***Dövlət və bələdiyyənin ictimaiətlə əlaqə***

***Həsənov M.A.***

***Qrup 112***

1. Sahibkarlığa dövlət tərəfindən edilən yardımlar.
2. Azərbaycan iqtisadiyyatında inhisarçılığı aşkar edən neqativ amillər.
3. Bazar infrastrukturunun inkişaf istiqamətləri.
4. Dövlət təsərrüfat fəaliyyətinin antiinhisar tənzimlənməsi istiqamətləri.
5. İnhisarçılıq fəaliyyətinin aradan qaldırılması.
6. Sahibkarlığın dövlətlə qarşılıqlı münasibətləri.
7. Bazar infrastrukturu anlayışı.
8. Demoqrafik vəziyyət.
9. Əhalinin təhsil səviyyəsi.
10. İnhisarçılıqda miqyasın effektivliyi amili.
11. Müasir dövrdə praktikada yerli özünüidarəetmə vahidi.
12. Bələdiyyə təşkilatının başçısı.
13. Bələdiyyə iclası.
14. Bələdiyyə mülkiyyəti.
15. Bələdiyyə mülkiyyətinin ilkin subyekti.
16. Sahəvi yanaşma(özünüidarəetmənin birinci mərhələsi kimi).
17. “Azad icmalar” nəzəriyyəsini dəstəkləyən növbəti nəzəriyyə.
18. Özünüidarəetmənin ikili xarakterini əsas tutan nəzəriyyə.
19. Qabaqcıl qərb ölkələrində yerli özünüidarəetmənin 2 modeli.
20. Yerli özünüidarəetmə vahidi olaraq bələdiyyələr.
21. Bələdiyyə başçısı-idarəedici orqan.
22. Sahibkarlığa dövlət tərəfindən edilən yardımlar.
23. Bələdiyyə mülkiyyəti.
24. Əhalinin təhsil səviyyəsi.
25. İnhisarçılıq fəaliyyətinin aradan qaldırılması.
26. Məqsədli proqramların hazırlanmasının birinci mərhələsi.
27. Yerli özünüidarəetmə vahidi olaraq bələdiyyələr.
28. Məqsədli proqramların hazırlanmasının ikinci mərhələsi.
29. Sahibkarlığa dövlət tərəfindən edilən yardımlar.
30. Məqsədli proqramların hazırlanmasının üçüncü mərhələsi.
31. Bələdiyyə mülkiyyəti.
32. Məqsədli proqramların hazırlanmasının dördüncü mərhələsi.
33. Özünüidarəetmənin ikili xarakterini əsas tutan nəzəriyyə.
34. Qabaqcıl qərb ölkələrində yerli özünüidarəetmənin 2 modeli.
35. Məqsədli proqramların hazırlanmasının beşinci mərhələsi.
36. Bələdiyyələrin ən böyük qərarverici orqanı.
37. Bələdiyyə təşkilatının sahibolma, istifadəetmə və sərəncamvermə hüquqları.
38. Özünüödəmə baxımından bələdiyyə müəssələri 3 qrupu.
39. Azərbaycan iqtisadiyyatında inhisarçılığı aşkar edən neqativ amillər.
40. Özünüidarəetmənin ikili xarakterini əsas tutan nəzəriyyə.
41. Bələdiyyə mülkiyyəti.
42. Müasir dövrdə praktikada yerli özünüidarəetmə vahidi.
43. Demoqrafik vəziyyət.
44. Məqsədli proqramların hazırlanmasının birinci mərhələsi.
45. Müasir dövrdə praktikada yerli özünüidarəetmə vahidi.
46. Bazar infrastrukturunun inkişaf istiqamətləri
47. Sahibkarlığın dövlətlə qarşılıqlı münasibətləri.
48. Əhalinin təhsil səviyyəsi.
49. Bələdiyyə təşkilatının başçısı.
50. Bələdiyyə mülkiyyətinin ilkin subyekti.
51. Özünüidarəetmənin ikili xarakterini əsas tutan nəzəriyyə.
52. Bələdiyyə başçısı-idarəedici orqan.
53. Məqsədli proqramların hazırlanmasının ikinci mərhələsi.
54. Özünüödəmə baxımından bələdiyyə müəssələri 3 qrupu.
55. Məqsədli proqramların hazırlanmasının dördüncü mərhələsi.
56. Bələdiyyə mülkiyyəti.
57. Müasir dövrdə praktikada yerli özünüidarəetmə vahidi.
58. Məqsədli proqramların hazırlanmasının üçüncü mərhələsi.
59. Sahəvi yanaşma(özünüidarəetmənin birinci mərhələsi kimi).
60. Bələdiyyə iclası.
61. “İctimai təsərrüfat” nəzəriyyəsi.
62. Yerli özünüidarəetmənin “Dualizm” nəzəriyyəsi.
63. Qərb ölkələrində yerli özünüidarəetmənin modelləri.
64. İnhisarçılıq fəaliyyətinin aradan qaldırılması.
65. Yerli özünüidarəetmə vahidi olaraq bələdiyyələr.
66. Özünüödəmə baxımından bələdiyyə müəssələri 3 qrupu.
67. “İctimai təsərrüfat” nəzəriyyəsi.
68. Müasir dövrdə praktikada yerli özünüidarəetmə vahidi.
69. Bələdiyyələrin ən böyük qərarverici orqanı.
70. Yerli özünüidarəetmənin “Dualizm” nəzəriyyəsi.
71. Bazar infrastrukturunun inkişaf istiqamətləri.
72. Sahibkarlığa dövlət tərəfindən edilən yardımlar.
73. Bələdiyyə mülkiyyəti.
74. Bələdiyyə iclası.
75. Bələdiyyə mülkiyyətinin ilkin subyekti.