4 Дәріс - Мемлекеттік шешімдердің қабылдануы мен атқарылуының макроэкономикалық деңгейлері

Сұрақтар:

1. Мемлекеттік шешімдердің қабылдануы мен атқарылуының макроэкономикалық деңгейлері

2. Шешімдердің қабылдануы мен атқарылуының макроэкономикалық деңгейлерінің ерекшеліктері

Дәріс мақсаты- студенттерге мемлекеттік шешімдердің қабылдануы мен атқарылуының макроэкономикалық деңгейлерін жүйелі түсіндіру

Мемлекеттік шешім қабылдаудың макроэкономикалық деңгейі

Шешім қабылдау процесінде мемлекет макроэкономикалық реттеудің субъектісі ретінде де әрекет етеді, бұл оның қызметінің саяси деңгейге қарағанда мүлде басқа параметрлерін білдіреді. Осылайша, қарастырылып отырған мәселелер мен қабылданған шешімдердің негізгі аспектісі енді егемендікті қамтамасыз ету немесе билеуші ​​режимді тұрақтандыру міндеттері емес, экономикалық өсу мен даму, мемлекет пен қоғамның өмірін ресурспен қамтамасыз етуді арттыру, қайта құрылымдау мақсаттары болып табылады. инфрақұрылым, азаматтардың әл-ауқатын арттыру. Сайып келгенде, мемлекеттің қызмет етуіне қажетті қаржылық, экономикалық, ақпараттық, кадрлық және басқа да негіздерді қалыптастыру қажеттілігі қоғамды әлеуметтік-экономикалық тұтастық ретінде біріктіру міндетін қояды. Бұл қазірдің өзінде мемлекеттің алдында тұрған проблемаларды бағалаудың жаңа шеңбері болып табылады, оны мазмұны жағынан ұлттық экономиканың интеграциялық сипатын нығайтуға, оның халықаралық аренадағы бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, неғұрлым перспективалы позициялауға бағытталған экономикалық және қайта бөлу қызметі арқылы шешіледі. жаһандық экономикалық кеңістікте және тиімділікті арттыру. Егер саяси деңгей мемлекет қызметінің шеңберінде мемлекеттік билікті пайдаланудың белгілі бір идеологиялық (идеологиялық) дәлелін қамти отырып, ел дамуының жалпы векторын құраса, онда макроэкономикалық деңгейде басқару органдары бұл осьтік міндетті «бөледі». бірқатар дискретті міндеттер, оларды шешу арқылы өндірісті және қолда бар ресурстарды бөлуді ұтымды жоспарлауға болады..

Бұл мағынада мемлекеттік құрылымдар мен олардың контрагенттері арасындағы қарым-қатынастардың басым осі басқарылатындар арасындағы қарым-қатынасқа айналады (бұл экономикалық байланыстарға қандай да бір түрде кіретіндер).

Қарым-қатынастың бұл форматы, біріншіден, басқару органдары өз мақсаттарына мәжбүрлеу арқылы емес, серіктестерінің мінез-құлқын ынталандыру, олардың әрекеттерін ынталандыру арқылы қол жеткізеді деп болжайды.Осылайша шешім қабылдау кезінде үстемдік етуші ойыншылар мен негізгі актер позицияларында өзгерістер орын алады. үкімет болып табылады, ал оның қызметінің негізгі мазмұны қоғамдық игіліктер мен ресурстарды оңтайлы өндіру, бөлу және қайта бөлу міндеттері болып табылады.

Бұл жағдай бір мезгілде мемлекеттің басым міндеттерінің тізімін де, ол қолданатын құралдарды да өзгертеді. Атап айтқанда, несиелендіру мен пайыздық мөлшерлеме деңгейін бақылауға, инфляция мен құлдырауға қарсы тұруға, халықты жұмыспен қамту деңгейін реттеуге және төлем балансындағы теңгерімсіздікті азайтуға тырыса отырып, үкімет тікелей мемлекеттік қаржыландыру технологияларын, мемлекеттік тапсырыстарды, квоталарды, лицензиялауды, мемлекеттік кәсіпкерлік және басқа да ақша-несие шаралары, кедендік, салықтық, амортизациялық және оның қайта бөлу саясатының басқа да түрлері.

Бұл түрдегі нұсқаулықтар, шын мәнінде, мемлекеттік органдардың тиісті шешімдер түрлерін қабылдауына шектеулерді белгілейді.

Бұл деңгейде әлеуметтік мәселелердің саяси белгіленген бағалаулары практикалық басқару деңгейіне ауыстырылады және нақты стратегиялық және жедел көрсеткіштермен қамтамасыз етіледі. Тиісінше, үкімет әдетте қоғамдық игіліктерді барынша тиімді өндіру және тарату мақсатында иерархиялық, желілік және нарықтық құрылымдарды біріктіре отырып, ұйымдық құрылымдарын қайта құрылымдайды. Министрліктер, қызметтер мен ведомстволар неғұрлым оңтайлы экономикалық нәтиже алу үшін мемлекеттік реттеу объектілерімен нақты қарым-қатынастар жасайды.

Осылайша, шешімдерді қабылдау кезінде орталықтандырылған басқару әдістері мен негізгі құрылымдар мен мекемелердің дербес әрекеттерін біріктіру, жүктелген міндеттерді шешудің директивалық және автономды әдістерін үйлестіру, басқару өкілеттіктерін орталықтандыру мен шоғырландырудың сол немесе басқа деңгейін сақтаудың орындылығы мәселесі туындайды. . Осыған байланысты орталық, өңірлік және жергілікті мемлекеттік органдардың өкілеттіктерін өзара салыстыру, ведомстволық және аумақтық эгоизмге қарсы тұру, үкіметтің стратегиялық жоспарлары мен нұсқауларын сақтау мәселелері туындайды.

Алайда, экономикалық негізделген нәтижелерге қол жеткізу мақсаттары әрқашан саяси нұсқауларға, олардың бастапқы құндылықтарына сәйкес келе бермейтіні анық. Әрине, бір мемлекеттің шеңберінде саяси және экономикалық мәселелерді шешудің арасында әрқашан ішкі байланыс болады. Сонымен қатар, саясат осы типтегі мәселелерді тиімді шешу әдістерінің бірі болып табылады. Және бұл мағынада саяси бақылау әрқашанда үкіметтің экономикалық қызметі қоғамдық тұрақтылықты, тәртіпті, азаматтық тыныштықты сақтауға ықпал етуді қамтамасыз етуге бағытталған. Дегенмен, осы деңгейде биліктің саяси мақсатты және экономикалық негізделген іс-әрекеттерінен туындайтын нақты міндеттер арасында әлі де көптеген қайшылықтар туындайтынын байқауға болмайды.

Егер мемлекеттік бюджетті қалыптастырудағы саяси тәсілдер жетекші қаржы-экономикалық топтар арасындағы мүдделерді үйлестіруді және соған сәйкес күштерді теңестіруді талап етсе, сол мәселені шешуде макроэкономикалық көзқараспен негізгі критерий ресурстарды ұтымды бөлу болып табылады. нақты экономикалық жағдайға және елдің даму перспективаларына сәйкес. Сондай-ақ, егер саяси мақсатқа сай шешімдер әр түрлі заңнамалық шектеулерді айналып өте алатын болса, онда үкіметтің экономикалық және қайта бөлу қызметі тек қана конституциялық-құқықтық негізде құрылады, бұл іс-әрекеттер үшін жауапкершіліктің тиісті түрін ұйғарады. алынды

Жалпы алғанда макроэкономикалық деңгейде реттеушілердің үш негізгі түрі қолданылады:

1) саяси басымдықтар мен құндылықтар;

2) экономикалық (рационалды) орындылығы;

3) қолданыстағы заңнама.

Мемлекеттік шешімдерді қабылдаудың осы деңгейінің маңыздылығын арттырудың қазіргі заманғы көздерін атауға болады:

— мемлекет пен қоғам дамуының саяси және экономикалық басымдықтарын біріктіру, үстем таптың саяси және экономикалық сегменттерінің өзара іс-қимылын күшейту;

мемлекеттік қызметтегі кадрлық механизмдерді дамыту (лауазымды тұлғалардың еңбегіне деген кәсіби талаптарды күшейту, сіңірген еңбегін ескере отырып, басқару аппаратының әлеуметтік қамтамасыз етілуін арттыру арқылы), бұл басқару қызметінің сапасын арттыруға көмектеседі;

— заңнаманы жетілдіру және қажетті құқықтық актілерді қабылдау тиімділігін арттыру, басқару іс-әрекетінің тәртібі мен ережелерін нақтылау;

— мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымын жетілдіру;

— қоғамның дамуының негізгі ресурстарын жинақтау және оңтайлы қайта бөлу.

Бақылау сұрақтары

1. Мемлекеттік шешім қабылдау кезеңінің кезеңдерін сипаттаңыз.

2. Мемлекеттік шешімдерді қабылдаудың дайындық кезеңін сипаттаңыз.

3. Мақсатты жүзеге асыру кезеңінің мәні мен мазмұны неде?

**Негізгі әдебиеттер:**

1.Қасым-Жомарт Тоқаев "Әділетті Қазақстанның экономикалық бағдары". -Астана, 2023 ж. 1 қыркұйек https://sputnik.kz/prezidenttin-qazaqstan-khalqyna-zholdauy---2023

1. Қазақстан Республикасының Конститутциясы-Астана: Елорда, 2008-56 б.
2. Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2020 – 2025 жылдарға арналған тұжырымдамасы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 20 желтоқсандағы № 846 қаулысы.- [www.adilet.zan.kz](http://www.adilet.zan.kz)
3. Қазақстан Республикасының тұрақты дамуының 2007-2024 жж. арналған тұжырымдамасы//Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 14 қараша № 216 Жарлығы- https://www.google.com/search?q
4. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшінің әдептілік нормаларын және мінез-құлқын қағидаллларын одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы//Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсан №153 Жарлығы- https://adilet.zan.kz/kaz/docs/U1500000153
5. Мемлекеттік қызмет туралы Заңы//Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 23қарашадағы №416 -V ҚРЗ -https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z2300000216
6. Қазақстан Республикасында жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытудың 2025 жылға дейінгі тұжырымдамасы//ҚР Президентінің 2021 жылғы 18 тамыздағы №639 Жарлығы
7. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының 2022-2026 жылдарға арналған тұжырымдамасы// ҚР Президентінің 2022 жылғы 2 ақпандағы №802 Жарлығы -https://www.google.com/search?q
8. 9. Баллод Б.А., Елизарова Н.Н. Теория принятия решений- Санкт-Петербург: Лань, 2023-52 с. https://reader.lanbook.com/book/320753
9. Беляева И.Ю. , О.В. Панина О.В., Белокурова М.Е. **Методы принятия управленческих решений** - М.: КНОРУС, 2022-230 с
10. **Бусов, В. И. Управленческие решения -**М.: Юрайт, 2023. – 254 с. URL: [https://urait.ru/bcode/510647](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Furait.ru%2Fbcode%2F510647&cc_key=)
11. **Валишин, Е. Н. Управление персоналом организации -**М.: Прометей, 2021. - 330 c.URL: [https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001721994.html 113](https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001721994.html%C2%A0113).
12. Зуб А.Т. Принятие управленческих решений-М.: Юрайт, 2023-332 с.-URL: <https://urait.ru/bcode/511109>
13. Иванов П.В. Методы принятия управленческих решений- М.: Юрайт, 2023. -350 с. URL: <https://urait.ru/bcode/530956>
14. Микони С.В. Теория принятия управленческих решений -Санкт-Петербург: Лань, 2022-384 с. https://reader.lanbook.com/book/261191
15. Соловьев А.И. Принятие и испольнение государственных решений-М.: Прометей, 2023-498 с. http://iguip.narod.ru/sokolov/Present\_Prinyatie\_Gosudarstvennyh\_i\_Polit\_resheniy.pdf
16. Тесленко И.Б. Теория принятия управленческих решений-М.: КНОРУС, 2022-200 с.

https://knorus.ru/catalog/ekonomika/514719

1. Филинов-Чернышев, Н. Б.  Разработка и принятие управленческих решений – М.: Юрайт, 2023. -338 с. - URL: <https://urait.ru/bcode/534074>

**Қосымша әдебиеттер**

1.Нұртазин М.С. Қазақстандағы жергілікті мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет жүйелері : оқу құралы.-Алматы : Бастау, 2018.-256 б.

2.Одегов Ю.Г., Кармашов С.А., Лабаджян М.Г. Кадровая политика и кадровое планирование -М.: Юрайт, 2020-202 с.

3. Оксфорд экономика сөздігі = A Dictionary of Economics (Oxford Quick Reference) : сөздік -Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019 - 606 б.

4.Уилтон, Ник. HR-менеджментке кіріспе = An Introduction to Human Resource Management - Алматы: "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019. — 531 б.

5. М. Коннолли, Л. Хармс, Д. Мэйдмент Әлеуметтік жұмыс: контексі мен практикасы – Нұр-Сұлтан: "Ұлттық аударма бюросы ҚҚ, 2020 – 382 б.

6. Стивен П. Роббинс, Тимати А. Джадж

Ұйымдық мінез-құлық негіздері = Essentials of Organizational Benavior [М - Алматы: "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019 - 487 б.

7. Р. У. Гриффин Менеджмент = Management - Астана: "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018 - 766 б.

8. Д.Гэмбл, М.Питереф, В.Томпсон Стратегиялық менеджмент негіздері: бәсекелік артықшылыққа ұмытылу = Essentials of Strategic Management the Quest for Competitive Advantage -Алматы: "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019 - 534 б.

9. Шиллинг, Мелисса А.Технологиялық инновациялардағы стратегиялық менеджмент = Strategic Management Technological Innovation - Алматы: "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019 - 378 б.

10. О’Лири, Зина. Зерттеу жобасын жүргізу: негізгі нұсқаулық : монография - Алматы: "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2020 - 470 б.

11. Шваб, Клаус.Төртінші индустриялық революция = The Fourth Industrial Revolution : [монография] - Астана: "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018- 198 б.

**Интернет-ресурстар:**

1. <https://iguip.narod.ru/sokolov/Present_Prinyatie_Gosudarstvennyh_i_Polit_resheniy.pdf>
2. URL: <https://urait.ru/bcode/511109>
3. https://knorus.ru/catalog/ekonomika/514719