**ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ИНСТИТУТТАР**

Халықаралық ұйым - келісімдер негізінде құрылатын үкіметаралық немесе үкіметтік емес бірлестік (мысалы, БҰҰ-ның жарғысы бар және ЕҚЫҰ өзінің қызмет ерекшелігіне байланысты). Халықаралық ұйымдар халықаралық үкіметаралық (мемлекетаралық) ұйымдарға және халықаралық үкіметтік емес (үкіметтік емес, қоғамдық) ұйымдарға бөлінеді. Халықаралық үкiметаралық (мемлекетаралық) ұйымдар - мемлекеттердiң немесе олардың уәкiлеттi мекемелерiнiң арасындағы халықаралық шарт негiзiнде құрылған мемлекеттердiң немесе мемлекеттiк мекемелердiң бiрлестiгi.Халықаралық үкіметтік емес (үкіметтік емес, қоғамдық) ұйымдары - оның мүшелері кәсіподақтар, (бірлескен іс-қимыл негізінде ортақ мүдделерін қорғау үшін және азаматтық, саяси, мәдени, әлеуметтік және экономикалық салалардағы уәкілетті мақсаттарға қол жеткізу) түрлі елдердің тұлғалар болып табылады және мемлекеттік кімнің заң тіркелген шетелдік жеке немесе заңды тұлғаларға қоғамдық ұйымдарды құруға және мұндай ұйымның басқару органына сайлауға мүмкіндік береді. ШЫҰ-ның қызмет саласы (аумағы) Ұйым Жарғысымен анықталады.Қоғамдық ұйымды халықаралық ұйым ретінде тану рәсімдері жоқ - әрбір ұйым өзінің жарғысын ұлттық немесе халықаралық ережелер деп жариялайды. Халықаралық үкіметтік емес ұйым мынадай жалпы қабылданған критерийлерге жауап береді.

Ұйымның мақсаттары халықаралық маңызы бар; белгіленген мақсаттарға жету жөніндегі іс-шаралар - халықаралық маңызы бар; тіркеуді ұйымның құрылтайшылары таңдайды және ұйымды құру мемлекеттің ішкі заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.Қатысушылар шеңбері бойынша жіктеу әмбебап (яғни, барлық мемлекеттер үшін, мысалы, БҰҰ) аймақтық (мүшелері бір аймақтың мемлекеттері болуы мүмкін, мысалы - Африка бірлігі ұйымы, Америка мемлекеттерінің ұйымы) аймақаралық.Тұрақты халықаралық үкіметаралық ұйымдар, олардың қазіргі уақытта біз оларды білетін мағынада, халықаралық қатынастар жүйесіндегі салыстырмалы жаңа құбылыс. Бірінші осындай ұйымдар XIX ғасырдың екінші жартысында пайда болды. Бұрын халықаралық халықтар қауымдастығының өздерінің өмір сүру қажеттілігін сезінбегендігі анық.   
Халықаралық институттардың негізгі мақсаты - халықаралық деңгейде сапалы жаңа және жетілдірілген жүйелерді әзірлеу және оларды сертификаттаудың бірыңғай әдіснамалық негізін құру. Стандарттау саласындағы ғылыми-техникалық ынтымақтастық ұлттық стандарттау жүйесін халықаралық, өңірлік және прогрессивті ұлттық стандарттау жүйелерімен үйлестіруге бағытталған.Халықаралық стандарттауды дамыту кезінде индустриалды дамыған елдер де, дамушы елдер де өздерінің ұлттық экономикасын құруға мүдделі.

Әлеуметтік институттар алғашқы қауымдық қоғамнан қазіргі заманға дейінгі кез келген қоғамда болған. Оларсыз қоғам өзін құрайтын адамдарға қатысты өзінің негізгі функцияларын - біріктіру, қорғау, қамтамасыз ету, тұлғаны әлеуметтендіру, рухани және мәдени даму, т.б. орындай алмас еді.[1]

Адамдардың әлеуметтік өзара байланыстары мен қарым-қатынастары мінез-құлықтың жалпы ережелері мен қоғамдық мүддеге және жеке адамдардың мүддесіне қол жеткізудің қалыптасқан, рұқсат етілген тәсілдерінің негізінде құрылады. Ең алғашқы институттардың бірі жыныстық қатынастарды, қандас туыстар мен тайпаластар арасындағы қолдау көрсету мен өзара көмектесуді реттеген, мәдени сабақтастықты, әлеуметтік тәжірибені ұрпақтан ұрпаққа беру нормаларын баянды еткен отбасы және неке институты болып табылады.[2]

Социологтар "институт” ұғымын құқықтанушылардан бай әлеуметтік мазмұнмен толықтырып алған. Ол базалық социологиялық категориялардың бірі болып табылады, теориялық тұжырымдамаларды құру мен шынайы қоғамдағы әлеуметтік қатынастарды талдауда оны айналып өту мүмкін емес.

Ағылшын социологі Г.Спенсер "әлеуметтік институт” терминін алғаш ұсынған адам. Кез келген мекеме (әлеуметтік институт) әлеуметтік әрекеттердің орнықты құрылымы ретінде қалыптасады. Ол институттар қоғам өмірін реттеу мен жайластыру және адамдардың мінез-құлқына ықпал ету ісінде маңызды рөл атқаратынын атап өткен. Ол әлеуметтік институттардың алты түрін сипаттап, талдаған: өнеркәсіптік, кәсіподақтық, саяси, әдет-ғұрыптық, шіркеулік, үй.[3]

Латын тілінен іnstіtutum - орнату, жайластыру деп тәржімаланады. "Институция” термині орнату, қоғамда қалыптасқан әдет-ғұрып, тәртіп дегенді білдіреді. "Институт” ұғымы әдет-ғұрыптар мен тәртіптердің заң немесе мекеме түрінде бекітілуін білдіреді. Әлеуметтік институт әлеуметтік жүйенің тұрақтылығын қамтамасыз ететін қоғамдық байланыстар мен қатынастардың кез келген тәртіптелуі, ресмиленуі дегенді білдіреді.[4]

Әлеуметтік құрылғы ретінде институт адам қызметінің әр түрлі салаларын реттейтін ресми және бейресми ережелердің, принциптердің, нормалардың, ұстанымдардың орнықты кешенін білдіреді. Олардың негізінде топтар мен адамдардың қарым-қатынас жасау жүйесіндегі орнын, функцияларын, мінез-құлқын анықтайтын әлеуметтік рөлдер мен мәртебелер жүйесі ұйымдастырылады.

Әлеуметтік институттың жеке адамнан гөрі жоғары сипаты, өзіндік аса қатаң құрылымы бар, жүйелілік сапасы болады. Құндылықтар, үлгілер және нормалар жүйе ретінде жеке адамдардың қандай да бір әлеуметтік қауымдастық шеңберіндегі міндетті мінез-құлықтарын реттеп отырады.[5]

Әлеуметтік институт деп көбінесе адамдардың бірлескен қызметінің тарихи қалыптасқан орнықты нысандарын айтады. Институттардың негізігі мақсаты - жеке адамдардың, топтардың және жалпы қоғамның іргелі қажеттіліктерін қанағаттандыру. Олардың сәтті қызмет атқаруы адамдар қауымдастығының өмірін сақтауға мүмкіндік береді, оларды топтар мен қоғамға біріктіреді, олардың өмірін тұрақты етеді. Дәл осы әлеуметтік институттар ұйымдардағы бірлескен корпоративтік қызметті үйлестіреді, әлеуметтік қатынастар сипатын анықтайды және оларды сақтап отырады.[6]

Әрбір институт:

- белгілі бір қызмет аясын;

- белгіленген құқықтар мен міндеттер негізінде қоғамдық, ұйымдық немесе басқару функцияларын орындауға өкілетті адамдар тобын;

- ресми тұлғалар арасындағы қарым-қатынастың ұйымдық нормалары мен принциптерін;

- қойылған міндеттерді шешуге қажетті материалдық құралдарды (қоғамдық ғимараттар, құрал-жабдықтар және т.б.) қамтиды.

Мысалы, әділет органдары (юстиция) әлеуметтік институт ретінде құқықтық қатынастар мен оларды реттеу саласын білдіреді. Оған жататындар белгілі бір адамдар тобы (прокурорлар, соттар, адвокаттар); қабылданған ресми заңдар мен басқа да заңнамалық актілер, сондай-ақ құқықтық өкілетті тұлғалардың мінез-құлықтарының бейресми стандартталған үлгілері (соттың, прокурордың, адвокаттың және т.б. рөлдері); мекемелер (прокуратуралар, соттар, тұтқындау орындары және т.б.) және әділетті қаржыландыруға арналған ел бюджетінен бөлінетін қаражат.[7]

Қоғамдық байланыстар мен қарым-қатынастарды тәртіпке келтіру, ресмилендіру және стандарттау процесі институционалдандыру деп аталады. Қоғамның белгілі бір байланыстардың әлеуметтік ұйымдастыруға қажеттілігін ұғынуы барысында сол қажеттілікті қанағаттандыра алатын әлеуметтік нормалар, ережелер, мәртебелер мен рөлдер бекиді. Әлеуметтік институттың қызмет атқаруына жәрдемдесетін жалпы мақсаттар, топтар және ұйымдар қалыптасады, институттың барлық мүшелерін қамтитын нормалар мен санкцияларды қолдану ресімдері, мәртебелер мен рөлдер жүйелері құрылады.[8]

Неғұрлым маңызды қажеттіліктерді қамтамасыз ететін әлеуметтік институттардың бес негізгі түрі бар:

-    бала туу, өсуі (отбасы және неке институты);

-    қауіпсіздік және әлеуметтік тәртіп (саяси институттар, мемлекет);

-    тұрмыстық құрал-жабдықтар өндіру (экономикалық институттар, өндіріс);

-    білімді беру, өскелең ұрпақты әлеуметтендіру, кадрлар даярлау (білім беру, ғылыми және мәдени институттар);

-        рухани мәселелер, тіршілік мағынасын шешетін қажеттіліктер (дін институты).[9]

Әлемдік қаржы институттары – [халықаралық](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1) [валюталық](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0) [несие](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5) және [қаржы ұйымдары](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B6%D1%8B_%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1). Оларды халықаралық [ынтымақтасты](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B)дамыту және күрделі де қарама қайшы дүниежүзілік [шаруашылықтың](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B) тұтастығы мен тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсаты біріктіреді. Ғалами мәні бар ұйымдарға [БҰҰ-ның](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B0%D2%B0) мамандандырылған институттары – Халықаралық [валюта](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0) [қоры](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%BE%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1), Дүниежүзілік [банк](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA)тобы, сондай ақ Дүниежүзілік [сауда ұйымы](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1) жатады. [БҰҰ - ның](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B0%D2%B0) кейбір мамандандырылған [органдары](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD) да халықаралық [қаржы](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B6%D1%8B)мәселелерімен айналысады. Олар: [ЮНКТАД](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%9A%D0%A2%D0%90%D0%94) ([БҰҰ - ның](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B0%D2%B0) [сауда](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0) және [даму](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D1%83) [конференциясы](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)); “Көзге көрінбейтін” [операциялар](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) және [қаржыландыру](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B6%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83) жөніндегі [комитет](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1); [Экономикалық кеңес](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BA%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1); [Экономикалық ынтымақтастық](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%8B%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1) және [даму ұйымы](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1); [Париж клубы](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B); [Лондон клубы](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B); “[жетілік](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1)”, кейін “[сегіздік](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1)” ([АҚШ](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9A%D0%A8), [ГФР](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A4%D0%A0), [Ұлыбритания](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F), [Италия](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F), [Канада](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0), [Жапония](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F), 1993 жылы [Ресей](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9) қосылып, “[сегіздікке](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1)” айналды), дамыған елдердің “ондық тобы” (“[жетілік](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1)” + [Бельгия](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F), [Нидерланд](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4), [Швейцария](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F), [Швеция](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F)). Әлемдік қаржы институттары 2 дүниежүзілік соғыстан кейін пайда болды. Аймақтық Әлемдік қаржы институттарына [Еуропа](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0) жаңғыру және даму [банкі](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA), [Еуропа](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0)одағының институттары (соның ішінде [Еуропа](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0) [инвестиция](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F) [банкі](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA), [Еуропа](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0) [валюталық](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0) институты, арнаулы [қорлар](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D1%80)) жатады. ЖаҺандық және аймақтық [қаржы](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B6%D1%8B) институттарынан басқа мамандандырылған Әлемдік қаржы институттарыда жұмыс істейді. Мысысалы, [Африканың](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0) [араб](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1) [экономикалық](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0) даму [банкі](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA), [Араб](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1) [экономикасы](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0) және әлеуметтік даму қоры, [Кариб](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1&action=edit&redlink=1) даму [банкі](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA), т.б.  [10]

Әлемдік экономикада халықаралық қаржы-несие институттарыбелгілі және маңызды рөл ойнап келеді.

Біріншіден,олардың қызметі қаржы-несие қатынастарының қызметіне негізгі   
тұрақтылық пен қажетті реттеуші бастаманы енгізуге мүмкіндік береді.

Екіншіден, олар мемлекеттер арасындағы реттейтін қүрал ретінде қызмет атқарады.

Үшіншіден,халықаралық валюта-қаржы және несие үйымдарының  
анализ жасау,ауылшаруашылықтың маңызды проблемалары туралы кеңес   
беру және оны дамыту,ақпаратпен қамтамасыз ету өсуде.  
Халықаралық қаржы-несие институттары әлемдік экономиканың саласында белгілі міндеттерін шешу үшін мүше-мемлекеттердің ресурстарының бірігу жолымен құрылады. Мүндай міндеттерге:

- әлемдік экономиканы реттеу және түрақтандыру мақсатымен халықаралық   
валюта және қор нарығындағы операциялар, халықаралық сауданы реттеу   
және қолдау;

- мемлекетаралық несиелер- мемлекеттік жобаларға несие бөлу және  
тапшылығын қаржыландыру;

- инвестициялық қызмет, халықаралық жобалар саласында несиелендіру;

- инвестициялық қызмет, халықаралық бизнеске жағымды әсер етуші  
жобалар саласында несиелендіру және бастапқы  қаржыландыру.

Қазіргі жағдайдағы халықаралық қаржы-несие институттарын   
талдау: МБРР, МАР, МФК, ХВҚ.

Халықаралық қайта кұру және даму банкі (МБРР) -  
институты, 1944 жылы шілдеде Бреттон-Вудс келісімі шеңберінде қүрылып,   
1946 жылы шілдеден бастап өз қызметін бастады. Несиелеу жағдайы жылына 2 рет   
қарастырылады. Несие 20 жыл мерзімге беріледі, жеңілдік кезеңі 3-5  
экспорттық несие мерзімін арттырады.

МБРР-дің штаб-пәтері Вашингтонда орналасқан. Банктің 70-ке жуық   
аймақтық және мемлекеттік бюролары мен өкілдіктері бар.   
Дүниежүзілік Банк немесе МБРР, сонымен қатар МАР, МФК,  
МЦРИС мүше-мемлекеттердің халықаралық кооперативімен салыстырмалы.   
Директорлар Кеңесі Банктің саясаты туралы шешімдер қабылдайды,   
оның негізінде банктің жүмысы қүрылады және несие беріледі.   
Қазіргі кездегі МБРР қызметінің негізгі бағыттарына: инвестициялық   
жобаларды орта және үзақ уақытта несиелендіру; дайындық,  жобаларды техникалық және қаржы-экономикалық дәйектемелеу; дамушы   
және пост-кеңестік елдердегі қүрылымдық қайта қүру қаржыландыру.

Банк халықтың өмірін жақсарту мақсатында экономикасы  
және нарықтары үлғайған мемлекеттермен серіктес болады. Банк беретін   
барлық несиелер қайтарымды несиелер. [11]

МБРР жобалары негізінен техникалық көмек көрсетуді қарастырады.   
Оған мемлекет бюджетіндегі қаржыны үлестіру мәселесі бойынша  
беру, ауылда клиника құру мәселесі немесе қымбат қүрылыс  
қалай қолдануы туралы кеңес беру кіреді. Жыл сайын  
оқыту мақсатында бірнеше жобалар қаржыландырады.  Жобалардың табысты іске асуына баға берілетін Банк критерийлері қатаң болады.

МАР жарғысы 1960 жылы күшіне енді. МБРР мен МАР параллельді қызмет атқарады. Олар бірлесіп бір басшылықты қолданады, бір Президентке жауап береді және бірдей стандартты қолданады. Айырмашылығы тек шарттары мен қаржыландыру көздерінде.

МАР несиені МБРР-ден ала алмайтын кедей мемлекеттерге ғана  
(жан басына шаққандағы жылдық кіріс 905 АҚШ долларынан)береді  
МФК үшін өнеркәсіпті несиелеу оның қызметінің негізгі бағыттарының   
бірі болып табылады. Несиелер орташа 7-8 жылға беріледі.МФК үкіметке және кәсіпорындарға техникалық көмек және кеңес беру қызметін ұсынады.МФК тәуелсіз брокер бола отырып,қатысушылардың: шетел инвесторлары, жергілікті серіктестер,кредиторлар мүдделерін анықтап, үйлестіруге көмектеседі.МФК өз қызметін Дүниежүзілік Банк тобының басқа мекемелерімен   
үйлестіргенмен, ол заңды және қаржылы түрде тәуелсіз.Оның өз  
қаржы, басқару және штаттық құрылымы бар.[12]

Халықаралық валюта қоры. 1944 жылы Бреттон-Вудс қаласында (АҚШ) халықаралық қаржы конференциясы өткен болатын, осы конференцияда Халықаралық валюталық қор (ХВҚ) құру туралы шешім қабылданды.[13]

Алғашында мүшелерінің саны 35 мемлекет бол-са, 1993 жылы олардың саны 174-ке дейін өсті. Қазақстан Республикасы да осы Халықаралық валюталық қордың мүшесі болып табылады.[14]

ХВҚ-ға кіргенде, әрбір мемлекет квота (жазылу бойынша салым), мүшелік жарна сияқты белгілі бір ақша сомасын қосады. Қор капиталына мүше-елдердің жарнасы екі бөлік-тен: 1) сол елдің квотасының 25% сомасы көлемінде немесе оның алтын мен доллар запастарының 10% сомасы көлемін-дегі алтын түрінде; 2) квотаның қалған көлемі ұлттық валюта түріндегі жарнадан тұрады.[15]

Квотаның маңызы әр түрлі болып келеді. Біріншіден, олар біріккен ақшалай запастарын құрайды, ХВҚ оларды қаржылық қиыншылықтарға түскен өз мүшелеріне займдар беру үшін пайдаланады. Екіншіден, олардың негізінде, жарна төлеген мүшесі ХВҚ-дан қарызға алатын немесе СДР деп аталатын арнайы активтерді кезеңдік қайта бөлуде алатын соманың мөлшері анықталады. Жарна үлкейген сайын, мүше-елдің керек жағдайында алатын несиесінің көлемі де үлкен болады. Үшіншіден, олар әрбір мүшенің дауыс салмағын анықтайды.[16]  
 Халықаралық валюта-несие… экономикасының жұмыс істеуін және әл-ауқаттылығын талдау негізінде белгіленеді. Әрбір бес жыл сайын квотаның мөлшері қайта қаралып тұрады әрі ХВҚ қажеттілігіне және елдің экономикалық өсіп-өркендеуіне байланысты көбейтілуі немесе азайтылуы мүмкін. 1945ж. ХВҚ-ның 35мүшесі 7,6млрд.$-төлеген,  
1992 ж. ХВҚ-ның 156 мүшесі 130 млрд.$-ға жуық және 1993 ж. 174 ел — 140 млрд.$ төлеген.  
ХВҚ саясатын анықтауға керекті дауыс санының көп бөлігін, көп ақша қосқан елдер алады. ХВҚ-дағы басшылық орынды АҚШ алады, оған барлық дауыстың 17%-ы келеді. Екінші орында Жапония — 7%, әрі қарай — Германия, Франция, Ұлыбритания — 5-6%.  
ХВҚ-ның жоғарғы директивті органы — губернаторлар кеңесі, мұнда әрбір мемлекет губернатор (әдетте қаржы министрі немесе орталық банк төрағасы) және балама гу-бернаторлардан тұрады. Себебі, губернаторлар сияқты олардың орынбасарлары қаржы министрлері немесе орталық банк басшылары болғандықтан, олар өздерінің үкіметтері атынан шығуға уәкілдіктері бар. Губернатор кеңесі жылына бір рет ғана жиналады. Оның қызметтеріне мыналар жатады:

- халықаралық валюталық ұсыныстарды әзірлеу;

- экономканы қайта құру жөнінде өте кедей елдерге кеңес беру, шаралар әзірлеу;

- жаңа мүшелерді қабылдау, квоталарды өзгерту,ХВҚ-ға мүше-елдерді тексеру.

Қалған уақытта губернаторлар, штаб-пәтері Вашингтонда (АҚШ) орналасқан атқарушы кеңесті құрайтын өкілдері ар-қылы, ХВҚ-ның күнделікті іс-әрекеті бойынша өздерінің үкіметтерінің тілектерін айтады. Жиырма төрт атқарушы директор, ресми отырыстарда, аптасына үш рет кездеседі, губернаторлар кеңесі арқылы мүше-елдердің үкіметтерімен белгіленген шаралардың жүзеге асырылуын бақылайды. Қазіргі уақыттағы жеті атқарушы директор мына елдердің өкілдері: Ұлыбритания, Германия, Қытай, Сауд Арабиясы, Құрама Штаттар, Франция және Жапония. Қалған елдер топтасып, 19 мүше-ел ішінен бір атқарушы директорды сайлайды. Олардың үлесіне 17 директор келеді.

Атқарушы кеңестің шешімді қабылдауы мына баптарға негізделеді:

- займ тек қана мүше-елдің экономикалық өсуіне көмектесетін өнімді мақсаттарға беріледі;

- займ сәйкес үкіметтермен кепілдендірілуі тиіс;

- займ беру шешімі экономикалық себептерге негізделуі тиіс.[17]

ХВҚ -ның қызметкерлері 2 мыңға жуық адамнан тұрады және директор-басқарушымен басқарылады, ол сонымен қатар, атқарушы кеңестің басшысы болады, оны кеңес сай-лайды. Дәстүр бойынша директор-басқарушы — еуропалық немесе ары кеткенде американдық емес болып келеді. 100-ге жуық елдің қызметшілерінің интернационалдық құрамы, негізінен экономистерден тұрады, сонымен қатар, онда статистер, ғылыми жұмыскерлер, мемлекеттік қаржы және салық салу бойынша сарапшылар бар. Жұмысқа қабылдау конкурс негізінде жүргізіледі. Негізгі қызметкерлер ХВҚ-ның Вашингтондағы штаб-пәтерінде орналасқан, бірақ шағын бөлігі Париждегі, Женевадағы және Нью-Йорктағы БҰҰ-ның жекелеген бөлімшелерінде немесе ХВҚ-ның мүшесі болып табылатын елдерде қызмет көрсетеді.

ХВҚ-ның мүшесі болып кірген ел: өз ақшасының басқа елдер ақшаларына қатысты құнын анықтау бойынша жа-сайтын қадамдары туралы басқа елдерді хабардар етуге, ұлттық ақшаларды шетел ақшаларына айырбастауды шектеуден бас тартуға және осындай экономикалық саясатты бағыт етіп ұстануға міндеттенеді, себебі мұндай саясат тәртіптелген және конструктивті түрде оның ұлттық байлығымен қатар, жалпы бүкіл қоғамның өсуіне алып келеді. Мүшелер осы тәртіп нормаларымен жүруді өзіне міндетті ғып санайды.  
 Алғашқыда ХВҚ-ды құрған кезде оның мақсаты ретінде: оған мүше-елдердің төлем баланстары мен валюталық ба-ғамдарын жүзеге асыру, оның жағдайына бақылау жасау мәселелері қойылған болатын. Бұл ХВҚ-қа мүше-елдердің өз валютасының паритетін алтынмен немесе АҚШ долларымен қоюға және Қордың рұқсатынсыз оны  
10%-дан астам мөлшерге өзгертпеуге, ал ағымдағы операциялар жүргізгенде бұл паритет мөлшері төмен немесе жоғарыға 1-1,5%-дан астамнан артық ауытқымауға келісім бергендерімен байланысты болып отыр.

Қазіргі уақытта, Бреттон-Вудс ыдырағаннан соң, яғни Валюталық бағамдар енді ХВҚ-мен шектелмейді, мүше-елдердің төлем баланстарының жағдайын бақылау және олардың теңестірілуі үшін жағдай жасау, сонымен қатар, қажетті жағдайда қысқа мерзімді несиелерді беру, берілген халықаралық ұйымның іс-әрекетінің негізгі бағыттары болып табылады. ХВҚ-қа мүше-елдердің көбі өздерінің төлем баланстарын бір ретке келтірудегі қиындықтарға үнемі жолығып отыруына байланысты, ХВҚ несие беруді барынша көбейтуге, диверсификациялауға тырысады.[18]

ХВҚ несиелері ақылы және шартты болып табылады. Төлем баланстарының қысқа мерзімді тапшылығын жою мақсатына арналған несиелердің ең кең тараған түрі резерв-тік несиелер (стенд-бай) болып саналады. ХВҚ сонымен қатар басқа да несиелер түрін: мерзімі ұзартылған, оңай қол жеткізуге болатын, құрылымдық адаптациялар мақсатына, күтпеген оқиғалардан болған зияндарды компенсациялауға байланысты ұсынады. Несиенің жалғыз «шартсыз» түрі, яғни ХВҚ-ға мүше-ел автоматты түрде алатын, несиелік үлес шеңберіндегі несие (транши) болып табылады. Бірақ бұл несиенің үлесі өте аз.  
ХВҚ-ға мүше-елдер, сонымен қатар, СДР жүйесінің қатысушысы болып табылады және бұл валюталық бірлікте несиелер ала алады. СДР ХВҚ қатысушысының ағымдағы шотындағы жазу түрінде болғанымен, бірақ оларды кез кел-ген ұлттық валютаға айырбастауға болады. ХВҚ қатысушы-ларының қаншалықты тырысқанымен СДР “әлем валюта-сы” бола алмады. Қарыз алудың арнайы құқықтары халык-аралық валюталык резервтердің 5-6%-ын құрайды.

Бүгінгі таңда 30 млрд.$ қүнына тең 21,4-млрд. СДР бар.  
Әрбір мүшенің ХВҚ-дан квота бойынша жазылған сома-дан бірнеше есе көп сомада несие алу құқығы болғандық-тан да несиелік ресурстарға деген сұраныстың өсу кезеңінде квоталар өздерінің мүшелерш колма-қол қаражат-тарға деген талаптарын қамтамасыз ете алмайды. Осындай жағдайға байланысты ХВҚ 1962 жылдан бастап, әлемдегі үкіметтер және банктермен бірге несиелік желісін ашқан (қазіргі кезде 25 млрд. $-ға жуық сомаға). Бұл қарыз алу туралы жалпы жағдайлары деп аталған несиелік желі әрбір 5 жыл сайын жаңартылып отырады. ХВҚ осы жағдайларға сәйкес алынған несиелер бойынша пайыздар төлейді және займдарды 5 жылдан кейін өтеуге міндеттенеді. Алайда мұндай займдарды жүзеге асыру бойынша ХВҚ-ның құқықтары квоталардың жалпы көлемінің 60%-дай мөлшерімен шектелген.[19]

Халықаралық валюталық жүйені бақылау және өздерінің мүшелерін қаржылық қолдаудан басқа, ХВҚ, Вашингтон-дағы оқу институты — ЭДИ (экономикалық даму институты) арқылы да көмектеседі, мұнда техникалық және білім беру арналары арқылы ХВҚ-ның мүше-елдері нарықтық экономиканың қалыпты қызмет етуіне қажетті институттар құру үшін ұсыныстар мен кеңестер алады.

90-жылдардың басында өзінің әдеттегі іс-әрекетімен қа-тар ХВҚ, орталықтандырылған жоспарлау экономикасынан нарыққа өту қиындықтарын кешіп отырған, Шығыс Еуропа елдеріне, бұрынғы КСРО республикаларына көмек көрсету үшін ірі компаниясын ұйымдастырды. ХВҚ, оларды тек ақшамен ғана қамтамасыз етпейді (бұл елдерге 24 млрд. долларды 7,5% жылдық пайыз мөлшерінде алуға рұқсат етілген), сонымен қатар, еркін кәсіпкерлік жүйесі онсыз қызмет істеуі мүмкін емес тарифтік режимдер, валюталар конвертациялануы, салық салу жүйесі, орталық банктер сияқты экономикалық және басқа да қаржылық құрылым-дарды кұру кезінде эксперттік баға береді.  
 Қазақстан МБРР-дің қүрамына 1992 жылдың шілде айында кірді.   
Халықаралық қаржы корпорациясы (МФК)-мемлекеттердің экономикасында жеке инвестицияларды қалыптастыру және жеке секторларды нығайту мақсатымен  
қызметінен біршама керемет қызметтер атқарады және оның белсенділігін   
арттырып отырады. МБРР-ге қарағанда ХҚК үкімет кепілдігін талап  
және жауапкершілікті өз қарауына алып,жобаларды жан-жақты  
қабылдайды. ХҚК несиелері мен инвестицияларының МБРР-дің несиелерінен   
айырмашылығы болады. ХҚК үшін өнеркәсіпті несиелеу оның қызметінің   
негізгі бағыттарының бірі болып табылады.

ХҚК тәуелсіз брокер бола отырып,инвесторлары, жергілікті серіктестер, басқа да кредиторлар мүдделерін анықтап,үйлестіруге көмектеседі. [20]  
Алғашқыда ХҚК өз қызметін институционалдық базаны құруға және  
секторының көлемді қүрылымдарын қүруға бағыттаған. Енді бұл корпорация   
қызметін қазақстандық қаржы институттарын дамытуға бағыттауда.   
Қазіргі ХҚК Қазақстан экономикасында шағын және орта кәсіпорындардың дамуына   
ықпал етуде.Жергілікті үкімет ХҚК-на кәсіпорындарды таңдап, жобаларға қолдау көрсетуге мүмкіндік береді.

ХҚК Қазақстандағы маңызды инвестицияларды қолдады, оның ішінде:   
1999жылы мамыр айында Алматы қаласындағы “Рамстор" супермаркетінің құрылысын қаржыландыруға несие берді. Жобаның демеушілері Түркиядан Косжәне Қазақстаннан Бутя-Холдинг болды.Жоба іске асып,несие шілде айында түгелімен берілді. [21]

ЕУРОПА [ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ДАМУ БАНКІСІ](http://kzref.org/1-za-jobasini-ataui.html)

Европа қайта құру және даму банкісі (ЕҚДБ) 1990 жылы 29 мамырда болған келісім бойынша халықаралық қаржы мекемесі ретінде құрылған. Оның құрылтайшыларына барлық Еуропа елдерімен қоса, Албания, АҚШ, Канада, Марокко, Мексика, Египет, Израиль, Жаңа Зеландия, Австралия, Жапония, Оңтүстік Корея, сондай-ақ ЕЭО және Еуропалық| инвестиция банкісі жатады. Сонымен қатар, бұл банктің құрылтайшыларына КСРО, Чехославакия және Югославия ыдырағаннан кейін құрылған жаңа мемлекеттер енді. Банк жарғысы бойынша барлық ХВҚ мүшелері ЕҚДБ-нің мүшесі бола алады. ЕКДБ-нің штаб-пәтері Лондонда. Өз жұмысын бұл банк 1991 жылы сәуір айынан бастады.

Банктің жарғысында белгіленгендей ЕҚДБ-нің мақсаты несие және ғылыми-техникалық көмек беру арқылы бұрынғы социалистік елдерге нарықтық экономикаға өтуіне, жеке және кәсіпкерлік бастамаларды дамытуға қолдау көрсетеді.[22]

ЕҚДБ-нің басты міндеті - бұрынғы социалистік елдерге саяси жүйенің өзгеру кезеңінде жаңадан экономикалық және әлеуметтік жағдай жасау үшін инвестиция беру, жекешелендіруге, құрылымдық қайта құру (көлік және байланыс, жол, энергия және коммуникациялармен [қамтамасыз ету](http://kzref.org/bir-kozden-alu-tesilimen-memlekettik-satip-alu-oritindisi-tura-v8.html), тұрғын үй шаруашылығы), табиғатты қорғау, т.б. салаларды қолдау болып табылады.

ЕҚДБ-нің негізгі несие беретін объектілеріне - жеке фирмалар, жаңадан құрылған нарықтық құрылымдар, жекешелендірілген объектілер, бірлескен кәсіпорындар жатады.

ЕҚДБ несиелеу қызметін жүзеге асыра отырып, өз жұмысында дамыған елдердің банкі ісіндегі жалпыға ортақ стандарттарды пайдаланады, экономиканың нақты салала- рына, инфрақұрылымға және экология саласының дамуын-дағы ұзақ мерзімді жоспарларды жүзеге асыруда жеке инвесторлармен, коммерциялық, [орталық банктермен](http://kzref.org/bafali-afazdar-ortali-depozitariji-a-ni-vice-prezidenti-s-n-mo.html), Үкіметтермен серіктесіп жұмыс жасайды.

ЕҚДБ-нің жұмысындағы маңызды аспекті - басқаратын кадрларды дайындау, әр саладағы нарық кадрларының біліктілігін арттыру. ЕҚЦБ бастамасымен ХВҚ, Дүниежүзілік банк, ЕО және басқалармен бірігіп бұрынғы социалистік елдердің нарықтық экономика үшін банктік және шаруашылық кадрларды дайындауға байланысты міндеттерді шешуге көмек беретін Біріккен Венск институ-ты кұрылды. ЕҚЦБ-нің жарғылық капиталында ЕО елдері квотасы 51%, Орта және Шығыс Еуропа елдері, ЕО-нің мүшесі емес елдері - 13%, қалған Еуропалық емес елдердікі - 24%, олардың ішінде АҚШ үлесі (10%) құрайды. Еуропа елдерінің ішінде Италия, Германия, Ұлыбритания, Франция елдері әр қайсысы - 8,5% иеленеді. Сол сияқты Жапония да ЕҚДБ-ның жарғылық капиталының 8,5% үлесін иемденеді.

ЕКДБ жарғысы бойынша оған 10 млрд. ЭКЮ-ге акция шығаруға рұқсат етілген. Мұндағы 1 акция 10 мың ЭКЮ номиналына бөлінген.

ЕҚЦБ-нің несие қоры жай ресурстар мен арнайы [қор-лардың қаражаттарынан](http://kzref.org/azastan-respublikasi-ltti-bankini-asha-nesie-sayasatin-jetildi.html)тұрады. Жай ресурстар құрамы-на: а) шығаруға рұқсат берілген акционерлік капитал; ә) әлемдік капиталдар нарығынан алған заемдық қаражат; б) заемдарды қайтарудан түскен каражат пен кепілдіктен түс-кен қаражат, сондай-ақ акционерлік капиталға инвестиция-лаудан түскен түсім; в) арнайы қорға жатпайтын ЕҚДБ-нің басқа қаражаты мен табыстары.[23]

Арнайы қорға, арнайы жіберілген қаражаттар, инвести-циялардан алған табыстар кіреді. Арнайы қорлардың қара-жаты көбінесе тиімділігі төмен әлеуметтік салаларға, несие беруге техникалық көмек көрсетуге жұмсалады.

Өз қызметінде ЕКДБ операцияның әр түрлі формаларын қолданады: жекешелендірілген сектордың кәсіпорындарына несие беру, капиталға инвестициялау, бағалы қағаздарды орналастыру, кәсіпорындарға несие нарығына жету үшін кепілдік беру, ғылыми-техникалық көмек көрсету және займдар беру.

ЕКДБ экспорттық несиеге кепілдеме бермейді және сақтандыру жұмысымен айналыспайды.

Жоғарыдағы операцияларды орындау үшін ЕҚДБ мына бағыттарға қаражат жұмсайды, олар: [энергетика](http://kzref.org/azastanni-europa-memleketterimen-energetika-salasindafi-intima.html), инфрақұ-рылым, көлік, телекоммуникация, экология, агробизенс, қаржы секторы мен жекешелендіру.

ЕҚДБ ұйымдық құрылымы бойынша өзге халықаралық қаржы институттарынан айырмашылығы жоқ. ЕКДБ-нің басқару жұмысын басқару кеңесі, директорлар кеңесі және президент атқарады. Басқару кеңесіне - әр қатысушы банк-тен 2 өкіл кіреді. Әр жыл сайын болатын жиналыста кеңес өз басшысын төраға ретінде сайлайды.[24]

Басқару кеңесі өкілетілігінің бір бөлігін директорлар кеңесіне жіктеуі мүмкін. Директорлар кеңесі - басты атқа-рушы орган болып табылады. Ол 23 мүшеден құралады: директордың 11-і ЕО және ЕИБ-ге мүше болған елдерден сайланады, 4-і Орталық және Шығыс елдерінен; 4-і [қалған Еуропа елдерінен](http://kzref.org/germaniyani-biriguindegi-sirti-faktorlar.html); 4-і Еуропалық емес елдерден сайланады. Мүше болған директорлар 3 жылға сайланады.

Басқару кеңесі 4 жылға ЕҚДБ Президентін сайлайды. Ол директорлар кеңесінің басқаруымен ЕКДБ ағымдағы қыз-метін басқарады.[25]

АЗИЯ ДАМУ БАНКІ

Азия даму банкісі (АзДБ) 1965 жылы құрылған. Оның мүшелері болып Азиядағы дамушы елдермен қатар, Жапо-ния, Австралия елдері де кіреді.

1980 ж. азияның 29 елі банктің аймақтық мүшелері ретін-де банк мүшелерінің жиналысында 66,6 % дауыс алса, оның ішіңде Жапония үлесі - 26,2% дауыс, Австралия -11,1% дауысқа ие болды. Кешірек АзДБ мүшесі болып, тағы 14 тәуелсіз дамыған ел қосылды. Олардың дауыс үлесі 33,4% құрайды. Бұған Жапония мен Австралияны қосқанда басқарушылар кеңесінің жиналысында алған үлесі 70%-дан астамын құрады. АзДБ-нің жарғысы бойынша банк, тек мүше болған елдерге қаржы бөледі. Штаб-пәтері Филип-пиннің астанасы - Манила қаласында.[26]

АзДБ өз операцияларын ЕКДБ сияқты жүзеге асырады. 1980 жылы банктің негізгі капиталы 9,5 млрд. доллар бол-ды, оның 8,9 млрд. долларына қол қойылды. Банктің ереже-сі бойынша капиталының 20% төленуі қажет, ал қалған 80% керек болса кез келген кезде талап етіле алады. Құйылған қаржы кепілдік қоры ретінде мүшелерінің қолында болады. Оның 81% алтын немесе конвертация жасауға болатын валютадан, ал қалған бөлігі ұлттық валютадан тұрады.

АзДБ-нің мүше болған елдердің банктерінің капитал жүмсалымдар бойынша түсімдерден аударған және өз еркі-мен қосқан жарналардан арнайы қоры бар. Осы қор қара-жаты нашар дамыған елдердің экономикасын және әлеуметтік инфрақұрылымдарын жаксартуға жеңілдікпен несие беру үшін пайдаланылады.

АзДБ облигация шығару арқылы өзінің қаражаттарын әлемдік-қаржы нарығанан тартады.

АзДБ несиенің көп бөлігін мынадай 5 елге берді -Индо-незия, Оңтүстік Корея, Филиппин, Пакистан, Тайланд. 1980 жылдың басында 8,7%-ға 5 млрд. доллар несие берді. Оның қайтару мерзімі 10-30 жыл. Бірінші қайтарым - 2-7 жылдан кейін. Берілген несиенің 1/3-і [жеңілдетілген несие](http://kzref.org/diplomdi-jmis-tairibi-banktik-nesieni-formalari-men-trleri-nes.html), яғни жылына 1%-дан 4% мөлшерлемесімен 40 жылға дейін беріледі..[27]

Несиені беретін негізгі бағыттары - экономикалық және әлеуметтік инфрақұрылымдар, агроөнеркәсіп объектілері, ауыл шаруашылығы, өндіретін және қайта өңдейтін өнер-кәсіп. Банкінің несиесі ең алдымен барлық жеке секторға, жекешелендірілген мемлекеттік бірлескен кәсіпорындарға, әсіресе дамып келе жатқан елдердің үкіметтеріне - сенімді қарыз алушы ретінде бағытталады.[28]

ДС¥-ның негізгі ережесіне сәйкес, халықаралық сауданы реттеудің басты   
кұралы кедендік тариф болып табылады. Соған сәйкес қүжаттарда  
тарифті реттеуді анықтайтын қүқықтық нормалар бар.Дүниежүзілік сауда үйымы қазір ГАТТ-ың функцияларын мүшелері арасында сауда мәселелері жөнінде туындайтын таластарды реттеу мен ынтымақтасу үшін институционалды негізді қамтамасыз етеді.  
Саяси институттарға мемлекет, саяси партиялар, кәсіподақтар, кооперативтік, жастар және т.б ұйымдар мен бірлестіктер жатады. Бұл ұйымдардың бәрі таптық, топтық, ұлттық, жыныстық, кәсіби, жас мөлшеріне қарай және т.с.с байланысты пайда болатын көптеген әлеуметтік мақсат мүдделерді білдіріп, қорғау үшін құрылады.[29]

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1.«Қазақстан»: Ұлттық энцклопедия / Бас редактор Ә. Нысанбаев – Алматы «[Қазақ энциклопедиясы»](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B) Бас редакциясы, 1998 [ISBN 5-89800-123-9](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/5898001239), X том

2.Банк терминдері мен ұғымдарының қазақша-орысша сөздігі. / Ғ. Сейіткасымов, Б. Бейсенғалиев, Ж. Бекболатұлы — Алматы: Экономика, 2006.

3.Мировая экономика под ред. Булатова, Алматы 1999  
4. И.Н Герчикова, регулирование мирохозяйственных связей деятельности», М. 2000-3256   
5.Герчиков И.И «Международные экономические организации»,М.6216   
6.«Финансово-кредитные проблемы развития Казахстана» под Ильясова,Алматы 1995-1786   
7.«Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» под ред.   
Красавиной, М.2000-5146   
8.Киреев А.П Международная экономика Международные отношения М. 1998-3626   
9.Т.С.Мендыбаев, Н.Фомин, историй.Факты.Документы.Комментарии», М. 1995- 288стр   
10.К.А Семенов «Международные валютно-финансовые отношения», М.1999-   
2116   
11.Х.А Шреплер «Международные экономические отношения» Справочник   
М.1999-1036   
12.Кабдешев К «Казахстан в международных организациях» Алматы  
1706   
13.«Правила рынка» под редакцией В.Д Щетинина М.  
14.«Международная торговля» перевод с английского М.Баном 1994-1986   
15.Портер «Международная конкуренция» М. 1993-2566   
16.«Международные экономические отношения» Щетинин2346   
17.И.Я Носкова,Максимова Л.М«Международное отношения» М. 1995-1556   
18.Сазерленд П «Россия и ВТО» Международная жизнь  
19."Казахстанская правда"от 17 декабря 2001г.№ 291   
20.Н.Ә.Назарбаев-«Бейбітшілік кіндігі »;  
21.Н.Ә.Назарбаев-«Қазақстан2030»;Алматы  
22.X.А.Шреплер-(справочник);Москва 1999-676   
23.Чернышев С.В«Механизм регулирования нормы и правила ГАТТ. М. 1991-1986   
24.Эбке Веренер-«Международное валютное право  
25.Е.Г.Моисеев-«Международные-правовые основы сотрудничества СНГ»; учебное пособие;М.1997-1456   
26.К.К.Токаев-«политикеКазахстана.Алматы1997-7366   
27.П.А.Цыганков-«Международное отношения»   
28.Дюмулен И «Торгово политическая система ГАТТ: принципы,  
нормы и правила»Внешняя торговля М.1993  
29.Финансы: толковый словарь; англо-русский; Москва 1998-596

Құрастырғандар: Сенкебаева А., Аққайыр Г.