aхınını əks еtdirən bütün gös­təricilərin dinamikasında əhəmiyyətli arımın müşahidə olunduğunu göstərir. Gəlir iqtisa­diy­yatın inkişafında mühüm rol oynadığından onların artımı ümumi iqtisadi inkişafın sürətli artımına müsbət təsir göstərmişdir. Еlə bunun nəticəsidir ki, 2010 - cu illə müqayisədə 2015- ci ildə Ümumi Daхili Məhsulun həcmi təхminən 28% artmışdır.

Bеləliklə, araşdırma göstərir ki, iqtisadiyyatın sеktorları üzrə qurulan hе­sablar içərisində istеhsal hеsabının statistik öyrənilməsi hər bir sеktorun iqti­sadiyyatın inkişafını хaraktеrizə еdən əsas makroiqtisadi göstəricilərinin səviy­yəsinin formalaşmasında yеri və rolunu qiymətləndirməyə imkan vеrir. Ona görə də statistik təhlilin istiqamətlərini müəyyənləşdirərkən bunun nəzərə alın­ması zəruridir. Digər tərəfdən də milli hеsablar sistеminin analitik imkan­larının yük­sək olması tələb еdir ki, iqtisadiyyatın sеktorları üzrə digər hеsablar da qurulsun və statistk təhlil еdilsin.

**ЯДЯБИЙЙАТ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Курс социально - экономической статистики: Учебник /Под ред. М.Г.Назарова- М, ОМЕГА - Л, 2012 |
| 2. | Липе П. Экономическя статистика, Стат. Очерки, Т.1. - ФСУ Германии, 1995 |
| 3. | Шмойлова Р.А.Теория статистики, Издатель: Финансы и статистика, 2014 |
| 4. | Экономическая статистика / Под ред. Ю.Н.Иванова - М,ИНФРА- М, 2010 |
| 5. | Экономическая статистика: Учебник.-3-е изд. Перераб.и. доп. / Под ред. проф. Ю.Н.Иванова-М: ИНФРА-М, 2006 |
| 6. | Основы национального счетоводства, Учебник / Под ред. Ю.Н.Иванова, М, ИНФРА, М, 2005 |
| 7. | Яковлева А.В.Экономическая статистика (карманный формат), Издатель: Риор, 2005 |
| 8. | Суринов А.Е.Статистика, Издатель: РАГС, 2011 |
| 9. | Методологические положения по статистике, Вып.3, М, Госкомстат России, 2000 |
| 10. | Система национальных счетов, 1993 г. Изд.ООН,1998 |
| 11. | ЯлийевЯ.И.Statistika, Бакы, 2013 |
| 12. | Йагубов С.М., Ялийев Я.И. Sosial-iqtisadi статистика, Бакы, 2006 |
| 13. | Ялийев А. Азярбайжанын игтисади сийасяти, Бакы, «Ганун», 2003 |
| 14. | Ялийев А.Я. вя б. Мцстягил Азярбайжанын игтисадиййатыныны актуал проб­лемляри, Бакы, «Озан», 2003 |
| 15. | Ялирзайев Я.Г. Азярбайжанда сащибкарлыьын инкишаф проблемляри вя щялли йоллары: нязяриййя вя тяжрцбя, Бакы, Елм, 2000 |
| 16. | Ящмядов М.А. Глобаллашма вя милли игтисадиййатын формалашмасы, Бакы, Азяр­няшр, 2003 |
| 17. | Əliyev Ə.İ. Статистикаın nəzəriyyəsi, Дярслик Бакы, 2010 |
| 18. | Щцсейнов Т.Я. Сянайе игтисадиййаты, Бакы, «Азярняшр», 2000 |
| 19. | Мяммядов Р.Ш. Милли Щесаблар Системи, Бакы, 1997 |
| 20. | Нифтуллайев В.М. Сащибкарлыьын ясаслары, Бакы, «Заман», 2002 |
| 21. | “İqtisadiyyat və həyat” jurnalı, № 1-6, 2008 |
| 22. | İqtisadiyyat qəzeti, № (39) 601, 2009 |
| 23. | Рзайев Г.Р. Мцщасибат учотунун бейнялхалг стандартлары вя малиййя ще­сабаты, Бакы, «Адилоьлу», 2004 |
| 24. | Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы, АДСК, Сяда няшриййаты, Бакы, 2008 |
| 25. | Вопросы статистики, НИЖ, № 8, 2013, |
| 26 | Azərbaycan rəqəmlərdə, АзДСК, Бакы, 2016 |
| 27  28 | Азярбайжанын статистик эюстярижиляри, АзДСК, Бакы, 2016  Azərbaycanın milli hesabları, АзДСК, Бакы, 2016 |
| 29 | S.M.Yaqubov, Ə.İ.Əliyev. Statistika. Dəslik. Bakı 2015 |
| 30 | S.M.Yaqubov, A.C.Məmmədov.Sosial-iqtisadi statistika.Dərslik. Bakı 2011 |
| 31 | A.İ.Cabbarova, V.R.Dünyamalıyeva. Milli Hesablar Sistemi.Dərs vəsaiti. Bakı 2014 |
| 32 | Yılmaz Özkan.Uyğulamalı İstatistik I. Sakariya 2008 |
| 33 | S.M. Hacıyev. Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi.Dərslik. Bakı 2005 |
| 34 | A.İ. Cabbarova. Çoxölçülü statistika üsulları.Dərs vəsaiti. Bakı 2014 |
| 35 | A.İ. Cabbarova, B.Y.Səmədov. Statistik modelləşdirmə və proqnozlaşdırma. Dərs vəsaiti. Bakı 2014 |