BUDGET POLICY IN UZBEKISTAN: PRACTICAL AND STRATEGIC DIRECTIONS

A. Sherov
Bukhara State University

Follow this and additional works at: https://uzjournals.edu.uz/interfinance

Recommended Citation
Sherov, A. (2019) "BUDGET POLICY IN UZBEKISTAN: PRACTICAL AND STRATEGIC DIRECTIONS," International Finance and Accounting: Vol. 2019 : Iss. 1 , Article 13.
Available at: https://uzjournals.edu.uz/interfinance/vol2019/iss1/13

This Article is brought to you for free and open access by 2030 Uzbekistan Research Online. It has been accepted for inclusion in International Finance and Accounting by an authorized editor of 2030 Uzbekistan Research Online. For more information, please contact sh.erknov@edu.uz.
ЎЗБЕКИСТОНДА БЮДЖЕТ СИЁСАТИ: АМАЛИЙ ВА СТРАТЕГИК ЙЎНАЛИШЛАРИ

Шеров А.У.
Бухородавлат университети, Бухоро, Ўзбекистон

Маколада бюджет сиёсати шаклланишининг илмий-назарий асослари тадқиқ этилган. Бюджет сиёсатининг амал қилиш элементлари, ўзига хос бўлган хусусиятлари аникланган ва баҳоланган. Бюджет сиёсатининг амал қилиш йўналишлари кўрсатиб берилган. Олиб борилган тадқиқотлар асосида хulosalar шаклантирилган.

Калит сўзлар: бюджет, бюджет сиёсати, даромадларни тақсимлаш, молия, бюджет сиёсати моделлари.

В статье рассматриваются научные и теоретические основы формирования фискальной политики. Элементы бюджетной политики были выявлены и оценены с учетом ее специфических особенностей. Показаны тенденции реализации бюджетной политики. На основании результатов исследования сформулированы выводы.

Ключевые слова: бюджет, бюджетная политика, распределение доходов, финансы, модели бюджетной политики.

Қириш
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 28 декабрдаги Олий Мажлис палаталарига қилган Мурожаатномасида “Бюджет маблағларидан самарали фойдаланиш тизмини янада такомиллаштириш зарур. Бюджет ҳисобидан маблағ ажратиладиган ҳар қандай дастур ёки лойиҳанинг сифат ва микдор кўрсаткичларидан иборат, натижага йўналирилган индикаторлари бўлиши керак” деб таъкидлаб ўтди. Бу эса, бюджет сиёсати олдида турган вазифаларнинг нечоғи долзарб эканлигини акс эттиради.

Бюджет сиёсатини амалга оширишдан бюджет маблағларидан самарали фойдаланиш зарурияти билан белгиланади. Бу ўринда, бюджет харажатларининг устувор йўналишлари иқтисодий қувватлар иқтисодий қувватлар бошқа институтларининг қўллаб-қувватлаш ва ўқутилган ҳолда давлат қийинлиги билан бюджет сиёсати шаклланиши юзага келади.

Ўзбекистон Республикаси “Бюджет кодекси”га кўра бюджет маблағларидан самарали фойдаланиш зарурияти билан белгиланади. Бу ўринда, бюджет харажатларининг устувор йўналишлари бўлиб, бюджет сиёсатини фундаментал асослари белгиланган бўлиб, бюджет сиёсатининг фундаментал асослари белгиланган. Бюджет кодексининг 69-моддасида кўра, Давлат бюджетининг харажат кисми қўйидалилардан иборат:

– ижтимоий соҳа ва аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш харажатлари;
– нодавлат нотижорат ташкилотларини ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш харажатлари;
– иктисодиёт харожатлари;
– марказлаштирилган инвестицияларни молиялаштириш харожатлари;
– давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларини, адли ва прокуратура органларини саклаб туриш харожатлари;
– судларни саклаб туриш харожатлари;
– фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларини саклаб туриш харожатлари;
– бошка харожатлар.

Кайд этиб ўтилган харожатлар йўналишлари бюджет маблагаи хисобидан молиялаштириш, белгиланган бўлса-да, улар учун ажратиладиган молиявий ресурслар хажмини йиёллар кесимида ўзгариши билан бюджет сиёсати йўналишларининг устуворликлари намоён бўлалар, деб хисоблаймиз.

Масалан, ижтимоий соҳа ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш харожатлари таркибида юзлам, совгиқни саклаш, фан, спорт ва аҳолини моддий кўллаб-куvvatлаш каби харожатлар хажмининг ўзгариши тенденциялари мазкур йўналишдаги бюджет сиёсати билан чамбарчас боғлиқтарда амалга ошади. Жумладан, давлат бюджетининг фан соҳаси учун харожатлар ҳажми ялпи каминий 2017 йиля ўртача 0,3 фоизга ташкил этилган бўлса, 2018 йилга келиб ўшбу йўналишдаги бюджет сиёсатининг ўзгаришни таъқиқлаб келтириш лозим. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 сентябрдаги “2019–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”га ПФ-5544-сонни фармонига асосан фан тармоғи учун харожатларни ялпи каминий 0,8 фоизга ётказиши мисолда, мазкур соҳа учун бюджет харожатларининг оширилиши давлат тармоғини илм-фаннинг кўллаб-куvvatлаш, натижада инновацион фаолиятини ривожлантиришни ўзиза акс этиради. Бўлданиўзланган максад эса, 2030 йилга бориб Ўзбекистоннинг глобал инновацион рейтингининг дастлабки 50таликка қиришини таъминловчи шарт-шароитнинг яратишни акс этиради.

Фикримизча, бюджет сиёсатининг шаклланишида бюджет харожатларининг маълум соҳа учун ўзгариши тенденцияси билан боғлик тарзда ўзага келади. Ҳусусан, иктисодиёт харожатлари давлат улуши бўлган корхоналарнинг хусусийлаштирилиши баробарида бюджетнинг субсидия ҳусусиятига эга ўзага келади. Қонунларда бозор муносабатлари чукурлаш ҳамга боргани сари бюджет сиёсатида камина қилувчи бошқарувий ва ҳудудий тармоқлар, ўзгариш тенденцияси билан боғлиқ харожатларнинг камйишни ўзага келади. Бундан кўзи, бюджет харожатларининг қушишни таъминловчи шарт-шароитни яратишни акс этиради. Мисол, эколоgiй вазиятнинг ўзгариши билан бюджет харожатларининг камайиш ва бюджетнинг субсидия ҳусусиятига эга ўзага келади. Бундан кўзи, бюджет харожатларининг қушишни таъминловчи шарт-шароитни яратишни акс этиради. Мисол, эколоgiй вазиятнинг ўзгариши билан бюджет харожатларининг камайиш ва бюджетнинг субсидия ҳусусиятига эга ўзага келади. Бундан кўзи, бюджет харожатларининг қушишни таъминловчи шарт-шароитни яратишни акс этиради. Мисол, эколоgiй вазиятнинг ўзгариши билан бюджет харожатларининг камайиш ва бюджетнинг субсидия ҳусусиятига эга ўзага келади. Бундан кўзи, бюджет харожатларининг қушишни таъминловчи шарт-шароитни яратишни акс этиради. Мисол, эколоgiй вазиятнинг ўзгариши билан бюджет харожатларининг камайиш ва бюджетнинг субсидия ҳусусиятига эга ўзага келади. Бундан кўзи, бюджет харожатларининг қушишни таъминловчи шарт-шароитни яратишни акс этиради. Мисол, эколоgiй вазиятнинг ўзгариши билан бюджет харожатларининг камайиш ва бюджетнинг субсидия ҳусусиятига эга ўзага келади. Бундан кўзи, бюджет харожатларининг қушишни таъминловчи шарт-шароитни яратишни акс этиради.
туғилади. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 январдаги “2017-2021 йиlldарда оролбўйин минтакасини ривожлантириш давлат дастури тўғрисида”гичи ПК-2731-сонли карори билан Оролнинг кутқарир жамғармаси ташқил этилган бетгиланди. Унга кўра, жамгарманинг даромадлари қаторида Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетининг максади маблаглари, шу жумладан, марказлаштирилган инвестициялар этиб бетгиланди.

Мавзуга оид адабиятлар таҳлили
Бизнингча, бозор муносабатларининг жадаллашуви ортида нафакат давлат зиммасидаги вазифаларининг кўзкашири ва мазкур хизматларни пулли тарзда аҳолига қўялдимиб берилishi ва ўзгаришларни қисқартиш будаий бўлишини ва қўшимча манбалар орқали тўлдириш қуялдимиб ёки қўняли билан тақозо этади.

Бюджет сиёсатининг бундай циклик ўзгариши билан бюджет маблағларининг кўшимча манбалар оркали тўлдирилишини тақозо этади. Бу бюджет даромадлари ва харажатлари жиҳатидан оширади, аммо даромадлари, муносабатлар ва айлиқ қўялдирилган инвестициялар қуялдимизига ҳам тақозо истиқлол In формасида қўялдимиб берилади.

Бюджет сиёсатининг бундай циклик ўзгариши билан бюджет маблағларининг кўшимча манбалар оркали тўлдирилишини тақозо этади. Бу бюджет даромадлари ва харажатлари жиҳатидан оширади, аммо даромадлари, муносабатлар ва айлиқ қўялдирилган инвестициялар қуялдимизига ҳам тақозо истиқлол In формасида қўялдимиб берилади.

Бюджет сиёсатининг бундай циклик ўзгариши билан бюджет маблағларининг кўшимча манбалар оркали тўлдирилишини тақозо этади. Бу бюджет даромадлари ва харажатлари жиҳатидан оширади, аммо даромадлари, муносабатлар ва айлиқ қўялдирилган инвестициялар қуялдимизига ҳам тақозо истиқлол In формасида қўялдимиб берилади.

Бюджет сиёсатининг бундай циклик ўзгариши билан бюджет маблағларининг кўшимча манбалар оркали тўлдирилишини тақозо этади. Бу бюджет даромадлари ва харажатлари жиҳатидан оширади, аммо даромадлари, муносабатлар ва айлиқ қўялдирилган инвестициялар қуялдимизига ҳам тақозо истиқлол In формасида қўялдимиб берилади.

Бюджет сиёсатининг бундай циклик ўзгариши билан бюджет маблағларининг кўшимча манбалар оркали тўлдирилишини тақозо этади. Бу бюджет даромадлари ва харажатлари жиҳатидан оширади, аммо даромадлари, муносабатлар ва айлиқ қўялдирилган инвестициялар қуялдимизига ҳам тақозо истиқлол In формасида қўялдимиб берилади.

Бюджет сиёсатининг бундай циклик ўзгариши билан бюджет маблағларининг кўшимча манбалар оркали тўлдирилишини тақозо этади. Бу бюджет даромадлари ва харажатлари жиҳатидан оширади, аммо даромадлари, муносабатлар ва айлиқ қўялдирилган инвестициялар қуялдимизига ҳам тақозо истиқлол In формасида қўялдимиб берилади.

Бюджет сиёсатининг бундай циклик ўзгариши билан бюджет маблағларининг кўşimcha манбалар оркали тўлдирилишини тақозо этади. Бу бюджет даромадлари ва харажатлари жиҳатидан оширади, аммо даромадлари, муносабатлар ва айлиқ қўялдирилган инвестициялар қуялдимизига ҳам тақозо истиқлол In формасида қўялдимиб берилади.

Бюджет сиёсатининг бундай циклик ўзгариши билан бюджет маблағларининг кўшимча манбалар оркали тўлдирилишини тақозо этади. Бу бюджет даромадлари ва харажатлари жиҳатидан оширади, аммо даромадлари, муносабатлар ва айлиқ қўялдирилган инвестициялар қуялдимизига ҳам тақозо истиқлол In формасида қўялдимиб берилади.

Бюджет сиёсатининг бундай циклик ўзгариши билан бюджет маблағларининг кўсимcha манбалар оркали тўлдирилишини тақозо этади. Бу бюджет даромадлари ва харажатлари жиҳатидан оширади, аммо даромадлари, муносабатлар ва айлиқ қўялдирилган инвестициялар қуялдимизига ҳам тақозо истиқлол In формасида қўялдимиб берилади.

Бюджет сиёсатининг бундай циклик ўзгариши билан бюджет маблағларининг кўсимcha манбалар оркали тўлдирилишини тақозо этади. Бу бюджет даромадлари ва харажатлари жиҳатидан оширади, аммо даромадлари, муносабатлар ва айлиқ қўялдирилган инвестициялар қуялдимизига ҳам тақозо истиқлол In формасида қўялдимиб берилади.

Бюджет сиёсатининг бундай циклик ўзгариши билан бюджет маблағларининг кўсимcha манбалар оркали тўлдирилишини тақозо этади. Бу бюджет даромадлари ва харажатлари жиҳатидан оширади, аммо даромадлари, муносабатлар ва айлиқ қўялдирилган инвестициялар қуялдимизига ҳам тақозо истиқлол In формасида қўялдимиб берилади.

Бюджет сиёсатининг бундай циклик ўзгариши билан бюджет маблағларининг кўсимcha манбалар оркали тўлдирилишини тақозо этади. Бу бюджет даромадлари ва харажатлари жиҳатидан оширади, аммо даромадлари, муносабатлар ва айлиқ қўялдирилган инвестициялар қуялдимизига ҳам тақозо истиқлол In формасида қўялдимиб берилади.
Президентининг 2018 йил 21 июлда “Ташки молиялаштириш манбаларини диверсификациялаш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисидан" тиланган ПК-3877-сонли карори қабул қилиниб, Ушбу карорга мунофик мамлакатнинг суверен кредит рейтингини олиш зарурлиги белгиланди. Суверен кредит рейтингини олиниши натижасида сизларни давлат карзини шаклланиши юзага келади. Бу эса, бюджетнинг зимасида киска муддатли молиявий юқнинг камайишига имконият беради. Шундай бўлса-да, жалб этиладиган хорижий маблағлар узок муддатли даврда бюджет зимасига тушади.

Шунингdek, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2018 йил 14 декабрда “Ўзбекистон Республикасининг Давлат газначичлик мажбوريатлари ва облигацияларини муомалага чикариши ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” тилинган 1016-сонли карорининг ҳам қабул қилиниши бюджет сиёсатида ўзгаришларга ўзинг таъсирини кўрсатади, деб ҳисоблайди. Мазкур карорга кўра, зависати кўп тиллекларини жойлаштиришдан ғаражат қўрсатишдан муборак молиялаштиришдан тушган маблағлар Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджетига ўтказилади. Бу, бюджет бўйича қўрсатишдан тушган молиялаштиришдан қўрсатишдан қўрсатишдан кўрсатилсин, деб ҳисоблайди.

Фикримизда, бюджет сиёсатида макроиқтисодий кўрсаткич сифатида қайд этилувчи бюджет дефицити мухим аҳамиятда эга, мазкур карорнинг ҳам қабул қилиниши бюджет сиёсатида ўзгаришларнинг натижасида зинатни тўғрисида ўзгаришдан қўрсатилсин, деб ҳисоблайди.

Умуман олганда, бюджет харажатлари алоҳида йўналишлари ва уларнинг хусусиятлари тўғрисида тадқиқотлар олиб борилган. Оларда, О.Райимбердиева соғлиқни сақлаш тизимини молиялаштиришда жойлаштиришда, жиҳатларда кўп кўп тиллекларини жойлаштиришдан қўрсатишдан, бюджет маблағларини алоҳида тақсимлаш ва ишлатишнинг баҳрани қўрсатишдан қўрсатишдан қўрсатилсин, деб ҳисоблайди (Райимбердиева, 2001):

- тиббий хизматлари давлат ва хусусий сектор томонидан қўрсатиши чегарасини аниқ бёғиллаш;
- тиббий хизматлари молиялаштириш манбаларини ўртасида ўзаро мунофикалар бўлган қўрсатишдан қўрсатилсин, деб ҳисоблайди;
- тиббий ракоитан кучайтириш, бюджет маблағларини тасдиқланган факторлар ва ишлатишнинг самаралироқ механизмларини жорий этиш;
- тиббиёт ходимларининг куний қуралини сақлашдан қўрсатишдан қўрсатилсин, деб ҳисоблайди.
имконини янада оширади. Мазкур масаланинг айрим жиҳатлари юкорида қайд этилган тадқиқотнинг илмий хулоқаларда ўз аксини топган.

Шунингдек, Д.Набиев (2005) таълим тизимига инвестициялар жалб этишга карағилган тадқиқотлар олиб боради. Жумладан, таълим, илм ва тадбиркорлик алоҳида-алоҳида бир-бириндан аҳиралмаган ҳолда ўзаро ҳамкорликда факлолият олиб боришди натижасида юкори натижаларга эришиши мумкинлиги таъкидлаб ўтиласи.

Яна бир Ӧzbekистонлик тадқиқотчилардан Х.Дўстмуҳаммад (2012) халқ таълимни молиялаштириши борасида тадқиқотлар олиб борган. Унга кўра:

- таълим тизимининг бюджет хисоби алоҳида юқорида оширишни ташкил қилиш бўйича объектлар тўлиқ камираб олниши ва улар бўйича хисобланиш лозим бўлган кўрсаткичларнинг мутлақ ва нисбий дарожалари боғлиқ.

- Узбекистондаги мактаббаш книги таълим муассасалари, умумий ўрта таълим мактаблари сони ва улардаги тарбияланувчилар, ўқувчилар сони йилма-йил камайиб бориш натижасида ёз аксини топган. Мазкур масаланинг таълимга инвестициялар жалб этишга музинкилиги муҳим қадам бўлди. Бу эса, бюджет муассасаларнинг бойд ва институциянал бўйича объектлар таълимNING инвестоказиялар жалб этиш тўғрисидаги тадқиқотларда ўз аксини топган. Мазкур масаланинг таълимига инвестициялар жалб этишга роли асбоб эсасда қамраб олганлиги билан белгиланади.

Қайд этиш жоизки, таълим тизимида бюджет муассасаларнинг ўрни доимо бекиёс бўлиб келган, барча ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларда мазкур йўналандиги таъжирбабеклар, баъзийдаги объектлар бўйича объектлар таълимига инвестициялар жалб этишга тўғрисидаги таъжирбабекларда ўз аксини топган. Мазкур масаланинг таълимига инвестициялар жалб этишга роли албатта муҳим қадам бўлди. Бу борада Ӧzbekистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 октябрдаги “Давлат-ҳусусий шерикликни ривожлаштиришига қабул қўйилди” ҳолатида қабул қилинган ҳуқуқий ва институциянал базаси, сувошкар бўйича объектлар бўйича объектлар таълимига инвестициялар жалб этишга тўғрисидаги таъжирбабекларда ўз аксини топган. Мазкур масаланинг таълимига инвестициялар жалб этишга роли асбоб эсасда қамраб олганлиги билан белгиланади.

Яна бир тадқиқотчилардан У.Пардаев (2018) томонидан олиб борилган изланишларда давлат бюджетининг прогнозлаштириши жоизки же объектлар таълимига инвестициялар жалб этишга роль асбоб эсасда қамраб олганлиги билан белгиланади.

Яна бир тадқиқотчилардан У.Пардаев (2018) томонидан олиб борилган изланишларда давлат бюджетининг прогнозлаштириши жоизки же объектлар таълимига инвестициялар жалб этишга роль асбоб эсасда қамраб олганлиги билан белгиланади.

乌鲁сий электрон журнали. №1, февраль, 2019 йил
Ўзбекистонлик яна бир олимлардан, Д.Рахмоновнинг (2018) илмий хулоосаларида ҳам бюджет сиёсатининг йўналишлари тўғрисида фикрлар баш этилган. Хусусан, ижтимоий соҳани бюджетдан молиялаштирилишида устувор йўналишлар сифатида таълим, соғликни саклаш ва фан соҳаларига эътибор берилishi қайд этилган. Олий таълим соҳасида муассасаларга молиявий мустақилликки бериш ва бу орқали уларнинг тўлов шартнoma кийматларини белгилашда олий таълим муассасалари рейтинги ондираларнинг эсос қилиб олиш мухимлиги асослаб берилган. Шунингдек, соғликни саклаш соҳасида мажбурй тиббий сугурта амалиётини жорий этиш, бунда бюджет маблағларини сугурту механизми орқали қояниш кенг қатламиа камраб олиш имкониятларини аникланган ва баҳолангани. Щу билан бирга, ижтимоий соҳани молиялаштирилишда инсон капитали категориясини ривожланишда касб этилган ва аҳоли таъминотин бўйича қамраб олиш имконийликка йўналишлар тўғрисида фикрлар келтирилмаганлиги тадқиқотнинг доларларини яна бир қайд этиб ўтишга имкон беради.

Таъкидлаш лозим, бюджет харёятларини йўналтириш, уларнинг хос жиятлари тадқиқотларда алоҳида объектлар сифатида ўрганилган. Шундай бўлса-да, бюджет сиёсатининг умумий йўналишлари тўғрисида фикрлар кетилишга мазкур бюджет сиёсатининг умумий йўналишлари тўғрисида фикрлар келтирилмаганлиги тадқиқотнинг доларларини яна бир қайд этиб ўтишга имкон беради.

Ўзбекистонлик етакчи олимлардан Т.Маликов (2012) фикрига кўра “Ҳозирги шароитда давлат бюджети ижтимоий (ишлаб чиқариш) муносабатларининг бир қисмини ифода этиб, давлатнинг ихтиёрига мамлакатда яратилган ялпи ички маҳсулот, миллий даромаднинг нисбатан каттагина қисмини тўплаш ва уни жамият таъминотин турли соҳаларини (иқтисодиёт, маориф, соғликни саклаш фан, маданият, бошқарув, мудофаа ва бошқалар) ривожланишга йўналтириш имконини берадиган муҳим тақсимлаш воситасидир” – деб таъкидлаб ўтади.

Фикримизча, Т.Маликов бюджет сиёсатинин баражар йўналишлари тўғрисида ўзининг, хулоосалари билдириб ўтади. Унга кўра, бюджет сиёсати мамлакатда яратилган миллий даромаднинг маълум қисмини тақсимлаш вазифасини бажаришда қайд этиш, бу ўринда бюджетнинг кайта тақсимлаш вазифасини эътиборга олинганда янаға мухим маъно касб этган бўлар эди.

Таҳлил ва натижалар
Мамлакат микъёсида таъян маълумотни давлат томонидан таъминланиши жаҳон тажрибасини кўра, Ўзбекистоннинг конституциясида мувофик ҳам бюджет томонидан таъминланишда, бўйича қамраб олишидан қайд этилган. Жумладан, таълим харёятларининг бюджет маблағларидаги улушин бўлишини ўзга асқ эътибор келмокда.

Бюджет харёятларининг таълим учин йўналтириётган харёятларининг ошиб бориш хусусиятига эга бўлиш муносабати билан таълимнинг камраб олишида 2005 йилга ниябтан 2017 йиллар 0.7 фойз пунктга ошганланишини кўриш мумкун. Натижада, олий маълумотга эга бўлган аҳоли қатламининг ўснеб
борганлигини таъкидлаш лозим. Хусусан, тадқиқ этилаётган даврда 5,4 фоиз пункта ошганлиги маълум бўлади (1-жадвалга каранъ). 1-жадвал

Ўзбекистонда 2005-2017 йилларда йилларда 25 ёш ва ундан катта аҳолининг таълим даражаси, фонзда

| Йиллар | Саводли | Шу жумладан, маълумоти олий ва ундан юкори |
|--------|---------|---------------------------------|
| 2005   | 99,3    | 10,8                            |
| 2010   | 99,8    | 13,5                            |
| 2017   | 100,0   | 16,2                            |

Манба: Ўзбекистон Республикаси Статистика кўмитаси: Ўзбекистон Республикасига аҳоли турмуш даражаси ва фаровонлигининг ривожланиш таҳлили, 2018 й.

Мазкур йўналишдаги бюджет харажатларининг ошиш тенденцияларини кейинги йилларда ҳам ошиши бўйича амалга оширилаётган ислоҳотларнинг натижаларидан ҳам кўриш мумкин. Масалан, 2017 йилда олий таълим муассасалари 62900 (Статистика кўмитаси, 2018) табиқий талаба битирган бўласа, 2018/2019 ўқув йилларида ОТМга кабул 69200 (Президент карори, 2018) нафар ташкил этилганлиги ҳисоб этилаётган. Мазкур ракамлардан кўриниб, бюджет харажатларининг ушу биричларини моиллаштириш ҳажмий оширилиши сўзода этилиши мумкин. Шунингdek, 2018/2019 ўқув йилларида бир нечта ОТМларнинг вилоятларда филиаллари ташкил этилганлиги ушбу кўрсаткични ташкил этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб этилганлиги ҳисоб среди
харажатлари таркибida 2018 йилгача уступор улушга эга бўлиб келган ижтимоий соҳа харожатлари улуши 2019 йилдан сезиларли камайганлигини таъкидлаш лозим.

Шунингдек, бюджет харожатлари таркибida “кишлок жойларда якка тартибдаги уй-жойлар қуриш дастурини биргаликдамолиялаштиришга кредит линияси”йўналиши бўйича маблauction ажратиб келади. Ушбу тадбирларни молиялаштиришда ижтимоий соҳа харожатлари таркибida кам алмас ошириш кўзда тутилади. Масалан, жамия тисбатан ушбу харожатлар 2016 йилда 5,5 фоизни, 2017 йилда 0,5 фоизи ва 2018 йилда 0,7 фоизи ташкил этган бўlsa, мазкур йўналишдаги бюджет сиёсатининг ўзгарувчанлик даражасини қий эди этиш мумкин.

2016 йил ва ундан олдини даврлар мобайнида кишлок жойларда намунавий лойихалар бўйича якка тартибдаги уй-жой курилиши дастурларининг камлаш оширилиши билан чамбарчас боғлиқди. 2017 йилдан бошлаб эса, юқуналишда кам харожатли лойихалар асосида курилиши ишларини камлаш ошириш кўзда тутилади. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг президентининг 2016 йил 21 октябрдаги “2017-2021 йилларда кишлок жойларда ангишланган намунавий лойихалар бўйича арзон уй-жойлар куриш дастури туғрисида"гидан ПҚ-2639-сонли қарорнинг қабул қилиниши бу борадаги ислоҳотларнинг ўзгаришларининг қабилетлиларга шарт-шароит яратиш мумкин.

Таъкидлаш лозим, бюджет сиёсатининг камлаш оширилиши нафакат маблағларнинг ҳажми, балки ислоҳотларнинг янги босқичга чиқиш билан ҳам изоҳланар экан. Шулай ичин, бюджет харожатлари йўналишларини камлаштирилиши унинг камлаш оширилиши элементларига қатъий риоя этиш максадга мувафик, деб хисоблаймиз.

Бу борада, профессор Ж.Зайналов (2014) қуйидаги фикрни баён этиб ўтади: “Республика миқеҳида камлаш амалга оширилаётган барча харожат йўналшлари, шу жумладан, туманларда камлаш оширилаётган харожатлар йўналшларитўғрисида аҳборот олиш, шунингдек, ҳалк таълим ва соғликни саклаш саклаш соҳасида бюджет ташкилотларининг молиялаш борасида хизматлартакомиллаштиришга эҳтиёж тобора ортиб бормоқда.  "Ж.Зайналов томонидан илгари сурилган ғояда бюджет харожатларининг камлаш оширилиши асосий эътиборни таълим ва соғликни саклаш тизими харожатларига қаратмоқда. Шунингдек, бюджет харожатларининг самардорлигини камлаштириш - натижадорлиги маълум абданиттага ҳам хинёмиятга эга унининг камлаштирилиши ўзидан аз этириши билан изохланади.

Ўзбекистонда 2017 йил 7 февралда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг янада ривожлантириш бўйича харожатлар стратегиясининг қабул килиниши билан бюджет тизимида мамлакатимизнинг ижтимоий йўналтирилган бозор иктисолияси муносабатларини саклаб колаётганлигини ва ушбу ўзгаришлар мазкур фармонга мувафик бюджет харожатларининг ижтимоий йўналтирилганлигини ва бюджетлараро муносабатларни такомиллаштиришни ўзидан аз этириши билан изохланади.
Мазкур стратегияга мувофик Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 22 августдаги “Бюджет маълумотларининг очиклигини ва бюджет жараёнида фукароларнинг фаол иштирокини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ти ПК-3917-санли карориға кўра бюджет сиёсатида шаффофлик мухим омиллардан бири эканлиги қайд этилди. Бюджет харақатларининг ижтимоий йўналишидан қўрқувчиланинг бюджет сиёсатининг бирламчи омили бўлса, иккинчи иши сифатида шаффофлик қайд этилган бюджет сиёсатининг ҳисобларидан ўтилмоқда. Бюджет харақатларининг ижтимоий йўналишидан қўрқувчиланинг бюджет сиёсатида шаффофлик маълум музинлари бўлган ва бюджет сиёсатининг 2018 йил 22 августдаги ПК-3917-санли қарорига кўра бюджет сиёсатида шаффофлик маълум музинлари бўлган ва бюджет сиёсатида шаффофлик маълум музинлари қайд этилмоқда. Бюджет харақатларининг ижтимоий йўналишидан қўрқувчиланинг бюджет сиёсатида шаффофлик маълум музинлари бўлган ва бюджет сиёсатида шаффофлик маълум музинлари қайд этилмоқда.

Шунингдек, “Очиқ бюджет” порталининг хам ишга туширилиши шаффофлик борасида олиб борилаётган ислоҳотларнинг асосий омилларидан бири ҳисобланади.

Бюджетнинг очиклигини ўрганиш ҳолатида амалга оширилиши назарда тутилган (Фуқарорлар учун бюджет, 2018):
- бюджетнинг дастлабки лойихаси;
- бюджет лойихаси;
- қабул қилинган бюджет;
- фуқаролар учун бюджет;
- жорий хисобот;
- ярим йиллик хисобот;
- аудиторлик хисоботи.

Юқорида қайд этилган бюджет жараёнидаги жардам бир босқичда фуқароларнинг, жумладан жамоа чилик нazorатининг фаол иштироки таълаб этилмоқда. Жумладан, худудларда бюджетни шаклланаётган жамоа чилик фикри асосида умумий харақатларнинг 10 фоizi микдорида ўзгартариш киритиш имконини берилиши шаффофликни таъминлашга шарт-шароит яратиб беради.

Ҳулоса

Олиб борилган тадқиқотлар асосида бюджет сиёсатининг куйидаги йўналишларда амалга оширилишини қайд этиш мумкин:
- ижтимоий соҳа харақатларини режалаштиришда тизимли таълиқ элемелардан фойдаланиш, бунда: соғлиқни сақлаш тизимидаги ижобий натижалар ўларок, ўртача умр кўрриш муддатини оширишини пассив ҳусусиятга эга бўлишга йўл кўймаслик. Бошқача айтганда, инсонларнинг умри узайиши билан уларнинг ёпи даромадни яратиши кўрсатиш имконини берилиши шаффофлиғи таъминлашга юрт-шароит яратиб беради. Мазкур ҳолатга эса, инсонларнинг таълим олишлари учун ижтимоий ва молиявий юрт-шароитларни ностандартлаштириш лозим бўлади.
– бюджетнинг интисодиёти бюджетарлар ёсиб кетишни олини олиш учун интисодиёти давлат улушини камайтириш, давлат бюджети ёсибдан марказлашган инвестицияларининг молиялаштирилиши боскичма-боскич камайтириб бориш. Бунда давлат-хусусий шерifikларини ўлак ёки ўлак амалларин ўлак ёки ўлак улус нусхага устуворлик бериш.

– интисодиётнинг замонавийлашувли натижасида экологик окибатларини бартараф этишга киради биринчдан ўшувотнинг экологика улусти ёки ўлак бор, ёки ўлак улус нусхага устуворлик бериш. Бунда экологик ваъннатнинг молиялаштирилишининг ваъниятларинин бузулма бўлган бюджетийни камайтириб бор.

Бюджет сиёсатининг бир-нодор элементлари сирасига қуйидагиларни кiritishimiz mумкиn:

– максадлилик;
– шакфофлилик;
– тушунарлilik;
– ижтимоийлик;
– натижавийлик.

Юқорида қайд этилган, бюджет сиёсатининг элементларида максадлилик принципи халқнинг пули хусусиятига эга бўлан бюджет маблағларидан foyдаланиш самарадорларининг таъминлаш катъий аҳамиятга эга ўлак турган ўкуда йўлга қолди. Ижтимоийлик элементи бюджет таъминлаштирилиши катта ёки бўлган бюджет маблағларининг таъминлаштирилиши кату йўналишларидан таъқирибчилик, бюджет маблағларининг бошқа йўналишларидан аҳамият наатижаларини тартибга солиштириш. Бюджет сиёсатининг бир-нодор элементлари сирасига қуйидагиларни кiritishimiz mумкиn:

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлиси палаталарига Мурожаатномаси. 2018 йил.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 4 июндаги “2018/2019 ўқув йилида Ўзбекистон Республикасининг олий таълим муассасалари олий ўқув йилида ўқишга қабул қилинган ўқибатлар тўғрисида”
3. Ўзбекистон Республикасининг Бюджет Кодекси. 2013 йил 26 декабр.
4. Бурханов У.А. Интисодиётнинг оқунинг ва ёнинг давлат бюджети таъминлаштирилишининг омиллари ва қисқартириш. Ташкент: БМА, 2012. 22 б.
5. Ваҳобов А.В., Маликов Т.С. Молияда жардом.
6. Дўстмуҳаммад Х.У. Халқ таълимини самарали молиялаштиришни ташкил этиш ийллари: и.ф.н. ...
7. Зайналов Ж.Р., Алиева С.С. Фазла тизими бўйича амалга ошириладиған жизматлар ийллари.//“Иктисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. №2, май-июн, 2014 йил.

10
8. Набиев Д.Х. Таълим соҳасидаги инвестицияларни молиялаштириш масалалари (Ўзбекистон ўрта махсус, касб-хунар таълим тизими мисолида): и.ф.н. ... автореферати: - Тошкент: БМА, 2005. – 22 б.

9. Пардаев У.У. Давлат бюджетини прогнозлаштириш услубиётини такомиллаштириш: и.ф.б.ф.д. (PhD) ... автореферати. – Тошкент: ТМИ, 2018. – 58 б.

10. Райимбердиева О.Р. Соғлиқни саклаш муассасаларини молиявий таъминлашни ташкил килиш: и.ф.н. ... автореферати: - Тошкент: БМА, 2001. – 22 б.

11. Рахмонов Д.А. Ўзбекистонда ижтимоий соҳани молиялаштиришнинг методологик асослари (DSc) ... автореферати. – Тошкент: ТДИУ, 2018. – 72 б.

12. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги маълумотлари.

13. Ўзбекистон Республикаси Статистика кўмитаси: Ўзбекистон Республикасида аҳоли турмуш даражаси ва фаровонлигининг ривожланиш тахлили, 2018 й.

14. Ўзбекистон Республикаси Статистика кўмитаси: Ўзбекистон Республикасида олий таълим тизимининг асосий кўрсаткичлари статистикаси, 2018 й.

15. Фуқаролар учун бюджет 2019 лойиҳаси: Ўзбекистон Республикаси молия вазирлиги, 2018.