**Qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatning tartibga solish taʼsirini baholashdan oʻtkazish boʻyicha**

**HISOBOT**

**UMUMIY MAʼLUMOTLAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatning (bundan buyon matnda normativ-huquqiy hujjat deb yuritiladi) tartibga solish taʼsirini baholashni (bundan buyon matnda TSTB deb yuritiladi) amalga oshiruvchi davlat organ yoki tashkiloti nomi | Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki |
| 2. | Normativ-huquqiy hujjatning turi, nomi va rekvizitlari | Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 8-iyuldagi “Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlarining yagona elektron platformasi orqali kreditlar ajratilish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”giVMQ–373-sonli qarori |
| 3. | Normativ-huquqiy hujjatning loyihasi ishlab chiqilganda tayyorlangan TSTB boʻyicha hisobot va TSTB toʻgʻrisida xulosalar mavjudligi toʻgʻrisida maʼlumot | Maʼlumot mavjud emas |
| 4. | Normativ-huquqiy hujjatni TSTBdan oʻtkazish uchun asos | Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 9-yanvardagi PF-8-son “Tadbirkorlik sohasidagi majburiy talablarni qisqartirish hamda litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillarini soddalashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi Farmoni Oʻzbekiston Respublikasi Adliya vazirligining 2024-yil 2-fevraldagi “2024-yilda normativ-huquqiy hujjatlarni tartibga solish taʼsirini baholashdan oʻtkazish Rejasi” |
| 5. | Tartibga solish taʼsir koʻrsatayotgan obyektlar va/yoki subyektlar (manfaatdor tomonlar) | 1. Oʻzini oʻzi band qilgan jismoniy shaxslar (asosiy ish joyiga ega shaxslar bundan mustasno) hamda belgilangan tartibda davlat roʻyxatidan oʻtgan kichik tadbirkorlik subyektlari;2. Tuman (shahar) Oilaviy tadbirkorlikni qoʻllab-quvvatlash markazlari;3. Tijorat banklari – AT “Xalq banki”, “Mikrokreditbank” ATB va “Agrobank” ATB  |

**TARTIBGA SOLISH MAQSADLARIGA ERISHILGANLIGI VA NATIJADORLIGI TOʻGʻRISIDA MAʼLUMOTLAR**

|  |  |
| --- | --- |
| 6. | Normativ-huquqiy hujjatning amal qilishi natijasida erishilgan maqsadlar va koʻrsatkichlar: |
| Loyihasi ishlab chiqilgan davrda qoʻyilgan maqsadlar | Prognoz qilingan indikativ koʻrsatkichlar | Qoʻyilgan maqsadlarga erishilganligi toʻgʻrisida maʼlumot | Erishilganindikativ koʻrsatkichlar | Oʻlchov birligi | Hisoblash usullari |
| Tadbirkorlik tashabbuslarini moliyaviy qo‘llab-quvvatlash, birinchi navbatda, mahallalarda kichik biznes va tadbirkorlik muhitini yanada yaxshilash, yoshlar va xotin-qizlarni daromadli mehnat bilan band qilish maqsadida Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida vakolatli tijorat banklari tomonidan aholi va tadbirkorlik subyektlarining loyihalarini moliyalashtirish jarayonini tizimli ravishda davom ettirish. | *1-koʻrsatkich* | Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida tijorat banklari tomonidan;- 2022-yilda jami 9,9 trillion so‘m;- 2023 yilda jami 9,9 trillion so‘m imtiyozli kreditlar ajratildi. | *1-koʻrsatkich* |  |  |
| *2-koʻrsatkich* | *2-koʻrsatkich* |  |  |
| 7. | Normativ-huquqiy hujjatdagi tartibga solish usulini qoʻllashda vujudga kelgan ijobiy va salbiy oqibatlar tahlili: |
| Ijobiy | Salbiy |
| Qarorga asosan Dastur doirasida kreditlar yagona elektron platforma orqali ajratilishi ta’minlash belgilandi. Bunda:kredit olish uchun arizalar barcha bosqichlarda onlayn tarzda ko‘rib chiqiladi va har bir bosqichda qabul qilingan qaror to‘g‘risida Yagona elektron platforma (SMS-xabarnoma, elektron pochta yoki shaxsiy kabinet) orqali ma’lumot berib boriladi;kredit mablag‘larini ajratish bo‘yicha hujjatlar elektron ko‘rinishda shakllantiriladi va masofadan imzolanadi;kredit olish uchun arizalar masofadan qarz oluvchi tomonidan mustaqil ravishda yoki tegishli mahallaga biriktirilgan hokim yordamchisining ko‘magi bilan taqdim etiladi;Yagona elektron platforma orqali aholiga o‘zini o‘zi band qilish uchun kreditlar belgilangan mezonlar asosida skoring baholash natijalariga ko‘ra, avtomatlashtirilgan holda ajratiladi;ajratilgan kreditlar hisobiga tovar va xizmatlarni bozor tamoyillari asosida erkin sotib olish yoki sotish Yagona elektron platformada yaratilgan “marketpleys” tizimi yordamida amalga oshiriladi;o‘z mahsulot va xizmatlarini sotish bo‘yicha takliflar asbob-uskunalar va mahsulotlar yetkazib beruvchi (ish bajaruvchi) tashkilotlar (keyingi o‘rinlarda — ta’minotchilar) tomonidan “marketpleys” tizimida erkin joylashtiriladi;ta’minotchilar tomonidan ko‘rsatilgan xizmatlar foydalanuvchilar tomonidan baholanadi va ularning reytingi avtomatik ravishda shakllantiriladi;ta’minotchilarning o‘z majburiyatlarini o‘z vaqtida va sifatli bajarishi yuzasidan monitoring tuman (shahar) oilaviy tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash markazlari tomonidan amalga oshiriladi. Monitoring natijalariga ko‘ra, ta’minotchilarning “marketpleys” tizimidagi o‘z xizmatlarini taklif etish imkoniyati davriy ravishda o‘rganib chiqiladi;kreditlar qarz oluvchiga u tomonidan mustaqil tanlangan ta’minotchi bilan tuzilgan shartnoma asosida kelishilgan narxda mahsulot yetkazib berilganidan (ish bajarilganidan) va qarz oluvchi tomonidan qabul qilib olingandan so‘ng hamda hokim yordamchisi tomonidan o‘tkazilgan monitoring natijasiga ko‘ra, qarz oluvchini identifikatsiyalash orqali ta’minotchiga o‘tkazib beriladi;hokim yordamchilari o‘ziga biriktirilgan mahallalarda dasturlar doirasida ajratilgan kreditlardan maqsadli foydalanilishini va ularning samaradorligini monitoring qilib boradi hamda kreditlarning o‘z vaqtida qaytarilishi bo‘yicha sektor rahbarlari va tijorat banklari bilan birgalikda tegishli choralarni ko‘radi.Fermer, dehqon xo‘jaliklari va tomorqa yer egalarini qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasidan ajratiladigan kreditlar tashabbuskorlarga loyihabay shakllantirilgan buyurtmanomalar asosida oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasidagi loyihalarni moliyalashtirish manbalarida nazarda tutilgan mablag‘lardan tashqari va navbatsiz rasmiylashtirib beriladi.Fermer, dehqon xo‘jaligi va tomorqa yer egalarini qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasiga, Jamg‘arma resurslarini tashabbuskorlarga tijorat banklari tomonidan Yagona elektron platforma orqali rasmiylashtirish jarayonlarini to‘liq muvofiqlashtirish vakolati beriladi. |  Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida kreditlar ajratilishi hokim yordamchilarining tavsiyanomasiga asosan amalga oshiriladi, bu o‘z navbatida inson omili muhim rol o‘ynashini anglatadi. Shu sababli, hokim yordamchilarining institutlari salbiy tomonlari quyidagilarga sabab bo‘lishi mumkin: **Moslashuvchanlikning yo‘qligi**: Har bir hududning imkoniyatlari, ehtiyojlari va sharoitlaridan kelib chiqib hokim yordamchilari tomonidan tavsiyanomalar berilishi lozim. Bugungi kundagi standartlashtirilgan tavsiyanomalar ba’zi holatlarga mos kelmasligi mumkin. **Boshqaruvdagi noaniqlik**: Hokim yordamchilarining aniq ishlash tartibi yo‘qligi dasturlarni samaradorligini pasaytirishi mumkin. Masalan, tavsiyanoma berishdan oldin loyihaning maqsadi hamda loyiha tashabbuskorining bilim va ko‘nikmalarini yetarlicha tekshirilmasligi, boshqa tashkilotlar bilan birgalikda ishlarni tashkillashtirilmasligi, loyihani o‘z vaqtida joyiga chiqqan holda monitoring qilish va tashkiliy masalalarda yordam berilishda kamchiliklarga yo‘l qo‘yilishi. **Malaka va bilim darajasi**: Hokim yordamchisining tavsiyalari ko‘pincha loyiha tashabbuskorlarining malaka va bilim darajasini hisobga olmaydi, bu esa tadbirkorlikning rivojlanishiga to‘sqinlik qilishi mumkin.Oilaviy tadbirkorlik dasturi orqali kreditlar ajratilishi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan salbiy ko'rsatkichlar:**Ta’minot va monitoring muammolari**: Tovar va xizmatlarni kechiktirgan holda sifatsiz yetkazib beruvchi ta’minotchilar ustidan qat’iy monitoring mexanizmlarini kuchaytirilmaganligi sabab tadbirkorlik subyektlarining faoliyatida uzulishlar yuzaga kelishi ro‘y bermoqda.  |
| Dasturlar doirasida kreditlar ustuvor ravishda “Temir daftar”, “Ayollar daftari” va “Yoshlar daftari”ga kiritilgan fuqarolarga o‘zini o‘zi daromadli mehnat bilan band qilish yoki ularning doimiy mehnat bilan bandligini ta’minlashga (ish o‘rinlari yaratishga) qaratilgan loyihalarga ajratiladi. |  |
| Aholini tadbirkorlikka jalb qilish va bu orqali yangi ish o‘rinlarini yaratish, bandlikni ta’minlash, o‘z mehnati bilan daromad topish istagida bo‘lgan fuqarolarga amaliy yordam ko‘rsatib kelinmoqda |  |
| 2024-yildan boshlab jismoniy shaxslarning o‘zini o‘zi band qilgan holda tadbirkorlik faoliyatini davom ettirish, aholi va tadbirkorlik subyektlarining qishloq xo‘jaligi yo‘nalishidagi loyihalarni moliyalashtirishni ko‘lamini kengaytirish va og‘ir hududlarda tadbirkorlikni yanada rivojlantirish mumkin bo‘ladi.  |    |

**NORMATIV-HUQUQIY HUJJATNING SAMARADORLIGI (FOYDA VA XARAJAT**

**TAHLILI) TO‘GʻRISIDA MAʼLUMOTLAR**

|  |  |
| --- | --- |
| 8. | Normativ-huquqiy hujjatning amal qilishi munosabati bilan keltirilgan foyda va (yoki) yuzaga kelgan xarajatlarning tavsifi: |
| Xarajat va foyda turi | Miqdoriy koʻrsatkichlar |
| Bir martalik | Davriy |
| Bevosita xarajatlar |
| Xarajat turi | Manfaatdor tomon *(soni)* |  |  |
| Bilvosita xarajatlar |
| Xarajat turi | Manfaatdor tomon *(soni)* |  |  |
| Maʼmuriy sarf-xarajatlar |
| Xarajat turi | Manfaatdor tomon *(soni)* |  |  |
| Bevosita foyda |
| Foyda turi | Manfaatdor tomon *(soni)* |  |  |
| Bilvosita foyda |
| Foyda turi | Manfaatdor tomon *(soni)* |  |  |
| Jami foyda va xarajatlar |
| Foyda |  |  |
| Xarajatlar |  |  |
| Sof joriy qiymat |  |  |

*\*) Maʼlumotlar manbalari: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

|  |  |
| --- | --- |
| 9. | Normativ-huquqiy hujjatning amal qilishi natijasida tartibga solinadigan tadbirkorlik subyektlarining toifasi boʻyicha soni (ulushi) oʻzgarishining koʻrsatkichlari |
| Yillar kesmida | Mikrofirmalar | Kichik korxonalar | Yirik korxonalar |
| 2023-yil | 1250 ta mikrofirmalarga kredit ajratilgan | 86 ta mikrofirmalarga kredit ajratilgan |  |

*\*) Maʼlumotlar manbalari:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**NORMATIV-HUQUQIY HUJJATNING**

**RAQOBAT MUHITIGA TAʼSIRI**

|  |  |
| --- | --- |
| 10. | Normativ-huquqiy hujjatning raqobat muhitiga taʼsir koʻrsatgan oqibatlar (salbiy/ijobiy) tavsifi: |
| Tovar ishlab chiqaruvchi yoki xizmat koʻrsatuvchi xoʻjalik yurituvchi subyektlarning (yetkazib beruvchilar) doirasi va sonini cheklashi (cheklamasligi) | Tovar ishlab chiqaruvchi yoki xizmat ko‘rsatuvchi xo‘jalik yurituvchi subyektlarning (yetkazib beruvchilar) doirasi va sonini cheklamaydi. |
| Yetkazib beruvchilarning oʻzaro raqobatlashish imkoniyatini chegaralashi (chegaralamasligi) | Yetkazib beruvchilarning o‘zaro raqobatlashish imkoniyatini chegaralanmaydi. |
| Yetkazib beruvchilarning bozor munosabatlarida oʻzaro raqobatlashishga qiziqishini pasaytirishi (pasaytirmasligi) | Yetkazib beruvchilarning bozor munosabatlarida o‘zaro raqobatlashishga qiziqishini pasaytirmaydi. |
| Isteʼmolchilar uchun kerakli axborotni tanlash imkonining chegaralanishi (chegaralanmasligi) | Iste’molchilar uchun kerakli axborotni tanlash imkoni chegaralanmaydi. |

**TSTB BOʻYICHA HISOBOT MUHOKAMA**

**QILINGANLIGI TOʻGʻRISIDA MAʼLUMOT**

|  |  |
| --- | --- |
| 11. | TSTB boʻyicha hisobotni jamoatchilik muhokamasidan oʻtkazish natijalari toʻgʻrisida maʼlumot: |
| TSTB boʻyicha hisobotni muhokama qilishning identifikatsiya raqami |  |
| TSTB boʻyicha hisobot muhokamaga qoʻyilgan davr | Boshlanishi | Tugashi |
|    |    |
| Kelib tushgan takliflarni koʻrib chiqish natijasi |
| Jami takliflar soni | Qabul qilingan | Rad etilgan |
|    |    |    |

**NORMATIV-HUQUQIY HUJJATNI**

**BAHOLASHGA IMKON BERADIGAN**

**BOSHQA MAʼLUMOTLAR**

|  |  |
| --- | --- |
| 12. | Maʼlumotlar |
|    |

*\*) Maʼlumotlar manbalari:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**XULOSA**

|  |  |
| --- | --- |
| 13. | TSTBdan oʻztkazish natijalari boʻyicha normativ-huquqiy hujjatdagi tartibga solish usullarining amal qilish maqsadga muvofiqligi yoki ularni bekor qilish zarurligi toʻgʻrisida xulosa. |
| 2018-2024-yillar mobaynida aholini tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb qilish, hunarmandchilik, kasanachilik shu bilan birga, kichik biznes, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, aholini boshqa sohalarda bandligini ta’minlash orqali ularning qo‘shimcha va barqaror daromad manbalari shakllanishiga shart-sharoitlar yaratish borasida dasturiy chora-tadbirlarning amalga oshirilishi natijasida aholining, ayniqsa chekka hududlardagi ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarning ma’lum bir miqdorda iqtisodiy holati yaxshilanishiga ko‘mak bo‘ldi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish va aholining daromad manbaini kengaytirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2021-yil 20-dekabrdagi PQ-55-son qaroriga muvofiq “Agrobank” ATB, AT “Xalq banki” va “Mikrokreditbank” ATB (keyingi o‘rinlarda — tijorat banklari) tomonidan oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida kreditlar to‘liq raqamlashgan holda Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlarining yagona elektron platformasi orqali 2018-yilning 1-yanvaridan joriy yilning 1-oktabr holatiga 2 146 415 nafar loyiha tashabbuskoriga 48 626 mlrd so‘m kredit mablag‘lari ajratildi.   |

14. Normativ-huquqiy hujjatning loyihasi ishlab chiqilganda tayyorlangan TSTB boʻyicha hisobot va TSTB toʻgʻrisida xulosalar (mavjud boʻlsa) ushbu hisobotga ilova qilinadi.

15. Mazkur hisobotning toʻgʻriligi va keltirilgan maʼlumotlarning ishonchliligini tasdiqlayman.

*Ilovalar (mavjud boʻlganda).*