**Mövzu 1.Milli iqtisadiyyat kursunun nəzəri əsasları**

* 1. Milli iqtisadiyyat kursunun peredmeti və vəzifələri
	2. Milli iqtisadi siyasət istiqamətlərinin secilməsi
	3. Milli iqtisadiyyatın inkisaf istiqamətləri ve xususiyyetleri

 1.4. Bazar munasibetlerine kecid seraitinde milli iqtisadiyyatin nezeri esaslari

 **1.1.** Milli iqtisadiyyat-tarixən müəyyən bir xalqin,millətə məxsus (mensub) olan onun menafelerini ifade eden,hüdudları milli dövlet serhedleri ile mehdudlasan,özünün maddi-texniki əsası ,münasibetler sistemi,teserrüfat strukturu,teserrüfat mexanizmi və idarəetme mexanizmi (sistemi,strukturlari) olan sosial-iqtisadi orqanizimdir.Milli iqtisadiyyat özünun inkisaf seviyyesinden asili olan daxili əmək bölgüsü sistemine malikdir.

 İqtisadiyyat sözün əsil menasinda o zaman milli olur ki, heqiqeten o xalqa mexsus olsun,xalq öz marağına uyğun olaraq onun servetlerinden tam istifadə edə bilımek imkaninda olsun.

 Her bir milli iqtisadiyyat dunyanin ayrı-ayrı ölkelerində mövcud olan iqtisadi sistemlerlə bağlıdıir və onlardan her hansısa birinin modeline uyğun olmaqla yanası özünün spesifikliyi və milli deyerleri ile ferqlenir.Milli iqtisadiyyat da ümumbeseri dəyərlere söykənir,basqa xalqlarin elminden,texnikasindan,idarəetme tecrübesinden, iqtisadi güclerinden qarsiliqli istifade etmekle inkisaf edib formalaşır.

 Milli iqtisadiyyatın ən baslica mövcudluğu şerti onun müsteqil olmasidir.müsteqilo milli iqtisadiyyata malik olmaq ise her bir xalqin ezeli ve ebedi arzusudur və <<musteqil milli iqtisadiyyat >> anlayisi asliliqdan xilas olub yasamaq isteyenin ifadesi kimi meydana gelmisdir.

 Iqtisadiyyatin musteqil olmasi o zaman reallasa biler ki, onun:

1. Kifayyet qeder zengin iqtisadi abazasi olsun.
2. Eger bazar yonumludurse, ozunun yetgin milli bazari ve bu bazarin teleblerine cavab veren strukturu qerarlassin.Bu zaman formalasmis olke daxili emek bolgusunun olmasi zeruri sertdir.
3. Oz dayaqlari uzerinde inkisaf ede bilsin ve tekrar istehsel etmek qabiliyyetine malik olsun.
4. Musteqil,mohkem valyutasi,maliyye-kredit,bank sistemi fealiyyet gostersin.
5. Formalasmis infrastrukturlara malik olsun.
6. Cevik teserrufat mexanizmi ve dovlet idarecilik en eneleri olsun.
7. Kifayet qeder emek ehtiyyatlari ve her terfli hazirliqli kadr potensiali olsun.

Bu cur guce ve keyfiyyetlere malik bir iqtisadiyyat sosial istiqametli olmaqla olkenin is qabiliyyetli ehalisini isle temin etmek imakninda olmali ve movcud resurs potensialindan semereli istifade etmekle cemiyyetin telabatini odemek vezifesini yerine yetirmelidir.Milli iqtisadiyyatin baslica vezifeside ele bundan ibaretdi.

 Kursun predmetini milli iqtisadiyyatin sosial-iqtisadi inkisafinin nezeri meselelerinin ve bazar munasibetlerine kecid dovrunde emeli helli yollarinin oyrenilmesi teskil edir.

 Qeyd oluna kurs “iqtisadiyyatin dovlet tenzimlenmesi” fenni ile six suretde elaqedardir.

Milli iqtisadiyyat meseleleri sahevi aspertivde ehate etdiyine gore, onun oyrenilmesi saheleri iqtisadiyyati ile de (senayenin, k/t-nin iqtisadiyyati,qeyri-istehsal sferasinin iqtisadiyyati ve.s) elaqelidir.Movcud kursun “ iqtisadi ve sosial” proqnozlasdirma, “sosial-iqtisadi statistika”, “mehsuldar quvvelerin yerlesdirilmesi” ve muasir yuksek ixtisasli mutexesislere zeruri olan, iqtisadi bilikler kompleksi formalasdiran diger fenlerede bilavasite elaqeleri vardir.

 Netice etibari ile , respublika iqtrisadiyyatinin inkisafinin her bir merhelesinde istehsalin iqtisadi strukturu, onun fealiyyetinin movcud seviyyesi, qiymet siyaseti ve s. nezere alinmaqla sosial-iqtisadi inkisafin milli prioritetlerinin deqiq muyelenlesdirmek lazimdir.

 Milli prioretetler real istehsal-iqtisadi ve resurs imaknlarina, xalq teserufatinin inkisafinin genis strategiyasina uygun seraitde iqtisaadi ve sosial meqsed ve vezifelerinin siraya duzmek imkani verir.

Milli iqtisadi priortetler asagida gosterilen qruplara ayrilir.

1)Problem priortetler. Xalq teseruffatinin inkisafinin her bir merhelesinde ele problemler var ki,yaxinprespiktivde hem proqram islemelerinin,hem de emeli reallasmanin predmetini teskil etmelidir,

2)Sosiqal prioritetler. Iqtisadiyyatin her hansi seviyyesi ucun sosial xarakterli uzun muddetliu ve cari problemler eyni mena kesb etmir.mehs birinciler sosial problemlperin prioretitleri olurlar.onun reallasdirilmasi ucun zeruri resurslarda uygun olaraq bolusdurulmelidir.

3)Istehsal-iqtisadi prioritetler. BU problemler iqtisadiyyatin o sahesinin inkisafi ile baglidir ki, hansilardan xammalin derin emali ile, araliq mehsul istehsalindan son istehlak mehsullarinin istehsalina kecidle elaqeli xalq teserrufatinin butun sisteminin semereli fealiyyeti asilidir.

4)Elmi-texniki prioritetler Bu problemler ,avadanliqlarin qurasdirilmasi ve yeni materiallarin yardilmasi zamani iqtisadiyyatin struturu baximindan respublika sisteminde elmi-texniki nailiyyetlerin secilmesi ve yayilmasi ile milli seraitin elaqelendirilmesini nezere almalidir.

5)Investisiya-birinci prioritetleri. Her bir erazide milli iqtisadiyyatin semereli iunkisafi ucun eyni ehemiyyete malik olamayan yuzlerle biurinci obyektleri movciuddur.Prioritetlerin secilmesi investisiya siyasetinin esas problemine cevrilir.

 Prioritetler neinki ,milli iqtisadiyyati9n inkisafi meqsedlerinin istiqametlerinin secilmesi ve esaslandirilmasi merhelesinde , iqtisadi,sosial ve elmi-texniki vezifelerinin hellinde telabat hemise real imkanlari usteleyir.Buna goredse her bir problemin ehemiyyeti nezere alinmaqla,onlari siraya duzmek lazim gelir.

 Proritetlerin secilmesinin muhum kriteriyalarina aid edilir.

1)respublika iqtisadiyyatinin bveynelxalq emek bolgusunde rolu.

2)heyat seviyyesinin kemiyyet ve keyfiyyet parametirlerinin yukseldilmesi.

3) ekoloji gerginliyin azaldilmasi.

 **1.2.** Azerbaycanin esas milli maragi olkeni ozunun reqabet ustunluyunden bacariqla istifade eden ve onu daim artiran iqtisadi ve texnoloji cehetden inkisaf etmis dovlete cevirmek,bunu esasinda xalqin heyat seviyyesini yukseltmekden ibaretdir.Bu realligin derkinden onun emeli olaraq heyata kecirilmesine uzun yol kecir ve biz xarici tecrubeleri ne qeder tam nezere almaga cehd etsek burada hazir muvefeqqiyyetlere rast gelmek mumkun olamaycaq.Lakin onun noqteyi –nezerleri subhesiz ki,xususi diqqete layiqdir.

 Qeyd ermeliyik ki,istinadi makroiqtisadi muhutun formalasmisina yoneltmek lazimdir.O,duzgun secilmis strategiya neticesinde dayaniqli sahibkarliq motivleri yaradar ve iqtisadiyyatda reqabet seraitine getirib cixarar.Sahibkarligin tedricen sosial quvveye cevrilmesi biznesin yaranmasinin cox boyuk cetinliklerine ve neqativ tereflerine baxmayaraq nikbinlik ucun esas yer verir.

 Ideologiya ve siyaset sahesinde butun ideoloji qadagalari goturmek, iqtisadi motivleri herekete getirmekle, gorunur esas diqqeti tebligata, istehsal ve teklifin genislendirilmesinin stimullasdirilmasina yoneltmek lazimdir.Sahibkarligin yaranmasi ve inkisafi prosesi mulkiyyetci investorlarin mukafatlandirilmasi dovletin strategioyasinin birinci vezifesi saglam biznesin ittifaqi ile ireliye dogru hereketin esas quvvesi olmalidir.

 Yaxin gelecekde bizim iqtisadiyyatin bazara hec olmasa iki merhelede kececeyi ve ola bilsin ki, ucuncu merheleni opyrenmeye baslanacagi tesevvur edilsin.Bunlar hansi merhelelerdir:

 Birinci merhele artiq baslanmisdir. Bu merhele qeyri-bazar iqtisadiyyati inustutlarinin sindirilmasi ve bazar munasibetlerinin yaradilmasidir.Hemin merhelenin xarakterik xususiyyetleri asagdakilar olacaqdir.

 -­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­respublikanin xalq teserrufatina merkezlesdirilmis direktiv rehberlik institutlarinin bazar munasibetlerinin dovlet tenzimlenmesi institutlari ile evez olunmasi;

 -qeyri millilesdirme ve ozellesdirmenin heyata kecirilmesi neticesinde istehsal munasubetlerinin ekser hissesinin kollektiv ve xususi mulkiyyet obyektine cevrilmesi;

 -qiymetlerin eyni zamanda liberallasdirilmasini ,kommersiya kreditinin inkisafini,mehsulun cesidinin secilmesi ucun emte istehsalcisi huququnu, onun istehsalinin hecmini, her bir xammal tedarukcusu ile muqavileller baglanmasini her bir satis bazarina cixisi ve i,a. Nezerde tutan muessiseler arasinda ufuqu elaqeler sisteminin tesekkul tapmasi;

 -istehsalin inhisarsizlasdirilmasi uzre kompleks tedbirlerin heyata kecirilmesi, reqabet munasibetlerinin inkisafi sahesinde ilk addimlarin atilmasi;

 Ikinci merhele – bazar munasibetlerini ozunle birlesdiren yari sivilizasiyali bazarin yaradilmasi, bazarin ayri-ayri institutlari arasinda elaqelerin guclendirilmesi muesselerin bazar muhutu ile real qarsiliqli fealiyyetinin inkisaf etdirilmesi merhelesidir.Bu merhele asagdakilardir:

1. Umummilli miqyasli prioritete uygun dovlet tenzimlemesistemi vasitesile bazar emtee istehsalcilari ve bazarin diger kontragentler toplusu ile semereli idareetme sahesinde zeruri verdislerin elde edilmesi;
2. Bazar institutlarinin vahid bazar sisteminde inteqrasiyasi umumi bazar fezasinin formalasmasi;
3. Iqtisadiyyatin, kapitalin merkezlesmesi ve temerkuzlesmesi prosesleri vasitesile inkisafi ve bu proseslerin esasinda respublikanin xaq tesarrufatinda iri struktur deyismelerinin heyata kecirilmesi;
4. Ozellesdirme prosesinin dahada inkisaf etdirilmesi,bank kapital rolunun guclendirilmasi;
5. Respublika ehalisinin ekseriyyetinin davranisinin bazar munasibetleri seraitinde yasayis qaydalarina uygunlasdirilmasi.

Ikinci merhelenin ferqlendirici ceheti bazar mexanizminin tesekkul tapmasidir.

 Ucuncu merhele(yaxin geleceyin hududlarindan kenara cixir) – sivilizasiyali bazara , daha dogrusu dunya birliyine inteqrasiya olunmus sosial yonumlu bazar iqtisadiyyatina kecid merhelesidir.

 **1.3.**Milli iqtisadiyyat mueyyen milli inzibati – erazi vahidliyi cercivesinde maddi nemetler istehsalicilarin ve istehlakcilariinin iqtisadi elaqelerinin birliyinden ibaret cox cehetli canli istehsal orqanizmidir.Eyni zamanda mueyyen milli erazi daxilinde maddi nemetler istehsali ile elaqedar istehsalcilar arasindaki iqtisadi elaqelerin maddi dasiyicisidir.Milli iqtisadiyyat ele bir erazi istehsal vahdiliyidir ki, orada istehsal – teserrufat elaqeleri mueyyen iqtisadi,sosial,siyasi ve menevi birliye malik olsun.Her bir milli respublikada milli iqtisadiyyat yalniz milli dovletciliyin milli hissler ve real iqtisadi musteqillikde yarandigi seraitde formalasa biler.

 Qeyd etmeliyik ki, Sahibkar – menfeet ve yaxud sexsi gelir goturmek meqsedile her hansi nov teserrufat fealiyyeti ucun vacib sayilan amillere malikdir.Sahibkarliq fealiyyeti ile hem ayri-ayri adamlar ve hem de qrup adamlar (kollektiv sahibkarlar) mesgul ola bilerler.Buna gore sahibkarliq iki (ferdi ve kollektiv sahibkarliq) istiqametde tesekkul tapib inkisaf edir.Tecrubeden serikler adlanan kollektiv sahibkarliq qanun esasinda dovlet muessiseleri emlakinin birge elde edilmesi istiqametinde formalasir.Sual olina biler,respublikada sahibkarliq fealiyyetinin formalasmasi ucun en optimal yollar hansilardir?Birincisi sahibkarliq fealiyyetine kecidin butun regionlar ucun xarakterik olan umumi cehetleri ile yanasi her bir regionun istehsalcilari ucun xarakterik sayilan spesifik cehetleri ön siraya cixarmaqdir.Ikincisi, istehsalcilarin milli psixologiyasina , emek exlaqina, menevi potensialina ve medeniyyet seviyyesine uygun gele bilen xususi mulkiyyet novlerinin tesekkulune real iqtisadi serait yaratmaqdir.Ucuncusu, dovletin mulkiyyetden kenarlasdirilmasinin,ilk novbede kecmis ittifaq tabeliyinde olan muessiselerde heyata kecirmek ve bu isden yalniz bir teleb-muessisenin tam ve yaxud da natamam emek kollektivinin mulkiyyetinde qalmasini ireli surmekdir.Dorduncusu,iri hecimli istehsalleri yigcam ve cevik muessiselere cevirmekde daha cox cesaret gostermek lazimdi.Emlakin orta ve kicik muessiselere arasinda (sehimler hallinda) ele bolmek lazimdirki vesaitlerin (kapitallarin) cox hissesi az ellerde temerkuzlese bilmesin.Besincisi,xarici investisiyalar ve texnologiyalar ucun respublikanin qapilarinin genis acilmasi ucun respublika parlametinin seyi ve birliyinin daha cox artirmaq en vacib meselelerden biridir.Xarici investisiyalarin komeyi ile respublikada milli senayenin esasili moderlesdirilmesi, onun strukturunun yeniden qurulmasini heyata kerirler.Altincisi, xususi mulkiyyet ve azad bazar elaqeleri arxasinda ticaret muessiselerinin serbest formalasmasina ciddi nezaret etmek ve hetta vaxti catanda onlari dayandirmaq lazim gelir.Tecrube gosterir ki, real bazar elaqelerinin formalasmasina ruzumsuz yaradilan istehlak koopetivlerinin ve komisiyon ticaretinin bir sira novleri mane olur.

 Oz tesrrufatlar hesabina yasamaq bazara kecidin emek kollektivleri qarsisinda qoydugu en vacib ve perspektivli meseledir.Qeyd etmeliyik ki,tesrrufatlarin ozxercini odemesi hele onlarin hec de teserrufat hesabinda islemesi demek deyildir.Bu zaman tam teserrufat hesabindan ve elece de ozunu maliyyelesdirmeden bele danismaq olmaz.Bu yolda menfeetliliyin temin olunmasi,teserrufat – emeliyyat musteqilliyin , ozunumaliyyelesdirme xususi yer tutur.Ozunumaliyyelesdirme ile teserrufat hesabi arasinda da muxtelif ferqler vardir ve onlari hec cure eynilesdirmek olmaz .Yalniz teserrufat hesabinda isleyen , onun teskili prinsiplere duz tam emel etmek ixtidarina malik olan muessiseler yuksek menfeetliliyi temin etmekle ozunu maliyyelesdirmeye kece bilerler.Demeli,ozunumaliyyelesdirme esasinda oz teserrufatini yaradan ve genislendiren muessiseler tebiidir ki, ister-istemez teserrufat hesabinda islemelidirler.

 Oz xercini odeme ile ozune maliyyelesdirme, natamam teserrufat hesabi ile tam teserrufathesabi arasindaki siz elaqenin ve baslica ferqlerin olamsini da bu yolla oyernmek mumkundur.

 Eger oz xercini odeme ve natamam teserrufat hesabi yalniz cari teserrufat fealiyyetini ehate edirse, ozunu maliyyelesdirme ve tam teserrufat hesabi ile perspektiv inkisafa malikdir.Yani istehsalin genis miqyasda tekrarlanmasinin butun pillelerini:mehsulun lahiyelesmesinden baslamis,onun buraxilisina ve satisinadek olan prosesleri ehate edir.Burada texnikanin modernlesdirilmesi ve istehsalin texniki cehetden yeniden techizi ehtiyyatlardan istifadeni daha semereli ve etibarli mexanizminin yaradilmasi, kollektiv uzvlerinin heyat seviyyesinin artirilmasi xususi yer tutur.

 Oz xercini odemeden ozunu maliyyelesdirmeye kecid ne qeder cetindirse natamam teserrufat hesabindan tam teserrufat hesabina kecid de bir o qeder cetindir.Yani real iqtisadi seraitin teleb etdiyi kecid nezerde tutulut.Yani inzibati gosterislere deyil, mohkem iqtisadi zemin uzerinde qurulan real bazar elaqelerinin teleb etdiyi seraiti hazirlamaqla kecmek lazim gelir.

 Bu baximdan muessiselerin yeni texnika ile techizinin suretlendirildiyi, movcud avadanliqlarin ve qurgularin yeniden quruldugu indiki seratide esas diqqeti istehsalin son neticelerini qiymetlendiren keyfiyyet gostericilerine, yani yeni texnikanin tetbiqini rentabilliyine vermek lazim gelir.Yalniz bu yolla bazar teserrufatciligi seraitinin her bir istehsal muessisesi qarsisina qoydugu yeni idareetme metodunun teleblerine cavab vermek olar.Hemin telebin mahiyyeti odur ki,emek kollektivleri ozunun iqtisadi ve sosial inkisafini yalniz qazandiqlari vesait hesabina temir etmelidirler.

 Respublikanin iqtisadi musteqilliyinin artirilmasi-onun bazar munasibetlerine kecmesi yolunda muhum addimdir.Cunki bu,erazide istehsalin daha da yukseldilmesine,emek,maddi ve maliyye ehtiyyatlarindan istifade semereliliyinin yaxsilasdirilmasina respublikanin ve yerli idare etme orqanlarinin maragini artirir.Respublikanin mesuliyyetinin artirilmasi ise bazarin formalasmasi yolunda daha vacib helledici addim olmalidir.

 Demeli teserrufat musteqilliyinin ve mesulliyyetinin artirilmasi respublikada teserrufatin idare olunmasinin yeniden qurulmasinda baslica cehetlerdir.bunlar eyni zamanda erazide teserrufatlarin iqtisadi metodlarla, xususen bazar elaqelerine esaslanmaqla idare olunmasina kecmek ucun baslica yoldur.

 Bazar elaqeleri teleb edirki neft hasilati ve neft emali senayesi kompleksinde derine nufuz eden neft ealinin inkisafi ustun suretle artirilmalidir.Bunun ucun respublikanin neft emali senayesi neftden yalniz yanacaq,surtku yaglari,tikinti ortukleri,ve.s emal edib istehsal telabati odemek istiqametinde deyil,esasen sexsi telabati odemek ucun xalq istehlaki mallari son istehsal istiqametinde strukturca deyisdirilmelidir.

 Neft emali senayesinin muasir veziyyetine real yanasdiqda bele bir qenaete gele bilerik ki, yaxin gelecek ucun gosterilen struktur irelileyisi sahenin daha faydali heddi sayila biler.Artiq 2006-ci ilin melumatina gore neft senayesinde hasil edilen 32 mln ton neft boru kemeri vasitesile respublikadan kenara ixrac olunur ki,bu da mueyyen mebleg gelirle neticelenir.Bu da xalqin sosial-iqtisadi veziyyetinin yaxsilasmasinda istifade olunur.

 **1.4.**Iqtisadi ve sosial munasibetlerin birliyi,her seyden evvel istehsal munasibetlerinin movcudlugundan dogan iqtisadi menafelerin xarakterinden asilidir.mulkiyyet munasibetleri iqtisadi menafeler sistemini sertlendirerek onlarla birliyinin menbeyi kimi qiymetlendirilir.Bazar iqtisadiyyatinin sosial strukturu,her seyden evvel,mulkiyyet munasibetleri ile mueyyen olunur.Cunki mulkiyyet ayri seckiliyi ,emlak mesuliyyeti esasinda formalasan bazar elaqeleri mulkiyyetcilerin menafelerinin ferqlendirilmesinin teleb edir.

 Bu baximdan iqtisadiyyatin sosial strukturunun muyyenlesdiren ve yaradan mulkiyyet munasibetlerinin xarakteri tebii ki,muxtelif olacaqdir.Hazirda bunlarin merkezinde dovlet mulkiyyeti dursa da,suretle artmaq baximindan istehsal xidmet ve istehlak darelerinde koperativ mulkiyyeti, icareler,sehimdarlar assosiasiyalar,teskilat ve birlikler kimi kollektiv mulkiyyet vetendaslarin xususi mulkiyyeti,xarici iqtisadi munasibetler dairesindeki qarisiq mulkiyyet ve meharet “gizli” iqtisadiyyat xususi yer tutmaga baslayirlar.Onlar movcud iqtisadi seraitden,teserrufatciliq seristesinden asili olaraq oz dasiyicilarini bazar suzgecinden kecirmeli, iqtisadiyyatin aparici subyektlerini uze cixzrmalidirlar.

 Iqtisadiyyatda islahatlarin aparilmasi prosesinde ehalinin heyat seviyyesi dinamikasinda menfi meyillerin def edilmesinden,sosial telabatlarin meqbul minimal hecmini odenilmesi ucun ehtiyyatlar bazasinin teminatindan,muxtelif sosial qruplarla,ilk novde de rifahinin emek ve sahibkarliq fealiyyetinin esasinda qaldirmaq imkani elde etmek isteyenlerin,islahatlarla bagladiqlari umudlerinin dogulmasindan,Azerbaycanin yaxin ve nisbeten uzan geleceyinin inkisaf suretinden hell edici derecede asilidir.

 Qeyd etmeliyik ki,menfi teserrufatinin komersiyalasmasi,sehiyye,tehsil,istirahet sahelerinde pullu xidmetlerin coxalmasi vetendaslara imkan verir ki, muvafiq xercleri ozu ceke bilsin.Prinsip etribari ile gosterilen sahelerin kommersiyalasmasi ictimai istehlak fondlarinda yigilan vesaitlerin bir hissesinin yeniden bolusdurulmesini,yani emek haqqinin,pensiyalarin,teqaudlerin artirilmasinin nezerde tutmalidir.Qismen buna sosial infrastrukturun muessiselerin balansindan cixarmaqla nail olmaq olar ki,bu da iscilerin emek gelirlerini artirmaga imkan vererdi.

 Iqtisadiyyatin sabitlesmesi ve istehsalin artmasi sertile bas veren iqtisadi artim merhelesinde ictimai servet o,cumleden de xususi (sexsi) yigimlar coxalir,bu ise oz novbesinde,insanlarin heyat seviyyesinin keyfiyyetinin yukseldilmesi ucun muhum ehemiyyet kesb etmeye zemin yaradir.

 Melumdur ki,iqtisadiyyatin qarsisinda duran meqsed ne qeder ehemiyyetlidirse, onlarin heyata kecirilmesinde xaliqin isguzarliqla,mesuliyyetle,süurlu ve feal iştirakı bir o qeder cox teleb olunur.İqtisadi ve sosial sahelerde bas veren esasli deyisiklikleri doguran hell edici amil maddi istehsal dairesidir.Buna görede iqtisadi ve sosial proseslerin esasi maddi istehsal dairesinde calisan iscilerin emek fealiyyetidir.İsçilerin əmek fealiyyetinin muntezem yükseldilmesi iqtisadiyyatin sosial strukturunun real veziyyetinden asilidir.

 Iqtisadiyyatin sosial sturukturunun formalasmasi emek fealiyyetiniiqtisadi cehetden daha da guclendirmeli,xalqın yaradici emeyini sosial vezifelerin heyata kecirilmesine istiqametlendirilmelidir.İqtisadi ve sosial vezifelerinin sırf birleşmesi uğrunda işçilerin ve emek kollektivlerinin iqtisadi mesuliyyetinin artirilmasi her bir iscinin süuruna daha derinden hek olur ve onlarda milli tereqqinin ve sexsi heyat səraitinin yaxsilasmasi ideasini formalasdirir.Əmək fealliginin müntezam artmasina nail olmaq ucun birinci novbede mövcud teserrufat seraitinin gunun teleblerine uygun esasli qaydada deyisdirmek ve tekmillesdirmek,iqtisadi ve siyasi terbiye islerinin aparilmasi yolu ile iscilerin psixologiyasina ,tefekkurune,dunya gorusune meqsed yonlu tesir gostermek lazim gelir.Emek fealliginin yukseldilmesi ele seraitin yaradilmasini teleb edir ki,orada yaxsi islemeyin serfeli olamsi ozunu buruze etdire bilsin.

 Emek fealiyyeti ile bazarin elaqesini zeruri eden formalardan biri de iqtisadi reqabetin demokratik esaslarinin guclenmesidir.Hemin vehdedlikden qidalanan reqabetin real demokratik esaslarinin formalasmasi ve inkisafi sosial edalet prinsipinin ictimai heyatin butun sahelerinde ardicil heyata kecirilmesinden asili olur.

 Ister iqtisadi,istersede sosial menafe tekce emek ve istehsal seraitinde emeyin ve istehsalin mezmununda ciddi deyisikliyi deyil,hem de şüurlu intizami,emeye yaradici münasibeti,adamlarin işguzarliğini bacariqla teskil etmeyi,onlarin haqqini odemeyi de teleb edir.Bele ki,emek prosesinde isciler neinki maddi servetler yaradir,hem de ozunun en yaxsi is qabiliyyetini inkisaf etdirir,kollektivler arasinda boyuk nufuz qazanir.Her bir kollektivde musteqil teserrufatciliq hissinin formalasmasi yalniz bazar munasibetlerinin yeni sosial munasibetlerle birlesmesi seraitinde ozunu gostere ve bu birlik formalasan milli iqtisadiyyata canli heyat nefesi vere biler.

 Xalqin heyat,yasayis ve emek seraitini yaxsilasdirmaq ucun lazim gelen vasiteleri yaratmaq bazara kecidin esas meqsedi olmalidir.Butun bunlara emel etmek(adam basina milli gelirin artamisini temin etmek,ehalinin mallara ve xidmetlere olan telabatini odemek,menzil tikintisinin miqyasini genislendirmek,seher ve regionlarin sosial simasini deyisdirmek ve.s.) respublikada siyasi ve iqtisadi sabitliyin yaradilmasinin,insan amilinin feallasmasinin zeruri sertleridir.İnsanlarin heyat ve emek seraitinin yaxsilasmirmagin real vasiteleri hem umumdovlet menafeyin,hem de kollektiv ve sexsi menafeyin meqsedine bilavasite uygun gelmelidir.

 Respublikada milli iqtisadiyyatin yaranmasi,onun bazar munasibetleri yoluna qedem qoymasi ilk dovrler insanlarin sosial ehtiyaclarina canli qaygi gosterilmesinden ve ehalinin techizatinin yaxsilasdirilmasindan,ticaret ictimai iase,sehiyye,neqliyyat muessiselerinin isinden ve s asililigi daimi artir.Demeli,milli iqtisadiyyatin ozunun formalasmasi ve onun real bazar elaqelerine gire bilmesinin xalıqin telabatinin temin olunmasinin maddi ve ilkin sertlerinden asilidir.Bu asililiq yalniz pul vasitelerinin ayrilmasi,emek haqqinin artirilmasi ile mehdudlasa bilmez.Uygun miqdarda yasayis vasitelerinin ve muxtelif xidmetler teminatinin da reallasmasi lazim gelir.Hemin real teminat insanlarin bir sexsiyyet kimi formalasmasinin mohkem maddi bazasi olur.

 Ticaret ve meiset xidmeti tehsil,sehiyye,emek seraiti ve s teminatinin artimi respublikanin iqtisadi musteqilliyinin formalasmasi yolunda muhum vezife olub,onun sosial iqtisadi inkisafinin baslica siyasi meqsedidir.Lakin unutmaq olmaz ki,iqtisadi ve sosial teminatin esaslandigi emek prosesi iqtisadi ve sosial fealiyyetin keyfiyyet ceheti kimi ön plana çekilmelidir.Xüsusen işle teminatin daha semereli olmasina,emek prosesinin hereketi yaxsilasmasina,onun mezmununun zenginlesmesine diqqet artirilmalidir.

 Umumiyyetle respublikada sosial sahelerde tikiminin genislendirilmesinde esas meqsed birdir.İnsanlari yaradici emeye sovq eden,respublikani daha da varlandiran ve insani menevi cehetden zenginlesdiren is ucun etibarli iqtisadi ve sosial teminat yaratmaqdir.