**PARAJA DHE FINANCA**

**1.Cilat operacione monetare I studiojnë financa?** 1.Finaca I studion keto operacione monetare: -pagimi dhe arkëtimi vijues I përditshëm në para të gatshme, -lejimi,shfrytëzimi dhe kthimi I kredisë, -emisioni I parasë, -blerja dhe shtija e valutave dhe e devizave, -organizimi dhe puna bankare, -punët që kanë të bëjnë me të gjitja të hyrat dhe të dalurat publike, si dhe -punët tjera të aktivitetit ekonomik në përgjithësi. **2.Çka studiojnë financat?** 2.Financat janë diciplinë shkencore e cila studion dukuritë,mardhëniet dhe institucionet lidhur me krijimin,grumbullimin,shpërndarjen,rishpërnarjen, shpenzimin,dhe udhëheqjen e mjeteve monetare,ne qëllim të plotësimit të nevojave të përgjithsme shoqërore dhe të procesit të riprodhimi shoqëror. **3.Cilët lëmnjë ekonomik studiojnë financat?** 3.Shkenca mbi financat studion këta lëmenj të veçant: -Financat monetare, -Finacat publike,respektivisht shoqërore, –bankat dhe sigurimin. **4.Çka studiojnë financat monetare?**  4.Financat monetare I studiojnë të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me paratë siç janë: -emisioni I parasë, -rregullimi I sasisë së parave në qarkullim, -ndikim e parasë në procesin e riprodhimit dhe në stabilitetin ekonomik, -stabilitetin dhe jostabilitetin e parasë, si dhe -të gjitha qështje e tjera që kanë të bëjnë me para. **5.Çka studiojnë financat publike dhe pse ato quhen edhe shtërore?** 5.Financatpublike I studionë të hyrat dhe të dalurat publike d.m.th financimin e konsumit të përgjithshëm dhe të përbashkët. Financa publike quhen edhe shtetërore për arsye se shteti me instrumentet e ndrshme siç janë : -tatimet, -kontributet, -doganat,- taksat I mbledh për financimin e nevojave të adminstratës shtetërore, -armates, -veprimtarive jashtë ekonomike.

**6.Çka kuptoni me bruto produktin shoqerorë dhe bëni dallimin me të ardhurat nacionale?** 6.Bruto produkti shoqëror paraqet të mirat materiale dhe shërbimet prodhuese të krijuara në një peridhë të caktuar zakonisht gjatë një viti. Ndërsa dhallimi qëndron në atë se produkti shoqëror krijohet gjatë vitit ndërsa të ardhurat nacionale kombëtare rikrijohen gjatë vitit. Gjithashtu të ardhurat nacionale I I fitojmë duke I zbritur brutoproduktit shoqëror ja zbresim shpenzimet material dhe amortizimin dhe pjesa e mbetur paraqet të ardhurat nacionale.  **7.Cilat nevoja mund te plotësohen nga të ardhurat nacionale?** 7.Të ardhurat nacionale plotëspjnë këto nevoja-kërkesa:

* Personale ose individuale,
* Kolektive os etë përbashkëta,
* Të përgjithshme shoqërore dhe
* Për akumulim.

**8.Çka është paraja?**

8.Paraja është kateori shoqërore ekonomike,e cila gjatë zhvillimit është e lidhur ngusht me zhvillimin e fuqive prodhuese shoqërore,prodhimin e mallit dhe ndarjes së punës.

Paraja është çdo object standart përgjithësisht e pranuar nga të gjithë si mjet këmbimi ose si mjet pagese,paraja është çdo gjë që mund të shërbej si mjet këmbimi.

**9.Çka është këmbimi I rastit dhe forma e zhvilluar e vlerës?**

9.Këmbimi I rastit-kuptojmë dhënien e produkteve më pak të nevojshme për ti marrë ato produkte që I ka kërkuar më teper .

Me formë të zhvilluar të vlerës kuptojmë-kur një mall ka shërbyer si masë e vlerës për të gjitha të mirat e tjera në treg.

D.m.th ka pasur vlerën e caktuar p.sh. -- 1 dele sa 20 m pëlhur,

 --20 m sa 2 thasë drith etj.

**10.Si e kuptoni formën e përgjithshme të vlerës?**

10.Formën e përgjithshme të vlerës -kur vlera e të gjitha produkteve në treg,shprehet në vlerën e mjetit të këmbimit që bëhet “emërues I përbashkët” I të gjitha mallrave në këmbim,shembull:në këmbim të një deleje mund te marrim -20 m pëlhur, - 2 thasë drithëra, - 1 lëkurë, -20 sëpata etj.

**11.Bëni dallimin në mes të sistemit pensatorë dhe të numrimit?**

11.Me sistemin pentasor-kuptojmë kur paratë janë ofruar sit ë papërpunuara në forma të ndryshme në njësi të caktuara të metalit(PENTO-PESHOJ),ndërsa

Sistemi I numërimit-kur shteti cakton me dispozitat e saja ligjore prepjen e parasë kun ë fillim prepra e monedhave është bërë në argjend ose në ari.

DALLIMI qëndron në atë se sistemi pentasor pas çdo këmbimi duhet bërë matja e peshës së çdo cope malli dhe kjo e ka vështërsuar qarkullimin,ndërsa në sistemin e numërimit monedhat,copat e metaleve kishin peshën e caktuar të vulosura nga tregëtarët apo bankierët e besueshëm dhe bëhet vetëm numërimi I thjesht I parave.

**12.Cilat karakteristika I ka përcaktuar shteti për rregullimin dhe qarkullimin e parave?**

12.Shteti me dispozitat ligjore I rregullon të gjitha kushtet për prerjen dhe qarkullimin e parasë:

--valuta ose vleshmëria e parasë,

--njësia monetare,

--përqindja e prerjes,

--lagura ose kualiteti,

--pesha bruto dhe neto,

--remediumi ose tolerimi dhe

--pesha e qarkullimit.

**13.Çka është Bankënota(paraja letër)si surrugat I parave metalike?**

13.Paraja letër si surrugat I parave metalike është –çertifikata,që është letër me shkrim të argjendarëve në emër të personit që deponon ari ose argjnd.

Forma e parave që rezulton nga çertifikata është BANKNOTA.

Banknota-është letër me vlerë e emëruar nga banka me kërkes që ai që e sjell banknotën në bazë të dëshirës ose kërkesës së tij duhet t’i paguhet shuma e shënuar në të në argjned ose në ari.

**14.Çka është paraja llogari(depozitare,kredie,skriptuale)dhe ku dallon prej parasë efektive?**

14.Paraja llogarie(depozitare,kredie,skriptuale)janë para kredia sepse krijohen kryesisht me lejimin e kredive në llogarin e shfrytëzuesit të kredisë.

Prandaj paraja llogarie (depozitare,kredie,skriptuale)është kërkesa e parave në bankë me të cilat kryhen pagesat që janë krijuar në bazë të parave të depozituara në bankë në bazë të kredisë.

Këto para shfrytëzohen në bazë të nevojës,mund të barten në llogari tjetër .në të njëjtën bank ose të ndryshme apo të tërhiqen mvarësisht nga dëshira e shfrytëzuesit të kredisë.

DALLIMI në mes Parasë llogarie(depozitare,kredie,skriptuale)dhe parasë efektive qëndron në formën e tyre meqë paraja llogarie ka formë jot ë dukshme,sepse paraqitet në formë të kërkesës në bank ndërsa paraja efektive e ka formën e vet(pothuajse në copa të pavlerë,letre apo metali).

**15.Çka kuptojmë me system të pagesave pa para të gatshme?**

15.Kuptojmë regjistrimin apo bartjen e qarkullimit të pagesave prej një llogarie në llogari tjetër.

**16.Pse themi se paraja është mall I llojit specific?**

16.Sepse paraja e ka vlerën e vetë,vlerën e përdorimit me ç’rast I kryen të gjitha funksionet të cilat I ka,në raport mall-para.

**17.Cilat janë funksionet e parasë?**

17.Funksionet e parsë janë:

* Paraja si masë vlere,
* Funksioni si mjet qarkullimi,
* Funksioni si mjet pagese,
* Funksioni si thesar,
* Paraja si para botërore.

 **18.Çka kuptojme me vlerë material të parasë?** 18.Vlera material e parasë-ka të bej me vlerën materiale të mallit para dhe paraqet vlerën e mallit që shfrytëzohet si para e cila duhët të jetë në përputhshmëri me vlerën e produkteve që mund të blehen me ato para. **19. .Çka kuptojme me vlerë funksionale të parasë?** 19.Vlera funksionale e parasë –është aftësia e parasë për të blerë produkte ose fuqia blerëse e parasë e cila shprehet në sasinë e produkteve që mund të blehen me një sasi parashë. Për të llogaritur fuqinë blerëse të parasë më së miri është të vihen në raport sasia e parave dhe çmimet e produkteve bazë për jetesë. Indeksi që ndryshimine vlerës së parasë është: $\frac{i-100}{i}$ x 100 i=indeksi I çmimit të vitit vijues**. 20.Në çka bazohet teoria e metalizimit dhe ku dallon nga teoria nominale?** 20.Teoria e metalizimin –është periudhë ku besohej se vetëm metalet mund të funksionojnë si para,andaj paraja ari duhet të ketë vlerën substanciale të saj si product I punës në mënyrë që të shfrytëzohet si mjet këmbimi dhe dallon nga teoria nominale sepse ajo teori është e kundërt me teorin e metalizmit sepse çdo mjet I përcaktuar nga shteti mund të shrfytëzohet si para,kun ë bazë të kësaj teorie vlera e obligimeve duhet shprehur në një sasi parashë të cilat edhe pas një kohe nuk e ndërrojnë identitetin edhe nëse ndryshon vlera e tyre e shprehur në mallra.

**21.Tregoni se çka thotë teoria kuantitative mbi paratë dhe shënojeni formulën?** 21.Teoria kuantative –është e njhur mbi fuqinë blerëse të parasë varet nga sasia e parave në qarkullim. FORMULA: P=$\frac{M}{Q}$ M=PxQ **M**—sasia e parave në qarkullim, **P**--- niveli mesatar I çmimeve, **Q**---sasia e mallrave ne qarkullim. Më vonë është zgjeruar formula: MV=PQ P =$\frac{ MV}{Q}$ **V**-paraqet shpejtësin **22.Çka kuptoni me ndikim restriktiv të politikës monetare?** 22.Poqëse shkalla e rritjes së sasisë së parave rritet më ngadalë se sa është rritja e shkallës së produktit shoqëror nominal,atëherë ajo është shenjë se politika monetare bënë ndikim RESTRIKTIV(deflator). **23. Çka kuptoni me ndikim eksansiv?** 23.Poqëse shkalla e rritjes së sasisë monetare është më e madhe se sa është shkalla e rritjes së produktit shoqëror,atëhere ajo është shenja që tregon se politika monetare bënë ndikim ekspansin(inflator). **24. Në cilat drejtime ndikon masa monetare?** 24.Sasia monetare ndikon në :

* Zhvillimin ekonomikë,
* Në shkallën e inflacionit,
* Në punësim,
* Në gjendjen e pagesave të bilancit.

**25.Si ndikon masa monetare në zhvillim ekonomik?** 25.\*INFLACIONI-sasia e madhe e masës monetare në qarkullim,si pasoj shkakton ngritjen e çmimit dhe sasin e kufizuar të prodhimit, \*DEFLACIONI-sasia e pamjaftueshme e masës monetare në qarkullim,si pasoj shkakton uljen e çmimit dhe sasi të mëdha prodhimi. **26. Si ndikon masa monetare në bilanc të pagesave?** 26.Ndikon kur shkaktohet inflacioni mandej rriten çmimet dhe rritet importi dhe ka deficit,gjithashtu ndikon kur do të bien çmimet rritet eksporti dhe ka suficit. **27.Cilat janë instrumentet e pagesave që I përdorë politika monetare?** 27.Instrumentet janë:

* Paraja e gatshme,
* Depozita në të parë,
* Depozita e kursimit,
* Depozita investive dhe
* Kredia.

**28.Tek cilët sektorë lëvizin instrumentet e politikës monetare?** 28.Lëvizin tek :

* Sektori bankier dhe
* Sektori jobankier.

**29.Çka kuptojmë me qarkullim monetare?**  29.Me qarkullim monetar nënkuptojmë gjithë sasia e mjeteve të qarkullimit dhe të pagesës në formë të ndryshme të cilat me aftësin e tyre çdo moment mund të shërbej për qarkullim. **30.Cilët janë agregatët monetarë?**  30.Agregatët monetarë janë:

* Masa monetare,
* Paraja-kuazi,
* Mjete tjera likuide,
* Mjetet jolekuide.

**31.Çka përben M1?** 31.M1-përben masën monetare,M1përfshin paranë e transaksioneve pra ato instrumente financiare që shërbejnë për këmbimin e mallrave në çdo kohë dhe pa kosto,janë likuide-sepse shpejt kthehen në para transaksionesh. Këtu përfshihen:---parat e gatshme dhe - ---depozitat në të parë.

**32. Çka përben M2?** 32.M2-përbëhet nga masamonetare dhe “paraja kuazi” ,paraja kuazi në çdo moment mund të shëndrohet në para. Këtu përfshihen: ---depozitat afatshkurta ----llogarite e fondeve të përbashkëta etj. **33. Çka përben M3?** 33. M3-përbëhet nga masamonetare , “paraja kuazi” dhe mjeteve të tjera likuide. M3-ëhstë me likuiditet më të ulët,këtu përfshihen: -Depozitat e kufizuara ,-Depozitat e afatizuara, -fletëobligacionet deri në një vitë etj

**34. Çka përben L?** 34.Përbëhet nga mjetet financiare.Mjetet monetare jo likuide janë agregatët monetarë të cilat për pronarin e tyre paraqesin mjetet e bllokuara d.m.th shfrytëzimi I tyre është I ndaluar. Këtu përfshihe: -Depozitat e afatizuara dri në 1 vitë, -Depozitat e organizatave financiare.  **35.Çka kuptojmë me potencial monetar dhe shprehe matematikisht?** 35.Potenciali Monetarë(Pm)-paraqet shumën e agreagtëve monetarë. Formula:  **Pn=Mm+Pq+Ml+Mj** Pn –Potenciali kreditor **,** Mm-Masa monetare, Ml-mjetet likuide, dhe Mj-mjetet jlikuide. **36**.**Çka kuptojmë mevëllim monetary dhe shprehe matematikisht?** 36.Vëllimi monetar(Vm)-nëse mjeteve monetare të gjithësejta (Pn)I zbresim mjetet jolikuide dhe fitojmë një kategori tjetër monetare që quhet vëllimi monetar. Formula: **Vm=Pn-Mj 37. Çka e përbën masën monetare sipas kriterit si mjet pagese?** 37.Masa monetare sipas kriterit si mjet pagese përbëhet nga: -Paratë e gatshme(paraja efektive)dhe -Paratë depozitare(depozitat në të parë). **38. Çka e përbën masën monetare sipas kriterit të likuiditetit?** 38. Masa monetare sipas kriterit të likuiditetit përbëhet nga: -Paraja e gatshme, -Depozitat në të parë ,dhe -Kursimi. **39.Cilat jane dy mekanizmat përmes të cilave krijohet masa monetare?** 39.MEKANIZMI I TRANSAKSIONEVE-në mes të sektorit jobankar dhe të sektorit të bankave dhe MEKANIZMI I TRANSAKSIONEVE-në mes të sektorit jobankar dhe të sektorit të botës së jashtme. **40.Cilat janë dy llojet e transaksioneve që ndikojnë në krijimin e M1?** 40.Transaksionet që ndikojnë në krijimin e M1 në sistemin e eekonomis së mbrendshem janë:a)Kreditimi I sektorit jobankar nga ana e sektorit të bankave d.m.th aktiviteti kreditor I bankave dhe b)Bartja (derdhja)e depozitave të depozitave të sektorit jobankar prej sasis monetare në agragate tjera monetare te cilat nuk paraqesin masën monetare. **41.Kur kemi rritje të masë monetare nga transaksionet devizor**e? 41.RRITJA-parakusht për rritjen e masës monetare është që sektori I bankave ti lejoj kredi sektorit jobankar. **42. Kur kemi zbritje të masë monetare nga transaksionet devizore?**  42.ZVOGËLIM- depozitat e kursimit dhe invasive paraqesin të ardhurat që rrjedhin nga produkti shoqërorë të cilat disa subjekte e të sektorit shoqërorë të cilat disa subjekte të sektorit jobankar nuk I kanë shpenzuar dhe I kanë lënë në dispozicion të sistemit banker.Në këtë mënyr krijimi I këtyre dy llojeve të depozitave ka bër që të zvogëlohet masa monetare M1 duke u shëndruar në masën jomonetare(depozita të kursimit dhe investive). **43.Cilat janë nënbilancet e bilanceve të bankave?** 43.-Nënbilanci I sasisë monetare, –Nënbilanci intensiv dhe –Nënbilanci I jomonetar. **44.Cilit nënbilanc të bilancit të bankave I takojnë parat kuazi?**  44.Paraja kuazi që paraqet depozitat e kursimit të paafatizuara të cilat në çdo moment mund të shëndrohet në mjete pagese,nuk I takojnë as sasisë monetare,as depozitave të cilat sektori jobankar për një kohë I ndan për financimin e investimeve. **45.Çka kuptojmë me masë monetare optimale paraqite formulën në pikëpamje statike dhe dinamike?** 45.Masa monetare optimal nuk duhet kuptuar si një sasi mirëpo si një zonë me pikën e epërme dhe pikën e poshtme Formula statike**: Mm=**$\frac{Q}{V}$ Formula dinamike: **Mm=**$\frac{∆Q}{V}$ **46.Cilët janë faktorët që ndikojnë në masën monetare optimale?** 46.Faktorët që ndikojnë në masën monetare optimal janë: -Faktorët që ndikojnë në vëllimin e transaksioneve monetare, -Faktorët që ndikojnë në shpejtësin e qarkullimit monetar **47.Cilët janë faktorët që ndikojnë në vëllimin e transaksioneve monetare?**  47. Faktorët që ndikojnë në vëllimin e transaksioneve monetare janë: **a)**Vëllimi I prodhimit material, **b)**niveli dhe ecuria e çmimeve, **c)**kreditimi dhe **d)**kompensimi. **48. Cilët janë faktorët që ndikojnë në shpejtësin e qarkullimit monetar?**  48.Faktorët që ndikojnë në shpejtësin e qarkullimit monetar jane: **a)**Niveli I të ardhurave të transaksioneve, **b)**Të ardhurat e paqëndrueshme, **C)**Shitëblerja e çmimeve, **d)**Mundësia e marjes së kredisë, **e)**Frekuenca e pagesave, **f)**Sanksionet për mos kryerjen e obligimeve, **g)**Organizimi dhe teknika e qarkullimit të pagesave, dhe **h)**Organizimi dhe teknika e qarkullimit të pagesave. **49.Çfarë ndikimi ka kompensimi në vëllimin e transaksioneve monetare?** 49.Kompensimi ndikon në uljen e sasisë monetare optimal. **50.Çfarë ndikimi kanë të ardhurat e paqendrueshme në shpejtësin e qarkullimit monetarë?** 50. Të ardhurat e paqëndrueshme-të ardhurat e paqëndrueshme rritin nevojën e kursimit të parave duke u zvogëluar shpejtësin e qarkullimit të parasë. **51.Çka kuptojmë me potencial kreditor të bankës afariste?** 51. Potenciali kreditor I bankës afariste –paraqet shumën e kredive të cilat banka mund tua lejoj komuintentëve të veta dhe njëkosisht të ruaj likuiditetin e vet. FORMULA**: PK=D+Bt-Rd-Rl 52.Prej cilëve faktorë varet potenciali kreditor I bankave?**  52.Potenciali kreditor varet nga: -Depozitat, -Burimet e mjeteve bankare, -Rezervat e detyrueshme, dhe –Rezervat likuide. **53.Si ndikon rezerva e detyrueshme në potencialin kreditor të bankës?** 53.Rezerva e detyrueshme-sa më e madhe të jetë norma e saj ul potencialin kreditor të bankës dhe anasjelltas sa më e ulët të jet rritë potencialin kreditor të bankës. **54.Si ndikon niveli I kredisë së BQ në potencialin kreditor të bankës afariste?** 54.Niveli I kredisë-ndikon për arsye se është kanali kryesorë I ndryshimit të potencialit kreditor të bankës dhe në një kredi që Banka Qendrore u lejon bankave sepse sa më e madhe të jetë ekspansioni kreditor I Bankës Qendrore aq më I madh është potenciali kreditor I bankave afariste dhe anasjelltas. **55.Si ndikon derdhja e depozitave në bazë të transaksioneve devivore e Pk?**  55.Derdhja e depozitave në bazë të transaksioneve devizore –nëse bilanci I pagesave me botën e jashme është suficitarë rritet potenciali kreditor I bankës. **56.Si ndikon derdhja e mjeteve ndërmjet bankës Qendrore dhe bankave të tjera afariste?** 56.Derdhja e mjeteve afariste midis banakave afariste dhe bankës Qendrore-nëse mjetet derdhën në dobi të bankës qendrore zvogëlohet kapaciteti kreditor I bankave kurse nëse mjetet derdhën në dobi të bankave afariste rritet potenciali kreditor I bankave. **57.Derdhja e mjeteve ndërmjet depozitave dhe parave të gatshme?** 57.Derdhja në mes të depozitave dhe parave të gatshme –nëse pagesat bëhen direct në banka zvogëlohet kapaciteti financiar? **58.Çka është potenciali financiar dhe ku dallon prej potencialit kreditor?** 58.Potenciali financiar e përbëjnë të gjitha mjetet në anën e pasivës së bilancit të bankës,mirëpo ajo nuk mund të japë në form të kredisë tërë potencialin fainanciar ajo duhet ti ndaj edhe rezervat e bankës. Dallonnga potenciali kreditor sepse potenciali kreditor përbën shumën e mjeteve që mirret si kredi ndërsa potenciali kreditor përbën shumën e mjeteve që jepet si kredi. **59.Si shprehet matematikisht Potenciali Financiar?** 59.FORMULA**: K+Rd+RL=D+Bt**

 **PF(aktiva)=K+Rd+Rl**

 **Pf(pasiva)=D+Bt 60.Çka është multiplikatori mikrokreditorë?** 60.Multiplikatori mikrokreditorë-është analiza e nivelit të një banke,bazohet në supozimin se ekziston një ekuilibër fillestarë I bankës afariste.Banka afariste është në posit ekuilibër nëse kur kreditë janë të barabarta ne potencialin kreditorë. K=Pk. **61.SI ndahen multiplikatorët:** -Në multiplikatorë monetarë dhe kreditor. **62.Çka është multiplikacioni kreditorë?** 62.Multiplikacioni kreditor-paraqetraportin global midis emisionit primar të bankës qendrore dhe të vëllimit gjithsej të jredis. **63.Çka është multiplikacioni monetar?** 63.Multiplikaioni monetare-paraqet rapotin ne mes emisionit primar dhe sasisë së parave në qarkullim. **64.Cilët faktorë ndikojnë në procesin e multiplikimit?** 64.Koeficienti**(1-h)-**zvogëlon procesin e multiplikacionit sepse mjetet që nuk I kthen bankës janë dalje të sasisë monetare jashtë bankës dhe Koeficienti**(1-r)-**tregon se edhe ky kufizon procesin e multiplikacionit për shkak të ndarjessë rezervave të detyrueshme. **65.Të zgjidhet procesi I multiplikatorit:impulse fillestar 500$.Rd=20%,Rl=7% dhe koeficienti I kthimit 45%.** 65.Zgjidhja e detyrës: **D R K**

1. **500 135 365**
2. **164.25 44.35 119.9**
3. **53.95 14.56 39.39**
4. **17.72 4.78 12.94**
5. **5.82 1.57 4.25**
6. **1.92 0.52 1.4**
7. **0.63 0.17 0.46**

 **744,29 200,95 543,34 66.Cili është multiplikatori maksimal e ai minimal?** 66.Multiplikatori maksimal është ai 100% ndersa multiplikatorli minimal 0%. **67.Çka kuptoni me para primare?** 67.Praja primare paraqet shumën e të gjitha obligimeve likuide të bankës Qendrore ndaj sektorit të bankave afariste dhe të sektorëve tjerë financiar,sektorit të popullsisë she sektorëve të tjerë jobankarë që posedojnë depozita. **68.Shpere matematikisht paranë primare?** 68.Formula: Pp=De+G **Pp**-paraja primare, **-De**-depozitat e drejteperdrejta dhe **G**-paraja e gatshme. **69.Ku dallon paraja primare prej masës monetare?** 69.Dallimi qëndron tek depozitat ku mund të paraqitet edhe me formulë: Paraja primare: **Pp=De+G** ndërsa Depozitat e drejtëpërdrejta Masa monetare: **Mm=Dp+G**  Depozitat në të parë. **70.Nëse Pp=20000njësi;multiplikatori=5 sa do të jetë masa monetare?** 70.Mm=Ppxm; Mm=20000x5=100000njësi. **71.Kredia është mardhënia kur njëri I jep tjetrit vlerë të caktuar me një shpërblim ose obligim kthimi.** Fjala kredi rrjedh nga latinishtja “kredos-besim”dhe karakteristikat e kredisë janë: **a)KAMATA**-shpërblimi për të cilën paguan debitori kreditorin dhe **b)AFATI I KTHIMIT**-që ka rëndësi si për kreditorin ashtu edhe për debitorin. **72.Cilat janë qëllimet dhe detuyrat e kredisë?** 72.Funksionet e kredisë janë: **a)**Mobilizimi dhe shpërndarja e mjeteve të bashkuara (grumbulluara) **b)**Stimulimi(nxitja)I zhvillimit të riprodhimit shoqërorë, **c)**Udhëheqja e politikës së caktuar ekonomike dhe sociale **d)**Sigurimi I kontributit të riprodhimit shoqëror dhe **e)**Stabilizimi I tregut dhe çmimeve. **73.Cilat janë burimet e mjeteve për kreditim?** 73.Burimet e mjeteve për kreditim janë: **a)**Depozitat në para në banka, **b)**Depozitat dhe fondet e oraganeve shtetërore, **c)**Depozitat e popullsisë, **d)**Mjetet nga emisioni I bankës qendrore, **e)**Emisionimi I letrave me vlerë dhe **f)**Kredia e jashtme. **74.Çka është kamata? Po kamata interkalare?** 74.Kamata paraqet shpërblimin e caktuar në para për dhenien në shfrytëzimin e përkoshëm të kapitalit hua.Kamata është kategori historike-ekonomike e cila është paraqitur në të gjitha formacionet shoqëror-ekonomike. **KAMATA INTERKALARE-** është kamata e cila llogaritet prej kohës së tërheqjes së kredisë deri te moment I fillimit të pagimit të saj. **75.Cilat janë llojet e kamatave?** 75.LLojet e kamatave janë: **a)**KAMATA AKTIVE –është nëse te banka arkëtimi I kamatave paraqet të hyra të bankës ndërsa KAMATA është pasive kur banka duke paguar kamatë komintentëve të vet paraqet të dalurat kryesore të bankës, **b)**KAMATA INTERKALARE, **c)**KAMATA VONESË--është kamata të cilën e paguan debitori I cili nuk e kthen kredin me kohë, **d)**KAMATA E KONTRAKTUAR-caktohet në mes të partnerëvë përmes kontratës **f)**KAMATA LIGJORE-caktohet me dispozita ligjore të organeve shtetërore dhe **g)**KAMATA REALE-është atëherë kur kamata nominale korrigjohet me rritjen e përgjithshme të çmimeve dhe llogaritet me formul: **r=n --**$ \frac{1000+\frac{n}{k}}{100}$ **76.Çka paraqet tregu I parasë,funksioni I saj?** 76.Tregu I parasë-paraqet ofertën dhe kërkesën e mjeteve për mbulimin e nevojave afatshkurtër.Paraqet burim me rëndësi të likuiditetit me të cilin bankat mund të përballën me problemin e likuiditetit. **77. Çka janë letrat me vlerë? 77.** Letrat me vlerë janë-dokumente me shkrim në të cilat caktohet dhe vërtetohet ndonji e drejtë pronësie e cila nuk mund të realizohet dhe bartet te tjtri pa posedimin e dokumentit të till. **78.SIndahen letrat me vlerë sipas mënyres së bartes?** 78.Letrat me vlerë sipas bartësit ndahen në**: a)**letrat me vlerë ne emër, **b)**letrat me vlerë sipas prupësit, **c)**letrat me vlerë sipas urdheri**. 78.Si ndahen letrat me vlerë më së shumti:**  78.Letrat me vlerë mësë shumti ndahen në: **a)**Fletëobligacioni, **b)**Çertifikatat për mjetet e deponuara, **c)**Bonot e arkës, **d)**Vërtetime për mjetet ë deponuara. **79.Bonat e arkës?** 79.Bonat e arkës-është letër me vlerë ku emituesi është I obliguar që poseduesit tia paguaj shumën e caktuar she kamatën e caktuar brenda afatit të caktuar kohorë I cili mund të jetë më I sjkurtër se 3mujar dhe më I gjatë se 1 vitë. **80.Tregu I kapitalit?** 80.**Tregu I kapitalit-**është pjesë e tregur kreditorë ose financiar I cili paraqet mekanizmin e ofertës dhe kërkesës me afat të gjatë.Nëpërmjet këtij tregu bëhet shpërndarja e mjeteve të lira financiare për qëllime investive. **81.Kuptimi,definicioni dhe funksioni I bankës?** 81.Fjala bankë rrejdj nga italishtja BANCO-tezgë.Për ta klasifikuar një institucion si bankë shërbejnë këto kritere:-pjesëmarrja e sajë në elementet e politikës monetare kreditore,-a e ka të zhvilluar sistemin e pranimit të depozitave dhe dhënies së kredisë,-mundësia e saj pët të zhvilluar dhe përpunuar qarkullimin e pagesave dhe të shpejtoj qarkullimin e parasë,etj.Duke marr parasysh këto kritere mund të definojmë se banka është institucion I veçantë I cili në mënyr profesionale bën marrjen dhe dhënien e kredisë si dhe ndërmjetëson qarkullimin e pagesave të komintetntëve.Funksionet themelore të bankës janë:-Funksioni I qarkullimit të parave dhe ndërmjetësimi financiar,-funksioni I krijimit të parave d.m.th krijimi I katëmonedhave,-funksioni io ndërmjetësimit financiarë ndërmjet sektorëve të ndryshëm. **82.Banka Qendrore dhe funksionet e saj?** 82.Banka Qendrore është banka kryesore e sistemit financiarë e cila rregullon mardheniet monetare dhe kreditore të vendit. Funksionet e Bankës Qendrore janë: -E drejta e emitimit të parave -Zbatimi I politikave monetare kreditore, -Zbaton dhe kujdeset për politikën dhe likuiditetin ndërkombëtarë, -Kryen punë në llogari të shtetit. **83.Cilat janë llojet e bankave?** 83.Llojet e bankave janë: **a)**Banka Qendore ose emituese, **b)**Bankat depozitare ose komerciale, **c)**Bankat afariste, **d)**Bankat investive , **e)**Bankat e specializuara ose të degës, **f)**Bankat univerzale, **g)**Bankat regjionale ose bankat për zhvillim, **h)**Monobanka , **i)**Bankat multinacionale, **j)**Arka e kursimit(kursimorja). **84.Banka depozitare(komerciale)?** 84.Bankat depozitare ose komerciale-janë bankat të cilat mjetet I krijojnë në saje të depozitave dhe gjithashtu japin kredi ryesisht afatshkurta,këto banka kanë shumë komintentë dhe shumë filial në vende të ndryshme. **85.Parimi I likuiditetit të bankë**s? 85.Dallojmë tri parime: **1)**parimi I likuiditetit, **2)**parimi I sigurimit dhe **3)**parimi I rentabilitetit. PARIMI I LIKUIDITETIT-nënkupton aftësin e bankave që me afat të caktuar ti kryej onligimet (të paguaj kërkesat e komintëntëve,të jap kredi dhe ti kthej kreditë e marra). **86.Cilët faktorë ndikojnë në rezervën e likuiditetit të bankës?** 86.Ndikojnë këta faktorë: -Transaksionet monetare të komintentëve, -dalja e depozitave të komintentëve të bankës në dobi të dpozitave të komintentëve të ndonji banke tjetër, -Politika e likuiditetit të bankës -kur një bankë ka numër të madh komintentësh ajo mundohet ti zvogëloj rezervat e likuiditetit dhe anasjelltas, -Politika monetare e bankës qendrore -banka qendrore u jep kredi bankave për zgjidhjen e kërkesave afatshkurttëra për mjete likuide. **87.Parimi I sigurimit dhe I rentabilitetit?** 87.PARIMI I SIGURIMIT-ky parim bankën e siguron se komintentët të gjitha obligimet e tyre do ti kryejnë me kohë,ky parim obligon që mjetet të jepën në vendet e sigurta,ndërsa PARIMI I RENTABILITETIT-paraqet fitimin I cili rezlizohet si raport midis të hyrave dhe të dalurave,mirëpo këtij parimi nuk guxon ti jepet rëndësi e madhe sepse qon në mosplotësimin e parimit të likiditetit të bankës. **88.ndarja e punëve bankare sipas kriterit funsional?** 88.Punët e banakave në bazë të kritereve ndahën: **a)**Sipas kriterit të funsionitë të punëve bankare, **b)**Sipar kriterit të afatit të ounëve bankare,dhe **c)**Sipak karakteristikave të bilancit analitik të punëve bankare. Por sipas kriterit funsionalë punët ndahen në: **1)**Punët e koncentrimit dhe grumbullimit të mjeteve, **2)**Punët e krijimit të parave, **3)**Punët e plasmasit të mjeteve, **4)**Punët në llogari të personave të tretë, **5)**Punët administrative – kontrolluese **6)**dhe administrative –planifikuese. **89.Ndarja e punëve bankare sipas kriterit të afatit?** 89.Sipas kriterit të afatit punët ndahen në: **1)**Punët me afat të shkurtër-sigurimi dhe plasimi I mjeteve,dhe **2)**Punët me afat të gjatë-sigurimi I mjeteve të përhershme qarkulluese. **90.Ndarja e punëve sipas bilancit analitik të puneve bankare?** 90.Nga ky aspect punët I ndajmë në: **1)**Punët bankare kreditore me të cilat banka paraqitet në funksionin e kredisë, **2)**Punët bankare pasive ose punët e mobilizimit ku banka paraqitet në funksionin e mjedhjes së mjeteve monetare,dhe **3)**Punët bankare ndërmjetësuese,komisionare,shërbyese ose neutrale janë kur banka nuk është as debitor as kreditor por ndërmjetsues I dy ose më shum personave. **91.Cilat janë karakteristikat e punëve bankare aktive-kreditore?** 91.Karakteristikë e këtyre punëve është se jepen kredi ma afatshkutëra dhe afatgjata ku edhe ndahen në këtë mënyrë si shebull në punët bankare aktive me afat të shkurtër ndahen në: **1)**Kredi në llogari rrjedhëse, **2)**Kredia eskonte, **3)**Kredia lombarde, **4)**Kredia akceptuese, **5)**Kredia ramburse, **6)**Kredia vinkulare,dhe **7)**Kredia avaluse. Ndersa punët bankare aktive me afat të gjatë ndahen në**: 1)**Kredia investive, **2)**Kredia hipotekare, **3)**Kredia për ndërtimin e banesave dhe **4)**Kredia konzorciale. **92.Cilat janë karakteristikat e e punëve bankare pasive-debitore?** 92.Karakteristikë e pasivitë që ndahet në fatshkurtër dhe afatgjatë është se bën emisionimin e parsë,merr depozita merr kredi afatshkurta dhe afatgjat bën emisionimin e letrave me vlerë. Punët pasive bankare me afat të shkurtër janë**: 1)**Emisioni I parasë, **2)**Marrja e depozitave, **3)**Emisioni I bonave të arkës, **4)**Eskonimi I kambialeve vetjake, **5)**Marrja e kredisë afatshkurtër të bankave të tjera në vend dhe në botën e jashtme **6)**Rieskontimi, **7)**Rilombardi, **8)**Kredia postale, Punët bankare pasive me afat të gjate: **a)**Marrja e depozitave me afat të gjatë, **b)**Emisioni I letrave me vlerë,dhe **c)**Marrja e kredisë me afat të gjatë në vend dhe në botën e jashtme **93.Punët bankare ndërmjetësuese?** 93.Punet bankare ndermjetyesuese jane: **a)**Shërbimet lidhur me huatë shtetërore, **b)**Emisioni dhe plasmani I letrave me vlerë,dhe **c)**Udhëheqja me pasurinë e komintentëve. **94.Akreditivi I jashtëm dokumentar?** 94.Akrditivi I jashtëm është punë bankare neutral me afat të shkurtër I cili në qarkullimin e pagesave ndërkombëtrae përdoret si instrument ndërkombëtra I pagesave. Dokumentar akreditiv të jashtën janë: **1)**Sipas drejtimit të importit dhe eksportit akreditivi dokumentar mund te jetë nastro dhe loro, **2)**Sipas qëndrueshmërisë së obligimit që e mer mbi vete banka, **3)**Sipas qëndrueshmërisë së obligimit që e mer banka mbi vete, **4)**Sipas mundësisë së bartjes së akreditivit për shfrytëzues të ri, **5)**Sipas asaj se shuma fillestare e akreditivit nuk ndryshon derisa të zgjate akreditivi, **6)**Sipas vendit të pagesës akreditivet mund të jen të pagueshmë në vend dhe në botën e jashtme, dhe **7)**Sipas momentit kur bëhet pagesa e dokumenteve të dorëzuara të akreditivet mund të jenë në të parë. **95.Kuptimi I politikës monetare dhe I politikës kreditore?** 95.POLITIKA MONETARE-është politik të cilën e ndëermerr shteti në sferën e emisionit dhe anulimit te parave,ajo paraqet politikën për sigurimin e procesit të riprodhimit shoqërorë me sasin e nevojshme të parave,ndërsa POLITIKA KREDITORE-është instrument I politikës monetare dhe ka të bëj me llojin dhe vëllimin e qëllimin e kredisë. **96.Qëllimet dhe detyrat e politës monetare – kreditore?** 96.Qëllimet dhe detyrat themelore të plotikës monetare kreditore janë: **1)**Ruajtja e sstabilitetit të çmimeve, **2)**Rritja e prodhimit dhe injkuadrimit, **3)**Rritja stabile e normës ekonomike dhe **4)**Ekuilibri I bilancit të pagesave. **97.Indikatorët treguesit e politikës monetare –kreditore?** 97.Indikatorët e politikës monetare-kreditore janë: **a)**Indeksi I çmimeve, **b)**Ecuria e bilancit të pagesave, **c)**Shpejtësia e qarkullimit të parasë, dhe **d)**Likuiditeti I ekonomisë. **98.Politika eskonte?** 98.Politika eskonte-paraqet politikën e ngritjes dhe uljes së kamatës duke ndikuar në këtë mënyr në vëllimin e kredisë.Politika eskonte ka këto karakteristika:-kushtet e rregullimit të kredisë,-llojet e letrave me vlerë,-krdia nga ana e bankës ka formën e kredis eskonte etj. **99.Politika e tregut të hapur?** 99.Bëhet me qëllim të rritjes ose zvogëlimit të sasisë së parave në qarkullim.Nëse banak vërteton se ekziston sasi e tepërt e parave në qarkullim shet letrat me vlerë dhe në të njëjtën kohë e zvogëlon potencialin kreditor,kurse nëse ka mungesë ajo blen letra me vlerë duke rritur në këtë mënyrë potencialin kreitorë. **100.Politika e rezervës së detyrueshme?** 100.Politika e rezervës së detyrueshme – paraqet obligimin e detyrueshëm të bankace afariste për mbajtjen e një pjese të depozitave në llogarinë e sajë në bankën qendrore. **101.Kuptimi dhe definicioni I inflacionit?** 101.Me inflacion kuptojmë ngritjen e përgjithshme të çmimeve dhe rënjën e vlerës së parasë.Fjala inflacion rredh nga fjala INFLATIO që ka kuptimin I fryrë dhe është përdorur për herë të parë në Amerikë. **102.Cilat janë shkaqet e inflacionit?** 102.Shkaqet e inflacionit janë**: 1)**Inflacioni I kërkesës efektive të parasë, **2)**inflacionmi përshkak të shpërndarjes disproporcionale të të ardhurave kombëtare, **3)**Inflacioni përshkak zvogëlimit të fondit të mallit, dhe **4)**inflacioni përshkak ecurisë së pavolitshme të bilancit të pagesave. **103.Inflacioni përshkak të shpërndarjes disproporcionale të të ardhurave?** 103.Inflacioni përshkak shpërndarjes disproporcionale të të ardhurave-sh[ërndarja e të ardhurave si dhe ndryshimet në konsumin personal,buxhetor,investiv dhe në eksportin bëjnë presion inflacionist. **104.Pse investimet ndikojnë në inflacion?** 104.Investimet ndikojnë në inflacion sepse një pjesë e madhe e të ardhurave ndahet në investime,inflacioni është më I madh sa që të jetë pjesmarrja e investimeve në të ardhuart kombëtare dhe është aq më I gjatë sa të jetë koha e investimeve. **105.Inflacioni përshkak të zvogëlimit të fondit të mallit?** 105. Inflacioni përshkak të zvogëlimit të fondit të mallit-paraqitet kur kërkesa për para është mbi ofertën e mallit,ndërsa në ofetën e mallit ndikojnë:-zvogëlimi absolute I prodhimit dhe –zvogëlimi relative I prodhimit. **106.Inflacioni përshkak ecurisë së pavolitshme të bilancit të pagesave?** 106. Inflacioni përshkak ecurisë së pavolitshme të bilancit të pagesave- në kushtet kur importi zvogëlohet kurse eksporti rritet mund të vije deri te inflacioni. **107.LLojet e inflacionit?** 107.LLojet e inflacionit janë: **1)Sipas intensitetit** a)inflacioni latent , b)inflacioni I mesën dhe c)inflacioni galopant. **2)sipas kohës së zgjatjes**: a)inflacioni afatgjatë I menjëhershëm dhe b)inflacioni kronik, **3)**sipas origjinës: a)inflacioni I vendit b)inflacioni I importuar, **4)sipas helmimit** : a)inflacioni joaktiv dhe b)inflacioni aktiv dhe **5)sipas angazhimit të organeve shtetërore të mënjanimit të inflacionit**: a)inflacioni I lirë,dhe b)inflacioni I penguar **108.Ndikimi I inflacionit në zhvillimin ekonomik?** 108.Inflacioni ka ndikim në zhvillimin ekonomik ka ndikim neutral-kur mendojnë se paraja nuk luan rol në procesin e prodhimit, ka ndikin negative-kur paraqet pengesë për zhvillimin ekonomik dhe ka veprim pozitiv-në zhvillim ekonomik sepse stimulon rritjen e prodhimit. **109.Ndikimi I inflacionit në prodhim dhe qarkulllim?** 109.Inflacioni ka ndikin në prodhim dhe qarkullim-rritja e kërkesës ndaj ofertës qon në dukuritë që mallërat të kërkohën sa më shume dhe në këtë mënyre nuk ndiqet prodhimi cilësor por efiçenca maksimale. **110.Ndiki miI inflacionit në shpërndarjen e të ardhurave?** 110. Ndikimi I inflacionit në shpërndarjen e të ardhurave-e godet mësë shumti shtresën punëtore sepse çmimet rriten me intensitet më të lartë sesa të ardhuart reale të tyre kurse u sjell dobi kapitalistëve,ndërrmarrësve shtetit etj. **111.Ndikimi I inflacionit në konsum?** 111.Ndikimi I inflacionit në konsum-inflacionin e favorizon konsumi kurse e zvogëlon kursimi.Njerëzit në mënyrë që ti largojnë paratë që vlera është duke u rrën blejnë edhe produkte që nuk ju duhen. **112.Ndikimi I inflacionit në këmbimin ndërkombëtarë?** 112. Ndikimi I inflacionit në këmbimin ndërkombëtarë-gjatë periudhës së inflacionit shkaktohet rënia e rezervave devizore,rritet importi ndaj eksportit dhe paraqitet deficit në bilancin e pagesave. **113.Masat antiinflacioniste?** 113.Masat për përballimin e inflacionit I ndajmë: a)MASA MONETARE –POLITIKE-rritja e normës së kamatës,rritja e normës së rezervës së detyrueshme,reforma monetare, b)MASAT E POLITIKËS FISKALE-ekuilibri I buxhetit,rritja e tatimeve,masat në lëmin e doganave etj. **114.Kuptimi dha karakterisrikat e deflacionit?** 114.Desinflacioni-është ulja e tërësishmë e çmimeve dhe ngritja e vlerës së parasë.Pasojat e deflacionit janë:-rrënja e çmimeve,--zvogëlimi I pagave,zvogëlimi I të ardhurave kombëtare dhe papunësia.Ndërsa masat për menjanimin janë:-rritja e kërkesës së parasë’-lehtësimi I kushteve për marrjen e kredisë,stimulimi I eksportit,zvogëlimi I tatimit. **115.Desinflacioni?** 115.Desinflacioni-është masa korrigjuese e vlerës së parasë e cila pengon inflacionin dhe përmison efektet monetare që të mos vije deri të inflacioni.Masat e dezinflacionit janë:-ngritja e rrogave,-zvogëlimi I buxhetit,-bllokimi I investimeve të paarsyeshem etj. **116.Reflacioni?** 116.Reflacioni-paraqet një grup masash të ndryshme për pengimin e deflacionit si: -lehtësimi I kushteve për të marr kredi,lehtësimi I kushteve për ta kthyer kredin,ulja e kamatës etj. **117.Devalvimi?** 117.Devalvimi-është zvogëlim me qëllim I vlerës së një njësie monetare. **118.Për çka bëhet devalvimi?** 118.Devalvimi bëhet për ta korrigjuar gjendjen e pavolitshme të bilancit të pagesave me jashtë ose si pasojë e kushteve të krijuara nga inflacioni për një kohë të gjatë. **119.Depreciacioni?** 119.Depreciacioni-ëshët zvogëlimi I kursit devisor në tregun devisor nën ndikimin e ligjeve ekonomike,por ky nuk është I shpallur nga ana e shtetit por zhvillohet ne mënyrë graduale. **120.Revalvimi?** 120.Revalvimi-ëshët masë e kundërt me devalvimim d.m.th rritet vlera e valutës së vendit dhe azrrihen efekte të kundërta me devalvimin gjithashtu është fenomen më I rallë se ai. **121.Apreciacioni?** 121.Apreciacioni-është ngritja e kursit devisor nën ndikim e ligjave ekonomike,edhe kjo nuk është zyrtare por zhvillohet gradualisht. **122.Bazat ekonomike dhe juridike të pagesave ndërkombetare?** 122.Bazat ekonomike dhe juridike të pagesave ndërkombetare-asnji shtet smund të jetë I izoluar ai duhet të bashkponoj me vende të ndryshme.Ata bashkpunojnë në aspektin ekonomik për këmbime ose veprimtari të shumta etj. **123.Kuptimi I qarkullimit të pagesave ndërkombëtare?** 123. Kuptimi I qarkullimit të pagesave ndërkombëtare-e përbëjnë të gjitha pagesat të cilat bëhen në mes të subjekteve ekonomike tq teritoreve të ndryshme valutore,me ç’rast njëra valutë shëndërrohet në të tjetrën. **124.Bilanci tregëtar?** 124.Bilanci tregëtar—paraqet raportin në mes të vëllimit,vlerës dhe strukturës së eksportit dhe importit.Ky raport mund të jetë aktiv dhe pasiv. **125.Bilanci devisor?** 125.Bilanci devisor-paraqet raportin në mes të hyrjeve dhe daljeve devizore gjatë një periudhe,zakonisht gjatë një viti dhe mund të jetë aktiv dhe pasi. **126.Bilanci I pagesave?** 126.Bilanci I pagesave-paraqet pasqyrën totale të të gjitha transaksioneve të cilat kryhen në mes të subjekteve të ndryshme të vendit me subjekte nga jashtë për periudh të caktuar zakonisht 1 vitë edhe aim und të jetë pasiv dhe aktiv. **127.Mjetet në qarkullimin e pagesave ndërkombëtare-devizat?** 127.Mjetet në qarkullimin ndërkombëtarë janë ari dhe devizat. DEVIZAT-për qarkullimin e pagesav enë botën e jashtme mund të shfrytëzohen edhe disa lloje të parave në botën e jashtme që mund të paraqiten si deviza dhe valuta. Fjala devizë e ka kuptimin e valutës së huaj efektive për pagesë. Devizat mund të jenë të lira dhe të lidhura. **128.Valuta-kuptimi?** 128.Valuta-si shprehje ka tru kutime: **1)**emërton sistemin monetarë të vendit, **2)**paraqet paratë efektive shenjat e parasë dhe **3)**paraqet të gjitha paratë efektive të huaja. **129.Sistemet e pagesave ndërkombëtare?** 129.Sistemi I pagesave ndërkombëtare ndaet në : -Sistemi I pagesave ndërkombëtare me anë të devizave te lira-pagesat bëhen me deviza të lira konvertibile dhe –Sistemi I pagesave ndërkombëtare me anë të kliringut -bazohet në marëveshjen reciprok në mes dy vendeve të cilat aplikojnë kufizime devizore. **130.Bileteralizimi?** 130.Bileteralizimi—pagesat bëhen në mes dy shteteve me anë të kompensimit të kërkesave ndërkombëtare. **131.Multilateralizimi?** 131.Multilateralizimi-mjetet e fituara në një vend mund të shërbejnë në të gjitha vendet. **132.Pariteti I valutave nacionale?** 132.Pariteti-ëshët shprehje për ta shprehur barabarësin në krahasimin e dy valutave ndaj arit ose valute tjetër.Pra pariteti valuator-paraqet sasinë e caktuar me ligj të metalit monetarë pra sasinë e arit që pëerfaqëson secila njësi monetare. **133.Kursi devisor?** 133.Kursi devisor-ky kurs paraqet çmimin e valutës së huaj shprehur në valutën e vendit.Ky tregon se sa njësi vendi duhet dhënë për një sasi të caktuar njësish të huaja dhe anasjelltas. **134.Pika e lartë dhe e poshtme e arit?** Pika e lartë ose e eksportit te arit –është kursi më I lartë I devizave të huaja I cili nuk mund të tejkalohet,sepse atëherë më I lirë eshtë që importi ti paguhet me ari botës së jashtme ndërsa - pika e poshtme e arit ose pika e importit-është kursi më I ulët I valutës së huaj I cili nuk mund të bjerë më poshtë,sepse atëhere importi I arit si mënyrë më e lirë e pagimit të botës së jashtme në dobi të vendit. **135.Kursi devisor fiks?** 135.Kursi devisor fiks-paraqet çmimet e valutave të huaja të shprehur në valutën e vendit dhe ky raport formohet në bazë të emërtuesit të përbashkët p.sh ari. **136.Kursi devisor fluktiv?** 136.Kursi devisor fluktuiv-karakterizohet me formimin e lirë të kurseve të devizave në bazë të ofetës dhe kërkesës në tregun devisor. **137.Kursi devisor I shumëfisht?** 137.Kursi devisor I shumëfisht-ëshët kurs devisor që shfrytëzohet për importin dhe eksportin e llojeve të mallërave të ndryshme,për pagesa të ndryshme dhe në vende të ndryshme. **138.Ekuilibri I kursit devisor?** 138. Ekuilibri I kusit devisor-nënkuptojmë atë kurs devisor ku vlera e jashtme e parave nuk është as e nënqmuar as e mbikqyrur.Kursi devisor ëshët në ekuilibër nëse bilanci I pagesave ëshët në ekuilibër për 5-10 vjet,ky ekuilibër bëhet pa kufizime tregëtare ose devisore dha mbahet pa inflacion she inkuadrim. **139.Sistemi devisor?** 139.Sistemi devisor-paraqet ligjret dhe dispozitat ligjore me të cilat regullohen ,kufizohen ose ndalohet qarkullimi I mallërave dhe shërbimeve në botën e jashtme,fitimi dhe pasja e devizave si dhe pagesat dhe arkëtimet me botën e jashtme. **140.Kufizimet devizore?** 140.Kufizimet devizore-paraqesin dispozitat devizore me të cilat rregullohet zhvillimi I bilanncit të pagesave I cili ndikon në vlerën e valutës së vendit. **141.Kontrolli devisor?** 141.Kontrolli devisor-paraqet lloj të veçantë të kufizimeve devizore që ka të bëj me kontrollin e transaksioneve të subjekteve ekonomike të vendit me ato të botës së jashtma. **142.Teoria e bilancit të pagesave mbi kurset devizore?** 142. Teoria e bilancit të pagesave mbi kurset devizore-shpjegon formimin e kurseve në bazë të gjendjes së bilancit të pagesave në vend nëse ka suficit shkakton rënien e kursit devisor. **143.Teoria e inflacionit mbi kurset devizore?** 143.Teoria e inflacionit mbi kurset devizore-vërteton se rritja e emisionit të kartëmonedhave ka për pasojë zhvlerësimin e tyre në të njëjtën masë dhe rënien e kursit në tregun devisor. **144.Teoria e paritetit të fuqisë blerëse?** 144.Teoria e paritetit të fuqisë blerëse-vërteton se këmbimi I dy valutave prej letre në tegun botërorë bëhët në bazë të fuqisë blerëse të tyre ,d.m.th këmbehen fuqia blerëse e një paraje për fuqinë blerëse të parasë tjetër. **145.Konvertibiliteti I valutës?** 145.Konvertibiliteti I valutës-janë valuta që mund të këmbehen në lloje tjera parash . Në sistemin e standardit të arit të pastër ka ekzistuar konvertibiliteti klasik në të cilën ëshët bërë ndërrimi I pakufizuar I valutave të arir. **146.Përparësit dhe të metat e konvertibilitetit?** 146.Përparësitë e konvertibilitetit janë **1)**Vendos mekanismin automatic të rregullimit të vlerës intervalutore të parave dhe **2)**Krijon kushte për multirelateralizimin e pagesave ndërkombëtare, Të metat e konvertibilitetit janë: **1)**mund të bëhet pengesë në realizimin e politës monetare autonome, dhe **2)** vendet a pazhvilluara me rezerva minetare të vogla në këmbimin ekonomik ndërkombëtar,tentojnë ti zvogëlojnë obligimet e tyre ndaj botës ë jashtme. **147.Kushtet që duhet plotësuar valuta për të kaluar në konvetibilitet?** 147.Kushtet që duhet plotësuar valuta për të kaluar në konvetibilitet janë: **a)**të realizoj ekuilibrin e përgjithshëm ekonomik, **b)**të likuidoj deficitin në bilancin e pagesave, **c)**të ketë kursin devisor real dhe **d)**të ketë të akumuluara në sasi të mjaftueshme rezervat monetare. **148.Themelimi I sistemit monetar ndërkombëtarë?** 148.Sistemi monetary ndërkombëtar u themelua në bazë të dy planeve themelore: **1)**Plani I Kejnsit ose plani anglez-që ishte kundër vleshmërisë së arit dhe për organizimin e një sistemi mometar që do ti mbronte interest e Britanisë,dhe **2)**Plani I Uajtit ose plani amerikan-ishte për themelimin e një Fondi të Stabilizimit të Kombeve të Bashkuara. **149.Qëllimet dhe detyrat e Fondit Monetar Ndërkombëtarë?** 149.Qëllimet dhe detyrat e Fondit Monetar Ndërkombëtarë janë: **1)**Të zhvilloj bashkpunimin monetarë ndërkombëtarë me ndihmën e një institucioni të përhershëm që do të merrej me kësi qështje, **2)**Të lehtësoj zgjerimin dhe zhvillimin e barabartë të tregëtis botërore, **3)**Të kontriboj në stabilizimin e kurseve devizore, **4)**Të ndihmoj aplikimin e sistemit multiraterale të pagesave për transaksionet vijuese,dhe **5)**Të ndihmoj me mjetet e veta në formë të kredisë vendet anëtare në tejkalimin e krizës. **150.Parimet themelore të sistemit të FMN-së?** 150.Parimet themelore të sistemit të FMN-së janë : **1)**Parimi I stabilitetit, **2)**Parimi I liberalizimit dhe **3)**Parimi I barabarësisë. **151.Parimi I stabilitetit?** 151.Parimi I stabilitetit-të plotë të mardhënieve ndërkombëtare valutore,zbatohet për mbajtjen e vlerës stabile të valutave nacionale në këmbimin e tyre reciprok. **152. Parimi I liberalizimit?** 152. Parimi I liberalizimit-dhe multiletaralizimit në mardhëniet ndërkombëtare të valutave dhe pagesave. **153. Parimi I barabarësisë?** 153. Parimi I barabarësisë-në pjesëmarrjen e të gjitha vendeve anëtare,çdo vend duhet të nxjerr ato dobi sipas mundësive. **154.Sistemi I kurseve devizore në FMN-në?** 154.Sistemi I kurseve devizore në FMN-në-detyrë e FMN-së është rregullimi I stabilitetit të pagesave ndërkombëtare që arrihet me stabilimin e valutave me vendet anëtare e kjo arrihet me caktimin e kurseve devizore që I përgjigjet çmimeve të vendit dhe çmimeve të jashtme.FMN u përcaktua për sistemin e kurseve devizore të fiksuara,devijimi I lejueshëm në fillim ishte 1% e më vonë u zgjerua në 2.25% kursi devisor nuk mund të ndërrohet pa lejen e FMN-së. **155.Formimi dhe shfrytëzimi I mjeteve të FMN-së?** 155.Formimi dhe shfrytëzimi I mjeteve të FMN-së-mjetet për funksionimin e FMN-së janë grumbulluar nga kuotat të cilat I kanë paguar vendet anëtare.Me kuota nënkuptojme shumën që duhet paguar çdo vend veq e veq dhe ndryshon varësisht nga vendi duke u varur nga të ardhuart nacionalo,eksporti importi etj .Vendet anëtare kanë të drejtë për tërheqje të kredisë në lartësi 25%. **156.FMN dhe kufizimet devizore?** 156.Kufizimet devizore-nënkuptojnë dispozitat ligjore me të cilat vihen në kontroll hyrja dhe dalja e devizave.Ato I kanë shfrytëzuar si instrument me rëndësi sepse sistemi devisor I shumëfisht qon në diskriminimin e mardhënieve ekonomike ndërkombëtare. **157.Koncepti dhe struktura e rezervave monetare-likuiditeti ndërkombëtarë?** 157.Likuiditeti ndërkombëtarë –paraqet të gjitha mjetet me të cialt disponojnë organet monetare të cilat shfrytëzohen për qarkullimin e pagesave ndërkombëtare pra paraqet atë gjendje të rezervave ndërkombëtare që funksionojnë pa problem në qarkullimin e pagesave monetare ndërkombëtare. **158.Dobësitë dhe vështërësitë e sistemit të Bretonvudsit?** 158. Dobësitë dhe vështërësitë paraqiten në këto pika: **a)**kritika e parë ka të bëj me kontradiktat e sistemit **b)**sistemi nuk ishte I ndërtuar në bazë të disciplines së SHBA ndaj bilancit të pagesave, **c)**Shëndrrimi I kërkesave afatshkurtëra në dollar, **d)**Nga fillimi I funksionimit të FMN-së nuk ishte realizuar parimi I stabilitetit në pagesat ndërkombëtare, **e)**Problemi I likuiditetit, **f)**pozitat e pabarabarta të shteteve dhe **g)**Ky system nuk e kishte përshtatur mekanizmin she instrumentet e tij të kërkesave të zhvillimit më të shpejtuar të shteteve në zhvillim **159.Ndërrimi I forcave ekonomike në mes të shteteve të zhvilluara kapitaliste?** 159.Në krijimin e FMN-së kanë ndikuar edhe shtetet kapitaliste për ti ruajtur mardhëniet në mes veti.Me rritjen e shteteve u rrit edhe ndikimi I tyre në FMN kështu u zvogëluan rezervat e shteteve të anëtarësuara më parë dhe lindi konflikti në vitet e 60-ta. **160.Kriza dollarit-shkaqet?** 160. Krizën e dollarit e shkaktuan faktorët e mbrendëshëm: **a)**Deficiti I përhershëm I bilancit të pagesave –ishte faktori kryesorë, **b)**keqësimi I pandërprerë I gjendjes ekonomike, **c)**ndihmat ushtarake ,luftërat dhe ndihmat etjera ekonomike,dhe **d)**zvogëlimi I përhershëm I rezervave të arit etj. **161.Kriza e arit-shkaqet?** 161.Krizën e aritv e kane shkaktuar:-ekspansioni I ekonomisë botërore,-çmimi jostabil I arit,-zvogëlimi I rezervave të arit në botë,-zvogëlimi I prodhimit të arit përshkak çimeve të ulëta,-jorentabile,-shpërndarja e pabarabartë e rezervave të arit në botë,dhe-rritja e kërkesës së arit për qëllime **162.Reforma e sistemit monetary ndërkombëtarë?** 162.Pas paraqitjes së krizë së ait dhe krizës së dollarit u bë e qartë se ky system duhet të ndërronte. Në drejtim të reformimit të sistemit monetarë ndërkombëtarë janë dhënë shumë propozime: **1)**planet për likuiditetin, **2)**përforcimi I ndihmës, **3)**shëndërrimi I FMN-së në bankë Qendrore, **4)**propozimi I vendosjes së sistemeve të kurseve devizore. **163.Të drejtat special për tirazhin?** 163.Të drejtat special për tirazhin-paraqesin marëveshjen e cila ëshët arritur në mes të shteteve me rëndësi në tregëtin botërore npër lehtësimin në qarkullimin të një mjeti artificial pagimi I cili do të plotësoj nevojat e tregëtisë botërore. **164.Amandamenti I dytë I statusit të FMN-së?** 164.Amandamenti I dytë është bërë nën ndikim e SHBA,e cila ka ndikuar në demonetizimin e arit dhe në suprimimin e rolit të tij monetarë ndërkombëtare.Këtë e ka bërë me arsye se rezervat e arit ishin zvogëluar.