1. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԺՈԻԹԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ

2. ՄՏՀ դերը միջազգային տնտեսական հարաբերությունների համակարգում (ՄՏՀ)

Ժամանակակից կյանքում երկրների միջազգային տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը արտադրության և տեխնիկական համագործակցությունը զարգանում են արագ տեմպերով և առաջացնում են դրանց սպասարկման միասնական միջոցների ստեղծման, ձևավորման անհրաժեշտություն: Դա իրականացվում է տնտեսական կապերի դրամական տեսքով, հետևաբար առաջանում են նոր տնտեսական հարաբերություններ, որոնք կոչվում են արժութային հարաբերություններ: Ըստ էության արժութային հարաբերությունը առանձին երկրների, ձեռնարկությունների, այսինքն տնտեսավարող սուբյեկտների միջև վճարահաշվարկային գործառնությունների իրականացման ժամանակ ձևավորված հարաբերություններ են: Այդ հարաբերությունները կարգավորվում են արժութային համակարգի ձևավորման և գործունեության ճանապարհով:

Կյանքը ցույց է տվել, որ միջազգային արժութային հարաբերությունները (ՄԱՀ), որոնք ծագել են ու սկսել են գործել աշխարհա-տնտեսական-բազմաբնույթ կապերի սպասարկման համար, ժամանակի ընթացքում դարձել են ՄՏՀ-ի առավել շարժուն ձևերից մեկը:

Միջազգային արժութային հարաբերությունները ամբողջ աշխարհի մասշտաբով առաջացող հարաբերությունների համակարգ եր են, որոնք ձևավորվել են համաշխարհային շուկայում տարբեր երկրների դրամական միավորների փոխանակման հիմքի վրա: Արժութային հարաբերությունների ամենասկզբնական սաղմնավորման ձևավորումը կարելի է գտնել նաև անտիկ դարաշրջանի տնտեսական կյանքում, երբ գոյություն են ունեցել մուրհակները: Տնտեսական կյանքի համաշխարհային զարգացումն այնուհետև այդ երևույթը ստացել է արդեն դրամական տեսք և սկսել են գործել արժութային հարաբերությունները:

Ժամանակակից արժութային համակարգըձևավորվել է ամբողջ աշխարհի մասշտաբով արտադրողական ուժերի զարգացման պրոցեսին համընթաց: Բացի դրանից աստիճանաբար ձևավորվում էր նաև համաշխարհային շուկան և այդ պրոցեսները տեղի են ունեցել աշխատանքի միջազգային բաժանման խորացման պայմանում և հետևանքըեղել է այն, որ տնտեսական կապերը ձեռք են բերել միջազգային բովանդակություն:

ՄՏՀ-ի համակարգում արժութային հարաբերությունները դրսևորվում են մի շարք հասկացությունների միջոցով, դրանք են՝ արժույթ-արժույթ, արժույթի (արտարժույթի) շուկա, արժույթի կուրս, արժութային քաղաքականություն և այլ հասկացությունների միջոցով, որը պահանջում է դրանց տնտեսագիտական բովանդակության համակողմանի բացահատում: ՄԱՀ-ը դրսևորվում են այն ժամանակ, երբ նյութական բարիքների արտադրությունը, բաշխումը, փոխանակությունը և սպառումը ստանում են համաշխարհային ձև: Դա նշանակում է, որ առաջանում են նաև այլ երևույթների կարգավորման դրամական հարաբերություններ: Այստեղից հետևություն, որ ԱՀ-ը առաջացման համար հիմք է հանդիսացել հասարակական վերարտադրողական գործընթացները:

ԱՀ-ի ծագումն ու զարգացումը տեղի է ունեցել ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի միջազգային շարժի առաջացմանը զուգահեռ: Չնայած միջազգային վերարտադրության համեմատ արժութային հարաբերությունները ունեն երկրորդային բնույթ, այնուամենայնիվ աստիճանաբար ԱՀ-երը ձեռք են բերել բավականին անկախ կարգավիճակ և կարող են ազդել, հակազդել ՄՏՀ-ի առանձին ոլորտների վրա: Այդ հանգամանքն ավելի էականորեն ակնառու է դարձել հատկապես 20-րդ դարի վերջից սկսած, երբ նկատվում է տնտեսական ինտեգրացման և նոր ալիք, որը տնտեսագետները անվանում են տնտեսական գլոբալացում:

ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԱՀ-ի ՏԱՐՐԵՐԸ

 ԱՀ-ը կարելի է սահմանել որպես արժութա-ֆինանսական հարաբերությունների կազմակերպման ձև, որը ամրագրված է ազգային օրենսդրության և միջազգային համաձայնագրերով: Եթե արժութային համակարգը օրենսգրքով սահմանված կանոններից բացի լրացվում է նաև միջպետական համաձայնագրերի կանոններով, ապա դա նշանակում է , որ աշխարհի մասշտաբով ձևավորվել է «Համաշխարհային ԱՀ»: Հասկանալի է, որ այդ նոր համակարգի մաս կազմում են ազգային արժութային համակարգը:

 «ԱՀ» հասկացությունը կարելի է ներկայացնել տնտեսական և կազմակերպա-իրավական տեսանկյունից: Տնտեսական տեսանկյունից «ԱՀ»-ը արժութա-տնտեսական հարաբերությունների համակարգ է, որը առաջացել է տնտեսական կապերի միջազգայնացման հիմքի վրա: Որոշ հեղինակներ նշում են, որ «ԱՀ»-ը այնպիսի մի համակարգ է, որտեղ միջազգային հաշվարկների իրականացման համար օգտագործվում են հատուկ գործիքների և դա դրսևորվում է միջազգային արժութային քաղաքականության և պրակտիկայի իրագործման համար:

 Կազմակերպա-իրավական տեսանկյունից «ԱՀ»-ը արժութային հարաբերությունների ձևավորման պատմա-իրավական ձև է, որը ամրագրված է ինչպես ազգային օրենսդրական, այնպես էլ համապատասխանում է միջազգային իրավական նորմերին:

 «ԱՀ»-ը իր պատմական զարգացման ընթացքում անցել է հետևյալ մակարդակներով՝

1. Ազգային
2. Տարածաշրջանային
3. Համաշխարհային

Ինչպես ցույց է տալիս վերոհիշյալ թվարկումը, պատմականորեն առաջնային ձևն է ազգյին ԱՀ-ը: Դա ներկայացնում է տվյալ երկրի դրամական համակարգի ինչ որ մի հատված, որը մյուս հատվածների համեմատ ունի որոշակի ինքնություն և կարող է դուրս գալ և գործել ազգային տնտեսական սահմաններից դուրս: Դուրս գալու դեպքում, որպես գործիք օգտագործվում են արժութային պաշարները:

ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՀ-Ի ՏԱՐՐԵՐԸ

Ցանկացած երկրում Ազգային ԱՀ կազմված է հետևյալ տարրերից.

1. Ազգային արժույթի միավորը
2. Ազգային արժույթի փոխարժեքի ռեժիմը
3. Ազգային արժույթի գնողունակություն պարիտետը կամ իրավահավասարությունը
4. Ազգային արժույթի փոխարկելի պայմանականությունը կամ աստիճանը
5. Արժույթի շուկայի կամ ոսկու շուկայի կարգավորման ռեժիմները
6. Երկրների միջազգային հաշվարկների կարգավորումը
7. Միջազգային արժութային իրացվելիության ազգային կարգավորումը
8. Միջազգային վարկային շրջանառության միջոցների օգտագործման ազգային կարգավորումը
9. Ազգային այն կազմակերպությունները, որոնք կարգավորվում են տվյալ երկրի արժութային հարաբերությունները:

Ազգային ԱՀ-ը ամրապնդվում է տվյալ երկրի ազգային օրենսդրություն, որի ժամանակ հաշվի են առնվում միջազգային իրավունքի համապատասխան նորմերը: Բնական է, որ ցանկացած երկրում ազգային համակրգը կարող է ունենալ առանձx, որոնք պայմանավորված են տվյալ երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման պատմության և աստիճանով երկրի ներսումգործող տնտեսական հարաբերությունների կապերի գծով և այլ հանգամանքներով: Ազգային ԱՀ-ը հետապնդում է արժութային պաշարները հավաքագրելու, դրանք կառավարելու, երկրի առևտրային կապերը միջնորդավորելու, այլ երկրների հետ վճարա-հաշվարկային գործունեություն իրականացնելու նպատակներն են:

 Տարածաշրջանային ԱՀ-ը դա առանձին տարածաշրջանի երկրների միջև միջպետական համաձայնագրերի վրա իրականացվող արժութային հարաբերություններ են, որոնք կարգավորվում ու կառավարվում են միջպետական համապատասխան կազմակերպությունների կողմից: Տարածաշրջանային ԱՀ-ի դասական օրինակ կարելի է ներկայացնել Եվրասիական տնտեսական միությունը:

 Համաշխարհային ԱՀ-ը կարգավորում է միջազգային արժութային հարաբերությունը ավելի մեծ մասշտաբներով և այդ ֆունկցիան իրականացնելու համար հիմնավորվում է մասնակից երկրների ազգային արժութային համակարգի վրա, հաշվի է առնում համաշխարհային համակարգի շուկայի իրավիճակները զարգացման միտումները և առաջարկում են համապատասխան լուծումներ:

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԱՀ-Ի ԳՈՐԾԻՔՆԵՐՆ ԵՆ՝

1. Միջազգային արժութային միջոցները և դրանցից են միջազգային պահուստներ արժեքությունը (ոսկին, հատուկ իրավունքի փոխառությունը, որոնք փոխարինում են իրական գործարքներում ոսկուն՝ SDR (հատուկ իրավունքի փոխառությունը)):
2. Արժույթների փոխարժեքների ռեժիմների կարգավորումը
3. Միջազգային հաշվարկների միջազգային ձևերի միասնականացումը
4. Արժույթների փոխադարձ փոխարկելիության պայմանի հաստատում
5. Արժութային սահմանափակումների բազմակողմ կարգավորում
6. Միջազգային արժութային իրացվելիության բազմակողմ կարգավորումներ
7. Միջազգային-վարկային շրջանառու միջոցների օգտագործման կանոնների միասնականություն
8. Համաշխարհային արժութային և ոսկու շուկաների կարգավորման ռեժիմներ
9. Համաշխարհային ԱՀ կարգավորող միջազգային կազմակերպությունների ստեղծում (ԱՄՀ):

 Ինչպես տեսնում ենք, այս հիմնահարցերը ցույց են տալիս, որ նշված գործիքները նախ լրացնում են միմյանց, նկատի ունեն միջազգային տնտեսական հարաբերությունների տարբեր մակարդակների առկայությունը և արժույթ հասկացությունը բոլոր դեպքերում հանդիսանում են հիմք արժութային հարաբերությունների ձևավորման համար:

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԱՀ-Ի ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԱՀ-Ը ԵՎ ԴՐԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸ

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԱՀ-Ի ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ

 Համաշխարհային արժութային համակարգի (ՀԱՀ) ձևավորումը համընկնում է արդյունաբերական հեղշրջման և համշխարհային տնտեսական համակարգի ձևավորման շամանակշրջանի և շատ հեղինակավոր մասնագետների տեսակետից այդ երկուսը համարվում են շատ լուրջ դարակազմի փոփոխությունների արդյունք:

 ՀԱՀ-ը սկսեց ձևավորվել համաշխարհային տնտեսական կյանքում առաջացած նոր երևույթների հիման վրա: ՀԱՀ-ը իր զարգացման ընթացքում անցել է երեք փուլ՝

1. Ոսկու ստանդարտի փուլ, կամ փարիզյան արժութային համակարգ
2. Ոսկե դևիզային ԱՀ, կամ Բրետոն-Վուդսոն համակարգ
3. Լողացող արժույթի փոխարժեքային համակարգ, կամ Յամայկայի վալյուտային համակարգ:

Ոսկու ստանդարտի փուլն ընդգրկում է կեսդարյա ժամանակաշրջան՝ 1867-1934թթ.: Այս փուլին բնորոշ է ոսկյա դրամների ազատ հատում և ազատ շրջանառություն, թղթադրամների ազատ փոխարկում ոսկեդրամներով և ոսկու ձուլակտորներով, ինչպես նաև դրանց ազատ տեղաշարժը՝ թե երկրի ներսում, և թե երկրից դուրս:

Ներքին դրամաշրջանառությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ փողի քանակը որոշվում էր ոսկու պաշարների հիման վրա: Ոսկու գինը ամրագրված կամ ֆիքսված էր, կարող էր տատանվել $\pm 1\%$-ի սահմաններում: Փաստորեն շրջանառության մեջ գտնվող թղթադրամը ապահովված էր ոսկով, հետևաբար վճարային հաշվեկշիռը, որը տարբեր երկրների միջև տեղի ունեցող գործարք էր, կարգավորվում էր ինքնաբերաբար: Ըստ էության իրականում այդ ժամանակաշրջանից էլ սկսած փողը (ոսկին) կատարել է համաշխարհային փողի ֆունկցիան: Այս համակարգի գլխավոր առավելությունը այն էր, որ կայունացնում, հաստատուն էր պահում փողի շրջանառությունը, բացառում էր գնաճի իրավիճակը, իսկ թերությունը այն էր, որ առանձին վերցրած երկրի տնտեսությունը խիստ կախվածության մեջ էր գտնվում համաշխարհային տնտեսության իրավիճակից:Դրա դրսևորումը կայանում է նրանում, որ ամեն մի երկիր ազատ կերպով չէր կարող տնտեսական քաղաքականություն մշակել և իրականացնել: Այս երկու հանգամանքների առկայության պայմաններում առաջանում էր հարց, թե հնարավոր չէ՞ արդյոք պահպանել ոսկե ստանդարտի համակարգի դրական երևույթները և խուսափել բացասականից: Նման հարցադրումը հիմնավորված էր թե առանձին երկրների, թե համաշխարհային մասշտաբով տնտեսական զարգացման գործընթացներով և խնդիր դրվեց այդ հակասությունը լուծել կամ վերացնել գոյություն ունեցող ոսկու ստանդարտի համակարգը կատարելագործելու միջոցով: Այդ խնդիրը լուծվեց երկրորդ փուլում, որը կոչվեց ոսկե դևիզային համակարգ: Ոսկե դևիզային համակարգը իրավաբանական ձևակերպում է ստացել Ջենովայի կոնֆերանսում 1922 թ.-ից: Սկզբից, որպես դևիզ կարող էր օգտագործվել որևէ երկրի արժույթ, իսկ հետո դա էլ կարգավորվեց և որպես ոսկու դևիզ (ներկայացուցիչ) ընդունվեց դոլարը և ֆունտ ստեռլինգը:

 1930-ական թվականների կեսերին համաշխարհային արժութային համակարգը լուրջ ցնցումներ ապրեց քանի որ տեղի ունեցավ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամ, ինֆյացիան բարձր տեմպեր ունեցավ և դա առաջացրեց լուրջ ցնցումներ: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմն էլ ավելի խորացրեց տնտեսական դժվարությունները և արմատապես փոխվեց նաև համաշխարհային տնտեսությունը: Այդ բոլոր երևույթների ֆոնի վրա առավել նպաստավոր պայմաններում գտնվեց ԱՄՆ-ն և նա այդ ժամանակշրջանում և դրանից հետո էլ մնաց ամենահզոր տերությունը: Դա նշանակում է, որ համաշխարհային տնտեսական կյանքում իրենց դիրքերը զիջեցին Անգլիան, Ֆրանսիան, իսկ Գերմանիան և Ճապոնիան ընդհանրապես կորցրեցին իրենց տեղն ու դերը: Այն հանգամանքը, որ ԱՄՆ զերծ էին մնացել համաշխարհային պատերազմի բացահայտ ազդեցությունից, այսինքն դրա տնտեսական հետևանքները այնքան էլ էական չէին եղել ԱՄՆ-ի համար, հետևաբար ԱՄՆ-ն պահպանել էր իր տնտեսական հզորությունը և հնարավորություն էր ստացել հանդես գալ որպես միջազգային տնտեսական հարաբերությունների այդ թվում արժութային հարաբերությունների բարեփոխման հեղինակ:

ԲՐԵՏՈՆ-ՎՈՒԴՍՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

1944թ. ԱՄՆ-ի Բրետոն-վուդս քաղաքում տեղի ունեցավ արժութային համակարգին նվիրված համաժողով, որին մասնակցում էին բազմաթիվ երկրներ