

كَزيده تستْ بانكِ وانكات ـوانكات



> براى دانشجويان رشتههاى اقتصاد، بازرگانى، مديريت، حسابدارى، كشاورزى و زمينههاى وابسته


ترجمه: دكتر محسن رنانى
على دينى

## كتابِ تستِ

## كليات علم اقتصاد

كزيده تستْبانكِوانكات-وانكات

## براى دانشجويان رشتههاى اقتصاد، بازرگاني، مديريت، حسابدارى، كشاورزى و زمينههاى وابسته

ترجمه: دكتر محسن رنانى
على دينى

# TEST BANK 

## to accompany

## ECONOMICS

Paul Wonnacott<br>Ronald Wonnacott

4th Edition



مؤسسة خدمات فرهنكى رسا


TrVa / جاب اول
كليه حقوق معفوظ و مخصوص ناشر است.

$\mathrm{N}^{\mu}$




IV. بنگاههای فردى، بنگاههای شراكتى، و شركتهاى سهامى
r
بخش هفتم س ساختار بازار و اقتصاد بازار


צץ ـ انحصار

ـبازارهاى در حدفاصل انحصار و رقابت كامل - YV

كنجيدهها / 0

YY
Y Y ـ تنظيم بنگاهها به وسيله دولت
YY\&
YH H $\quad$ Y ـ
YE. $\quad$ Y
Y\&V كالاه
ro7 $r$ r ـ منافع تجارت بينالملل
Y7ع $\quad$ ـ سياست
PVI
بخش نهم -توزيع درآمل
PV
هr ـ دستمزدها در يكـ اقتصـاد كاملأ رقابتى
( $A 1$
ras
990


^^ ـ ـ نابرابرى درآمد

## سخن مترجم

كتابى كه در دست داريد، دريرگيرنده نزديك به نيسى از بيرسشهاى جندكّزينهاى تستٌ بانكي
 سؤالاتى است در بارهكليات علم اتتصاد، كه دريرگيرنده موضوعائ



 ارشد دارند، مىتوانند از اين كتاب بهره بيرند.




مجموعه تستهاى موجود، ديده مى شود و معمو لاً به كارِ آزمون توانايىىها و دقتهاى رياضياتى
 علت آن كه اين ترجمه به نيمى از كتاب اصلى فروكاسته شده است، يكى حذف بِر سشهانى بسيار

 مباحث، حذف شده است و بنابراين، خو اننده ممكن است در زير عنوان برخى از قسمتها، تنها تعداد
 گاهى نيز دو يا تند تست راكه بر جينبههاى مختلف يكى موضوع تأكيد داشتهاند، تركيب كرده و وبه صورت يكى تست درآوردهايم.
كوشش شده است براى برخى از اصطلاحاتى كه ممكن است براى دانشجويان تازگى داشته باشد،




 سالهاى فرضى ميلادى كه معمولاً به سال خورشيدى، يا نام كشو رهاى فرضى كه احتمالاً به/ يران تبديل يافته است.

بخش اول اين كتاب، مريوط به مفاهيم پا يهاى اقتصاد است؛ بخشههاى دو، سه، چهار و پنج،
 /قتصاد خرد هستند. بنابراين، هر دو دسته دانشجويانى كه مايلند فقط مباحث/قتصاد خردد يا فقط مباحث اقتصاد كلان را دنبال كنند، لازم است، نخست بخشش اول در را مطالعه كتند و ستس به مطالعه بخشهاى مورد علاقه خود بيردازند.
در ترجمه و آمادهسازى اين كتاب، وامدار اين عزيزان هستيم: نخست، آقاى دكتر محسن نظرى

كه اصل انگليسى كتاب را در دسترس ما نهادند، سِس خانم دكتر زهر| اعتصامى كه زحمت ويرايش ترجمه را بر خود هموار كردند، و سرانجام آقاى مهندس حسن على درانى
 دستاندركاران موسسه خدمات فرهنگى رسا ـ كه راه را بر چاپ سِّسگزاری كنيم.

محسن رنانى
زWVE زمستان

Ug $\sim_{\sim}^{i} \sim_{\sim}^{i}$


## موضو عات و اهداف اقتصاد

ا ـ در ركود بزرگ دهه هr ال، مهمترين مشكل اقتصادى عبارت بود از: الف) تورم ب) بيكارى (د) فقد ان ابداع و نو آورى تكنولوزيكت

> 「 - بيكارى در چه دورهاى به بالاترين ميزان خود مىرسد؟
> ج) تورم
> الف) جنگگ
> ب) رشد بسيار سريع در اقتصاد

ץ ـ اثر مشهور آدام اسـهيت حه نام دارد؟
الف) تئورى عمومى بهر 0، اشتغال و يول ج ج ا اصول علم اقتصاد ب) ثروت ملل

Y ـ م منظور آدام اسميت از اصططلاح "دست نامرئى"، اين است كه:
الف) دولت به صورت نامرئى بازار را تنظيم مىكيمند
 ج) بازار همحون دستى نـامرئى ، تـصميمات انــرادى هـزا هماهنگٌ مى سازد
د) موارد (ب) و (ج) درست است
هـ ـ منظور از لسهفر ' اين است كه:




> ننمايد

ج) دولت بايد تا حل ممكن كو جكت باشد د) همه موارد بالا درست ابيت
\& ـ مهمترين انتقادى كه به بستن تعرفه بر واردات كالايحى مثل اتومبيل وارد اسـت، اين اسـت

الف) بيكارى را بالا مىبرد
ب) بدهى دولت را افزايش مى مهدا
ج) هز جينه توليد اتومييل را در داخل بالا بالا مى برد د) قيمت اتومبيل را براى خريدلاران داخلى افزايش مىدهدل

V

^ ـ كينز در كتاب "تتورى عمومى" معتقد است كه بهترين راه براى برقرارى اشتغال كامل اين است كه:
الف) دولت به قاعده لسهفر پاكابند باشد ب) دولت با افزايش مخارج دولتى، تقاضاى كل را را بالا بيرد ج) دولت تعر فههاى واردات را افزايش دهد د) دولت از سياست انقباضى استفاده كند

9 ـ از نظر علم اقتصاد، جه كسىى بيكار محسوب میشود؟ الف) كسى كه هنوز استخدام رسمى نشده است است است ب) كسى كه فقط 7 ماه از سال شال شاغل است ج) كسى كه كار خود را عرضه كردهم، ولى شغلى نمى ايابد

• ـ ـ نقش اساسى در برقرارى كارايع در تخصيصى بر عهله كدام يكـ از عوامل زير است؟
ج) قيمتهأى نسبى

الف) سطح متوسط قيمتها

د) توزيع نسبتاً عادلانه درTمد
ب) نرخ تورم
I 1 - وتتى تيمت نسبى نفت (كالاى صادراتى ايران) در مقا يسه با قيمت كامييوتر (كالاى
وارداتى ايران) افزايش يابد، مى توان گفت نرخ تورم،
الف) منفى است، هون كالآى صادراتى ماگران شان شده است ب) منفى است، هحى

ج) صفر است
د) با اين اطلاعات نمىتوان راجع به تورم اظهار نظر نمود

الف) رشد، حداكثر باشد
ب) درآمد سرانه، حداكثر باشد
ج) با استفاده از تركيبى از نهادهماكه دالراى كم ترين هزينه باشد، بهترين تركيب از مسصولات،
توليد شود
د) همه موارد بالا


توليد كند كه هيجّ خريدارى در بازار ندارد، در اين حالت
الف) نه كارايى فنى و نه كارايى تخصيصى وجود


د) كارايیى تخصيصى وجود دارد، اما كارايى فنى وجود ونى ندارد
_كدام يكـ از كزينههاى زير بيانگُر ناكارايمى در تخصيص است؟ If الف) رشد اندك
ب) توليد بسيار زياد اتومبيل و توليد بسيار اندك خانه ج) توزيع نابرابر درآمد

د) همه موارد بالا

# 10 ـ موضوعات اصلى مورد مطالعه علم اقتصاد كدام است؟ الف) بيكارى، توزم و كارايى ب) تورم، توزيع درآمل، كارايى و عدالت ج) تعرفه، ماليات، صادرات و واردات د) همه موارد بالا 

 ¢1 ـ هزينه رشد اقتصـادى چچيست؟ج) مصرف كـمتر در زمان حال دوم 2) مصرف كمتر در زمان آينده

إلف) توليد كمتر در زمان حال
ب) توليد كمتر در زمان آينده

ـكدام جفت از اهداف اقتصادى زير، با همديگر قابل دست يابى نيستند؟ IV الف) تورم كمتر و بيكارى كممتر ب) بيكارى كمتر و فقر كمتر و تورم كم تر و كارايى بيشتر
^ا ــدام يكى از شاخصى هاى زير، معيار بهترى براى ارزيابى سطح زندگى مردم يكـ كشور است؟
د) نرخ نرخ تورمارى
الف) درآمد ملى
ب) درآمل سرانه

19 ـ وقتى شاخصصهاى اقتصادى را از حالت "اسمى" به "واقعى" تبديل مىكيميم"


 الف) بر اساس تعريم، ركود زمانى رخ مىدهد كه محصول ملى كاهش يابل ب) منظور آدام اسميت از اصطلاح "دست نامرئى "، بيان اين ايله بود كه سياست گڭذاران اقتصهادى به گونهاى ناخود آگاه، بر اساس منافع جامعه تصميم مى گیريرند
ج) اسميت در كتاب "ثروت ملل " بيان مىدارد كه انگلستان بايد تعرفهها را الفزايش دهد تا ثروت ملى افزايش يابد د) اسميت بحث مىكند كه يكى "دست نامرئى " در اقتصلاد از طريق بازارهاى خصوصى در كار

است، قصـاب و نانوا مواد غذايى ما را به دليل خيرخواهــى تـهينه نـمىيكند، بـلكه آنـها در
جستوجوى منافع خويش به أين كار دست مىزنند
_كام يكـ از گزينههاى زير نادرست است؟
الف) بر اساس تعريف، تورم زمانى رخ مىدهد كه سطح عمومى قيمتها افزايش يابد ب) تغيير در قيمتهاي نسبى، نقش بسيار مهمى در بهبود كارايى تخصيصى (ايستا)، بازى مىى مكند

ج) دو نوع مهم كارايى عبارت است از: كارايى تخصيصى و كارايى تيى توزيعى
 برانگیيختن مردم براى تلاش بيشت تر شود

Aolísunta


## V

## كميابى و انتخاب

## موضوع اقتصاد

$$
\begin{aligned}
& \text { | ـ منحنى امكانات توليد وقتى به طرف بيرون جابهجا مىشود كه: } \\
& \text { الف) تعداد كارگران، يا مهارت آنها، افزايش يابل } \\
& \text { ب) حجم سر مايه افزايش يابل } \\
& \text { ج) تكنولوزی بهبود يابل } \\
& \text { د) همه موارد فوق } \\
& \text { Y ـ هزينه فرصت يكـ كالا، } \\
& \text { الف) با شيب تابع توليد سنجيده مىشود } \\
& \text { ب) با شيب منحنى امكانات توليد سنجيده مىشود } \\
& \text { ج) برابر با هزينه نهايى است } \\
& \text { د) برابر قيمت آن كالا است }
\end{aligned}
$$

ץ ـ اگر منحنى امكانات توليد به صورت يكـ خط راست باشد، مىتوان نتيجه گرفت كه:
الف) فقط يكك انتخاب در برابر ما وجود دارد ب) هزينه فرصت توليد كالاها، ثابت است
 د) هيج كالايى توليد نخواهد شد
f
الف) امكاناتى است كه با رشد اقتصاد براى ما فراهم مى آيد ب) انتخابهايى است كه ما با تكنولوزُى و منابع موجود خود، مىتوانيم انيم داشته باشيم ج) همان تابع توليد است

د) انتخابهايى را نشان مىدهد كه با رشد اقتصاد، به آنها دست مىيابيم
0 ـ سرمايههاى مالىى عبارتند از:
ج) سـردمهایى جارى
الف) سهام كارخانجات
ب) اوراق قرضه (دولتى و خصوصى) دا همه موارد بالا
F ـ اين كه كالا يمى "مصسرفى" يا "سرما يهاى" تلقى مىشود، بستگى به،
ج) مصر فكننده نهايى آن دارد
الف) توليدكننده آن دارد
د) همه موازد بالا
ب) مواد به كار رفته در آن دارد
V
الف) مجموع اوراق قرضه و اوراق سهام منتشر شده ب) سیر دههای پسانداز بلندملدت در بانكکها ج) حسابهاى جارى (سرمايه در گردش) د) ساختمانها و ماشين آلات

با توجه به جدول زير (امكانات مختلف توليد كالا در يكـ اقتصـاد فرضى)، به چجهار
هرسش بعدى پاسخ دهيد: انواع تركيبهاى ممكن توليد

^ ـ هز ينه فرصت سومين واحد از كالاهاى سرمايهای برابر با جند واححد كالای مسصرفى
اسـت؟
1V13
$1 \circ 1($
7 ب)
الف)
9 ـ با توجه به امكانات مختلفِ توليدِ مشخصى شده در جـدول، اگر جحمعاً Y واحد كالاى
 الفـف) بيانگ, بيكارى شلي عو امل است

بس) بيانگر اشتغال كامل است
ج) بيانگگر اشتغال بيش از ظرفيت اقتصهاد است
د) حنين وضصتيتى اصولاً امكان يلذير نيست
ها ـ با توجه به امكانات تعيين شله در جحدول، توليد ه واحدل كالاى سرمايهاى و IV واححد
كالای مصسرفّ،

ب) بيانگ, اشتغال كامل است
ج) بيانگگر اشتغال ناقص است
د) از نظر فنى، چنين امكانى غيرقابل دسترسى است


 ج) انتخابى است در جهت رشل بيشتر اقتصاد د) همه موارد بالا صحيح است

شش ثرسش بعلى بر اساس جحلول زير (امكـانات تـوليد يكـ اقـتصـاد) طــراحـى
شده|ند:



$$
\text { 9 \& } \quad V \text { (الفن }
$$

r| ـ اگگر اقتصاد، وضعيت A را انتخاب كند، الف) بيانگر يكك اقتصاد داراى رشد بالا است ب) رشد اقتصاد كند میشود
ج) رشد اقتصاد منفى خواهد شد د) در وضعيت فعلى باقى خواهد ماند

$$
\begin{aligned}
& \text { Fif ـ ـ وضعيت F براى يكى اقتصاد، } \\
& \text { الف) بهترين وضعيت است } \\
& \text { ب) بدترين وضعيت است } \\
& \text { ج) بهينه دوم است }
\end{aligned}
$$

د) با اطلاعات موجود نمى توان تعيين كرد كه كدام وضعيت بهتر است
10 ـ اگر يكى جهش تكنولوزيكـ در اقتصاد صورت پذيرد، با عوامل توليد موجود، الف) فقط توليد كالاهاى سرمايهاى افزايش مى يابد

 د) جهش تكنولوزيك فقط در كيفيت كالاها اثر مى گذارد

81 ـ با توجه به جدلول، توليد ه واحد كالای سرمايهاى و Y Y واحد كالای مصرفى،

$$
\begin{aligned}
& \text { الف) فعلاً برایى اين اقتصاد غيرقابل دسترسى است } \\
& \text { ب) بيانگ, وضعيت بيكارى شديد است } \\
& \text { ج) موجب رشد سريع اقتصاد مى شود }
\end{aligned}
$$

د) به خاطر ترجيح كالاهاى مصرفى بر كالاهاى سرمايهاى، رشد اقتصاد راكند مىكند
 مصرفى توليد كند،
الف) بيانگًر وجود بيكارى شديد در در اقتصاد است
 ج) بيانگر دست ياببى اقتصاد به كارايیى تخصيصى (ايستا) است
د) حنين وخنعيتى غيرقابل دسترسى است
^1 ـ مسأله "كميابى" و ضرورت "انتخاب" ناشى از آن است كه: الف) درآمد سرانه معمولاً پايين تر از حد انتظار است
 ج) هزينههاى زندگى روز به روز افزايش مى يابد 2) سرعت افزايش درآمل، كم تر از سرعت افزايش جمعيت است است

ه به چهار پرسش بعدى، با توجه به شكل زير پاسخ دهيد:


19 ـ در شكل فوق، PPC1 ، منحنى امكانات توليد اوليه است. اگر اقتصاد، نخست در نقطه D قرار داشته باشد، آنگاه:
الف) بيكارى شديدى در اقتصاد وجود دارد، و اقتصاد مى تواند از هر دو كالا، يبشتر توليد آليد كند

 د) اقتصاد با دو مشكل بزرگك بيكارى شديد و تو تور بالا رو به روست ه) قيمت نسبى غذا در مقايسه با قيمت يوشاكك، در حال افزايش است

مفاهيم پايه اقتصاد /
 الف) يكك بهبود تكنولوزيكت در توليد غذا به وجود Tمله، اما در توليد يوشاك به وجود نيامده

است ب) يكك بهبود تكنولوزُيك در توليد هوشاكك به وجود آمده، اما در توليد غذا به وجود نيامله

است
ج) هز ينه فر صت هو شاكك افزايش مى يابل
د) هز ينه فرصت غنها غرا افزايش مى يابد
هـ) كارگُران توليدكننده هوشاكك بيكار مىشوند، ولي در صنعت غذا بيكارى وجود ندارد |

چحه مى تواند باشد؟
الف) بهبود تكنولوزيك؛، فقط در صنايع توليد مواد غذايى
ب) بهبود تكنولوزيكى، فقط در صنايع توليل يوشاك
ج) بهبود عمومى تكنولوزيكت در توليد هر دو كالا
د) افزايش در جمعيت كه امكان افزايش كل توليد را فراهم مى آورد
ه) كاهش در جمعيت، همراه با افزايش مصرف پوشاكت
ـ با تو Y Y الفی) نقطه A ، بر نقاط B و C مرجع است، هحون از آن دو بالاتر مىباشد
 مى مكند
ج) تمام نقاط منحنى PPC د) با اطلاعات موجود نمىتوان قضاوت كاملى درباره نقاط مرجع، از نظر جامعه، نمود ه) تمام نقاط روى هر دو منتخى امكانات توليد، بر نقطه D مرجح مى باشند

## باستخنامه



## تخصص، مبادله و بول

$$
1 \text { ـ ضرورت انجام "مبادله"، در نتيجه كدام يكـ از تحولات زير بود؟ }
$$

ج) گرايش انسان به كسب سود در مع معامله د) تقسيم كار و تخصصى شدن فعاليتها الف) اختراع پول ب) كشف مزيت مطلق

الف) بدون پول، سرمايه شكل نمى يكيرد
 ج) بيول، تخصصى شدن فعاليتها را تسهيل مىكند د) همه موارد فوق
r ـ قانون گرشام را با كدام يكى از گزينههاى زير مىتوان بيان كرد؟ الف) با كاهش نرخ ماليات، مىتوان دران درآمل دولت را افزايش داد ب) بول داغ است

د) ارزش كالا يى هول، همواره از ارزش اسمى آن كمتر است


ب) نف) نرخهاى بهره بهره بسيار باين بالا
 اردوگاهها ارزش سيگار در مقايسه با كالاهاى ديگر افزايش يابدا

ج) تنيير چايه پولى است
الف) تورم است

د) كاهش عيار يول است
ب) كاهش قيمتهاست
\& ـ تئورى مزيت نسبى را حه كسـى تبييين كرد؟
ج) جا جان مينارد كينز
الف) آدام اسميت
ب) ديويد ريكاردو
ـ م
الف) فقط وقتى وجود دارد كه مزيت مطلق هم وجود داشته باشد ب) ممكن است وجود داشته باشد، حتى اگر در آن كالا مزيت مطلق وجود نداشته باشد ج) فقط وقتى وجود دارد كه منحنى امكانات توليد رو به بالا جا به جا شود د) وقتى وجود دارد كه صر فههای مقياس وجود داشته باشد

A ـ فرض كتيد كه در دو كشور، فقط دو كالای گندم و پارجه توليد مى شود. مى دانيم كه كشور A نسبت به كشور B ، جمعيت بيش ترى دارد. بنابراين مىتوان تتيجه گرفت كه: الف) احتمالاً كشور A در هر دو كالا مزيت مطلق دارد ب) احتمالاً كشور A A در كالاى گنثدم مزيت نسبى دارد
 د) با الطالغات موجود، به هيجّ يكك از نتايج فوق نمى توان دست يافت

Q ـ در نظر بگيريدكه تنها دو كشور A و B، و تتها دو كالاى غذا و هوشاك وجود دارد. فرض كنيد كشور A داراى مزيت مطلق در توليد غذاه و كشور B داراى مزيت مسطلق در تـوليد پوشاكى است، در این صورت مىتوان گفت كه:
الف) A داراى مزيت نسبى در توليل غذا، و B داراى مزيت نسبى در توليل يوشاكك مىباشد ب) احتمالاً كشور بزرگكتر دارای مزيت نسبى در توليد هر دو كالا است ج) كشور بزرگّتر، قطعاً داراى مزيت نسبى در توليد هر دو كالا است
 ه) اطلاعات كافى براى قضاوت در مورد هيجَكدام از گَزينههاى بالا وجود ندارد ه ـ ـ وقتى تعرفههاى ميان كشورها كاهش يابد، مىتوان انتظار داشت كه: الف) كشوزها از صر فههاى مقياس سود بيرند

ب) كاربرد پول در معاملات، نسبت به مبادلههاى پاياپای، بيشتر شود ج) كشورهها از مزيت نسبي سود بيرند
د) موارد (الف) و (ج) درست است

صرفههاى مقياس است؟
ج) توليد، كمتر از 100 ا درصرد افزايش يابل الف) توليد، ه ه درصل افزايش يابل د) توليل، بيشتر از ه ا ا درصد افزايش يابل ب) توليد، هم ا ا درصد افزايش يابل

ت تقسيـم كـار و افــزايش توليــد در آن كـنرخـانـه، كـــدام يـكـ از مسفـاهيــم زيـــر را بــــه خــوبـــى نشـان داد؟

د) هزينه فرصت
ها) كارايى تكنولوزيكـ

الف) مزيت نسبى ب) صر فههای مقياس ج) كارايى تخصيصى
r| ـ صرفههاى مقياس به اين مفهوم اسـت كه: الف) هرچهه كارگُ بيشترى به كار بگیيريم، توليد كل افزايش مىيابل ب) ورود هر كارگر جد يد به كارخانه باعث صرفهجويى در هز ينههایى سرمايه مى شود ج) يكك افزايش يكسان در همه عوامل توليل، افزايش بيشترى در توليد به همراه دارد 2) همه موارد بالا درست است
|ff ـ وقتى تعرفه ميان كشورها كاهش داده شـود،
الف) قيمتهاى داخلى، كاهش مى يابد ب) مصر ف، افزايش مىيابل ج) مبادله ميان كشورها، افزايش مى يابل د) استفاده از مزيت نسبى موجب صر فـهانى مقياس مى شود هـ) همه موارد بالا درست است

ها ــدام يكـ از گزينههاى زير درست است؟

الف) اقتصادها در طول زمان تخصصىتر مىشوند، زيرا هرجه زمان مـىگذرد، نـيازهاى بشـر
متنوعتر مى گردد

مى ساخت

ج) يكى از مزيتهاى هول اين است كه امكان مبادلات حندجانبه راكه در نظام هاياپاى دشوار يا ناممكن بود، فرامم آورد
د) هر گونه تغيير در حجم پول، موجب تغير در ارزش پول مىشود
81 ـ وقتى مبادله ميان دو كشور آغاز مىشود، هر دو كشور سود مىيبرند زيرا:
الف) هريكك به توليد كالايى مىيردازد كه در آن مزيت نسبى دارد
 ج) امكان استفاده از صرفههاى مقياس براي آنها بها به وجود مى آيد د) همه موارد بالا درست است

## 



عرضه و تقاضا
ساز وكار بازار

ا ـ سازوكار (مكانيزم) بازارك يكى از مهمترين روشهاى باستخگويحى به مـه مسأله اساسىى
أتتصهاد است. اين سه مسأله عبارتند از:




هـ) همه موارد بال

Y ـ اقتصهاددانان گاهى از "بازار آزاد" ستخن میگويند. منظور آنان از "آزاد" اين اسـت كه:
الف) قيمتها به دلخواه افراد تعيين مىشود ب) ورود مردم به مدحل بازار، آزاد است، و آنها برالى ورود6 پولى نمى پردازنل ج) داد و ستل و مبادله بلون دخالت، يا با ملاخله دولتّي بسيار كمَ، انجام مىشود د) دولت در بأزار، نه به عنوان فروشنلهه و نه به عنوان خريلار، عمل نمىكتن هـ) رقابت كامل در بازار برقرار است
r - مههمترين مشیخصه رقابت كامل اين اسـت كه: الفـ) هر فروشنله ححاقل يكك رقيب قلرتمنل در برابر خويش داشته باشل ب) حلاقل يكك توليلكنتده قلر تمنل و كارآ وجود داشته باشل كه بتوانل قيمت را پايين نگڭدارد ج) در برابر هر خريلارك چندلـين فروشنله وـجود داشته باشل
 بِّنارد
هـ) همه موارد بالا

F ـ ـ رقابت ناقص زمانى وجود دارد كه:
 ب) در هر بازار، قيمتها

ج) قيمت كالا در حال كاهش بانش
د) قيمت كالا در حال افزايش باشد هـ) سطح عمومى قيمتها در حال افزايش باشد

ه - يكى بازار با يكى فروشنده و جند خريدار، نمونهاى است از يك بازار،

| د) | الف) انحصار فروش |
| :---: | :---: |
| ها س) | ب) جهند قطبى فروش |
|  | ج) انحصار خريد |

¢ ـ جه هنگام مى توان گفت كه قيمت به وسـيله مـنحنى هاى عـرضه و تـقاضا مشـخصص مىشود؟
الف) وقتى حداقل چخند فروشنده در بازار وجود داشته باشد

 د) در يك با بارار كاملاً رقابتى هـ) در يك باز درار رقابت ناقص

ا فرض كنيد در بازارى، مازاد وجود داشته باشد. آنگاه مى توان نتيجه گرفت كه:
الف) قيمت در زير قيمت تعادلى قرار دارد د د) مقدار تقاضا كاهش يا يافته است
 ج) دولت يكك سقف قيمتى تعيين كرده است

1 ـ وقتى براى يكى كالا منحنى تقاضا رسم مىكنيم، الف) فرض ثبوت بقيه شرايط را به كار میبريم


$$
\begin{aligned}
& \text { ج) همه عوامل جابهجايى تابع تقاضا را ثابت مى انگاريم } \\
& \text { ه) همه موارد بالا درست است است } \\
& \text { ه) موارد (الف) و (ب) درست است }
\end{aligned}
$$

9 - وقتى درآمدها افزايش مى يابد، منحنى تقاضـا براى يكى كالا،


ج) معمولاً به سمت راست جابهجا مىشود مى گذارد




ب) كالاى A يك ك كالاى عادی است

 هـ) بايد مالياتهاى مربوط به كالالى A را افزايش داد

I 1 ـ اتگر بدانيم افزايشى در قيمت كالاى A ، باعث انتقال منحنى تقاضاى كالایى B به سوى راست مىشود، آنگاه مى توان نتيجه گرفت كه:

$$
\begin{aligned}
& \text { ج) مصرفك }
\end{aligned}
$$



د) مستقل هستند<br>هـ) انحصارى هستند ب) مكمل هستند ج) چֵست هستند

$$
\begin{aligned}
& \text { ج) كالاهاى پیت ناميد }
\end{aligned}
$$

If ـ بادام زمينى و تنباكو هر دو در يكـ زمين قابل كشت هستند، بنابراين آنها را مىتوان،

$$
\begin{aligned}
& \text { الف) كالاهاى جانشين در توليد ناميد } \\
& \text { هـ) كالاهاى مستقل ناميد } \\
& \text { ج) كالاهاى سِت ناميد }
\end{aligned}
$$

10 - فرض كنيد تقاضاى گوشت افزايش يافته است. اين مسأله احتمالاً منجر خواهد شد

الف) انتقال منحنى عرضه گوشت به سمت راست ب) انتقال منحنى عرضه گوشت به سمت جپ ج) كاهش قيمت گوشت
د) كاهش قيمت هرم و وشم
هـ) انتقال منخنى تقاضاى حرم به سوى بالا
¢ا ـ اگر فرض كنيم كشتزازهاى قهوه برزيل براى چـند سال بیدريى در يخبندان به سر برند، در نتيجه اخحتمالاً،

$$
\begin{aligned}
& \text { الف) مقدار فروش قهوه كاهش مى مابد } \\
& \text { ه) همه موارد بالا } \\
& \text { ب) قيمت قهوه افزايش مى يابد } \\
& \text { ج) قيمت چای افزايش مى يابد }
\end{aligned}
$$

ـ ـرض كنيد در فاصله ميان سال ا و سال Y ، منحنى عرضه گندم به راست جابهجا IV شود، اما منحنى تقاضاى آن ثابت باقى بماند. اكنون مى توان نتيجه گرفت كه در سال دوم،
ب) مقدار فروش گقدار فروش گندم بيشتر، ولى، و قيمت قيمت آن نيز بمتر خوالاتر خواهد بود بود

ج) مقدار فروش گَندم بيشتر خواهد بود، ولى در باره قيمت آن نمى توانيم اظهار نظر كنيم

د) مقدار فروش گَندم كمتر، ولى قيمت آن بيشتر خور موراهد بود

 به راست جابهجا شوند. اكنون مى توان نتيجه گرفت الف) مقدار فروش گندم بيشتر و قيمت آن نيز بالاتر خواهد بود
 ج) مقدار فروش گندم بيشتر خراهو
 ها) نه در باره مقدار و نه در مورد قيمت فروش گّندم نمى توان اظه انهار نظر نمود 19 ـكدام يكى از بازارها، تقش اصلحى را در تعيين درآمدها ايفا مىكنند؟ د) بازار ماشين آلات
هـ) بازارهای منطقهاى

الف) بازار كالاها
ب) بازار خدمات ج) بازار عوامل توليد


 مردم مى خواهند توليد كنند
 صر فهجويى نمايند

كمياب صرفهجويى كنند
 مى آورد تا تن به آموزش دهند هـ) همه موارد فوق

I ـ ـ يكى بازار سياه وقتى به وجود مىآيد كه:

الف) دولت با شيوههاى ادارى، مانع افزايش قيمتها شود ب) عرضه يكك كالا در كنترل انحصارگر باشد ج) عرضه كالا در كنترل دو يا سه توليدكننده باشد د) دولت يكك ماليات غيرمستقيم (ماليات بر فروش) بر يكى كالا وضع كند هـ) دولت توليدكنندگان را مجبور به افزايش توليد كند، تا رفاه جامعه را افزايش دهند
 اجارْها)، و گاهى قيمت يكى كالا را بالاتر از قيمـت تعادلى اشش قرار مىدهل (مـثل نـمونه حما يت از قيمت متحصولات كشاورزى). عكسالعمل مصرفكنندگان در هر يكـ از ايـن حالـتها، چچگونه است؟
الف) وقتى دولت قيمت را در بالایى سطح تعادلىاش نگَه مـيدارد، مسصرفـكنندگان بـيشتر

كمتر مصرف مىكنند

ب) وقتى قيمت را در زير سطع تعادلى برقرار مىكنلـ، مصرفكنندگان بيشتر مصرف مىكنند،
 مى انمايند
ج) در هر دو حالت، مصرفن كنندگّان بيشتر مصرف خواهند كرد د) در هر دو حالت، مصرف هر دوندگان كمتر مصرف خواهن اهند كرد هـ) قيمت گذارى به وسيله دولت، اثرى بر مقدار مصرف مردم ندارد، زيرا مـقدار مـصرون بـه وسيله نيروهاى بازار تعيين مىشود

ץ Y _كدام يكـ از موارد زير، جزء انتقادهايعى اسـت كه به سـازوكار بازار شـده است؟ الف) اگر آثار جانبى وجود داشته باشد، اطالاعاتى كه قيمتها به مصرفكنندگان و خريداران

مىدهند، غلط يا ناكافى است
ب) يكت اقتصاد بازارى خصوصى؛ مىتوانل كاملاً ناهِايلار باشد ج) سازوكار بـازار، گَاهى مـوجب اسـراف در امكـانات اقتصـادیى مـى شود، مـشل هـزينههایى سرسامآور تبليغاتى و رقابتهاي ويرانگُر و نيز توليد كالاهايى كه نياز بـه آنـها از طـريق تبليغات القا شده است
ro/ / مفاهيم بايدي اقتصاد
د) نها همه مواريهاى شاللا شلد در توزيع درآمد وجود دارد

## 



نقش اقتصادى دولت

ا ـكدام يكى از گزينههاى زير، نمونه خوبی براى يك يرداخت انتقالى است؟ الف) حقوق بازنشستگان
 ج) دريافت حق بيمه بازنشستگى
د) هزينههاى مربوط به آموزش و هيرورش
هـ) همه موارد بالا
جدول زير سطوح درآمدى مختلف را همراه با مقدار ماليات مربوط به هـر سـطح، نشان مىدهد. با توجه به جدول، به سه يرسش بعد پاسخ دهيد:

مقادير فرضى درآمد و ماليات مربوطه (ارقام به ريال)


Y ـ با توجه به جلول، فردى كه داراى درآمد كه مىیردازد برابر است با:
 ه) براى تعيين نرخ متوسط ماليات، اطالعات كافى وجود ندارد

「 الف) م (ا درصد ب) ه ا درصد ج ج

F د) خنتى است

الف) تناسبي است

هـ) نمى توان نوع ماليات را تعيين كرد
ب) تصاعدى است
ج) تنازلى (كاهنده) است



هـ) مالياتها نهايى مىبانـد
ب) مالياتها تصاعدى مىياشد ج) مالياتها تنازلى ' مىیاشد

ريالمى دارد، هـ ـ ـ ه ريال ماليات گرفته شود، اين ماليات،
د) تناسبى است
الف) خنثى است
هـ) نهايى است
ب) تصاعدى است
ج) تنازلى است
V ا ا ا شود، اين ماليات،
د) تناسبى است
الف) خنثى است
ه) نهايى است
ب) تصاعدى (افزاينده) است
ج) تنازلى (كاهنده) است (انتده
1 ـ ـ ماليات تأمين اجتتماعى،
د) شديداً تصاعدى است
الف) خنثى است
هـ) تنازلى است
ب) تناسبى است است
ج) نسبتاً تصاعدى است
9 ـ فرض كنيد در سال گذشته بدهىهاى ذولت افزايش يافته باشد. مقدار اين افزايش برابر
است با:

1-regressive

الف) درآملهاى مالياتى منهای هزينههاى دولت در سال گذشته ب) بهرههای يرداختى ج) جر جاخخت هاه انی انتقالى
د) كسرى بودجه به اضافه بهر ههایى پيرداختى بابت بدهى هایى قبلى هـ) كسرى بودجه

ه ا ـ بر اساس اصل ختنى بودن مالياتبندى، الف) ماليات بر درآمد بايد تصاعدى باشد ب) مالياتها بايد تنها بر كالاهايى بسته شود كه مردم در مورد آنها بى تفاوت و خنتى هستند ج) در مالياتبندى نبايل ميان كالاها يا افراد تفاوت تذاشت د) مالياتها بايل به گَونهای طراحى شوند كه تا حد مـمكن، كــمترين اثـر را بـر نــيروهاهى بـازار داشته باشد
هـ از همه عوامل توليد بايد به يكسان ماليات گرفت
I 1 الف) يكك ماليات بر درآمد تناسبى ب) ماليات بر كسانى كه محيط زيست را آلوده مىكنند ج) ماليات بر دخانيات د) ماليات بر اتو مبيل هـ) تعرفه بر واردات
r 1 ـ ـ وقتى دولت ماليات تأمين اجتماعى را از كسانى دريافت مىكند كه سرانجام مستمريها را به همانها مىیردازد، اين گونه ماليات،

د) مبتنى بر اصل توانايى پرداخت است


الف) تصـاعدى است
ب) خنثى است
ج) تنازلى است

سا ـ بر اساس اصل توانايع چرداخت، ماليات بايل،

2 - benefit principle

الف) برای افراد يردرآمل، بيشتر و برای افراد كم درآمل، كمتر باشد
 چرداخت ماليات دارند
ج) فقط بر سود شركتها بسته شود و نه بر درآملهاى افراد
 هـ) همه موارد باللا درست است

الف) هيج گونه آثار خارجى 「 مثبتى ايجاد نمىكند ب) هيجَ گونه آثار خارجى منفى ايجاد نمى هنى
 د) كالايى است كه همه مى توانند از آن بـهرهمند شـود، حـتى كسـانى كــه بـراى آن هـزينهاى
نمى پيردازند
هـ) همه موارد بالا

10 ـ كدام يك از گزينههاى زير بيانگُ يك كالاى عمومى نيست؟

 ج) دفاع ملى
\&1 ـ منظور از آثار خارجیى اقتصادى جيسـت؟
الف) اين كه روابط اقتصادى ما با كشوزهاي خارجى داراى آثأر اقتصادى باشد ب) هر كارى كه افرادى انجام دهند و منظورشان كمكت به ديگکان باشل ج) هر كارى كه افرادى انجام دهند و منظورشان زيان رساندن به ديگران بان باشل د) آثار جانبى ناشى از توليد يا مصرف هـ) همه موارد بالا

IV

3 - externalities

الف) بهت است دولت با تحميل ماليات بر فعاليت دارای آثار منفى، آن را محدود كند ب) بهتر است دولت به بنگاه داراى آثار خارجى منفى سوبسيد بيردازد تا از تجهيزات بيشگیيرى از آلودگى استفاده كند
ج) بهتر است دولت با برداخت سوبسيل به واردات كالايى كه توليدش در داخل با آثار خارجى منفى همراه است، آن آثار خارجى منفى را در داخل كاهش دهد د) بهتر است دولت بر واردات كالايى كه توليدش دارای آثار خارجى منفى است، تعرفه بيندد تا توليد آن كالا را در داخل سودآور سازد و بنگامها بتوانند از آثار خارجى منفى بيشگيرى كنند

هـ) همه موارد بالا درست است

الف) افزايش قيمت جهانى نفت
ب) افزايش قيمت داخلى بنزين
ج) آلودگى هوا به وسله يك كارخانه فولاد
د) افزايش قيمت فولاد وقتى دولت كارخانههاى فو لادسازى را مجبور به كاهش آلودگى كند
هـ) واكسيناسيون
19 ـ وتتى دولت هزينههاى يك برنامه واكسيناسيون براى كودكان را مىیردازد، مهمترين توجيه اقتصادى آن،
الف) كاهش هزينههاى درمان براى خانوادههاى بىیضاعت است ب) آثار خارجى مشت آن است
ج) فشار مردم از طريق نمايندگانشان در مجلس قانونگذارى است
د) توزيع بهداشت به عنوان يكت كالایى عمومى محض است
هـ) موارد (ب) و (ج) درست است
 الف) افراد خارج از كشور مىبرند ب) خريداران مىبرند ج) فروشندگان مىبرند

د) هر كس ديگُرى به جز خريلاران و فروشندگان، مىبرد
هم) دولت مىیبرد
_ _ Y ا
الف) يكك ماليات بر درآمد تناسبى ب) يكك ماليات عمومى ه درصلدى بر فروش ج) يكك ماليات بر فعاليتهانى آلوده كتنده

د) يكك ماليات بر فروش سيگًار
(د) موارد (ج)
 برتر

د) جايزه نوبل هـ) آموزش و يرورش

الف) يكك اتو مبيل بسيار شيكك
بـ) عضويت در يكك باشگاه كشورى ج) للاسهای بسيار فاخر

شr ـ وحود آثار خكارجحى اقتصـادى به اين عفهوم اسـت كه:
الف) سازوكاز بازار نمىتوانل كارايى تخصيصمى را برقرار كند
ب) سازوكار بازار تمى توانل همه منافعى كه توليد يكك كالا دربردارد، يا همه هز ينههايى كه توليل آن تحميل مىكنل را در نظر بیگيرد
 منافعى است كه توليلكننله نمىتوانل همه آنها را جمع آورى كنل د) به جز فو وشبلا
 ولى در برابر آن منافع چتيزى نمى پردازنل

هـ) همه موارد بالا

 عنوان سريرست جامعه، معمولاً توليد آنها را در دست مىگيرنل - م.

## 




 حتى برای يكك نفر توليد شونلد، براى همه توليد شدهاند
 ه) كالاهاهى عمومى، كالاهمايى هستند كه فقط دولت مىتواند آند آنها را توليد كند

## astionuly





اشتـغـال بـالا، ثبـات، ورشـد

اندازه كيرى محصول ملى و درآمد ملى

I ـكدام يكى از گزينههاى زير، بهترين نمونه برای يكى محصول واسطه است؟
ج) يكك دستگاء تلويزيون
د) نان
الف) يك جاده
ب) نولاد
Y ـ در محاسبه محصول ملى، بين محصولات نهامی و محصوولات واسطهالى تمايز گذاشته
مىشود تا از بروز يكى خطا ييشگيرى شود. اين خطا عبارت است از:
الف) احتساب مضاعف
ب) در نظر نگرفتن اثر تورم

د) در نظر نگرفتن انتلان ميان درآمد نيروى كار و بازده سرمايه
r ـ ـكدام يكـ از گزينههاى زير در حسابهاى GNP ، به عنوان يكى محصول نهانی در نظر
كرفته مىشود؟
الف) يكك هواييما كه به وسيله دولت خريدارى مىشود

ج) جريد ماشينهاى ها لباسشويى به وسيله خانوادهمها

هـ) همه موارد فوق


 سود اين بنگاه ه ه 0 تومان است. ارزش افزوده اين بنگاه برابر است با:

ج)
دا

الف)
ب)

ه ـ الرزش افزوده عبارت اسـت از:
الف) افزايش در ارزش GNP ، به علت تورم ب) ارزش GNP قبل از تأثير تورم


است
د) ارزشى كه به دليل محاسبه استهالكك، به GNP افزوده شله است \& ـ در حسابهاى GNP ، افزايش در موجودى انبار،
الف) محاسبه نمى شود، زيرا عمدتاً شامل كالاهداى واسطهاى است ب) به عنوان بخشى از سرمايه گذارى، به حساب مى آيل ج) به عنوان جزئى جداي از د) به عنوان بخشى از توليد سال بعد، در نظر گرَّفته مىشود برابر است با NNP ـ ـ

د) سود تقسيم نشده
هـ) استهالغك

الف) ماليات بر فروش
ب) ماليات تأمين اجتماعى ج) ماليات بر شركتا
^ ـ اگر مقدار C+Ig
الف) استهلاكك را اضافه كنيم ب) افزايش در موجودى انبار را اضضافه كنيم

ج) ماليات بر فروش را اضافه كنيم
د) خالص صادرات را اضافه كنيم
9 ـ "سرمايه گذارى خالصى داخلى "، يعنى:
الف) كل مخارجى كه در يكك سال صرف ساخت كارخانهها، خريد ماشين آلات و تجهيزات، و ساخت مسكن مىشود

ب) اجزاء گَزينه (الف) منهاى استهلاكك هر كدام از اجزاء در طول همان سال ج) اجزاء گزينه (الف) بعلاوه افزايش در موجودى انبار د) اجزاء گزينه (ج) منهاى استهلاكك هر كدام در طول همان سال

 خالصى،

الف) I TVY ميليارد دلار بوده است
ب)
ج (د )
() كمتر از سرمايهگذارى در موجودى انبار بوده است

11 ـ تفاوت ميان NNP و درآمد ملى عمدتاً به خاطر وجود،
الف) ماليات غيرمستقيم (ماليات بر فروش) است
ب) مالياتهاى تأمين اجتماعى است
ج) جرداختهمایى انتقالى است
د) استهلاكت است
|r ـ "درآمد شـخصى "، عبارت است از:
الف) خالص درآمدى كه پس از كسر ماليات، به دست خانوارها مىرسد ب) درآمل خانوارها، به استئناى سود توزيع شله (سود سهام) ج) همه درآملهايى كه خانوارها قبل از هرداختت ماليات بر درآملـ، به دست مى آورند د) درآملهاى حاصل از دستمزد و حقوق بعاوه سودها
r| ـكدام يك از گزينههاى زير در GNP جزء سـرمايه گذارى به حساب نمى آيد؟ الف) خريد كاميوتر به وسيله يكك بنگاه
ب) ساختن يكى كلاس جديل در يكت داششگاه خصوصى ج) ساختن يكك ساختمان ادارى جليد به وسيله شركت IBM د) خريد صد سهم از سهام شركت IBM به وسيله يكك مدير بازنشسته
"
د) در آمل ملى
ه) درآمل شتخصى
الف) هز ينههای مصرفی
GNP (ب)
NNP

اقتصـاد ساده كه فقّط اسلتحه و كره توليل میكتن نشان داده شلده اسـت:





برابر اسـت با:
YrVß Yoole INolr Irre

افزا يش مىسيابل؟


افزايش محـيابد9
 GNP_ Yo

درآمدى بر اقتصاد كلان / 9 ع

الف) محصول امسال را به قيمتهاى سال پايه اندازه مىگیرد


ج) برابر است با NNP منهاى استهالغك
د) برابر است با درآمد ملى منهاى استهلاكك
ا Y ـ اگر شاخص قيمتها و نيز GNP به قيمت جارى افزايش يافته باشند، آنگاه مى توان
گُتـ،
الف) GNP واقعى افزايش يافته است
با GNP واقعى كاهش يافته است ( GNP وا ج) جا جاقعى ثابت مانده است د) با الالاعات داده شده نمىتوان در باره تغيرات GNP واقعى قضشاوت نمود


گفت كه:
الف) GNP واقعى افزايش يافته است با ج (aNP واقعى ثابت مانده است د) با اطلاعات موجود نمىتوان در باره تغييرات GNP واقعى قضاوت نمود

شץ ـ فرض كتيم از سال پايه تا سال جارى، همه قيمتها ه ه 10 درصد افزايش يافته باشد. همصپنين فرض كنيم GNP امهسال به قيمت جارى به قيمت ثابت برابر است با: GNP
الف الف 1000 (
 كنيم، عددى كه به دست مى آيل بيانگر، الف) توزم در سال ب) توليل واقعى در سال ( ج) توليد اسمى در سال IV I I است

د) ضريب تعليل قيمتى GNP برای سال
Q © ـ فرض كنيد پليس يكى كشور برآورد مىكند كه ها ميليون دلار هروئين در خيابانهاى آن كشور خريد و فروش شده اسـت. اين مبلغ در حساب GNP آن كشور؛


ب) گُنجانده نمى شود، اما هزينه توليد آن به حساب می می آيد
ج) گنجانده نمىشود چون يكك فعاليت غيرقأنونى بوده است د) گُنجانده نمىشود، حراكه هروئين يكى كالا نيست
\& ـ ـ آقاى מالف" ه ا روز صرف چحيدن چحمن هاى حياط خود كرد و از اين بابت ده هزار ريال صـرفهجويی نمود. همسايه او آقاى (اب" .برای چیین چحمنهاى حياط خود كـارگرى

، GNP استخحدام كرد و ده هزار ريال به او پرداختت. در حسابهاى

چمن ها دوباره مىرويند
 ج) اصهولاً زدن يا نزدن چممنها تأثيرى بر رفاه مردم ندارد د) مـم مبلغى كه آقاى (الفض" صرفهجويى كر جه، و هم مبلغى كه آقاى (اب") يرداخت نموده است، محاسبه مىشود
 ـ ـدر آمارهاى رسمى YV YN

الف) اثرى بر GNP ندارد
ب) تا جايى GNP , الفزايش میدهد كه تجهيزات كنترل آلودگى خريدارى شود ج) تا جايى GNP , اكاهش مىدهل كه منابع، به توليد تجهيزات كنترل آلودگىى اختصhاص يابند (1 , به اندازه Tآسيبى كه مردم از آن مىیبيند، كاهش مىدهد
 الف) موجودى انبار

هـ) ارزش اوقات فراغت
ب) افزايش در موجودى انبار ج) ماليات بر فروش

NNP Y 9 NNP را در نظر بگيرد و هم مقدار فراغت مردم را. همـحنين فرض كنيم از سـال پايه تاكنون، واقعى سرانه هo ال درصد افزايش يافته، در حاليكه مقدار سرانه فراغت ه0 درصـد افزايش

يافته است. در اين صورتت منطقاً مى توان نتيجه گرفت كه:
الف) رفاه اقتصادى بيش از 100 درصل افزايش يافته است
ب) رفاه اقتصادى بين ه ه تا ها 1 ا 1 درصل افزايش يافته است ج) رفاه اقتصادى كم تر از د) ممكن است حالت (الف) يا (ب) اتفاق افتاده باشد، اما هيچ پايه روشنى برایى داورى وجود ندارد
هـ) ممكن است حالت (ب) يا (ج) اتفاق افتاده باشد اما هيّج پايه روشنى برایى داورى وجود ندارد
。 ــ ـكدام يكـ از گزينههاى زير صححيح است؟
الف) سادهترين راه برای محاسبه GNP اين است كه مجموع فروش همه شركتها را مـحاسبه
 مىشود
ج) سرمايه گذارى ناخالص داخلى خصوصى شامل همه پولهايى است كه در طول سال صرف
 بنگاههای خارجى مىشود را در بر نمىییيرد د) سر مايه گذارى ناخالص مى توانل در طول يكك سال، منفى باشل (ها مىتوان با افزودن ماليات بر فروش به NNP

## aolizix

$c$

## نوسان ثر فعاليتهاهى اقتصادى

ا ـ ركود بزرگى در فعاليتهاى اتتصادى اين قرن، در جه دورهاى رخ داد؟

lqvatlaveso
ب)

الف) ركود ب) ب) بحران اوج جداكثر ركود
 مى برند. بر اساس اين تعريف، يكى وضعيت كسادى وقتى رخ مـىددهد كــه GNP واقعى تعديل شده فصلى

ج) سه ماه كاهش يابد د) دو دوره سه ماهه كاهش يابد

الف) يك ماه كاهش يابد ب) دو ماه كاهش يابد

Y
الف) تحريم تجارى رُاين عليه آمريكا آغاز شد


 هـ) بورس اوراق بهادار آمريكا سقوط كرد



الف) سقوط بورس اوراق بهادار نيويورك و آغاز بحران بزرگَ اقتصادى ب) شكست آمريكا در جنگك با ويتنام ج) وقوع انقلاب اسلامى ايران و افزايش سريع قيمتهاى نفت (شوك نفتى نو دوم) د) تحريم نغتى اعراب و افزايش سريع ڤيمتهاى جهانى نفت (شوك نفتى اول)

9 ـ در طول بححران بزرگ I9Y9 تا I9rr ، ، واردات بيشتر كشورها،
الف) در مقايسه با كاهش GNP ، بيش تر كاهر كاه يافت ب) به اندازه كاهش GNP ، كا كاهش يافت ج) در مقايسه باكاهش GNP ، كا كمتر كاهش يافت د) تقريباً ثابت ماند

V الف) به اندازه نسبت كاهش در در محصول است ب) بيش از نسبت كاهش در محصول است
ج) كمتر از نسبت كاهش در محصول است
د) حفر است، هرا كه بنغاهمها كاهش در محصول را با افزايش قيمتها جبران مىكند
^ ـ معمولاً در دورههاى كسادى،





9 ـ معمولأ در شرايط كسادى،
الف) مخارج دولت (G) ييش از مصرف ('C) ، كاهش مىيابد


د) سرمايه گذارى بيش از مصرف كاهش میيابد

ه 1 ـ اگر جحعيـت جامعهای بيكاران آن جامعه ه ا ميليون نفر باشد، نرخ بيكارى در اين جامعه برابر است با: د) الف) ه درصد ب) تقريباً (ا درصل ج)
| 1 ـكدام يك از گُروههاى زير به عنوان بيكار شناخته نمىشوند؟
الف) افرادى كه تحصيلاتشان تمام شده، و منتظر بيلاكردن نخستين شغل خود مىباشند ب) افرادى كه به قصل تغيير شغل، كار قبلى خود را رها كـرده، و مـنتظر يـافتن شـغل جــلـيد مى:باشند
ج) افرادى كه مو قتاً كارشان تعطيل شده، اما منتظر شغل جديد نيستنله زير انتظار دارند به زودى به كار قبلى فرا خوانده شوند
 هـ) افرادى كه بيرون از جمعيت فعال قرار دارنل، الما منتظر يافتن شغل هستند

Y Y ـ برخی از اقتصهاددانان معتقدند كـه در شـرايـط كسـادى گـر جحـه آمـارهاى رنسـمى، نشاندهنده افزا يش بيكارى اسـت، با اين حال، نرخ واقعى بيكارى، بيش از آن جيزى است

كه آمارها نشان مىدهد، زيرا:
الف) كارگران باسابقه اما سالخورده بيشتر در معرض از دست دادن مشاغل خود مىباشند. از آن جا كه تعلاد افراد خانواده اين گونه كاركنان بيشتر است، با اخراج آنها افراد بيشترى مصروم مى شونل
ب) افراد تازه استخدام شده بيشتر در معرض اخراج قرار دارند. چنين افرادى مـعمولاً ديـرتر مى توانند شغل جديدى به دست آورند
ج) در شرايط كسادی، برخى كارگران نالميل مىشوند. آنها كار را رهاكرده و از نيروى كار خارج مى شوند و ديگر به عنوان بيكار به حساب نمى آ يند
د) وقتى برخى از اعضاى خانواده بيكار مـىشوند، ديگـر اعـضاى خــانواده وارد نـيروى كــار مىیگردند

با ـ بازدهى كار برابر اسـت با:
الف) ستاده، تقسيم بر تعداد واحلدهاى نهاده كار ب) مقدار محصول اضافى كه كارگران ماهر در مقايسه با كارگران ساده توليد مى كنند
ج) ج) اضه موارد توليدق است كه هر كارگر نسبت به كارگر قبلى خود توليد مىكند



 ناخالص است

$$
\begin{aligned}
& \text { 10 ـ در دوران كسادى، تعداد بيكاران بلندمدت (بيش از } 10 \text { هغته)، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ب) در مقايسه باكل بيكاران، به نسبت كم ترى افزايش مى يايبد } \\
& \text { ج) كاملاً ثابت مىماند } \\
& \text { دا كاهش مى يابد }
\end{aligned}
$$

¢1 - بر اساس تعريف رسمى بيكارى، كدام يكـ از گروههاى زيـر داراى بـالاترين نــرخ بيكارى مى باشند؟

| ج) نوجوانان | الف) مردان |
| :---: | :---: |
| د) دانشجويان ه | ب) زنان |

يكى از اهداف اصلى سياستگذارى اقتصاد كلان، كاهش، IV
الف) بيكارى ادوارى است
 ج) تحركك نيروى كار است

1^ ا ـيكارى اصطكاكى اشاره دارد به:
الف) كسانى كه به تازگى وارد نيروى كار مىشوند و و منتظر بازگثشت به شغل اوليه خود هستند

4-Okun's Law

بـ) كارگرانی كه مشاغل ققلى خود را رهاكرده، و در انتظار شغل بهترى به سر مىبرنل ج) كارگرانی كه مشاغل طاقتفرسا را رها كر 602 و در اتتظار شغل قابل تحمـل ترى به سر مى.برنل د) كارگُرانى كه موقتاً بيكار شدهانل تا كارخانههايشان بازسازى شود

ه) همه موارد بالا

1 1 ــ نمودار GNP بالقوه، بيانگر مسيبرى است كه اقتصهاد،
الف) در طول دوران بهبود طى خواهد كرد
ب) وقتى ظرفيت توليل در حال افزايش است، ططى خو اهل كرد ج) در صورتى كه اشتغال كامل برقرار بمانلـ طى خواهد كرد
د) در صورتى كه ظرفيت توليد با نرخ مورد نظر افزإئ يابل، طى خو اهل كرد

الف) اقتصاد هنوز به سوى يكك كسادى بيش مىرود
ب) اقتصاد در ركود شُديل قرار دارد
ج) اقتصشاد از ركود شلديد عبور كرده و; اكنون در مر حله ب8بود است
GNP (د GNP (ه

ـ H ـ 1

GNP (د (sNP (

الف) GNP واقعى منهای GNP اسمى بـ GNP اسمى منهای GNP واقعى ج اسمى منهای GNP (القو
_كدام يك از گ- Y
الفن) معمولا در طول يكك دور تجاری، سرمايهگذارى، از نظر درصلى، كممتر از مصرون، اما بيش از GNP كل نوسان مىكند
 نيروى كار است
ج) در ادوار تعجارى، مشارج مصر ونكنـلـكان بر روى كالاهاى بادوام بيش از مخارج آنها بر روى كالاهماى بىدوام، نوسان مىكند

د) در شرايط كسادى، نه تنها تعداد بيكاران افزايش مىيابل، بلكه طول دوره بيكارى نيز بيشتر مى شود

## باسختامه



# عرضه و تقاضاىكل 

## تعادل كلاسيك وكينز

| ـ منحنى| ای كه بيانگر مقدار كالاها و خدمات نهايى است كه مردم در قيمتهاى فرضى گوناگون خريدارى مىكنند، به عنوان،

$$
\begin{aligned}
& \text { الف) منحنى عرضه كل شناخته مى شود } \\
& \text { ب) منحنى توليد كل شناخته مىشود } \\
& \text { Y ـ منحتنى عرضه كل بيانگر، }
\end{aligned}
$$

الف) حداكثر كالاها و خدمات نهايیى است كه عرضه كنندگان در هر سطع قيمت فرضى، عرضه
مىىكند

ب) حلداقل كالاهايى است كه عرضه كنندگان در هر قيمت عرضه مىكنند
ج) حداكثّ كالاهها و خلمماتى است كه افراد حاضرند از بازار خريدارى كـنـلد د) حداكثر كالاها و خدماتى است كه اقتصاد مىتواند توليد كند
r ـ هنگامى كه مىخواهيم يكـ منحتنى تقاضـاى كل كلاسيكى را رسم كنيم، بر روى متحور عمودى جحه شاخصيى را نما يش مىدهيم؟ الف) كل مقدار تقاضاى كالاها و خلدمات ب) مقدار تقاضاى خصوصى (غيردولتى) از كالاها و خلدمات ج) سطح درآمل جامعه د) سطع متو سط قيمتها
f مردم كالاها و خدمات بيشترى مى خرنلد، زيرا: الف) آنها كالاها را جانشين يكديگر مىیكند

ه - فرض كنيم سطح متوسط ڤيمتها به نصف مقدار اوليهاش كاهش يابل. همیچنين فرض محىنيم كه مقدار اسمى يول ثابـت باقى بماند. اكنون بر اساس ديدگاه اقتصهاددانان كلاسيكى، مقدار كل تقاضاى كالاها و خدمات،
الف) نيز به نصف سطع اوليهاش كاهش مى يابِ
ب) كاهش مى يابد اما نه به اندازه ه ه ا درصل
ج) ثابت باقى مىمانله زيرا سطح متوسط قيمتها اثر خندانى بر روى مقلـار تقاضا ندارد
د) نزديكك به ه ه ا درصد افزايش مى يايبد
\& ـ در تحليل تقاضـاى كل به وسيله اقتصاددانان كللسيك، كدام يكـ از مـوضـوعات زيـر نقش مركزى دارد؟
الف) يول
ب) هز ينههای دولتى

V به مقدلر اسمى چول و،
الف) تغيير در قيمتهاى نسبى ج د) حداكئرسازى مطلوبيت ب) سطح متوسط قيمتها
 بعيريم كه منحنى عرضه كل نيز صعودى مىاباشد. دليل اصلى اين امر آن آن است كهـ الف) محورها نشاندهنده قيمتهاى نسبى هستند، و نه قيمتهایى مطلق ب) محورها نشاندهنده قيمتهانى اسمى هستند، و نه قيمتهایى واقعى ج) محورها نشاندهنده قيمتهایى تورمزدايى شلده هستند، و نه قيمتهای نسای نسبى د) برای توليدكنندگان، "كالاهاى ديگر " وجود ندارد تا هنگام كاهش سطع متوسط قيمتها، به

$$
\begin{aligned}
& \text { ج) درآمدهاى مالياتى دولت } \\
& \text { د) سرمايه گذلارى درا }
\end{aligned}
$$

> ب) قلرت خريد يول آنها افزايش يافته است
> ج) قدرت خريد پول آنها كاهش يافته است د) اقتصاد از شرايط كسادى خارج مى شود
توليد آنها روى آورند

ه) هيج كدام از موارد نوق صحيح نيست
9 ـ از ديدگاه اقتصهاددانان كلاسيك، منحنى عرضه كل،
 ب) نزولى است مثل منحنى عرخه تُندم

ج) در سطح GNP بالقوه، عمودى است
• ـ ـ فرض كنيد سطح متوسط قيمتها دو برابر شود. آنگاه بر اساس ديدگاه اقتصاددانان كلاسيك، مقدار كل عرضه كالاها و خدمات، الف) نزديك به به ه ه درصد كاهش مى يابد ب) كاهث مى يابد، اما نه به اندازه ه ه ها درصد ج) ثابت باقى مى ماند
د) نزديك به به ها هر درصد افزايش مى يابد
هـ) نزديك به ه ه ا درصـد افزايش مى يابد

I 1 ـ تغاوت منحنى عرضه براى يكى كالاى منفرد، با منحنى عرضه كل، در اين است كه منحنى عرضه يك كالا بر خلاف منختى عرضه
 ب) شكلى مايل دارد، زيرا توليدكنندگان مى تواند از توليد يكك محصول به توليد محصولات ديگرى جابهجا شوند

ج) به احتمال زياد، داراى شيب مشبت است د) همه موارد بالا
 الف) عدم تعادلى است كه علت آن، كاهش حجم يول برل بود
 ج) عدم تعادلى است كه علت آن، كاهش هز اسزينههاى دولتى بود د) همه موارد فوق

٪i ـ از ديدگاه اقتصاددانان كلاسيكى، وقتى اقتصاد از يكـ بيكارى شـديد رنـج مـى برده،


هـ) كاهش سطح قيمتها يا افزايش حجم هول، و يا
تركيبي از آن دو

ب) افزايش سطح قيمتها ج) كاهش سطح قيمتها
_كلاسيكها معتقد بودند كه بهترين كارى كه دولت مى تواند برای ييشگيرى از كسادى If و ركود شديد انجام دهد، اين است كه:

 ج) نرخ رشد حجم پول را ثابت نگه دارد

10 ـ بر اساس ديدگاه كينز، علت اصلى بيكارى شديد،
د) صادرات بسيار اندك است است هـ) ناكافى بودن تقاضاى كل است

الف) بالا بودن شديد قيمتهاست
ب) پإيِن بودن قيمتهاست ج) صادرات بسيار زياد است

19 ـ تابع ساده عرضه كل از نظر كينز به شكل يكـ L معكوس مىباشد، دليل اصلى وجود دامنه افقى براى اين تابع عبارت است از:
د) ناكافى بودن تقاضاى كل
الف) تورم

ه) ناكافى بودن ظرفيت توليدى اقتصاد ب) ركود ج) عدم انعطاف قيمتها و دستمزدها به سوى پايِن (تسبندگیى قيمتها) الز نظر كينز، وقتى اقتصاد در تعادل است، GNP واقعى ممكن است،
 ب) بالاتر از GNP بالقوه باشد

ج) برابر GNP بالقوه باشد د) كمتر از GNP بالقوه باشد ه) در وضعيت (ج) يا (د) باشد، اما بدون وجود اطلاعات در باره تقاضاى كل، نمىتوانيم دقيقاً

دعين كنيم در كدام وضعيت است
^1 ـ در سحالت كلى، دامنه ميانى تابع عرضه كل كينزى،

د) عمودى است
هـ) مى تواند هر كدام از موارد فوقالذكر باشد

الف) داراي شيب منفى است
ب) افقى است
ج) داراى شيب مبّت است

19 ـ تشابه تابع عرضه كل كلاسيكى و كينزى در اين اسـت كه: الف) هر دو دارایى يكت دامنه افقى هستند
ب) هر دو داراى يكك دامنه ميانى با شيب مشبت هستند ج) هر دو مبتتى بر فرض انعطافیذيرى قيمتها به سوى هايمن هستند د) هر دو بر فرض خسبندگى قيمتها، استوار هستند ها در هر دو تأع اگر اقتصاد در اشتغال كامل باشد، افزايش در تقاضاى كل به تورم مىانجامد هـ _كينز يبشنهاد كرد كه تقاضاى كل از طريق بررسـى اجزاء آن، تحليل شود. اين اجززاء به

طور خاص عبارتند از:
الف) هز ينههاى مصرفی، تقاضاى سرمايهگذارى، خريلهاى دولتّى و خالص واردات

 د) يسانداز و سرمايه گذارى هـ) پسانداز، سرمايهگذارى، و ماليات
_كينز بر اين باور بود كه:
الف) كاهش تقاضا برای سو مايهگذارى، دليل اصـلى ركـود شــديد است، و افـزايش تـقاضاى سرمايه گذارى مى تواند باعث بهبود شود ب) كاهش هز ينههاى دولتى، علت اصلى ركود شديد است، و افزايش هز ينههانى دولتى مى تواند شرايط را براى بهبود آماده سازد ج) كاهش تقاضا براى سرمايه گذارى، علت اصلي يِدايش ركود است، اما افـزايش هـزينههاى دولتى، بهترين وسيله براى ايجاد بهبود است د) كاهش هزينههاى دولتى، دليل اصلى ركود شديد است، اما افزايش تقاضاى سرمايهگــذارى

مى تواند شرايط را برايى بهبود مهيا سازد

الف) قيمتها در حال افزايش باشند
ب) قيمتها در حال كاهش باشند
ج) نرخ رشد حجم يول تغيير كرده باشد
 هـ) حجم پول در هر دوره، با نرخ رشد ثابتى افزايش يابد
r Y ـ تغيير در كدام يك از عوامل زير، بيانگر تغيير در سياست مالى است؟
د) هـ حج بيول هيك

الف) درآمدهاى مالياتى دولت
ب) نرخهاى ماليات ج) قيمتها
 (مانتد دامنه ميانى منحنى عرضهه) باشد، آنغاه افزايش در عرضه كل، باعث،

الف) افزايش در سطح متوسط قيمتها، و كاهش در ستاده مى شود ب) افزايش در سطح متوسط قيمتهاها، و افزايش در ستاده مى شیود ج) كاهش در سطح متوسط قيمتها، و كاهش در ستاده مىش وشود د) كامش در سطح متوسط قيمتها، و افزايش در ستاده مىشود

YQ - برای كاهش دامنه نوسان ادوار تجارى، بهترين كار اين است كه: د) تقاضضاى كل تثييت شود الف) حجم هول افزايش يابد ه) الز سقوط قيمتها در شرايط كسادى، جلوگيرى شود ب) هز ينههاى دولتى افزايش يابد ج) هز ينههاى دولتى كاهش يابد

צ Y ـ نكتهاى كه هر دو ديدگاه كلاسيكى و كينزى بر آن توافق دارند، ابين است كه:




د) دولت مسؤوليت دارد تا به گونهاى فعال بر تقاضاى كل نظارت نمايد
 سياستگذارى، پایبند باشند. عمومىترين پيشنهاد اين اقتصاددانان به عنوان يكـ قاعده اين است كه:

الف) حجم يول داراى رشدى ثابت و ملايم باشد بG ( بالقوه، دارای رشدى ثابت و ملايم باشل ج) سطح متوسط قيمتها، به طور يكنواخت افزايش يابد د) نرخهاى مالياتى، ثابت و ملايم باشد هـ) در آمدهاى مالياتى دولت داراى رشدى ثابت و ملايم باشد

ـ براى تثبيـت تقاضاى كل و كاهش دامنه نوسان ادوار تجارى، اقتصاددانـان يـولگرا بيشنهاد مىكنند كه:
الف) مديريت پولى كشور، به طور فعال وارد سياستگذارى يولى شود ب) دولت به گونهاى فعال از سياستهایى پولى و مالى استفاده كند ج) بر حسابهاى مالى دولت به گونهایى جلى نظارت شود د) سياست گذاران بر اساس يكك قاعده يولى، ملزم شـونل كـه افـزايش حـجـم קـول، آهسـته و يكنواخت باشد هـ) سياست گذاران بر اساس يكك قاعده يولى، ملزم شوند كه سطح قيمتها بـه طـور آهسسته و يكنواخت افزايش يابد
 الف) منحنى تقاضاى كل داراى شكل نزولى است، زيرا وقتى قـيمـت مـتوسط كـالاها كـاهش مىيابل، مردم مصرف خدمات را رها كرده و به مصرف كالاها روى مىى آورند
 شكل نزولى باشد
ج) وقتى سطع قيمتها دو برابر مىشود، قدرت خريل پول نيز دو برابر مىگردد د) منحنى عرضه كل دارای شكل صعودى است، زيرا ظرفيت اشتغال كامل اقـتصاد، هـمراه بـا افزايش قيمتها، افزايش مى يابد

## aolivint



# تعادل همراه با بيكارى 

## نگرش كينزى

1 ـ از ديدگاه كينز، مصرف تا به امروز عموماً،
د) دارای شيب كمتر از يك است الف) منطبق بر خط هـ) داراى شيبى كمتر از شيب تابع يسانداز است

ب) دارای شيب بزرگكتر از يك است ج) داراى شيب برابر يكك است
r - پ
الف) مصرف (C) + سرمايه گذارى برنامهريزى شده (CI ) = = توليد ملى
ب) C + I* = مخارج كل
ج) درآمد شخصى = درآمد قابل تصرف
د) مصرف = درآمد قابل تصرف

$$
M P C=1(\infty
$$

، برابر است با نسبت، MPC الف) تغييرات مصرف به تغييرات درآمل قابل تصرف ب) تغيير مصرف به تغيير پسانداز ج) تغيير چسانداز به تغير مصرف د) تغيير مصرف به تغيير درآمد كل

بيانگر، MPS - Y
ج) شيب تابع پسانداز است
د) هيجِ كدام از موارد بالا

الف) شيب تابع هصرف است
ب) شيب تابع مخارج كل است

ه ـ اگر تابع مصرف به شكل يكى خط راست باشد، آنگاه:

الف) مصرف همواره نسبت ثابتى از درآمد است
ب) پِبانداز همواره نسبت ثابتى از درآمد است
ج) (
د) باكاهش درآمد، MPC نيز كاهش مىيابد ه) با كاهش درآمل، MPC افزايش مىيابد
\& ـ اگر تابع مصرف به شكلى باشد كه با افزايش درآمد، MPC افزايش يابد، مىتوان نتيجه
گرفت كه:
الف) شيب تابع يسانداز كاهش مى يابد د) ضريب تكاثر؛ كوجكت تر مىشود
 ج) ميل نهايى به مصرف كاهش مى يابد

V وتتى موجودى انبار ناخواسته افزايش مى يابد، مى توان نتيجه كرفت كه:

د) توليد ملى در زير سطع تعادلىاش قرار دارد
هـ) يسانداز منفى است

الف) نرخ بيكارى بالاست
ب) نرخ بيكارى پايين است
ج) توليد ملى بالاتر از سطح تعادلىاش قرار دارد
^ ـ ـ سرمايه گذارى واقعى منهاى تقاضا براى سرمايهگذارى (سرمايه گـذذارى بـرنامهريزى شده) برابر است با: الف) يك ب) صفر ج) سرمايه گذارى در موجودى انبار

9 ـ فرض كنيد در يكى مدل ساده كينزى، توليد ملى از مقدار تعادلىاش فراتر رود. آنگاه: الف) مـخارج كل از توليد ملى فراتر مىرود ب) تقاضاى سرمايه گذارى بيش از يسانداز
 مى د) ضريب تكاثرى برابر با است

ه 1 ـ وقتى سرمايهگذارى ناخواسته در موجودى انبار صفر است، د) هز ينههای دولتى = درآمدهاى مالياتى S = O الف) ب) سرمايهگذارى واقعى ( I I = صفر ( ه) توليد ملى در سطع تعادلى خودش مىباشد ج) سرمايهگذارى برنامهريزى شده ( (I* ) = صفر
| 1 ـ در نظر بگيريد كه در يك مدل ساده كينزى (بدون دولت و تجارت خارجى)، توليد ملى كمتر از سطح تعادلىاش باشد. آنگاه بر اساس نظريه پايه كينزى، الف) قيمتها كاهش خواهد يافت ب) قيمتها افزايش خواهد يافت ج) سرمايه گذارى واقعى كممتر از سرمايه گذارى برنامهريزى شده است د) سرمايه گذارى واقعى بيش از سرمايه گذارى برنامهريزى شده است - شكل زير بيانگر يكى اقتصاد ساده اسـت كه در آن دولت و بـخش خارجـى وجـود ندارند. با توجه به شكل، به هفتـ پرسشى بعدى باسخ دهيد:


Y Y ـ در اين اتتصاد، تعادل در كدام تقطه برقرار است؟
V (s)

N(a
K J (ب) E (الف)

٪
$S$ (o
Q (s
K (ج
J (ب)
E (الف)
، FK برابر است با MPC If

EF تقسيم بر
AB هر هـ

BF الف) منهاى ب) تقسيم بر BF ج) تقسيم بر BN

ها ـ در اقتصاد ياد شده، ضريب افزايش (ضريب تكاثر) برابر است با:

FN تقسيم بر EF (2
KN تقسيم بر EF (ه

EF ضربدر SV (الف EF ضربدر FN (ب SV تقسيم بر (
\& د) محصول ملى در سطح تعادلى اش قرار دارد ها) محصول ملى بيش از سطح تعادلىاش مى باشد الف) اقتصاد در اشتغال كامل است ب) بيكارى شديد وجود دارد ج) فشارهاى تورمى شديدى وجود دارد

IV

$$
\begin{aligned}
& \text { I = ST ولى ( }
\end{aligned}
$$

1^ ـ با توجه به شكل، اگر توليد ملى در نقطه B برقرار باشد، آنگاه:

$$
\begin{aligned}
& \text { I* = LT ولى I و = LV (د }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { I =ST ج }
\end{aligned}
$$

19 ـكينز، در كتاب نظريه عمومى، بحث میكند كه:
الف) يكك اقتصاد بازار ممكن است به تعادل برسد، و در عين حال داراى بيكارى شديد باشد

ب) علت بيكاريهای شلديل، ناكافى بودن تقاضایى كل است
 د) همه موارد بالا درست است

ها) موارد (الف) و (ج) درست است
. . ــ در جريان گردشى مخارج،
الفـ) سرمايهگذارى به عنوان تزريق، و پسانداز به عنوان نشت به حساب مى آيند ب) پسانداز يك تزريق، و سرمايه گذارى يكك نشت مىباشد ج) پسانداز و سرمايه گذارى، هر دو نشت مىباشند، ولى مصرفـ يكت تزريق است د) حسانداز و سرمايهگذارى، هر دو تزريق مىباشند، ولى مصرف يكت نشت است
 الف) مخارج كل = توليد ملى ب) سر مايه گذارى واقعى = سر مايه گذارى برنامهريزى شده ج) سِانداز = سر مايهگذاریى برنامهريزى شده د) يّسانداز = سرمايه گذارى واقعى

Y Y Y ضريب افزايش برابر است با:

100 (s)
1012
$\Delta 1$
با 1 ب

- /الف) 9
r Y ـ بر اساس نظريه كلاسيكى چس انداز و سرمايه گذارى،
الف) افزونتر بودن پسنانداز نسبت به سرمايهگذارى، موجب تورم مسـشود؛ ولى بـيكارى را افزايش نمىدهد
ب) افزونتر بودن پسانداز نسبت به سرمايهگذارى، موجب كاهش نرخ بهره مىشود ج) افزونتر بودن يسانداز نسبت به سرمايهگذارى، موجب افزايش نرخ بهره مى شود د) در تعادل، پسانداز برنامهريزى شده همواره بزرگَتر از سرمايه گذارى است، بنابراين نظريه كينز نادرست است Y Y ـ مسأله "تناقضى خسَت" بيانگر اين اسـت كه افزايش در تمايل برای پسانداز، مىتواند

الف) افزايش در سرمايه گذارى واقعى شود د) كاهش در پس انداز شود ب) افزايش در توليد ملى شود ج) افزايش در يسانداز شود


 سرمايه گذارى برنامهر يريزى شده است است ج) اگر موجودى ناخواسته انبار (برنامهريزى نشده) مثبت باشلد، محصصول ملى واقعى، بـيش از محصول ملى تعادلى خواهد بود
د) از نظر كينز، افزونى پساند شده)؛ منجر به كاهش در نرخ بر بهره مىشود، و اين مسأله تضمين مىكند كه وقتى اقتصاد در تعادل است، اشتغال كامل برقرار باشد

## 4oliخin



Pqu


## سياست مالى

1 ـ شكاف ركودى عبارت است از:


 د) فاصله عمودى بين خط مخارج كل و خط ها هـ) فاصله عمودى بين توليد ملى تعادلى و تابع مخارج كل r ـ شكاف توليدى' عبارت است از:
الف) فاصله عمودى ميان خط مخارج كل با خط FD FD درجه، در سططح توليد ملى تعادلى


ج) فاصله عمودى ميان توليد ملى تعادلى و تابع مخارج كل

「 ـ اگگر شكاف ركودى به اندازه ده ميليارد ريال باشد و فرض كنيم دخالتى انجام نشده و اين شكاف در آينده نيز به همين مقدار باقى بماند، در اين صورت سيار سياست مناسب براى
ح ج ج )

F ـ ش شكاف توليدى برابر است با شكاف ركودى،
د) تقسيم بر نرخ متوسط ماليات
الف) ضربدر ضريب افزايش
هـ) ضربلد معكوس خريب افزايش
ب) تقسيم بر ضريب افزايش
ج) ضربدر نرخ متوسط ماليات
ه - فرض كنيد MPC برابر با MO / بوده و همه مالياتها نيز ماليات ثابت (ماليات يكجا)

ريال باشد، آنگاه شكاف توليدى برابر است با:
ج) ه
الف) ه ه م ا ميليارد ريال
(
ب) Foo ميليارد ريال
\& ـ با توجه به پرسش شماره ه، شكاف ركودى برابر است با:
ج) ه
الف) ه ه 1 ميليارد ريال
د)
ب) بمه ماليارد ريال

- هفت يرسش بعدى، بر اساس نمودار زير طراحى شدهاند:


V
wV / سياستهاى مربوط بد تقاضاى كل
NP

ه) اطلاعات كافى برای تعيين توليد ملى تعادلى وجود ندارد
1 ـ با توجه به شكل بالا، توليد ملى اشتغال كامل در كدام نتطه برقرار مىشوود؟

$$
\mathrm{NP}_{4}(2
$$

$$
\mathrm{NP}_{3}\left({ }^{( }\right.
$$

NP ${ }_{2}$ (ب)
NP
هـ) اطلاعات كافى براى تعيين توليد ملى اشتغال كامل وجود ندارد
9 ـ در شكل فوق، تقاضاى سرمايه كذارى (سرمايه كذارى برناممريزى شده)،
د) همواره با بسانداز انراز برابر است
الف) با افزايش NP انزايش مىيابد
هـ) در هيج نقطهاى با يسانداز برابر نيست ب) با افزايش NP الابت مى ماند ج) با افزايش NP كاهش مىيابد
-1 ـ با توجه به شكل، خريدهاى دولتى از كالاها و خدمات، الف) با افزايش NP افزايش مي يابد ب) با افزايش درآمدهاى مالياتى افزايش مىيابد
 د) با افزايش NP ثابت باقى مىماند

I I - فرض كنيد در شكل بالا، اشتغال كامل در NP
ركودى برابر است با:

Y Y ـ در نظر بكيريد تابع مخارج كل در شكل بالا ثابت است و تا وقتى سياست مالى تغيير نكند، جابهجا نمى شود. همجنين فرض كنيد توليد ملى اشتغال كامل در

در اين وضعيت سياست مالى مناسب چيست؟
الف) عدم هر گونه مداخله دولتى، زيرا تابع مخارج ثابت است
ب) يك كاهش ماليات به اندازه JK




با ــ در شكل فوق، ضريب افزايش برابر است با فاصله ميان NP و NP 4 NP تـتسيم بـر فاصله،
CE (2 DE (ج EF (ب) JK (الف
fl f ـ براى تحريكـ هزينههاى كل در شرايط ركود شديل، سياست مالى مناسب جيست؟ الف) افزايشى در مالياتها و /يا افزايشى در هز ينه اينهاى دولى دولتى

 د) كاهشى در مالياتها و /يا كاهشى در هزينهماي دولتى

10 ـ در نمودارى كه روى متحور عمودى آن مخارج كل، و روى محور افقى توليد ملى قرار
 الف) به اندازه ه ه 1 ميليون ريال به بالا انتقال يابد ب) كمتر از 100 ( 100 ميليون ريال به بالا انتقال يابد

 هـ) ثابت باقى بياند
¢ 1 ـ اگگ ميل نهايع به مصرف، افزايش مالياتها به اندازه Vo ميليارد ريال، نمودار متخارج كل را،






1990 19 به اين سو، عملاً بخش عمده سياستگذارى مالى معطوف به تـغيير IV نرخهاى مالياتى بوده است. دليل آن اين است كه تغيير مالياتها، الف) نسبت به تغيير هزينههاى دولتى پرقلدت تر عمل مىكند

ب) نسبت به تغيير هزينههاى دولتى ابزار خعيف ترى است؛ بنابراين نمىتواند بر مخارج كل تأثير
چندانى بیخنارد
ج) نسبت به تغيير مخارج دولتى، كمتر بحث|نگیيز و مورد إختلاذ است د) نسبت به تغير در هز ينههاى دولتى، بيش تر به سود فقر است ^1 ـ افزايش در نرخهاى ماليات بر درآمد،

الف) تابع مخارج كل را پرشيبتر مىكند، بنابراين ضريب افزايش، كاهش مىيابل ب) تابع مخارج كل را پرشيبتر مىكند، بنابراين ضريب افزايش را بزرگكتر مىسازد ج) تابع مخارج كل را كمشيبتر مىكند، بنابراين ضريب افزايش، كوپپكتر مىشود د) تأثيرى بر تابع مخارج كل و ضريب افزايش ندارد

19 ـ وقتى تجارت خارجحى را وارد مدل اقتصاد كلان مىكنيم، ضريب افزايش، الفّ) بزرگكتر مىشود، زيرا صادرات به عنوان يكك تزريق عمل مىكند ب) بزرگكتر مىشود، زيرا واردات به عنوان يكك تزريق عمل مىكند

ج) بزرگت
 هـ) كو حكکتر مىشود، زيرا با افزايش توليد ملى، وازدات به عنوان يك نشت، افزايش مى يابد ه Y ـ وقتى دولت و تجارت خارجحى وارد عدل اقتصاد كلان مـىشود، شــرط تـعادل چحـه خواهد بود؟

$$
\begin{array}{ll}
S+G+M=I^{*}+T+X(2 & S+T+M=I^{*}+G+X \text { (الف } \\
S+G+X=I^{*}+T+M(\& & S+T+X=I^{*}+G+M \text { ( } \\
& S+T+X+M=I^{*}+G(
\end{array}
$$

| Y ـ نمونهاى از يكـ تثبيت كنتنده نخودكار، وقتى است كه:
الف) با ورود اقتصاد به يكت ركود، نسبت مالياتهاى جمع آورى شده، افزايش يابل ب) با ورود اقتصاد به يكت ركود، نسبت مالياتهاى جمع آورى شده، كاهش يابد ج) با ورود اقتصاد به يكك ركود، نرخهاى مالياتى افزايش يابل د) با ورود اقتصلاد به يكك ركود، نرخهاى مالياتى كاهش يابل

ـ Y Y بهترين مثال براى يكـ تثبيـت كنتده خودكار جيست؟ يك ماليات بر درآمد وقتى كه، الف) نرخها تصاعدى و پايين باشند
 ج) نرخها كاهنلده و پإين باشند
 اقتصاد را نا ایايدارتر مىسازد؟

الف) وقتى اقتصاد وارد يكك ركــود شــده و دولت مـالياتهايش راكـاهش مـيدهلـ، در نـتيجه
بدهى هايش افزايش مىيابد

ب) وقتى اقتصاد وارد يكك ركود شله و دولت نرخهاى ماليات را افـزايش مـىدهل، در نستيجه مخارج كل تنزل مىيابل
ج) وقتى اقتصاد وارد يكك ركود شده و دولت مشخارجش را افزايش مىدهد، در نتيجه بلهىهايش
افزايش مىيابد

د) در همه موازد بالا ممكن است دولت وارد يكك دام سياستگذارى شود - با توجه به نمودار زير، به سه يرسش بعد پاسخ دهيد:

_ Y با توجه به شـكل، توليد ملى تعادلى برابر است با:

[^0]MI / سياستهاى مربوط به تقاضاى كل
$\mathrm{NP}_{4}(2$
NP
$\mathrm{NP}_{2}$ (ب
NP 1 (الف
هـ) با اطلاعات موجود، نمى توان توليد ملى تعادلى را تعين كرد
Q Q ـ با توجه به شكل، فرض كنيد كه توليد ملى واقعى NP 2 ، و توليد ملى اشتغال كامل
باشد. در اين صورت بودجه اشتغال كامل، NP4
د) به اندازه JK كسرى دارد
الف) متوازن است
هـ) به اندازه EG + JK كسرى دارد
ب) مازادى به انلازه JK
ج) مازادى به اندازه EG + JK
צ Y ـ با توجه به شكل، فرض كنيد كه توليد ملى واقعى NP2 ، و توليد ملى اشتغال كامل باشد. در اين حالت بودجه واقعى، NP4
د) به اندازه EG كسرى دارد
الف) متوازن است
هم) به اندازه EG + JK كسرى دارد
ب) مازادى به اندازه EG
ج) مازادى به اندازه EG + JK
Y Y ـ هدف اصللى بودجه اشتغال كامل اين است كه:
الف) تغييرات سياست مالى را اندازهگيرى كند
ب) اندازه شكاف ركودیى را نشان دهد
ج) اندازه شكاف توليّى را نشان دهد
د) همه موارد بالا درست است

تغييرات زير را بر روى بودجه حذف كنند؟

د) تغيير در هرداختتهاى انتقالىى
هـ) تحو لات فعاليتهاى اقتصادى

الف) تغيير در سياستهاى مالى
ب) تغير در نرخهاى ماليات
ج) تغيير در هزينههای دولت

Y 9 ـ معمولاً دستورالعمل هايع ثيشنهاد مى شود تا دولتها در سياستگذاريها يشان به كار بندند. كدأ يك از دستورالعملهاى زير بهترين فرصت را برای يك سياست مالمي فعال كه هدفش كاهش دامنه نوسانات تجارى است، فراهم مىآورد؟

الف) متوازن كردن هر ساله بودجه واقتى


 ه) هيج كدام از موارد بالا امكان اجراى فعال سياست مالى بر عليه دور تجارى را فرامه نمى آورند
_ ro

 افزايش نرخهاى مالياتى يا كاهش هزينهاهيا، موجب تشديد
 مىرود، اما بودجه اشتغال كامل حنينين نمى شيود
 برایى پوشش كسرى بودجه است
د) ماليات بر درآمل، فقط اگر تصاعدى باشدل، مىتواند به عنوان يكك تثبيتكننده خودكار عمل

## Qolitinl

| \% 10 | थ1\% | str | $\triangle(1$ | $\triangle 1$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\rightarrow 110$ | - 1 | $\therefore 11$ | Clv | - Ul 9 |
| $\rightarrow 11 \%$ | Clly | all | slı | cll |
| $\because 川$ (\%) | $\stackrel{11}{ }$ | c(1) | clly | LH1\% |
| T10 | $\triangle$ (r) | - lr | Stir | -(1) |
| str. |  | Alis | Olly | A (r) |

## 00

## هول و سيستم بانكى

$$
\begin{aligned}
& \text { I - بزرگترين بـخش M1 پ1 } \\
& \text { الف) مسكوكات } \\
& \text { ب) اسكناس } \\
& \text { ج) حسابهاى سپرده جارى }
\end{aligned}
$$

Y ـ حتى اگگ بيشتر مردم در خريدها يشان از كارتهاى اعتبارى استغاده كنند، اين كارتها را نمى توان جزء M1 به حساب آورد. دليل اصللى آن اين اسـت كه:
 دارايىىها مى باشند
ب) وقتى پول تعريف مى شد، هنوز كار تهاي اعتبارى ابلاع نشده بود
 بانككها منتشر مىكنـد
2) نقد ينگیى كار تهاى اعتبارى بسيار كمتر از نقد ينگگى M1 است
r ـ كدام يكـ از موارد زير در تعريف اصلى پول، M1 ، گنـجانده مىشونذ؟ الف) نقدينه در دست مردم


 هـ) همه موارد فوق
† ـ سپردههای جارى در حجـم پول، M1 ، گْنجانده مىشوند، مشروط بر آن كه: الف) صاحبان آنها فقط افراد باشند ب) صاحبان آنها افراد يا شركتها ونا و موسسات غيربانكى باشند

ج) صاحبان آنها افراد، ديگر بانككها، يا بانكك مركزى باشد
د) همه موازد بالا

ه ـ الحتمال هـجوم يكباره سبردهگذاران به بانكـها جه زمانى افزايش مى يابد؟
الف) وتتى مازاد بودجه دولت بسيار بالاست ب) وقتى نرخهاى ماليات بسيار بالاست ج) وقتى بسيارى از فعاليتهاى تجارى غيربانكى در حال ورشكستگى هستند

د) وقتى سرمايه گذارى به وسيله مؤسسه هارى غيربانكى، بسيار بالاست هـ) وقتى بانككها ه ه ا درصل بلهىىهاى سيردهاى را ذخيره مىسازند
\& ـ در ترازنامه بيش تر بانكهاى تجاری، بزرگترين بخش دازايـىها مربوط است به:
ج) سير دoهاى جارى
د) سهردههاثى مدتدار
الف) سيردههاى ذخيره شله
ب) وامها
V
مى توانند اين ذخيرهها را به چهه شكلى نگڭدارى كنند؟
د) سيرده نزد بانكك مركزی، يا طلغ
الف) طلا يا نقدينه
هـ) سيرده نزد بانكت مركزیى، يا نقدينه
ب) اسناد خزانهدارى يا نقدينه
ج) اوراق قرضه دولتي يا نقدينه
^ ـ قانون، بانكـهاى تجارى را ملزم به نگهدارى ذخيره مىكند. اين ذخحيرهها بـه عــنوان
درصدى از،
الف) كل دارايىهاى بانكك تعريفت مىشود ج) بدهى هاى سپردهاى بانكك تعريف مىشود ب) كل بدهى هاى بانكك تعريف مىشود د) ذخيره اوراق بهادار دولتى تعريف مى

9 ـ در نظر بگيريد كه فردى ه ه ا ريال به صورت نقد در بانكى سبرده ميگذارد. نسـبت
ذْاير قانونى اين بانكـ
الف) افزايش اوليه حهجم پول ه 0 ا ريال است، و ححم هول با يرداخت يكت وام از سوى بانك؛، ^。 ب) افزايش اوليه ححم هول ه ه ا ا ريال است، و با يرداخت وام از سوى بانكك مىتواند تا

ريال افزايش يابد
ج) تغيير اوليهاى در حجم پول رخ نمىدههل، اما حجم يول مىتواند با يكك وامدهى از سـوى بانك؟، هم ريال افزايش يابد
د) تغيير اوليهایى در حجم يول رخ نمىدهدلـ، اما بانكك مىتواند با يك وامدهمى، ححجم يول را تا oo. .

ه 1 - وقتى يكى بانكى تجارى وامى به يكى داروخانه محلى میيردازد،

 ج) حجم ثول افزايش مى يابد

11 ـ ذـخاير اضافى يكـ بانك تجارى برابر است با:

 ج) كل ذخاير، منهاى ذخاير قانونى
 ه) نقدينه نگهدارى شده، منهاي ذخاير انير قانونى
ir ـ يكى بانكى تجارى مى تواند بدون هيجِ گونه خطرى وامدهىاش را تا حد، الف) ذخاير اضافىاش بالا بيرد ب) كل ذخايرش بالا بيرد، اما نه بيشتر
ج) كل ذخايرش تقسيم بر نسبت ذخيره قانونى، بالا بيرد د) ذخاير اضافىاش تقسيم بر نسبت ذخيره قانونى بالا ببرد

T ـ فرض كنيد نسبت ذخيره قانونى بانكههاى تجارى، R باشد. اكنون در نظر بغيريد ه o ا ريال به عنوان ذخيره وارد بانكـهاى تجارى شود. بنابراين مى توان نتيجه گرفت كه

سيستم بانكى مىتواند سهردههاى ديدارى رالا

ج) به اندازه (


الف) به اندازه


M الف)

10 ـ اگگر مردم تصـميم بگيرند كه بخخش بزرگترى از یول را به جاى ســردهچگـذارى، بـه صورت نقدينه نگهدارند، آنگاه:

د) سود بانكى افزايش مىيابل الف) ححم پول كاهش هى يابد ب) نسبت زخيره قانونى كاهش مىيابل هـ ها ذاير اخافى بانككها افزايش مى يابد ج) ضريب افزايش سرددههاى ديدارى افزايش مى يابل
\&1 ـ در جّه شرايطى بانكـها آمادهاند تا مقدار زيادى ذخيره اضافى نگهدارى كتند؟
الف) وقتى سودهايشان بالاست
ب) وقتى اقتصاد در رونق است
ج) وقتى اقتصاد به صورت واي
د) وقتى اقتصاد در ركود قرار دارد

IV
كه:
الف) مقدار بسيار زيادى یول به صورت سير ده ديلارى (جارى)، مىتواند بر پايه ذخاير انندكى به
وجود آيد

ب) مقدار بسيار زيادى ذخيره مىتوانل بر پايه مقدار اندكى سيرده ديدارى ساختنه شود


^ ـ ـكدام يكـ از گزينههای زير درست است؟
الف) وقتى سطع متو سط قيمتها افزايش مى يابل، بدين مفهوم است كه قدرت خريد پول نـيز افزايش يافته است
ب) سیردههای جارى متعلق به شركتهایى توليدى، جزء ححم چول (M1) به حساب مى آيد ج) سيردههاى بانكى متعلق به خزانهدارى، جزء حجم پول به حساب مى آيل، مشروط بر آن كه سهر دههای ديدارى (جارى) باشند

د) سيردههايى كه به وسيله يك بانكك تجارى به عنوان ذخيره نگهدارى مىشود، جزء ححجم يول (M1)

19 ـكدام يكــ از گزينههاع زير درسـت اسـت؟
الف) سيستم بانكدارى كه در آن بانككها تنها بخشى از سيردهها را به عنوان ذخـيره نگــهدارى مىىكنلد، نخستين بار به وسيله بانكك مركزى ابلاع شد
ب) در سيستم بانكى جليد، بيشتر بانكکهاى تجارى ذخاير خود را به صورت طلا نگهدارى مى
ج) در سيستم بانككدارى جديل، بانككهاى تجارى ملزم مىباشنل كه همه ذخايرشان را به صورت سهرده نزد بانكك مركزى نگگهدارى كنند
 دارايى در ترازنامه آن بنگاه و نيز همين مبلغ به عنوان يكك بلهـي در تــرازنـامه آن بـانكك تجارى ثبت مىشود

ـكدام يك از گزينههاى زير نادرست است؟ Y. الف) اگكر يكك بانكك تجأرى نقد ينهايى را به عنوان سبرده دريافت كند، آنگًاه هـم ذخاير واقعى آن بانكك و هم ذخاير اضافىاش، افزايش مىيابل بس) اگر يكت بانكك تجارى نقد ينهاى را به عنوان سهرده دريافت كنلد، آنگاه هر دوى ذخاير واقعى و ذخاير اضافىاشُ، به همان اندازه سبرده افزايش مى يابل ج) ذخاير اضافى برابر است باكل ذخاير منهاى ذخاير قانونى
 است، دريافت دارد، آنگاه هر دوى ذخاير واقعى و ذخاير اضافى اش، افزايش مىيابد

ـ اكدام يكـ از گز ينههاى زير درست است؟ الف) اگر يكك بانكك تجارى چكى دريافت كند كه بر عهله حساب جارى يكى از مشتريانش

مى.باشل، آنگاه ذخاير اضافى بانكك كاهش مى يابل، اما ذخاير واقعىاش بالا مىرود ب) يكت بانكك مى تواند از روى احتياط به اندازه ذخاير اضافىاش تقسيم بر نسبت ذخيره قانونى، وام دهد


 ركود كه يول بيشترى براى ايجاد بهبود لازم است، اين سير دهمها مىتواند بيش از آن مقدار نيز باشد

## پاسختامه

$$
\begin{aligned}
& \text { c. } \\
& \triangle \mathrm{V} \\
& \text { \&ls } \\
& \text { } 4110 \\
& \rightarrow 6 \%
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { allar } \\
& \text { «ll } 14 \\
& \text { eね }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 川为 } \\
& \text { c) }
\end{aligned}
$$

VV
بانك مركزى و سياستگذارى يولى

I ـ بانكى مركزى نمىتواند يكى از موارد زير را انجام دهد. آن مورد كدام است؟

د) تغيير مشروط و حدود اعتبار
هـ) خريد اوراق بهادار در بازار باز

الف) تغيير نرخ ماليات بر سود ب) تغيير نرخ تنزيل مجدد ج) تغيير نسبت ذخيره قانونى

Y ـ وقتى بانكـ مركزی در بازار باز اقدام به خريد اوراق بهادار مىكند، اوراقى كه خريدارى
مى نما يد عبارتند از:
 ب) اوراق قرضه شركتى
 د) اوراق بهادار منتشر شده به وسيله دولت مركزى

هـ) همه موارد بالا
「 ـ ـ در نتيجه عمليات بازار باز به وسيله بانكى مركزى، جريان ايـجاد سیرده تشديد مىشود. فرآيند ايجاد سيرده وقتى بيشتر خواهد الف) نسبت ذخيره قانونى بزرگكتر باشد ب) نرخ تنزيل مجدد بزرگكتر باشد
 ازديگُران خريدارى مىگردد
 بانككهاى تجارى خريدارى مى
هـ) حجم اوراق بهادار خريدارى شده به وسيله بانكك مركزى بيشتر باشد
Y ـ اتر بانكى مركزى ه ها هزار ريال اوراق بهادار دولتى در بازار باز خريدارى كند و نسبت

ذخيره قانونى ○ درصد باشد، آنگاه حداكثر افزايش در ذخاير بانكـهاى تجارى برابـر
خواهد بود با:
الف)
ه ـ اگر بانكـ مركزى ه ه ا هزار ريال اوراق بهادار دولتى در بازار باز خريدارى كند و نسبت ذخيره قانونى ها درصد باشد، آنگاه حداكثر افزايش در ححجم پول برابر خواهد بود بود با:

د) ه ه ه ه ه هار ريال
الف) ه م ا هزار ريال
هـ) يك ميليون ريال
ب) ه
ج) جoo هزار ريال
§ ـكدام يكى از گزينههاى زير بيانگر يكـ سياست انبساطى به وسيله بانك مركزى است؟
افزايشیى در،
د) حد استقراض
الف) نرخ تنزيل مجدد
 ج) نسبت ذخيره قانونى

V خريدارى مىكند، و آن شركت مبلغ دريافتى را به حساب جارىاش در بانكى A مىسیارد،

 ج) بانكك A مىتواند با اطمينان،
 هـ) همه موارد فوق

 ذخيره قانونى هr درصـد باشد، آنگاه حداكثر مقدارى كه اين بانكى تجارى مى توانـد وام دهده برابر است با: د (د الف)

هـ) هـ هـ هزار ريال
ب)
ج) ه
9 ـ اگگر بانكى مركزى يكى سند خزانهدارى به مبلغ 100 هزار ريال از يكى بانكى تـجارى
 مى تواند با اطمينان وام دهد، برابر است با:
د
الف) مror هزار ريال
ه) ه
ب)
ج) هما 1 هزار ريال
هنج سؤال بعد بر اساس ترازنامه زير طراححى شده است. اين ترازنامه سـاده شــده،
 درصد بوده و فرض بر اين است كه سپردههاى جارى، تنها نوع سهرده در سيستم بانكى

مىباشد. با توجه به اين اطلاعات، به پنج پرسش بعدى پاسِّ دهيد:
ترازنامه سيستم بانكـهاى تجارى


ه تجارى برابر است با:

الف) Y ميليارد ريال ب) Y Y ميليارد ريال ج) ه 7 ميليارد ريال د) صفر
 اگر بانك مركزى بخخواهد ذخاير اضافى بانكـهاى تجارى را حذف كند، مىتواند،

الف) Y ميليارد ريال اوراق بهادار در بازار باز بفروشد ب) Y ميليارد ريال اوراق بهادار در بازار باز بخرد ج) ه ا ميليارد ريال اوراق بهادار در بازار باز بفروشد د) ه ا ميليارد ريال اوراق بهادار در بازار باز بخرد هـ) نرخ تنزيل مجلد را كاهش دهد

IY مى تواند چه مقدار سپبرده جارى اخافى توليد كند؟
د) ما ميليارد ريال
هـ) صفر
الف)
ب)
ج)
 ذخاير عبارتند از كل ذخاير، منهاى مقدار وامگيرى از بانكـ مركزى. اكنوت بـا تــوجه بـه ترازنامه مشترك سيستتم بانكى تجارى، خالصى ذخاير وامگيرى نشده برابر است با:

ج)


ب) (

If ـ با توجه به ترازنامه ياد شده، مقدار "د يگر بدهى هاى" بانكـهاى تجـارى برابر است با:
د) ه ا ميليارد ريال
الف) Y ميليارد ريال
ه) 1 ( ميليارد ريال
ب) F ميليارد ريال
ج ( 1 ميليارد ريال
 اضافى ه ه D ميليون ريال باشدى نسبت ذخيره قانونى برابر است با:
 1 1 ـ در نظر بگيريد كه نقدينه در دست مردم 10 ميليارد ريال، ذخاير بانكـهاي تجارى

1 - net unborrowed reserves



بانكههاى تجارى باشد)، در اين صورت ححجم پول برابر است با:
د
الف) هץ ميليارد ريال
هـ) ه ها مr ميليارد ريال
ب) هس ا هيليارد ريال
ج)
IV

نرخ بهره معمولى است


د) نرخ كاهش ارزش واقعى يول، به دليل تورم
هـ) نرخ بهرهایى كه بانكك مركزى بر روى وامهاى ير داختى به بانككهاى تجارى، مىبندد
1^ ـ اگگر نسبت ذخيره قانونى
از بانك مركزى وام بگيرند، اثر اوليه اين معامله بر روى حتجم ثول برابر است با:


ج) يك كاهش
19 ـ كدام يكـ از گزينههاى زير بيانگر يكـ سياست انقباض هولى از سوى بانك مركزى
است؟
د) افزايش نرخ تنزيل (مجدد)
الف) خريد اوراق بهادار در بازار باز
هـ) افزايش قيمت اسناد خزانهدارى (دي
ب) كاهش نسبت ذخيره قانونى
ج) كاهش كاهن نرخ تنزيل (مجدد)
Y ـ ـ وقتى قيمت يكى سند خزانهدارى كاهش مىيابد، آنگاه:
الف) مطمثناً همه نرخهاى بهره كاهش مىيابند

ب) احتمالاً همه نرخهایى بهره كاهش مى يابند ج) نرخ بهره مربوط به همين سند، مطمئناً كاهش مى يابلد د) نرخ بهره مربوط به همين سند، احتمالاً كاهش مى يابيل ه) نرخ بهره مربوط به همين سند، مطمئناً افزايثش مى يابل
_كدام يک از گزينههاع زير، نمونهأى است از پول بدون پشتوانه؟ الف) مسكوكات طل>
ب) پول كاغذى كه بر اساس طلاهاى موجود در خزانهدارى منتشر مىشود ج) پول كاغذى كه دولت آن را بر اساس قانون، به عنوان يول به جريان مىاندازد د) پولهايیى كه بر اساس جواهرات و اشياء قيمتى موجود در خزانهدارى، منتشر مىشود Y Y Y سياستگگذاران اقتصاد كلان با دو دام سياستگذارى رويهرو هستند. تصميمات آنها مخصصوصاً وقتى منجر به بى ثباتى تقاضاى كل مىشود كه آنها مىكوشند تا، الف) بودجه اشتغال كامل را هر ساله متوازن سازند، و نرخ بهره را تثّبيت كنند ب) بودجه واقعى را هر ساله متوازن سازند، و نرخ بهره را تئبيت كننل ج) بودجه اشتغال كامل را هر ساله متوازن سازنل، و حجم يول را تشييت كنند د) بودجه واقعى را هر ساله متوازن سازنله، و حجم پول را تشييت كنند ه) رشد ذخاير و رشد حجم يول را تثييت كنند

## aoliciuly

| $\bigcirc 0$ | (f) | - (r | IT | dll |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\triangle 110$ | <(9 | -1a | all 1 | (\%) |
|  |  |  |  |  |
| c 10 | งll | $\rightarrow 115$ | 310 | Sll |
| $\triangle$ (To | $\triangle(1)$ |  | $\triangle 1 / \mathrm{y}$ | जい |
|  |  |  | , Cr |  |
|  |  |  | $\cdots$ | c.al |




عرضـهـ كل

## Vr

## همز لستي تورم و بيكارى

( ـ در دامنه عمودى تابع عرضه كل كينزى، افزايش شديد تقاضـاى كل منجر به افزايش،

$$
\begin{aligned}
& \text { الف) قيمتها مىشود }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ج) نرخ طبيعى بيكارى مىشود }
\end{aligned}
$$



「 ـ منحخنى فيلييس اشاره دارد به اين كه:
الف) تورم و بيكارى يكديگّر را تقويت مى يكند
ب) هدف اشتغال كامل با هدف تئييت قيمتها بر برخورد دارد ج) مجموع نرخ تورم بعلاوه نرخ بيكارى، همواري هو مقداريى ثابت است د) تورم و بيكارى در كو تاممدت رابطهاى ندارند

ت F ت تورم ناشى از فشار هزينه با تورم ناشى از فشار تقاضا تغاوت دارد، زيرا:

 هستند
ب) در تورم ناشى از فشار تقاضط، توليد نيز همراه با افزايش قيمتها افزايش مى يابد، در حاليكه




ه ـ ـكدام يكـ از گزينههاى زير بيانگر حركت اقتصاد بر روى يكى منحنى عرضهـ كل است؟
الف) تورم ناشى از فشار هزينه
ب) تورم ناشى از فشار تقاضا
ج) تورم ركودى
§ ـ اقتصاددانان در كدام يكى از موارد زير، معمولاً نتيجه مى گيرند كه تورم ناشى از فشار هزينه رخ داده است؟
الف) افزايش نرخ تورم همراه با افزايش ستاده ب) افزايش نرخ تورم همراه با افزايش نرخ رش رشد ستاده ج) افزايش نرخ تورم همراه با افزايش نرخ بيكار برى نري
 ه) افزايش نرخ تورم همراه با افزايش در حجم يول V الف) رقابت كامل وجود دارد
ب) يكك مشخصه مهم اقتصاد، وجود قدرت وت بازياري است ج) بيكارى پايين تر از نرخ طبيعى است
 هـ) كسرى بودجه دولتى، مهمترين عامل تورم است
 زيرا:
الف) كارگران و ديگران، تورم راكمتر برآورد كردهانــد و وقتـى قـراردادهـاى جــديد نـوشته

ب) كارگران و ديگران، تورم را بيشتر تخمين زدماند و موقعى كه قراردادهـاى جـــيد نـوشته

$$
\begin{aligned}
& \text { دا شوك عرخهـها } \\
& \text { هـ) همه موارد فوقالذكر }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بالا جابهجا مىشود } \\
& \text { د) موارد (ب) و (ج) درست است } \\
& \text { هـ) هيّع كدام از موارد بالا درست نيست }
\end{aligned}
$$

مىشود، دستمزدها و قيمتهاى كمترى درخواست خو اهنل كرد ج) سياست پبل انقباضى به طور بيوسته اجرا نمىی د) سياست مالىى انقباضى به طور ييوسته اجرا نمى شود هـ) نرخ بيكارى بالاتر از نرخ طبيعى اش مى باشل

9 ـ دو نقطه A و B را بر روى منتحنى بلندمدت فيلييس در نظر بگيريد. B در بالاى A قرار
، B B دارد. دز اين صورت دستمزد واقعى در نقطه الف) بالاتر از دستمزد واقعى در نقطه A مى باشد ب) با دستهزد واقعى در نقطه A برابر است ج) كمتر از دستمزد واقعى در نقطه A م مى باشد
د) با اطلاعات مو جو د، قابل مقايسه با دستمزد واقعى در نقطه A نيست
ها - بر اساس نظريه شتابگرا' (يعنى ديدگاهى كه فرضيه نرخ طبيعى بيكارى را مطرح مىكند)، منحنى كوتاهمدت فيلييس جابهجا مىشود، هرگاه تغييرى در،

د) مقدار عضويت نيروى كار در اتحاديهها، رن دهد
ه) نرخ ابلاعات بنگًاهها، رخ دهد الف) نرخ طبيعى توزم؛ رخ دهد ب) نرخ طبيعى شتاب تورم، رذ دها ج) انتظارات تورمى، رخ دهد

I 1 - بر اساس نظريه شتابتگرا، تعادل تنها وقتى مى تواند برقرار شود كه: الف) بيكارى در نرخ طبيعىاش باشد ب) نرخ تورم صفر باشل، زيرا هر نرخ غير صفر تورم، سرانجام شتاب مىگیرد ج) نرخ تورم انتظارى صضر باشل، زيرا تورم، موجب شتاب همه چچيز مى شود
 هـ) همه شرايط بالا برقرار باشد
| Y Y
د) تورم در حال شتاب گرقتن است
هـ) نرخ بيكارى در حال افزايش است

الف) نرخ تورم صفر است ب) نرخ بيكارى صفر است

1-accelerationist theory

ج) تورم واقعى با تورم انتظارى يكسان است
٪
د) نرخ تورم در حال شتابگيرى باشد الف) بيكارى نزديكى به صضر با باشد
ه) نرخ تورم به آهستگى در حال كاهث باش باشد ب) بيكارى كمتر از ج) انتظارات تورمى، تورم را دقيقاً درست يسشبينى كند
 الف) يكك تورم يكنواخت، اما شديد خواهد بود ب) يكت تورم شتابگيرند (نده خواهد بود ج) يكك تورم كاهشيابنده خواهد بود د) افزايش در قدرت انحصارى خواهد بود هـ) افزايش در قدرت اتحاديهها خواهد بود

ه سه يرسش بعدى بر اساس شكل زير طراحى شده است:


10 ـ ـدر شكل فوق، نرخ طبيعى بيكارى \& درصد اسـت.كدام يكـ از نقاط زير بيانگر تعادل
مى
$E$ (o
D(a
C
B(ب)
A (الف)

A بر روى منحنى فيليپس PC 3 قرار دارد. علت قرار داشتن اقتصهاد در آن نقطه اين است كه هنگام بستن قراردادها، نرخ تورم انتظارى،

د<br>ه) 7 درصد بوده است

الف) صفر بوده است
ب) Y برصد بوده است است
ج)
 A
 بيشترين احتمال، مى تواند بيانگر منحنى مربوط به امسال باشد؟

$$
\mathrm{PC}_{4} \text { (د }
$$

$\mathrm{PC}_{3}$ (
$\mathrm{PC}_{2}$ (ب
PC 1 الف PC
^1 - بر اساس نظريه شتابگرا (يعنى فرضيه نرخ طبيعى)، وقتى اقتصـاد در تعادل است، الف) مم نرخ بيكارى و هم نرخ تورم در ميزان طبيعى شان قران


 د) هر دو نرخ تورم و بيكارى، در زير ميزان طبيعى شان قرار دارند

19 - بر اساس فرضيه نرخ طبيعى، بين هدف اشتغال بالا و هدف تثبيت قيمتها، داد و ستدى وجود دارد كه:
الف) تنها در كوتامدت ورد برقرار است، و و نه در بلندمدت ب) تنها در بلندمدت برقرار است، و و نه در كو تو تاهمدت ج) هم در كوتاممدت و هم در بلندمدت برير برار برار است د) فقط در نرخ طبييى بيكارى برقرار است

- با توجه به شكل زير، به سـه هرسش بعدى یاسخ دهيد:


Y Y بـ توجه به شكل، كدام يكـ از نقاط در نرخ طبيـى بيكارى قرا دارند؟

$$
\begin{aligned}
& F, Q_{2} \\
& G, D(\infty
\end{aligned}
$$

الف) A ، B ، و C
با E ، B و H H

$E$ (s)
D (2
C
B
A (الف)

Y Y ـ با توجه به شكل، در كدام نقطه، نرخ تورم كمتر از نرخ انتظلارى است كه هنگام بستن قراردادها يیشبينى مىشده است؟
E
G (2
C
B B
H (الف
r
الف) طرفداران نظريه شتابگرا (فرضيه نرخ طبيعى) تأكيل مىكنند كه تورم ناشى از فشار هزينه مى تواند بخوبى بيانگ, اين نكته باشد كه قدرت بازارى در اقتصاد، نقش مهمى ايفا مىكند ب) بر اساس استدلال مربوط به تورم ناشي از فشار هزينه، افزايشى در هزينهها (مشل افزايش در قيمت نفت)، منجر به افزايش هم در قيمتها و هم در نرخ بيكارى مى شود، مشروط بر آن كه

نرخ افزايش در تقاضاى كل اسمى، ثابت باشد
 مى تواند وجود داشته باشد، اما اين دو همزمان با هم هـر دحقق نمى د) بر روى منحنى بلندمدت فيليس، نقاط بالاتر نشانگر نرخ تورم بيش تر تر مى باشند ه) نقاط بالاتر در روى منحنى بلندمدت فيليس، بيانگر نرخ بيكارى بيشتر می بی باشند

باستخنامه


## 

Y - منتقدين به برقرارى حداقل دستمزد، بر اين باورند كه اين كار، نرخ طبيعى بيكارى را افزايش مىدهد. هراكه:
الف) باعث ركود مىشود
ب) باعث تورم مىشود

ج) قيمت كارگَران غيرماهر رادر خارج از بازار تعيين نموده و موجب بـيكار شــدن ايـن گـونه كارگران مىشود
2) اقتصاد را نايايدارتر مى سازد و بنابراين بيكارى را دامن مىزند ه) همه موارد بالا
r ـ اگگر دولت به يك سياست درآمدى متوسل شود، مى توان نتيجه گرفت كه هدف اصلي دولت،
هـ) كاهش نرخ افزايش قيمتها و دستمزدهاى اسمى است

$$
\begin{aligned}
& \text { الف) كامش هزينههاى دولتى به عنوان بخشى از توليد ملى است } \\
& \text { ب) كامش حجم كسرى دولتى است } \\
& \text { ج) افزايش سطح سود در در آمل ملى است }
\end{aligned}
$$

> ا ـكدام يكـ از موارد زير مى تواند به كاهش نرخ طبيعى بيكارى بينجامد؟
> الف) كاهشى در نسبت نوجوانان موجود در در نيروى كار كار
ج) افزايش مزاياى مربوط به بيمههاى بيكارى
د) افزايش حداقل دستمزد
ه) همه موارد بالا
 Y قيمته درصلد افزايش يابند. در اين صمورت سهم نيروى كار از توليلد ملىى
الف) افزايش مىيابلف چحراكه دستمزدهاى واقعى در حال افزايش است ب) افزايش مىيابلـ اما فقطط در صورتى كه جمعيت ثاببت باقى بمانل ج) ثابت مىمانل6 خراكه دستمز دهایى واقعي ثابت مانلهانل د) ثابّت مى مانلـ چحرا كه دنتمزدهایى واقعى و توليل ملى واقعى سرانه با نرخ يكسـانى افـزايش مى يابند
هـ) كاهش میى يابل، جرا كه با افزإيش جمعيت، توليل ملى ميان افراد بششترى تقسيم مىشود
 اسـت كه باعث مىشود مديران فعاليتتهاى تـجارى، الف) قيمتها را يشش از تشيـت يكباره افزايش دهند
 ج) با محالس قانونگذارى واردگفت وگَ شوند تا تشيت به دلخو اه آنان انجام گيرد د) همه موارد بالا

ع ـ اتخاذ كدام يك از سياسته هاى زير، زمينه را براى ايجاد بازازهاى سياء فراهم هيكند؟ الف) يكك سياست درآملى مبتتى بر ماليات ج) تشبيت قيمتها همراه با سياست انقباض پولى د) تشبيت قيمتهها همراه با سياست انبساط پولىى ب؟) تضمين دستدزدهاى واقعى
 بازارهاى،


 الجتماعى اهميت زيادى نلدارد و آنها توليد خود را متوقف مىكتند

^ ـ استدلال اصلى براى مسأله كنترل قيمتها اين است كه:
الف) اين تنها راه متوقف كردن تورم است
ب) اين تنها راه حفاظت از سود توليدكنندگان است، وقتى كه اتحاديههاى كار كارگرى مدام براى
دستمزدهاى بالاتر چانه مىزنند
ج) اين سياست باعث حفظ توزيع نسبتاً برابر درآمد در جامعه مىشود د) كمكك مىىكند تا منحنى بلندمدت فيليسس را به حي انـي انتقال دهيم
 تحميل هز ينههاى زيادى از نظر بيكارى، بر اقتصاد مىشود

9 ـ برخیى از سياستههاى دولتى، از اين نظر كه موجب اخلال در مبارزه عليه تورم مىشود، مورد انتقاد قرار مىگيرد. مثلاً دولت موجب تشديد تورم مىشود، وقتى كه: الف) حجم پول را محدود مىكند ب) نسبت ذخيره قانونى را افزايش مىدهد ( ) هزينهاهاى دولتى راكاهش مىدهد
 افزايش قيمتها، هنگام انعقاد قراردادهاى كار)، باعث كاهش، (انـي

الف) تغييرات تورم مىشود


 هـ) موارد (ج) و (د) درست است

I 1 ـ يكى استدلال در حمايت از شاخصىبندى دستمزدها اين است كه:
الف) توليدكندگان خارجى كالاهاى وارداتى، نتواند قيمتهایى بالاترى بر وار باردات تحميل كنند
 ج) نرخ بيكارى را در زير نرخ طبيعى نگّه مىدارد
 هـ) كاهش تورم را به صورت سريعتر و و با دشواريهاى كمتر، امكانيذير مى سازد

> IY ـ قوىترين استدلال بر عليه شاخصىبندى دستمزدها اين است كه: الف) باعث مىشود نرخ دستمزد واقعى بىثبات تر شود ب) باعث مى شود نرخ توزم بى ثبات ور و داراى تغييرات ملاوم شود ج) وضع ثروتمندان را بهتر و فقرا را بدتر مىكند د) هز ينههاى يكت سياست خلدتورمى را به شكل بيكارى، افزايش مىدهد ri ـ ـطرفداران ايده مشاركت در سود' (يعنى واگذارى یاداشهايی به كارگران، هنگامى كه

 شرايط ركود راكاهش مىدهد اري
ب) درآمدهاى واقعى كارگَران را انعطافـيذيرتر میى مكند، و بنابراين نرخ متوسط بـيكارى رادر بلند مدت كاهش میىدرهد


 كاهش میدهد
هـ) همه موارد بالا
If
الف) بستگى به سرعتى داشته باشند كه بانكك مركزى نسبث به تغييرات نرخ تورم واكنش نشان میدهد ب) بستگى به سرعتى داشته باشند كه مجلس قانون گذارى، نـرخـهاى مـالياتى را در يـاسخ بــه
تغييرات نرخ تورم، تغير مىدهد

 ه) صهحيح باشند

10 ـ ـ اگر مردم ييشا ييش، آثار تورمى يا ضدتورمى تغيير در سياستهاى مربوط به تقاضاى كل را بيشبينـى كنند و به حساب آورند (به جاى آن كه به طور سـاده به تورم گذشته واكنش نشان دهند)، محتمل ترين نتيجه اين خواهد بود كه: الف) نرخ تورم نايايدارتر شود
بـ) وقتى سياستهای انبساطى دنبال مى شود، تورم شتاب بيش ترى بگيرد
 د) همه موارد بالا هـ) هيجِ كدام از موارد بالا، زيرا بيشبينى نتايج سياستها باعث تغيير نرخ طبيعى بيكارى ميشود و نه نرخ تورم
¢1 ـ اگگر واكنش مردم آن گونه باشد كه در سؤال 10 بيان شد، احتمال زيادى وجود دارد كه:

$$
\begin{aligned}
& \text { الف) سياست انقباضى موجب شتاب بيشتر تورم شود } \\
& \text { ب) سياست انبساطى موجب كاهش سريعتر تورم شود } \\
& \text { ج) منحنى بلندمدت فيليبس ناپيايدارتر شود } \\
& \text { د) منحنى كوتاممدت فيليسس نایايدارتر شود } \\
& \text { ه) همه موارد بالا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الف) اين خطا تنها در باره نرخ تورم باشله نه در باره نرخ بيكارى } \\
& \text { ب) اين خطا تنها در باره نرخ واقعى بيكارى باشده، نه در باره نرخ نرخ تور تورم } \\
& \text { ج) خطاهاى آنها تصادفى باشد } \\
& \text { د) انتظارات آنها از نظر آمارى ناتور باشد } \\
& \text { ه) موارد (ج) و (د) درست است }
\end{aligned}
$$

1 ا - بر اساس نظريه انتظلارات عقلايعى،
الف) مردم يیددريى مرتكب خطاهماى يكسان نمىشوند ب) مردم ممكن است خطا كثند، اما خطاهاى آنها تصـادفى است

ج) يك سياست مربوط به تقاضـاى كل كه هدفش نگّهدارى نرخ بيكارى در زير نـرخ طـبيعى است، به سرعت منجر به انفجار قيمتها مى شود د) يكك سياست مربوط به تقاضاى كل كه هدفش تو قف تورم است، نمى تواند بدون ايجاد يك دوره طولانى بيكارى شديد، به نتيجه برسد

ه) همه موارد بالا
9 19 ـ بر اساس نظريه انتظارات عقلايحى، اگُر مردم ييشبينى كنند و دريابند كه يكـ سياست گسترش تقاضـاى كل در حال اجراست، اين سياست،



 د) بر هر دوى قيمتها و GNP واقعى اثر می و هـ) نه بر قيمتها و نه بر GNP واقعى اثر نمى وزذارد

 است كه يك سياست مبتنى بر حيله گرى، الف) غيراخلاقى است ب) عدم اطمينان در باره سياستهاى آينده را افزايش مىدهلد، و بنابراين نوسانات بيكارى رادر آينده زيادتر مىكند
ج) عدم اطمينان در بارة نياستهاى آينده راكاهش مىدهلد، و بنابراين نوسانات آينده بيكارى را افزايش مىدههد
د) باعث مىشود كه منحنى بلندمدت فيليسس شديداً به راست جابهجا شود هـ باعث مىشود كه منحنى بلندمدت فيليس شديداً به چجب منتقل شود

ا Y ـ بر الساس ديدكاه انتظارات عقلايم، بهترين سياست در باره تقاضاى كـل، سـياستى است كه در نتيجه آن، الف) هيج تغييرى در تقاضاى كل اسمى به وجود نيايد

ب) تغيير اسمى در تقاضاى كل، آهسته و يكنواخت باشد
 تأمين مالى توليد اضافى، اين افزايش سرعت گیريرد د) يكك افزايش ملايم و يكنواخت در تقاضاى كل واقعى به وجود آيد

كـدام يك از گزينههاى زير نادرست است؟ Y Y
الفـ) فرض كنيد دستمزدهاى اسمى در طول زمان ثابث بمانند. اكنون اگر بازدهى افزايش يابد، اين امكان وجود دارد كه قيمتها يكك روند مداووم كاهنده پيدا كنند ب) دستمزدهاى اسمى مىتوانند دائماً افزايش يابند، حتى وقتى كه قيمتها ثابتند، بــه شـرطى كه بازدههى افزايش يابد
ج) شاخصبندى دستمزدها، عدم اطمينان را در باره نرخهایى دستمزد واقعى كاهش میدهدلد، اما عدم اطمينان در باره نرخهاى دستمزد اسمى را بيش در تر مى دكند
 مىكند، اما اين كار باعث تغيير مداوم و يّىدريى تورم مى شود هـ) انتظارات تورمى وقتى تطبيقى است كه صصيح باشل، و وقتى عقالايى است كه تصادفى باشد



## چحگّنگى تأثير تورم بر اقتصاد

ا ـ بيش ترين زيان تورم را حه گروهى متتحمل مى شـوند؟

ب) وامگيرندگان، وتتى تورم يششينينى نشده است است

 هـ) هم وامگیرندگان و هم وامدهندگانى، وقتى تورم بيشنينى نشده است

ج) وامگیرندگان سود مى برند د) همه موارد، درست است
r ـ وتتى تورم نامنتظرهاه بيش مىآيل،
الف) صاحبان اوراق قرضه زيان مىيبيند ب) وامدهندگان زيان مى بينند「 ـ ـكسى كه براى خريد يكى خانه، وام گرفته است، احتمالاً،



 هـ از تورم زيان مىيبند، خواه بيشينى شده باشد يا يا نه

F
برابر است با:

 درآمدهايش را به عنوان ماليات مى يردازد). اين فرد يكى حساب بانكى دارد كه بهره در مريو

به آن، $\wedge$ درصد مىباشلد. نرخ تورم نيز $\uparrow$ درصد است. بازدهى واقعى حساب اين فرد، پس از كسر ماليات، برابر است با:

\& ـ تورم وقتى بيشترين اثر واقعى را بر اقتصاد مىیگذارد كه:
الفـ) بيشبينى شده باشل ب) بيش بينى نشده باشد ج) دستمزدهها به طور كامل بر اساس آن شاخصبندى شده باشند د) همه وامها به طور كامل چرد داخت شده باشند ها) همه وامها نرخهاى تعلديل شده داشته باشند

V ا فرضن كنيد نرخ تورم، يكنواخت و سالانه V درصد باشد. در اين صورت در طول يك دوره
د) به اندازه ه0 ه درصل افزايش مى يابل
الف) Y برابر خواهد شد
هـ) به اندازه Voo درصلد افزايش مییابلد
ب)
ج)
^ ـ در دورههاى تورم سريع، دعمولاً در بازار اوراق قرضه بلندمدت، ححجم معامالات، الف) زياد است، زيرا نرخهاى بهره واقعى پس از ماليات، بالا هستند ب) زياد است، زيرا نرخهای بهره اسمى باللا هستند ج) هإيين است، زيرا بازده واقعى اوراق، قابل پيشبينى نيست


است
ه) وقتى تورم شتاب مىگیرد، أفزايش مىيابِ، اما وقتى سطع تورم پايين است، كاهش مىيابد 9 - برإى متحاسبه نرخ بهره واقعى يس از ماليات،
الف) نرخ ماليات نهايى را از نرخ بهره اسمى كم مىكنيم ب) نرخ ماليات نهايى را از نرخ بهره واقعى كم مىكيمي ج) نرخ ماليات نهايى و نرخ بهره اسمى را از نرخ تورم كم مىكنيم

د) نرخ تورم را از نرخ بهره اسمي پس از ماليات كم مىكنيم ه) نرخ تورم را از نرخ بهره واقعي سس از ماليات كم مىكيم

ه 1 - نرذ واقعى بهره برابر است با نرخ اسمى بهره،
د) ضربدر نرخ تورم انتظارى
الف) منهاى نرخ تورم انتظارى هـ) هـيع كدام

ب) به علاوه نرخ تورم انتظارى ج) تقسيم بر نرخ تورم انتظارى

I I ــكدام يكـ از گزينههاى زير مىتواند عددى منفى باشد؟
الف) نرخ بهره اسمى مربوط به اوراق بهادار كو تاممدت ب) نرخ بهره اسمى مربوط به اوراق بهادار بلندمدت
ج) نرخ بهره واقعى بيش از ماليات، مربوط به اوراق بهادار كو تاهمدت د) نرخ بهره واقعى پس از ماليات، مربوط به اوراق بهادار كو تامملت هـ) موارد (ج) و (د) مىتوانند منفى باشند، اما موارد (الف) يا (ب) منفى نمىشوند _ ـكسرى واقعى دولت (آن گونه كه ايزنر' تعريف كرده است)، برابر اسـت با: الف) درآمدهاى مالياتى واقعى، منهای هزينههایى واقعى

 د) افزايش در ارزش واقعى بلههىهاى معوق هـ) كسرى بودجه اسمى كه به وسيله شاخص قيمتى مصرفنكتنله، تورمزدايى شله است ץ كشيد تا سطح قيمتها Y برابر شود؟ الف)
 الف) وقتى افزايش سطح عمومى قيمتها، با افزايش سطح توليد كالاها و خلدمات همراه نباشلف 1 - Eisner
تورم رخ داده است

ب) در شرايط تورم سريع، عرضهه وجوه قابل وامدهي كاهش مى يابد، بنابراين نرخ بهره افزايش
مىيابد تأ تورم را جبران كند
ج) هر نوع تورمى، ناشى از افزايش حجم پول است

د) اصولاً يكك نرخ تورم پايين و يكنواخت، مىتواند براى رشد اقتصادى مفيد باشد ه) وقتى تورم دائمى و قابل يسشبينى مى شود، تنها بر متغير هاى اسمى اقتصاد اثر مىگذارد

## 



رشد و بازدهى
چحرا چحنين پرنو سان؟

1 ـ رشد اقتصـاد باعث مىشود،
الف) منحنى بلندملت فيليسِ به راست جابهجا شود ب) منحنى بلندمدت فيليس كم كمشيب تر شود ج) منحنى عرضه كل به راست جابهجا شود د) يك شكاف فزاينده ميان GNP واقعى و GNP بالقوه به وجود آيد

هـ) همه موارد بالا
Y ـ بازدهى متوسط نيروى كار برابر است با:




$$
\begin{aligned}
& Q \times L \text { ( } \\
& \text { Q (ه }
\end{aligned}
$$

r ـ افزايش بسيار سريع نيروى كار معمولاً همراه است با:
الف) افزايش بسيار سريع در توليد ملى واقعى و بازدهى
ب) افزايش ملايم در توليد ملى واقعى و و بازدهي

د) افزايش سريع در بازدهى، و كاهش توليد ملى واقي واقعى ه) افزايش سريع در توليد ملى واقعى، و افزايش ملايم در بازدهـى Y ـ ـ در طول أين قرن، تعداد متوسط ساعات كار هفتگى در بسيارى از كشورها كاهش يافته

الف) افزايش نرخ رشد توليد ملى شده است د) كاهش بازدهمى نيروى كار شده است
 ج) افزايش بازدهى نيروى كار شده است آت

ه - اقتصهادى را در نظر بگيريد كه در آن توليد سرانه با نرخ با درصد در هر سر سـال رشـــد
 واقعى در سال تقريباً چجند درصد است؟

$$
\begin{gathered}
1 / \Delta \times Y=r(\Delta \\
1 / \Delta+Y=r / \Delta(\Delta
\end{gathered}
$$

$$
\text { r: الف) r } 1 / \Delta=1 / \Delta
$$

ب1/ه1
¢ ـ اگر اقتصادى با نرخ
تا حجم اين اقتصاد، دو برابر شود؟
الف)
 الف) باعث افزايش سرعت رشد كشورهاهى صنعتى شده هرا اكه اين كثورها واردات نفت خود را كاهش دادند
ب) باعث بهبود سرعت رشد كشور هاى صنعتى شد، هرا كه سـرمايههاى سـرگردان بـه سـوى استخراج نفت روانه شدند
ج) نرخ رشد را سرعت بخشيد، زيرا بازدهى سرمايه را را افزايش داد
 دست به تغييراتى در فرآيند توليدمىزديند هـ) هيج كدام از موارد بالا درست نيست
^ ـ سه عامل اصلى افزايش توليد متوسنط كارگران، عبارت است از: الف) سرمايه گذارى در سرمايه واقعى، سرمايه گذارى در آموزش و يرورش ان و كارآموزى، و

ب) سرمايهگذارى در سرمايه واقعى، سرمايهگذارى در آموزش و هرورش و كـارآمـوزی، و افزايش در نرخ مشاركت نيروى كار
 بيشرفت در تكنولوزى
د) افزايش نرخ مشاركت نيروى كار، سرمايهگذارى در آموزش و پـرورش و كـارآمـوزی، و
ييشرفت تكنولورّى
هـ) افزايش در جمعيت، سرمايه گذارى در آموزش و يرورش و كارآموزى، و يششرفت تكنولوزى
9 - برای كشورى كه در فرآيند توسعه قرار دارد، يكـ نرخ پسانداز بالا، عموماً،
الف) سودمند است، زيرا منابع سرمايهگذارى را فراهم مىكند ب) سودمند است، زيرا باعث رشد سريع تقاضاى كل مى شود، و بنابراين دست يابي به صرفههاى مقياس را سادهتر مىكند
ج) زيان آور است، زيرا باعث كاهش تقاخاى كل مى شود د) زيانآور است، زيرا واردات كالاهماى مصرفى را افزايش مىدهد هـ) اهميتى نلارد، خراكه رابطهاى ميان پسانداز و رشل مشاهلده نشده است ه 1 ـ حلقه شوم فقر، يكى از عوامل مهم پايين بودن رشد در برخى از كشورهاى كمتوسعه يافته مىباشد. كدام يكـ از گز ينههاى زير، جزء اين حلقه نمىباشد؟

د) سرمايهگّذارى پايين هـ) هايين بودن صرفههای مقياس

الف) افزايش جمعيت
ب) بيرى جمعيت ج) پسانداز پايين
| 1 ـ وقتى جحعيـت يك كشور بيش از اندازه مىباشد كه: الف) نرخ رشد جمعيت بيش از ا درصل در سال باشل ب) سرانه در حال كاهش باشد ج) در هر كيلومتر مربع به طور متوسط بيش از ه 1 ا نفر ساكن باشند د) هر كدام از موارد (الف)، (ب) هر يا (ج)
هـ هيج كدام از موارد بالا ضرورتاً بيانگر بيش از اندازه بودن جمعيت يكـ كشور نيست


د) توليد يا واردات تراكتور و تجهيزات راهسازى
ه) همه موارد بالا

الف) ساختن نيروگاه ب) ساختن كارخانه ج) ساختن شهركهای مسكونى
†| ـ اقتصاد بين الملل مىتواند به توسعه هر كشورى كمكـ كند. اين كمكـ از چهه طريقى
مى تواند باشـد؟
الف) تأمين سرمايه مالى
ب) تأمين تكنولوزّى تامى
ج) تداركك بازارهای بز بزرگّ
د) همه موارد بالا
ه) تنها مورد (الف) و (ب؟)، كشورها تنها با توسعه بازارهاى داخلى مى توانند از صرفههاى مقياس
سود بيرنل
If
شدهاند، عبارتند از:
د) برمه، هند، زائن، و كره
الف) هند، پیین، زُاين، و كره
ه) هنگُكنگُ، تايوان، سنگايور، و كره
ب) هند، تايوان، سنگّايور، و كره
ج) برمه، هند، سنگايوز، و كره
10 ـ توليد ناخالص داخلى (GDP) تقريباً مشابه توليد ناخالص ملى (GNP) است. تتها
تفاوت آنها اين اسـت كه:
(الف) براى كل اقتصاد ملى به كار ميرود، اما GDP تنها به يكك دولت يا ديگر بخش هاى يكك ملت اشاره دارد
 جر جريدهاى دولت را در بر مىگيرد، اما GDP شامل هز ينههای دولت نمى شود د) با ير داخختهاى انتقالى براى تأمين اجتماعى، در اين دو شاخص، متفاوت برخورد مى شر ه) با درآملهاى ناشى از سرمايهگذاريهاى بينالمللى، در اين دو شـاخص، مـتفاوت بـر بـرخـورد مى شود
¢1 ـكشورى داراى مازاد تجارى است كه:
 ب) ارزش صادرات كشورز، بيش از ارزش وار واردات بات باشد ج) واردات كشور، سريع تر از صادرات رشد رور كند
 هـ) صادرات كشور، يا از نظر وزن، و ويا از نظر ارزش، بيش از از واردات بار باشد

ـكدام يك از گزينههاى زير احتمال بيشترى دارد كه به يكى مازاد تجارى بينجامد؟ IV الف) يك سياست مالى انبساطى ب) يك سياست يولى انبساطى

 هـ) هيج كدام از موارد بالا

1^ - جهار اقتصهاد آسيايعى دارای رشد سريع، كه به جهار ببر آسيايم شـناخته شـدهانـد، همغى دارای،
الف) سياست توسعه صادرات بودماند ب) اقتصادهاى كاملاً آزاد (لسهفر) بودهاند
 د) شركتهاى بسيار بزرگی مسلط بر اقتصاد، بودهاند هـ) سياست جايگزينى واردات بودهاند

19 ـكشورهايى كه در بازيرداخت بدهى هاى خارجیشـان در دهه ه19^1 با بحران روبهرو شدند,

الف) تنها، واردكندگگان نفت بودند، كه افزايش مداوم قيمتهار ماى نفت بر آنها اثر منفى گذاشت


 زيان ديدند

د) تنها، هادركنندگًان نوهایى كالاهاى صنعتى بودند كه با رقابت شـديد در بـازارهـاى جـهانى روبهرو شدند
 محصو لات كشاورزی، و صهادركنندگان كالاهاى ساخته شده
 خواهد يافـت. وى دليل اين امر را در چجه مىدانسـت؟ الف) قدرت انحصارها

ب) تمايل سر مايهداران به استثمار طبقه كارگر
ج) Fرايش طبيعى جمعيت به رشل سريعتر در مقايسه با توليد مواد غنايى د) رونل كاهنده سرمايه گذارى در بلندملت


ا Y ـ قانون "مفرغ دستهزدها" اين قانون بيانگر اين انديشه بود كه:
الف) دستمزدهاى واقعى نمى توانند سريع تر از نرخ رشل جمعيت، رشد كنند ب) گرايش جمعيت به رشل سريعتر در مقايسه با توليد غذا، درآمد طبقه كـارگُر را تـا سـطع حداقل معيشت كاهش خواهد داد ج) گُايش جمعيت به رشد نسريعتر در مقايسه با توليد غذا، درآمد طبقات بـالاتر را تـا سـطع درآمل طبقه كارگَر پايين خواهد آورد
 عرضه و تقاضا را بر هم ميزند
 يابند

الف) اگر نيروى كار با نرخ بسيار سريعى رشد كند، باعث كند شدن رشد بازدهى مىشود

 مىتواند باعث كند شدن افزايش بازي دهى شار شو



 نسبى به سوى توليد كالاهاى قابل فروش در بازارهاى جهانى، هدايت شود




## تقاضـاى كل

سياستبولى وسياستمالى كدام يك براى يك تقاضاىكل مهمتراست؟

1 ـكدام يكـ از اقتصهاددانان زير ممكن است بيش از بقيه بر سودمند بودن سياست مالى به عنوان راهى براى نظارت بر تقاضاى كل، تأكيد كند؟

د) يكك اقتصاددان كلاسيك الف) يكك اقتصاددان كينزى
ه) يكك اقتصاددان نهادگرا ب) يكك اقتصاددان بولى
ج) يكك اقتصاددان طرفدار ديدگاه خزانهدارى انگگلستان
ث Y ـ از ديدگاه اقتصاددانان كينزى، تأثير سياست پولى بر متخارج كل بايد با توجه به سـه

است؟
الف) اثر سياست پولى بر نرخ بهره ب) اثر تغيير در نرخ بهره بر خريدهايى كه بانك مركّى مري در بازار باز انجام مىدهد ج) اثر تغيير در نرخ بهره بر سرمايه گذارى برنامهامريزى شدر شده د) اثر تغيير در سرمايه گذارى برنامهريزى شده بر مخارج كل「 ـ ـ وقتى حجم پول افزايش مىيابد، كدام يكى از متغيرهاى زير، بيشتر مسـتعد كـاهش هستند؟

د) نرخ بهره
هـ) مقدار تقاضاى پول

P P الف
Q(ب

$$
P \times Q(P
$$

f ـ ـ در نظريه كينزيها در باره تعيين نرخ بهره، كدام يكى از قضيههاى زير داراى بيشترين
اهميت مىـباشد؟

الف) اگگر مقدار تقاضاى پول بيش تر از حجم هول موجود باشد، نرخ بهره كاهث مىيابد




 نگهدارى كنند. در اين حالت بر اساس نظريه كينزى، آنها خواهند كوشيد تا اضـافه مانده پولى خود را،
الف) صر فـ صس انداز بيشتر كنند ب) صرف خريد كالاهاى بيشتر كنتند ج) صرف خريد خريمات بيش بري تر كنتند
 هـ) از شكل بول، به اوراق بهادار يا ديگر دارايىههاى مالى تبديل كنند

9 ـ ححجم پولى كه مردم تمايل به نگهدارى آن دارند، وقتى افزايش مى يابد كه:
 ب) نرخهاى بهره افزايش يابد، و /يا درآمد افزايش يا يابد ج) نرخهاى بهره افزايش يابد، و /يا نرخ تور تورم افزايش يا يا يابد د) نرخهاى بهره كاهش يابد، و /يا درآمد كاهش يابد هـ) نرخهاى بهره كاهش يابد، و /يا درآمد افزايش يابد كاهش نرخ بهره باعث، V
الف) كاهش قيمت اوراق قرضه میش ب) كاهش قيمت اسناد بهادار دولتى مىشود ج) كاهش مقدار تقاضاى يول مىشود
 هـ) افزايش تمايل مردم به يسانداز مى شود
^ ـ كدام يكى از گزينههاى زير احتمال بيشترى براى تحقق دارد؟

GNP الف) عرضه هول افزايش يابد، نرخ بهره كاهش يابد، سرمايه گذارى كامش يابد، آنگاه كاهش يابد
ب) عرضه هول افزايش يابد، آنگاه نرخ بهره كاهش يابد، سرمايه گذارى افزايش يـابد، سـس بالا برود GNP
ج) عرضه يول افزايش يابد، نرخ بهره افزايش يابد، سرمايه گذارى افزايش يـابد، آنگـاه GNP كاهش يابد

 يابد

9 ـ منحنى تقاضاى سرمايه گذارى، بيانگر رابطه ميان،

 ج) نرخ بهره و سرمايه گذارى بر برنامهريزى شده است است



ه 1 ـكينز نسبت به برتر بودن سياست يولى ترديد داشت،


 افزايش دهد تأ تورم را متوقف سازد





I 1 ـ اتر منحنى تقاضاى سرمايه گذارى بسيار يرشيب باشد، در نتيجه آن، الف) سياست يولى، مؤثر خواهد بود

ب) سياست بولى، بىاثر خواهد بود ج) سياست مالىى، بىاثر خواهد بو بو
 ه) نرخ بهره، بسيار پايدار خواهد بود

Y Y
Y/P (o PQ/Y (2 MQ/P (الف) PQ/M با MP/Q
r| ـ نظريه مقدارى پول در واقع بيانگر اين قضيه است كه:

پا
هـ) همه موارد مذكور جزء نظريه مقدارى
پول است

$$
\begin{gathered}
\text { MP = VQ (الف } 1 \text { MQ = PV } \\
\text { MQ }
\end{gathered}
$$

ج

، MV = PQ بيش ـ ا I
الف) نادرست است، زيرا V برابر C الـر


د) نادرست است، زيرا M نايايدار است
ه) درست است، اما اين معادله آغاز خوبى برای اقتصاد كلان نيست، زيرا V ناپإيدار است
10 ـ سرعت گردش ثول برابر است با:
 میرود
ب) نرخى كه بانكك مركزى با آن، حجم چول را افزايش داده، و از آن طريق درآمد ملى اسمى را افزايش میدهد
ج) نرخى كه با آن، بانكك مركزى حجم يول را افزايش داده، و از آن طريق درآمد ملى واقعى را بالا مى برد
د) آن بخشُ از درآمد ملى يكت سال كه مردم به شكل نقدينه نگَه مىدارند


18 ـ هم اقتصاددانان پولى و هم اقتصاددانان كينزى، در اين باره توافق دارند كه: الف) سياست يولى، مؤثرتر از سياست مالى است ب) سياست مالى، مؤثرتر از سياست بولى است
 د) منحنى تقاضـاى سرمايه گذارى عموماً يرشيب است

$$
V=P Q / M(\Delta
$$

ـبر اساس نظريه مقدارى یول، افزايشى در حجـم یول باعث، IV

 ج) كاهشى در P د) كاهشى در P P P ه) افزايشى در Q ه در بلندمدت، مى شود بدون آن كه P تغيير كند
^ا - بر اساس نظر یولگگرايان، افزايشى در M ، در بلندمدت اثر شديلى بر،
د) توليد ملى اسمى دارد
الف) V دارد
هـ) هيجِ كدام از موارد بالا
ب) Q دارد
ج) توليد ملى واقعى دارد
19 ـ در كدام يكى از موارد زير، أقتصاددانان كينزى و يولگرا بيشتوين توافق را دارند؟




ه) افزايشى در حجم پول، احتمالاً باعث افزايش در P×Q مى المود


د) افزايش نرخ تنزيل
هـ) افزايش نسبت ذخيره قانونى بانكتها

الف) افزايش دز نرخ بهره

ج) افزايش PQ

Y ـ ـ در نظر بگيريد كه حجم يولى كه مردم در دست دارند، بيش از آن مقدارى است كه
 كوشيد تا ماندههاى پولى اخافى خود را صرف،

$$
\begin{aligned}
& \text { الف) يسانداز بيشتر كتند } \\
& \text { ب) خريد اوراق قرضه كنند } \\
& \text { ج) خريد كالا كنند }
\end{aligned}
$$




افزايش دهد، بر اساس اين انديشه است كه:
الف) قيمتها به طور تاريخى كاملاً پايلارار بودهاند ب) (ب) اسمى به طور تاريخى كاملاً" ثايدار بوده است ج) سرعت گردش هول پايدار است چايدار است Q
ه) هدف اصلى بانكُ مركزى، ثتبيت نرخهاى بهره است


برنامهريزى شده (I* ) مىانجامد


 هـ) هيج كدام از وضعيتهاى فوق بيانگر اثر برونرانى نيست انـي



1 - crowding out

هـ) سرمايه گذارى برنامهريزى شده را


 الفـ) سياست چولى قوى باشد، در حالى كه سياست مالى ضعيف است ب) سياست مالى قوى باشد، در حالى كه سياست پولى ضعيف است
 د) هر دوى سياستهاى مالى و ويلى ضعيف باشند هـ) با اطلاعات موجود نمىتوان تأثير سياست پولى و مالى را تعيين كرد

צ Y ـ يكى از دلايلى كه پولگرايان نسبت به مؤثر بودن سياست مالى بر روى تقاضاى كل
ترديد دارند، وجود اثر برونرانى است. اين اثر وقتى بسيار قوى است كـي كه:
 ب) تابع تقاضاى سرمايه گذارى كمشيب بار باشد ج) ج لو پاسخ به افزايش نرخ بهره، بالا برود
 ه(

YV ـ منظور اقتصاددانان از سياست مالى "محض" اين است كه: الف) ملاحظات خاصى بر سياستهاى مالى تأثير نگّنارد

 بر ظرفيت توليدى اقتصاد دارند د) تغيير در هزينههاى دولتى يا نرخهاى مالياتى، همراه با هيج گُونه تغييرى در نرخ رشد حجم چول نباشد هـ) تغيير در هزينههاى دولتى يا نرخهاى مالياتى، به صورتى انجام شود كه نرخهاى بـهره ثـابت بمانند


الف) سياست ويلى مؤثر است، زيرا قلرت سياسى بانكت مركزى، آن اندازه بزرگك است كــه بتواند خزانهدارى را از تصميمات سيانست گذارى بيرون براند ب) سياست مالى با افزايش شديد نرخ بهره، تأثير سياست يولى را بيرون میى براند ج) تأثير سياستهاى بولى و مالى به وسيله سياستهاى از بيش تعيين شده بودجه دفاعى خنثى مى شود د) سياست مالى اثر اندكى بر تقاضاى كل دارد6 حتى اگر همراه با تغيير در حجم پول باشد

 الف) كسرى بودجه باعث افزايش نرخهاى بهره مىشود، كه اين نيز خود باعث افزايش ارزش پول ملى در برابر پولهاى خارجى شلى شله و در نتيجه واردات افزايش مىيابد
 يول ملى در برابر هولهاى خارجى شده، و بنابراين منجر به افزايش واردات مىشود
 در برابر يولهاى خارجى شده، و در نتيجه به كاهش واردات مى انجامد د) كسرى بودجه و كسرى تجارى رابطهاى با هم ندارند

。



 ه) با يكك نرخ پايدار و دائمى، بدون توجه به درآملد، افزايش مىيابلد
 اثر را برای محدود كردن تقاضاى كل دارد؟


2-a temporary surcharge

هـ) نظريه مزيت نسبى
ب) نظريه ريكاردو - برّو「
ج) نظريه مقدارى
Y
MV = PQ (الف
ب) تغيير منبع تأمين مالى هزينههاى دولت (ماليات يا وامگيرى)، تأثـيرى بـر سـطع مسصرف
نمىیگذارد
ج) تغيير منع تأمين مالى هز ينههاى دولت (ماليات يا وامگیرى)، تأثيرى بر پسانداز شـخصى
نمى گذارد
د) در آمدهاى دولت از تغييرات موقت مالياتها تأثيرى نمىيذيرد
ه) همه موارد بالا

باستخنامه


3 - Ricardo-Barro theory

## 

1 ـ اقتصاددانى كه بيشتر طرفدار سياستگذارى در باره تقاضاى كل، بر اساس صلاحديد
 اقتصادى است؟
د) نهائيون
هـ) طرفداران آزادى اقتصادى كامل

الف) كينزيها ب) كالاسيكهما ج) بولگرايان

Y ـ اقتصاددانانى كه از يكـ قاعده سياستگذارى دفاع مىكنند كه هدفش تثبيت تقاضاى كل است، بيش تر كدام قاعده را بيشنهاد مىنمايند؟
د) يك رشد ثابت در حجم يول الف) استاندارد طلا هـ) همه قواعد بالا، جزء قواعد يِيشنهادى آنها هستند

ب) توازن بودجه واقعى ج) توازن بودجه اشتغال كامل
 الف) بايد به طور مؤثرى از سياست يولى براى تثيبت تقاضاى كل استفاده كرد، اما بودجه دولت بايد متوازن باشد
 ج) هر دوى سياستهاى يولى و مالى بايد براى تشبيت تقاضاى كل، به به طور مؤثرى به كار گرفته شوند



[^1]ـكينز بر اين باور بود كه:




 درآمدهاى بالا، توزيع مجلد شود

ه - فرض كنيد دولت ييشبينى كند كه اگر تغييرى در سياسـتها رخ ندهد، يكـ شكــاف د


طرفدار،
الف) قاعده است، توصيه مىكند كه نرخ رشد حجم يول افزايش يابل



 حجم یول كاهش يابل تا در نهايت، تورم پايين بيايد
\& ـ فاصله زمانى ميان شروع يكـ وضعيت كسادى و موقعى كه سياستگُذاران شــروع آن وضعيت را تشخيص دهند،
د) تأخير در تأثير زام دارد
الف) تأخخير در تشخيص نام دارد
هـ) تأخير در تشخيص + تأأخير در اقدام + تأخير
ب) تأخير در اقدام نام دارد ج) تأخير در تشخيص + تأخير در اقدام است در تأتأثير است

V
الف) بسيار سريع تر از اثرش بر GNP واقي الفع محقق مى آشود

 د) تقريباً همزمان با اثرش بر GNP واقعى محقق مى آرشود

ه) تقريباً همزمان با اثرش بر GNP بالقوه محقق مىشود
^ ـ كسانى كه طرفدار قواعد سياستگذارى هستند، به جاى مديريت فعال، بيان مىدارند مديران فعال اقتصاد معمولاً تمايل دارند كه:

الف) امكانات بالقوه را بيش از اندازه تخمين بزنند، و بنابراين سـياستهانى تـورمى را بـه كــار
بيندازند
ب) امكانات بالقوه راكمتر از حد تخمين بزنند، و بنابراين سياستهای انقباضى را به كار بيندازند

 ييدا كنند
هـ) اثر تغيرات ماليات راكمتر از حد تخمين بزننل، و بنابراين به سياست يولى فعاللتر گرايش بيدا
كنند
9 ـگاهى همه حيز به سوى بدتر شـلن مى رود ـ يعنى توليد كاهش مى يابد، بيكارى افزايش
مى يابد، و نرخ تورم بالا مىرود. در اين شرايط مى توان كان
الف) اقتصاد در آغاز بهبود قرار دارد
 ج) اقتصاد در آغاز كسادى قراد اور دارد
 هـ) اقتصاد در حداكثر ركود قرار دارد

ه ا ـ فاصله زمانى ميان آغاز يكى ركود و اتخاذ يكى سياست افزايش تقاضاى كل، عبارت
است از:
د) تأخير در تأثير
الف) تأنخير در تشخيص
هـ) تأأخير در تشخيص + تأخير در اقدام + تأخير
ب) تأخير در اقدام
ج) تأخير در تشخيص + تأخير در اقدام
11 ـ المروزه اقتصاددانان عموماً توافق دارند كه وجود تأخيرها به اين مفهوم است كه: الف) GNP بالقوه هيدريى به وسيله دولت، كمتر از حد تخمين زده مىشود

ب) سياستهاى پولى و مالى ممكن است در واقع موجب نايايدارى اقتصهاد شوند ج) سياست پولى بر سياست مالى ارجحيت دارد د) سياست مالى بر سياست يولى ارجهيت دارد هـ بانكك مركزى بايد يكت قاعده هولى را دنبال كند

Y Y ـ اقتصاددانان پولگُا به چحه دليل به شيوه برخورد فعال برای مديريت تقاضاى پول،
انتقاد دارند؟

الف) تأخير هاى ميان تغير در سياستگذارى و تغيير در تقاضا، باعث اشتباهات سياستگذارى مىشود
ب) آثار تورمى افزايش در تقاضاى كل، با تأخير؛ پس از آثار آن بر توليد كل ظاهر مىشود، به همين خاطر، تقاضاى كل با انبساطهاى بسياز زياد و طولانى، گسترش مى يابل ج) سياست گذارانى كه مىخواهند تقاضاى كل را مديريت نمايند، معمولاً بسيار بـلند يْروازانـه عمل مىكنند
د) همه موارد بالا
هـ) هيع كدام از موازد بالا
ץ1 ـ استدلال اقتصاددانان پولگُا مبتنى بر چحند قضسيه است. كذام يك از گزينههاى زير، جزء قضاياى مورد نظر يولگُايان نيست؟

الف) روند مطلوب تقاضاى كل، وجود يكت رشد ملايم و پايدار است
ب) روند مطلوب قيمتها، وجود يكى افزايش تدريجى نزديكت به F ج) بهترين راه براى ايجاد يكك افزايش ملايم و ثابت در تقاضاى كل، اين است كه حجم يول با نرخ آهسته و ثابتى افزايش يابد
 گَسترش مىدهد
(f
وجود داشته باشد، زيرا:
الف) جنين كارى مخالف قانون اساسى است ب) بانكك مركزى 'در واقع تقريباً هيع كنترلى بر حجم هول ندارد

$$
\begin{aligned}
& \text { ج) پول، تأثيرى بر تقاضهاى كل نمى تذارد }
\end{aligned}
$$

هـ) دولتهاى آينده را نمىتوان به يكى قاعلده، بدون توجه به عواقب آن، متعهد كرد
بالقوه، زمانى ممكن اسست بيش از اندازه تخممين زده شود، كه:
الف، (بازدهى با يكك نرخ غيرمنتطه سريع، در حال افزايش باشد
بب) بازدهى با يك نرخ كا كند غير منتظره، در حال بهبود باشل
ج) جمعيت در حال افزايش باشد
د) جمعيت ثابت باشل
هـ) جمعيت در حال كاهش باشد

я1 ـ طرفداران مديريت فعال تقاضا، با اعمال قواعد سياستگذارى متخالفند. آنها دلايل گوناگونى براى اين مدخالفت دارند، كه يكى از آنها عبارت است از: الف) تحميل قواعد سياستگذارى، مستعد ايجاد بيكارى گستر ده است ب) تحميل قواعد سياست تذارى، مستعل ايجاد تورم دائماً فزاينده است ج) بيروى از قواعد سياست گذارىى، مؤثر نخواهلد بود مگر آن كه "شما بتوانيد هميشه برخى از مردم، ياگاهگاه همه مردم را، فريب دهيد"
د) قواعل سياستگذارى مستلزم برآورد GNP بالقوه است، و ما GNP بالقوه را فقط به طـور
هـ همه موارد باقي توانيم برآورد كنيـم

IV داشتهاند. كدام يكـ از موارد زير، جزء انتقادات آنها نيست؟
الف) در عمل، قاعدهاى وجود ندارد كه بتوان آن را بدون توجه به عواقب آن، دنبال كرد ب) قاعده يِشنهادى به وسيله پولگُرايان، در بلندمدت به يكت نرخ بالای بيكارى مى انجامد ج) قاعده ييشنهادى به وسيله هولگگرايان، در بلندملدت به يكك نرخ بالاى تورم مىانجامل د) يكك قاعده سياستى پولى، نمىتواند منجر به يكک نرخ رشل پايدار براى تقاضاى كل شود، زيرا سرعت گردش هول (V) تغيير مىكند
^1 ـ وقتى يكى كاهش قابل پيشبينى در سرعت گردش پول (V) به وجود میآيد، بهترين

سياست براى بانكى مركزى اين است كه:
راكاهش دهد Q (2 الف) حجم يول (M) را افزايش دهد هـ ب) M , اكاهش دهد ج) توليد (Q) را افزايش دهد

19 ـ شـاخصصهاى هادى يا بيشرو r ـ يعنى شاخصص هايعى كه با تغيير آنها مى توان تغييرات اقتصـاد را پيشبينى كرد، (مثل شاخصى خالصى تعداد واحدهاى تأسيس يافته، شـاخصى سفارشهاى مقاطعه كاران در مورد تأسـيسات و تـجهيزات، شـاخصى سـفارشهاى جــــيد واحدهاى توليدى براى مواد مـصرفى و اوليـه، شـاخص عــملكرد خــريداران، شـاخص تغييرات قيمت مواد اوليه اساسى، شاخص قــيمت اوراق بـهادار، حــجم پـول، شــاخص متوسط ساعات كار در هفته، شاخص تعداد يروانـههای سـاختمانى، شـاخصى مـطالبات هفتگى بابت بيكارى، شاخصى موجودى، و شاخصى اعتبارات مصرفى مربوط بـه كـار) عمدتأ به جه كار مى آيند؟ الف) برای سياست گذاريهاى فعال كه بسته به تشخيص سياست ب) براى اعمال بهترين قاعده يولى به بار كار مى آيند
 د) برای بيش بينى GNP بالقوه به كار مى آيند ها برای بيش يينى نرخهاى بهره به كار مى آيند

 واردات برابر با 1 ( درصد GNP باشد. آنگاه GNP

$$
\begin{aligned}
& \text { ו }
\end{aligned}
$$ باشدل، آنگاه GNP تعادلى برابر است با:

arools rqa0(

2 - Leading indicators

Y Y _ ـ نظريه ساده شتاب، اساساً حجم مطلوب سرمايه را به چه چیيز مرتبط مى سازد؟

د) سياست هولى
هـ) سياست مالى

الف) قيمت سرمايه
ب) قيمت كالاهاى مصرفى ج) حجم توليد
r ب - بر اساس نظريه ساده شتاب، سرمايهگذارى يكى بنگاه وتتى افزاينده خواهد بود كه: الف) توليد در حال افزايش باشد ب) رشد توليد، با گذشت زما مان، بيشتر و بيشتر شود ج) قيمت ماشين آلات در حال كاهش باشد د) قيمت محصولات بنگاه در حال افزايش باشد ه) نرخهاى بهره در حال كاهش باشد

الف) كاهش يابد، حتى وقتى فروش ستاده در حال افزايش است ب) افزايش يابد، حتى وقتى فروش ستاده

ج) كاهش يابد، وقتى فروش، تراز است
د) افزايش يابد، وقتى فروش، تراز است ه) همه موارد فوق

## aoli<in



## نرخهاى ارز: ثابت يا شناور؟

1 ـ يكى نرخ ارز، عبارت است از:



 . ها قيمت دلار در برابر يول هر كشور

Y Y ا اكر قيمت يكـ يوند، Y دلار باشد، آنظاه يكى دلار،

$$
\begin{aligned}
& \text { الف) r بو بوند ارزش دارد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ج) (Vه/ هوند ارزش دارد }
\end{aligned}
$$



 الف) قيمت يوند بر حسب دلار كاهش يابد ج) قيمت يوند در برابر دلار تئيت شود ب) قيمت يوند بر حسب دلار افزايش يابد دا دا بودجه دولت انگگلستان به سوى تراز برود
f الف) خريد يولهاى خارجى به وسيله بانكك مركزى آن آكشور


 ه) تقاضاى خارجى ها براى صانيادرات آن كشثور

هـ ـاكـدام يكـ از شرايط زير، منجر به كاهش ثقاضـا برایى پوند انگليس در بـازارهـاى ارز خارجى مىش هود؟
الف) كاهش در خريدهاى انگَلستان از آلمان


 ه) افزايش در صادرات پارچهههاى انگليسى به آمريكا

9 ـ فرض كنيد بانك مركزى زايهن دست بـه يكـ ســياست هـولى انـبساطى بــنـد. آنگـاه محتمل ترين نتيجه اين است كه:






V - در نظام قديمى پايه طلا، با جريان يافتن طلا به سوى يك كشور،

 خريد اوراق بهادار دولتى در بازار باز میر میزد

 اوراق بهادار دولتى در بازار باز میز ه) به طور خودكار كسرى بودجه دولتى افزايش مىياريار

1 ـ در نظام بين المللى ثايه طلا،

 ج) با مازاد تراز يرداختهاى يكى كشور، طلا به سوى آن كثور جريان مى ايابلد، و بـاكسـرى

تراز يرداختها، طلا از آن كشور خارج مى



میشود
9 ـ در نظام قديمى پايه طلا،
الف) نرخهاى ارز بسيار ناهايلار بودنله هحراكه جريانهاى طلا باعث تغيير حجم يول كشور هاى مختلف مىشد
ب) نرخهاى ارز بسيار نايايدار بودند، هراكه هر گاه طلاى جديدى كشف مىشد، جريانهاى طلا باعث تورم مى
ج) نرخهاى ارز بسيار نايايدار بودند، جراكه كشورها اغلب براى تصرف ذخاير طلاى يكديگر، به جنگگ مى يرداختند
د) يوند، دلار، و ديگُر هولهایى بين المللى، با طلا مر تبط بودند و در نتيجه نـرخـهاى ارز ثـابت میماندند هـ) نرخهاى ارز ثابت بودند، زيرا برای هيج كس امكان خريد اوراق بهادار خارجى وجود نداشت، آنها مىبايست تنها طلا مى خريدند

ه 1 ـ در نظام قديمى پايه طلا، جريان يافتن طلا به سوى كشورى، مثلاً ايالات متحده، جه زنجيره پيامدهانيَ را به دنبال داشت؟
الفّ) افزايش در حجم پول، افزايش در سطح قيمتها، و سرانجام افزايش در صادرات ايـالات .

ب) افزايش در حجم یول، افزايش در سطح قيمتها، و سرانسجام افزايش در واردات ايـالات متحده ج) افـزايش در حـجـم رــول، افـزايش در سـطع قـيمتهاه و سـرانـجام افـزايش در هـزينههانى خارجيهايى كه در ايالات متحطه به سر مى برند

 هـ به ترتيب، حجم يول، كسرى بودجه دولت، و صادرات كالا در ايالات متحده افزايش مىيابلد

I 1 ـ در نظام قديمى پايه طلا، يك كشور چهه موقع با مشكل تضاد ميان سياستهاى لازم برای تثبيت اقتصاد داخلى و سياستهاى لازم براى تـعديل تـجارت خــارجـى روبــهرو

مىشـ؟
الف) هنگامى كه در ركود به سر مىبرد و به خاطر كسرى تراز يرداختهها، طلا از دست مىداد


د) هنگامى كه نرخ بيكارى بالا بود

هـ) هنگامى كه نرخ تورم بالا بود

طلا تمايل به ايجاد،
د) بيكارى شديد دارد
الف) تورم بالايى دارد
هـ) سرمايه گذارى بسيار زياد دارد
ب) جريان شديد طلا به داخل دارد
ج) حجم بالايی از توليد ملى دارد
זا ـ در يكى سيستم نرخ ارز بتبيت شده، كاهش ارزش بوند انگلستان باعث، الف) گرانتر شدن كالاهاى انگليسى برای خارجى ها، و ارزانتر شدن كالاهاى خارجـى بـرای انگليسىما مىشود
ب) گرانتر شدن كالاهاى انگگليسى براى خارجىها، و نيز گرانتر شدن كالاهاى خارجى بـراى انگگليسىها مىشود
ج) ارزانتر شدن كالاهاى انگليسى برای خارجى ها، و گرانتر شدن كـالاهاى خـارجـى بـراى انگگليسىها مىشود
د) ارزانتر شدن كالاهاى انگليسى براى خارجىهاها، و نيز ارزانتر شدن كالاهاى خارجى بـراى
انگليسىیها مىشود

هـ) كاهش قيمتهاى داخلى در انگگلستان مىشود

وجود داشت ـ نرخهاى ارز،
الف) كاملاً شناور بودند

ب) شناور بودنلـ، اما بانكکهاى مركزى در بازارهاى ارز مداخله مىكردند ج) همواره ثابت بودند
 هـ) تثيت شده، اما قابل تعديل بودند

اه ـ در سيستم اوليه IMF (قبل از IqV) الوز، ارزش برابرى اسمى يك يول رايج عبارت بود



 هـ) ارزش يول رايجج، وقتى سياستها در جهت برابرى بودند، و تورم و و بيكارى هر دو پو پايين بودند \& ا ـ در سيستم IMF ، وقتى يكى كشور ارزش برابرى اسمى پول رايج خود را تغيير مىداد، كه:

$$
\begin{aligned}
& \text { الف) با تعرفههاى خارجى بالا روبهرو مىشد ج) با تورم روبهرو مى شـد } \\
& \text { ب) با عدم تعادل مهمى در تراز }
\end{aligned}
$$

 קديدار مىگشت. علت اصلى سفتهبازى گسترده اين بود كه:

$$
\begin{aligned}
& \text { الف) قيمت اوراق بهادار دولتى، شديداً نوسان مىكرد } \\
& \text { ب) قيمت طلا شديداً نوسان مىكرد } \\
& \text { ج) قيمت نفت شديداً بالا و پايين مى رفت }
\end{aligned}
$$


 هـ اگَر IMF به يك كشور، برای حفظ ارزش برابرى اسمى يولش وام میداد، سفتهبازان سود
مىبردند
^1 ـ در سيستم IMF اوليه، يعنى وقتى كه نرخهاى ارز تثبيت شده ولى قابل تعديل بودند، يكى از دشواريها، مسأله "انتظارات خودثمربخش" "ا بود. اين دشوارى به اين صورت ارت بود كه:

الف) وقتى كشورها انتظار مازاد تجارى داشتند، عملاً آن را به دست مى آوردند

 زيرا الطاعات و قدرت تصميمگيرى آنها مؤثر و مشبت بود
 فروش آن يول مىزدند، و با اين كار احتمال اين كه عملاً ارزش برابرئى آن يول كاهش يابـ را افزايش مىدادنل
هـ) وقتى سفتهبازان گمان مىبردند كه ارزش برابرى يكت يول ممكن است كاهش يابد، دست به
 میبردند

19 ـ فرض كنيد زاین اجازه دهد ارزش هول رايج اين كشور در بازارهاى ارز، در پاسـخ به

 ز'اين دارای يك سيستم،

د) نرخ ارز تثيتشده، اما قابل تعديل است
هـ) بايهه طلا است

الف) شناورى پالودة است
ب) شناورى آلوده است ج) نرخ ارز دائماً تشيت شده است

براى يكى كشور ـ مثلاٌ ايران - مىباشد؟

الف) تورم در ايران باعث افزايش ارزش برابرى ريال دربازارهاى ارز مىشود، كه اين در جاى
 ب) تورم در ايران موجب كاهش ارزش برابرى ريال در بازارهاى ارز مىشود، كه اين خود بـه

1-self fulfilling expectations

تورم بالاتر انجاميده، و افزايش تورم نيز موجب كاهش بيشتر ارزش ريال مى ج) نرخهاى بهره بالاتر در ايران موجب كاهش ارزش برابرى ريال مىشود، و واين خود به افزايش بيشتر نرخهاى بهره مى انجامل د) نرخهای بهره یايينتر در ايران موجب افزايش ارزش برابرى ريال مىشود، و اين نيز خود به كاهش بيشتر نرخهاى بهره مىانجامل

ا Y ـ در يك سيستم نرخ ارز شناور، كدام يكـ از گزينههاى زير بيانگُر يك "حلقه شريف" براى يكى اقتصاد ـ مثلاً ايران ـ مىباشد؟ ار
الفَ) موفقيت ايران در مبارزه با تورم؛ موجب افزايش ارزش ريال در بازارارهاى ارِز مىشود، كه
 ارزش ريال مىشود ب) موفقيت ايران در مبارزه با تورم موجب كاهش ارزش ريال در بازارهاى ارز مىشود، كه اين
 ريال مىانجامد ج) نرخهاى بهره بالاتر در ايران منجر به افزايش ارزش ريال شده، كه اين باعث مىشود نرخهاى بهره بالاتر نيز برود
د) هيج كدام از موارد فوق، برابى يكك اقتصاد، مطلوب نيست

اصطلاحى بيان مىشود؟ devaluation ـ الف) تضعيف (كاهش دادن) ارزش هول revaluation ـ ب) تقويت (افزايش دادن) ارزش پول

 هـ) تعالى ارزش' پول

ץ Y ـ فرض كنيد كه قيمت دلار آمريكا در بازارهاى ارز خارجى افزايش يابد. اين امر منجر به: الف) تشويق صادرات آمريكا، وكاهش آهسته تورم ذز اين كشور مىشود
ب) كند شدن صادرات آمريكا، و شدت يافتن تورم در اين كشور مى شود
ج) كند شلن صhادرات آمريكا، و كاهش آهسته تورم در اين كشور مىشود
د) تشويق صادرات آمريكا، و افزايش تورم در اين كشور مىشود
هـ افزايش صادرات و كاهش واردات آمريكا مىشود
 حال در نظر بگيريد كه قيمـتهاى داخلى در انگلستان Y برابر شده، در حالى كه قيمتـها داخلىى در آمريكا ثابت ماندهاند. اكنون بر اساس نظريه برابرى قدرت خــريد تعادلى جديد عبارت خواهد بود از:
الف) يكت پوند = يك دلار

ب) بين يكك يوند = يكك دلار و يكک يونل = دو دلار قرار مىگيرد، اما نمىتوان مقدار آن را دقيقاً مشخص كرد
ج) هنوز نرخ ارز در همان مقدار قبلى يكك پوند = دو دلار مىباشل

د) بين يكك پونل = دو دلار و يكك پوند = چهار دلار قرار مىگیيرد، اما نمىتوان مقدار آن را

$$
\begin{aligned}
& \text { دقيقاً مشخص كرد } \\
& \text { هـ يك پيوند = پجهار دلار }
\end{aligned}
$$

 افزايش يابند، آنگاه باعث خواهد شد كه:
الف) ارزش هوند در برابر فرانكك بالا برود
ب) ارزش فرانكك در برابر يوند بالا برود ج) الرزش فرانكك در برابنر دلار بالا برود د) هم ارزش پوند و هم ارزش فرانكك در برابر دلار بالا برود ه) هم ارزش يوند و هم ارزش فرانكك در برابر دلار كاهش ون يابلد

צY ــكدام يك از شرايط زير باعث كاهش صادرات كالاهاى آمريكايع و افزايش واردات كالاهاى خارجحى به اين كشور مىشـود؟

2 - the purchasing - power parity theory

الف) تورم در آمريكا و كاهش ارزش دلار ب) تورم در خارج آمريكا و كاهش ارزش ار دلار ج) تورم در آمريكا و افزايش ارزش ار در دلار
د) تورم در خارج آمريكا و افزايش ارزش در دلار هـ) كاهش ارزش دلار، و افزايش ارزش يولهاى خارجى
 شديداً افزايش يافت. اين مسأله به دليلِ،
الف) خريد اموال و دارايىهاى آمريكا توسط خارجىى ها رخ داد و موجب شد آمريكا به سوى يكك مازاد تجارى برو2
ب) خريد اموال و دارايیهاى خارجى توسط آمريكايىها رن دارد داد و موجب شد آمريكا به سوى يكك مازاد تجارى برود
ج) خريد اموال و دارايىهاى آمريكا توسط خارجىها رخ دارد داد و موجب شد آمريكا به سوى يكك كسرى تجارى برود
د) خريد اموال و دارايىهاى خارجى توسط آمريكايىها رخ داد و موجب شد آمريكا به سوى يك كسرى تجارى برود
هـ) تغيير نرخهاى ارز و كاهش ديدار جهانگگردان از آمريكا رخ داد

الف) يكك رقم مثبت وارد مىشود
ب) يك رقم منفى وارد میشود
ج) يكى از اقالم حساب سرمايه بلندمدت، وارد مى ارشود
د) يكى از اقلام حساب سرمايه كو تامدلت، وارد ارد مى شیود
هـ) يكك تغيير در ذخاير وارد مىشود
ك 9 ـ در حسابهاى تراز يرداختههای هر كشور، افزايش در موجودى ذخـاير رسـمـى آن كشور از ارزهاى خارجی، به عنوان،

د) يكك قلم صادرات، وارد مى شود
هـ) سرمايه گذارى مستقيم وارد مى شود

الف) يكت رقم مثبت وارد مىشود ب) يكك رقم منفى وارد مىشود

ج) يكك قلم حساب جارى وارد مىشود

بيانگر،
الف) پيرداختههاى بهرهاى هستند ب) تغيير در مالكيت دارايىهاى خارجى هستيند ج) صادرات ماشين آلات سرمايهاى هستند د) صادرات وسايط نقليه سنگين و تجهيزات شبيه به آنها هستند هـ) همه موارد بالا

اس ـ در حسابهاى تراز پرداختهاى يكى كشور، "اختلاف آمارى" به اين دليل به وجـود مىآيد كه:
الف) يكك كشور ممكن است به خاطر اختلالات مرزى با يكى از همسايگانش، معاملات خارجى با آن كشور را ناديده بگيرد
 اختلاف آمارى وقتى به وجود مى آيد كه كشورهاى آل خارجى ذخايرشان را از از يول رايج آن كشور افزايش دهند
ج) كشور ها از سيستم پايه طلا خارج شدهاند، حراكه در سيستم پايه طلا چخنين اختلافات آمارى به وجود نمى آمد
د) نرخهاى ارز شناور مىباشنل، حچراكه در سيستم نرخهاى تشييت شذه IMF ، هنين اختلافاتى به وجود نمى Tيد
هـ) هنگامى كه دولت حسابهاى تراز هيرداختها را برآورد مىكند، بـرخـى از مـعاملات از قـلم مىاقتد

## doltrouly

$$
\begin{aligned}
& \text { तl } 10
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { wll } 1 \% \\
& \text { uls) } \\
& \text { Nilts } \\
& \tau \text { (Hy } \\
& \text { e\% } \\
& \text { ↔ (H) }
\end{aligned}
$$




مصرفكنتدهو بنكاه

## $V \diamond$

## كاربرد عرضه و تقاضا: مفهومكشش

$$
\begin{aligned}
& \text { ا ـكشش برای كدام يكى از موارد زير متحاسبه مىشود؟ } \\
& \text { الف) تقاضا }
\end{aligned}
$$

ه) فقط تقاضا يا فقط عرضه، بسشه به اين كه كدام يكك از آنها نسبت به قيمت حساستر باشند
_ Y
الف) باكاهش قيمت، ثابت بمانل ب) با كاهش قيمت، كاهش يابل ج) باكاهش قيمت، افزايش يابد

「 ـ و وقتى منحتنى عرضه به راست جابهجا مىشود، درآمد كل، ،
الف) بايد افزايش يابد
ب) بايد كاهش يابلد
ج) فقط وقتى افزايش مى يابل كه منحنى تقاضا باكتش باشل د) فقط وقتى افزايش مى يابل كه منحنى تقاضا بیى كشش باشل ها فقط وقتى افزايش مىيابل كه منحنى عرضه بى

ץ ـ اگُ يكـ درصد تغيير در ڤيمت، منجر به ها درصد تغيير در مقدار تقاضا شود، كشش تقاضا برابر اسـت با:
$0 / 01(8$

- / 1 (2
ب) 1 ( 1 ( صفر
الف)

ه - د در نظر بگيويد كه وقتى قيمت نفت برای هر بشكه ه
 هr ميليون بشكه تقاضا مىشود. در اين صورت تقاضا براى نفت، الف) يركشش است د) داراي شيب مشبت است
ج) ب) كمشُ واسشش است دارد
§ ـ اگگر يكـ منحنى تقاضا داراى شيبب بيشترى نسبت به ديگرى باشد، آنگـاه مـنتحنى

> تقاضـاى پِشُيببتر،

الف) نسبت به ديگرى يركششتر است
ب) نسبت به ديگرى كمكششتر است
ج) در محل تلاقى، نسبت به ديگرى يركشش تر تر است
د) در محل تلاقى، نسبت به ديگرى كم كمششتر است هـ) در نقاط عدم تلاقى، نسبت به ديگرى كمكششش تر است

V هيّج وجه يك واحد كمتر يا بيشتر صرف مـخارج تفريحى نكنند ـ آنگاه تقاضاى آنها براى

$$
\begin{aligned}
& \text { الف) پركشش است د) داراى كشش صفر است } \\
& \text { ب) هـ كمكشش است داراى كثش نامعين است } \\
& \text { ج) داراى كشش واححد است }
\end{aligned}
$$

^ ـ اگگر كشش تقاضا Y باشد، يک كاهش Y درصدى در قيمت منجر به: الف) كاهش تقاضا به اندازه Y درصد مى شود ب) افزايش تقاضا به اندازه ج) كاهش تقاضا به اندازه F درصل مى د) دو برابر شدن مقدار تقاضا مىشود ' هـ) هيّع كدام از موارد بالا درست نيست

9 ـ اگُر تقاضـا برای يكـ كالاى كشاورزی كاملاُ پر كشش باشد ـ يعنى كشش تقاضا بى نها يت باشد ـ تغيير در شرايط آب و هوا، الف) بر قيمت اثر مىگذارد، اما بر مقلسار فروش بى اثر است ب) بر مقدار فروش اثر مى گذارد، اما بر قيمت بى اثر است

ج) نه بر قيمت و نه بر مقدار فروش، تأثير نمى گڭذارد د) مطمئنًا بر قيمت و مقدار فروش، اثر مى گـذارد ه) احتمالاً بر قيمت و مقدار فروش، اثر مى مكذارد

ها ـ اگر قيمـت كالاى X از $1 / 0$ واحد به Y/0 واحــد افـزايش يـابد، و بـا ايـن تـغيير، عرضه كنندگان، عرضه خود را از نقطه ميانى (نقطهاى كه در وسط فاصلa تغييرات قرار دارد)، برابر است با:
$f(s$
Y/0 0
$\wedge$ (ج

- /f
- /الف)

I 1 ـ اگر يكى منحنى عرضه، خط راستى باشـد كه از مبدأ عبور كند، كشش عرضه برابر است
2) صفر

ها) يك مقدار منفى

ب) يك
ج) بين صفر و يك
r r ـ ـ اگگر دو منحنى عرضه از يكـ نقطه عبور كنند،
الف) منحنى خوابيدهتر، كمكششتر تر است
ب) منحنى خوابيدهتر، كمكششتر تر است، مشروط بر آن كه از از مبدأ بگخذرد
ج) منخنى خوابيدهتر، رَركششتر استر است د) كشش آنها يكسان است
هـ) نمى توان كشششهاى آنها را مقايسه كرد
rir ـ تقاضا برای يكى كالا وقتى كمكشش خواهد بود كه: الف) آن كالا جانشينهاى نزديكت زيادى در مصرف داشي ب) آن كالا نسبتاً يك كالاى لوا لوكس باشد
 د) آن كالا در بودجه بيشّ تر خريداران، سهم اندكى را را اشغال كند هـ) آن كالا جانشينهاى نزديكى در توليد داشته باشد |٪ ـ اين واقعيت كه گندم و كاه، محصولات مشترك يك فرآيند توليدى هسـتند، بـاعث

د) تقاضاى كاه يركشش باشل
هـ) تقاضاي كاه كمكشش باشل

الف) عرضه كاه يركشش باشل ب) عرخه كاه كمكشش باشل ج) عرضه كاه داراى كشش صضر باشد

10 ــ اگر تقاضاى گُندم به راسـت جابهجا شوده افزايش در قيمـت آن وقتى بيشترين مقدار
خواهد بود كه:

الف) تقاضـا و عرضه هركشش باشند

 د) تقاضا كمكشش، و عرضه هر جكش هـ) تقاضها و عرضه هر دو كمكشش باشند
\&1 ـ انين واقعيت كه كره داراي جانشين نزديكى در مصرف به نام مارگارين (كره نباتى) مى:باشد، باعث مىشود،

د) تقاضاى كره هركشش باشد
هـ) تقاضاي كره كم كشش باشد

الف) عرضه كره يركشش باشد
ب) عرضه كره كمكشش باشل
ج) تقاضا تحت تأثير قرار نگيرد
IV ـ عرضه گوجهفرنگیى در كوتاهمدت كمكشش اسـت، زيرا:
الف) گوجه را نمىتوان انبار كرد
ب) برای مصرفنكنندگان دشوار است كه خريلهايشان را از گو جه، به سـبزىگونههای ديگـر جابهجا كنند
ج) براى مصرفنیندگان آسان است كه خريدهاى خود را از گو جه، به سبزیگونههاى ديگـر جابهجا كنند
د) براى كشاورزان آسان است كه توليدشان را از گو جه، به سبزیگونههاى ديگر تغيير دهند هـ) برخی از مردم به گو جهه به عنوان يكَ كالایى لوكس مى نگگرند
^1 ـ اگگر دولت هزينه انباردارى محصولات كشاورزى را به كشـاورزان بـهردازد، بــاعث

مى شود،
الف) كثشش تقاضا بيشتر شود ب) كشش تقاضاكم كتر شود ج) جكش عرضه كمتر شود

 الف) تقاضا يركشش، و و عرضه كمكشش برى باشد
 ج) هر دوى عرضه و تقاضا كم كمثش بر باشند
 هـ) كثش عرضه بـى هنهايت باشد
 الف) خريداران در همه موارد، تمامى بار ماليات را تحمل برا كيند

 د) تقاضا دارايى كشش بی بینهايت باشد هـ) تقاضا داراى ككش صاي
 بودكه:
الف) عرضه و تقاضها، هر دو يركشش باشند ب) عرضه و تقاضا، هر دو كم وكشش باشند



هـ) تقاضا دارای كثشش بینهايت باشد


درآملى كه دولت از يكى ماليات بر فروش كالاى X به دست مىآورد،

ج) كمتر از مقدار يششبينى خواهل بود
د) بيش تر از مقدار ريششبينى خواهد بـد بود
هـ) تغييرى نمىكند

الف) قابل جمع آورى نخواهل بود
ب) تغيير مىكند، اما معلوم نيست
در چچه جهتى
rץ ـ درآملد ساليانه دولت از يك ماليات بر فروش،
الف) در بلندملت بيث تر از كو تاهملت خواهل بود
ب) در بلندملت كم تر از كو تاهمدت خواهد بود
ج) در كششورهاى داراى جمعيت كم تر، بيشتر خواهل بود
د) در كشورهایى داراى شهرهاى بزرگّ در مناطق مرزی، بيش تر خواهد بود
هـ) هيع كدام از موارد فوق درست نيست
_ YF _كشش درآمدى تقاضا،

 هـ) (الف) و (ب) درست است

منفى است

Y _ كشش متقاطع تقاضها،
الف) اگكر كالاها جانشين باشند، مشبت است
ب) اگر كالاها مكمل باشند، مشبت است ج) اگر كالاها جانشين باشند، منفي است د) اگر كالاهما جانشين باشند، صفر است هـ) اگَر كالاهما مكمل باشند، صفر است
 ( Y درصد كاهش يابد، و ساير عوامل ثابت باشند. در اين صورت، كشش متقاطع تقاضا (EXY)
-Yis Yi $\quad$-o/al
هالف)
ـكشش درآملى تقاضا بيانگر، YV

الف) درصد تغيير در مقدار تقاضا، تقسيم بر درصل تغيير در قيمت است ب) درصد تغيير در درآمد، تقسيم بر درصد تغيير در تقاضا است

 ه) درصل تغيير در مقدار تقاضا، تقسيم بر درصد تغيير در درآمد است _كشش متقاطع تقاضا، بيانگر درصد تغيير در مقدار تقاضاى X تقسيم بر درصد تغيير

د) قيمت X مىباشل
هـ) قيمت Y مىباشل

الف) مقدار تقاضای Y مىباشد
 ج) درآمل مىباشد
_كدام يك از گزينههاى زير نادرست است؟ YQ
الف) كشش تقاضا بيانگر خیگونگیى حساسيت خريداران به تغيير در قيمت است، ذر حالى كـه كشش عرضه بيانگ, چچگونگیى حساسيت فروشندگان به تغيير در قيمت مىباشد

ب) كشش عرضه در كوتاهمدت بزرگكتر از بلندمدت است ج) كشش تقاضاى كالاهاى لوكس بيشتر از كالاهاى ضرورى است د) عرضه يوست كمكشش است، زيرا هوست و گُششت محصصولات مشتركك هستـد ها هر جه كالاها در توليل، جانشين بهترى براى هم باشند (يعنى به راحتى بتوان يكى را به جاى
 بهترى باشند، تقاضا داراى كشش بيشتر مىیباشد

## هolizint



# تقاضا و محالوبيت 

1 ـ تقاضهاى بازار برای يك كالا، عبارت است از:
 هـ) حاصل ضرب افقى تقاضضاهاى افراد الف) مجموع عمودى تقاضاهاى افراد

ب) متوسط تقاضاهاى افراد ج) مجموع افقى تقاضاهاى افراد Y ـ م منحنى تقاضای بازار، دارای،


ج) شيب كم تر يا بيشتر است، به طور كلى نمى توان آن آن را تعيين كرد د) شيبى همانند منحنى هاى تقاضاى افراد مى اشياشد
هـ) شيب بيش ترى نسبت به منحنىهاى تقاضاى افراد است، اگَ اين منحنىها يركشش باشند
「 ـ ـ مطلوبيت نها يحى را مى توان با،

الف) ارتفاع منحنى تقاضا به علاوه قيمتى كه مصرفكينده واقعاً حاضر است بـيردازد، انــدازه
گرفت
 ج) قيمتى كه مصرفكنتده حاضر است بيردازد، به عالوه قيمتى كه او واقعاً مى يردازد، انــدازه گرفت
د) فاصله ميان محور عمودى و منحنى تقاضا اندازه گرفت هـ) ارتفاع منحنى تقاضا، اندازه گرفت

Y
الف) حداكثر قيمتى است كه مصرفكتنده حاضر است براى خريد آخرين واحدلـ، بيردازد ب) حداقل قيمتى است كه مصرفكتنده انتظار دارد براى خريد آخرين واحلـ، بيردازد

ج) حداكثر مقدارى است كه مصرخكننده حاضر است با قيمت جارى خريدارى كند د) حداقل مقدارى است كه مصرنـكننده حاضر است با قيمت جارى خريدارى كند

ه - يكـ مصـرفكننده تا جايى به خريد يكـ كالا ادامه مى دهد كه: الف) مطلوبيت نهاييى آن كالا براى مصرفكننده به صفر برسد ب) مطلوبيت نهايى آن كالا تا سطع قيمت آن كاهش يابد ج) مطلوبيت كل آن كالا تا سطع قيمت آن كاهش يابد د) مطلوبيت كل آن كالا به صفر برسد هـ) مطلوبيت كل آن كالا تا سطع قيمت آن بالا برود

9 ـ مقدار كالايحى كه يكى مصهرفكتنده خريدارى مىكند (در وضعيتى كه اطـلاعات كـامل وجود ندارد)، بستگى دارد به:

د) فقط قيمت و هز ينه جستوجو
هـ) مطلوبيت نهايمى هزينه جستوجو، و قيمت

الف) فقط مطلو بيت نهايى آن كالا ب) فقط هزينه جستوجو'

ج) فقط قيمت

- بر اساس قانون تزولى بودن مطلوبيت تها يحى' V

الف) مطلوبيت حاصل از يك واحد ديگر، هرگز نمى تواند افزايش يابد ب) مطلوبيت نهايى همواره بايد منفى باشد ج) مطلوبيت نهايى همواره بايد مشت باشد
د) مطلوبيت نهايى نتخست بايد افزايش يابل، اما به ناجار ممكن است كاهش يابد ه) مطلوبيت نهايیى نتخت ممكن است افزايش يابد، اما به ناحار بايد كاهش يابد
 (در هر مورد فرضد كنيد كه مصرفكنندگان با تيمـتهاى يكسانى دوبهرو بـوده و مسقادير يكسانى خريدارى مىكنند.)

د) كشش عرضه ا باشد الف) كشش تقاخـا 1 باشد

1 - search cost - هزينههاى جستوجو براى يافتن كمترين قيمت بيشنهادى
2 - consumer surplus

هـ) عرضه شديداً يركشش باشد
ب) تقاضا شديداً كمكشش باشد ج) تقاضا شديداً پركشش باشد

- هفت سؤال بعدى بر اساس شكل زير طراحى شدهاند:


9 ـ اتكر قيمـت 10 دلار باشد، كدام ناحيه بيانگر مازاد مصرنـكننده است؟

$$
1+Y+r(\Delta
$$

$1+Y(3$
re
Y
الف)
ه ا ـ اگر تيمت از اه دلار به ه ا دلار كاهش يابد، نفعى كه مصرفكنندگان مىبرند، برابر
اسـت با ناحيه،
$1+r+r(s$
$1+Y(2$
$r$
rer
الف)
I I ـ اگُر قيمت از 10 دلار به ه 10 دلار كاهش يابد، آنگاه نفع مصرفكتنده برابر است با:


الف) نفع مصرفكنندگان است، زيرا اكنون واحدهاى بيشترى مصرف مىشود
 اكنون مى تواند با ه الار خريدارى شو شود

ج) مازاد مصرنفكننده يس از تغيير قيمت است د) منافع كل مصرنكننده از همه واحلهاى خريلارى شده است ه) منافع نهايى حاصل از آخرين واحد خريدارى شده براى مصرثكتنده است ri ـ اگگر قيمـت از 10 دلار به 10 دلار كاهش يابل، ناحيه الف) نفع مصرفكنندگًان از واحدهاى جديدى است كه اكنون خريدارى مىكنند ب) نفع مصرفكنندگان از واححدهايى است كه نخست خريدارى مىكردنلـ، و اكنون مىتو انند با ه دلار كمتر خريدارى نمايند
ج) مازاد مصرنكنندگان يس از تغيير قيمت است د) منافع كل مصرفنكنتدگًان از همه واحدهاى خريدارى شده است ها) منافع نهايى مصرفكنیندگان از آخرين واحلد خريدارى شده است
 الف) نفع مصرفكننده بر روى كالاهاي جديدى است كه اكنون خريدارى مىكنل ب) نفع مصرنفكنلده بر روى كالاهايى است كه نخست خريدارى مىكرد، و اككون مىتوانل با ها دلار كمتر خريدارى كند
ج) مازاد مصرنـكتنده يس از تغيير قيمت است د) منافع كل مصرفكننده از همه واحدهاى خريدارى شده است ها) منافع نهايى مصرفكننده از آخرين واحل خريدارى شده است اري

10 ــ اگر قيمت از ها دلار به ها دلار افزايش يابد، كدام يكـ از ناحيههاى زير بيانگر زيان مصرفكنتده است؟
$1+Y+r(s$
$1+Y(د$
rerer rer
الف)

19 ـ مازاد مصرفكننده عبارت است از:
الف) ارتفاع منحنى تقاضا به علاوه قيمتى كه مصرفـكنندگان عملاً مى يردازند ب) ارتفاع منحنى تقاضا منهاى قيمتى كه مصرفكنندگان عملاً مى يردازند
 مى يردازند
د) قيمتى كه مصرفكنندگان تمايل به هرداخت آن دارنل، منهاى ارتفاع منحنى تقاضا

هـ) ارتفاع منحنى تقاضا
ـ ـاگر قيمت كالاى AV
الف) مطلوبيت نهايى كاهش، و مطلوبيت كل افزايش مى يابد ب) مطلوبيت نهايى افزايش، و مطلوبيت كل كاهش مى يابد
 د) مطلوبيت نهايى كاهش مى يابد، بيش از كاهش مطلوبيت كا هـ) هر دو مطلوبيت نهايى وكل افزايش مىيابند

1^ ـ هر چه گرايش مردم به تحمل هزينههاى جسـتوجو بيش تر باشدل،


 د) تأثيرى در قيمتهاى بيشنهادى فروشندگان نخواهد داشت

19 ـ معمولاً خريد و استفاده از يكـ جنس، داراى هزينه زمان است. هزينههاى زمان، الف) در يكى كشور داراى درآمد بالا (نسبت به يك كثشور كممدرآمد)، بزرگكتر است، و اين

يكى از دلايل خريد اتومبيلهاى ارزان در آن كشتورهاست
 اين كشورها اتومبيلهايى گرانتر و مطمئنتر خريدارى مى
 در اين كشورهاست
د) هيع كدام از موارد بالا درست نيست
_ - يكى مصرفكننده خريدار دو كالا، آنگاه در تعادل خواهد بود كه: الف) نسبت مطلوبيتهاى نهايى اين دو كالا، بزرگكتر از نسبت قيمتهايشان باشد
 ج) نسبت مطلوبيتهاى نهايى اين دو كالا، برابر با ا باشد د) نسبت مطلوبيتهاى نهايى اين دو كالا، برابر با نسبت قيمتهايشان باشد
| Y ـ افزايشى در قيمـت یوشاك (در حالىى كه قيمت غذا ثابت باقى مىماند)، الف) شيب منحنىهاى بى تفاوتى همه افراد را تغيير مىدهد ب) شيب همان منحنى بى تفاوتى مربوط را تغيير مىدهل ج) شيب خط بودجه را تغيير ميدهد
د) هم شيب خط بودجه و هم شيب همه منحنى هاى بى تفاوتى را تغيير مىدهد هـ) هيِّ كدام از تغييرات فوق، صورت نمىگيرد

Y Y Y بر اساس اثر جانشينى، كاهشى در قيمت سيب منجر مىشود به: الف) افزايشى در خريد سيب، زيراكالاهاى ديگر نسبت به سيب ارزانتر شدهاند ب) افزايشى در خريد سيب، زيرا سيب نسبت به كالاهاى ديگَر ارزانتر شده است ج) كاهشى در خريد سيب، زيرا سيب نسبت به كالاهاى ديگر ارزانتر شده است د) تنها بر كالاهاى جانشين سيب اثر مى گذارد، و بر تقاضایى سيب، بى اثر است ץץ ـ اثر درآمدى (برای يكـ كالای عادى) به اين مفهوم است كه كاهشى در قيمـت سيبب، منجر مى شُود به:
الف) |فزايشى در خريد سيب، زيراكالاهاى ديگر نسبت به سيب، ارزانتر شدهاند ب) افزايشى در خريد سيب، زيرا سيب نسبت به كالاهایى ديگر، ارزانتر شده است ج) كاهشى در خريد سيب، زيرا سيب نسبت به كالاهایى ديگر، ارزانتر شده است د) كاهشى در خريد سيب، زيرا درآمل واقعى خريدار، افزايش يافته است هـ) افزايشى در خريد سيب، زيرا درآمد وأقعى خريدار، افزايش يافته است
 مرتباً افزايش يابد، خط بودجه، الف) گرد يكى از محورها، هرخش ميكند ب) تغييرى نمىكند ج) به طرف مبدأ خميله مى شود (مشل يكـ منحنى امكانات توليد) د) به طرف بيرون خميده مىشود (مثل يك منحنى بىتفاوتى) هـ) هيع كدام از موارد بالا درست نيست

ه Y ـ اگگر A يكى كالإى پست باشد، و قيمتش كاهش يابد، آنگاه:
 ب) هر دو اثر جانشينى و درآملىى، منفى خواهنى آند بود
 د) يكك اثر جانشينى مثبت، بر يكك اثر درآمدى مثبت تسلط دارد

Y الف) يك اثر جانشينى مثبت توسط يكت اثر در آملى منفى جبران شده است است ب) يك اثر جانشينى مشبت توسط يك اثر در درآمدى مشبت كامالًا جبران شده آر است
 د) يك اثر جانشينى منفى توسط يكك اثر در آمدى منفى كاملاً جبران شده است

 ب) تقاضايش داراى شيب منفى است، اما ما 2) تقاضايش دارایى شيب مثبت است بسيار كمكشش است ها تاضايش عمودى است


3 - Giffen

سازمان تجارى
بنگاههاى فردى'، بنگاههاى شراكتى 'و شركتهاى سهامى

ا ـ شراكت (بنگاه شراكتى)، در مقا يسه با شركت سهامى چحه مزيتهانیى دارد؟
الف) مسؤوليت محدود و سادگى افزايش تأمين مالى
ب) مسؤوليت نامحدود و سادگى افزايش تأمين مالى
ج) مسؤوليت دحدود و تداوم
2) مسؤوليت نامحلود و تداوم

هـ) سادگى و انعطافـيذيرى
Y
الف) بايل ماليات بر درآمل شخصيى را برایى كل درآمد شركت بيردازد
ب) باراى مسؤوليت نامحلود است، اما فقط نسبت به بدهيهايى كه خود شخصاً تعهلد كرده است
ج) دارای مسؤوليت نامحلدود است، اما فقط نسبت به سهمش از بلهىیهاى شركت
د) دارای مسؤوليت نامحلدود نسبت به همه بلهى هاى شركت مىباشل، از جمله بلهـى هايیى كـه ديگر شريكانش تعهل كردهاند
هـ) به اندازه سرمايه گذارى اوليهاش مىترتوانل زيان كند، و نه بيش تر
" ـ ـ شكل شراكت سازمان تجارى،
الف) براى هر شريكت مسؤوليتى محلود به سهمش از بنگّاه در نظر مىگیرد ب) به طور معمول برای افزايش وجوه لازم برایى گسترش بنگاه، سهم عادى منتشر مىكند ج) مى تواند حداكثر هنج شريكت داشته باشل (حرا كه هر تعداد بيشتر، به اين مفهوم است كـهـ

1 - proprietorships
3 - corporations

2 - partnerships

تشكيل شركت لازم است)
د) نمىتوانل ماننل يكك شركت سهامى كه با مرگّك يكى از مالكان به طور خود به خـود تـداوم مى يابلف، تلداوم بیلا كند

الف) بلههى نلارد، زيرا شركت سهاميى ع) مسؤوليت محلود دارد
د) سود اين شركتها از ماليات آزاد است
فقط مىىتوانل سهام منتشو كنل
ب) مسؤوليت نامحلود دارد
 الف) مالكان سهامدار6 شخصاً در برابر بلههىهاى شركت مسؤوليتى ندارنل
 ج) ملـيران شركت را نمى توان براى هر فعاليت فريبكارانه شركت، مسؤول دانست د) همه موارد باللا درست است
¢ ـ شركت سهامى در مقايسه با مشاركت معمول، چحه نقصى دارد؟
د) فقلدان تداوم
الف) مسؤوليت نامحلود
ه) همه موارد فوق
بس) مسؤوليت مـحلود
ج) مالياتگيرى مضـاعف از سودهاى سهام
V
الثن) دوبار مالياتبنلى مىشود
بّ) اغلب به وسيله خود بنگاه زگڭهدارى مى شود، كه در اين حالت از ماليات فرار مىیند ج) با آنها به عنوان درTمل ششصي شوكا رفتار ميشود و بنابراين مسوضوع مـاليات بـر درآمـل شخصمى قرار ميگيرد
د) برابى گُرفتن ماليات، با آنها به عنوان سود سر مايه برخورد مىشود هـ) مشمول ماليات نميشوند
^ ـ سودهاى يک بنگاه فُدى (مؤسسه شُخصى)،

4 - limited liability
الف) دوبار مالياتگيرى مىشود

ب) اگگر در داخل بنگًاه باقى بماند، به عنوان بخشى از درآمدهاى قابل مالياتگيرى مالكك بـه حساب نمى آيد
ج) به عنوان منافع سرمايه، موضوع ماليات قرار مى گيرد د) به عنوان درآمد شخصى تلقى شده، و بنابراين موضوع درآمل شبخصى قرار مىگيرد 9 ـ يكى از عيوب مالياتبندى مضاعف بر سود سهام شركتهاى سهامى، اين استكه اين گُونه مالياتبندى،

الف) تنازلى است
ب) تصاعدى است
ج) باعث مىشود شركتهاى سهامى ترجيح دهند برای افزايش سرمايههايشان بـه جـایى انتـتار سهام، وام بگيرند، و بنابراين وامگيرى آنها افراطى شود

سهام بزنند، و بنابراين حجم سهامشان شديداً افزايش يابد
-1 ـ مالياتهاى شركتى، بر چهه اساسى جمع آورى مىشود؟ الف) به صورت درصدى از بدهى هاهى شركت
 ج) به صورت درصوصدى از سود درد سهام يرداخت شده به به وسيله شركت د) به صورت درصدى از سودهاى شركت

11 ـ ارزش اسمى يك برگه قرضهه عبارت است از:

 ج) كل يرداختهاى بهرهاى كه انتظار مىرود از آن برگه حاحل شود
r r ـ ـ اسناد تجارى

د) يكك حساب چسانداز در يكت مؤسسه وام و يس انداز
هـ) هيج كدام از موارد بالا، دارايى نقد به حساب نمى آيد
 الف) يك برگه قرضه دولت مركزي
 ج) يكك برگه قرضه دولت محلى

10 ـ قدرت مالى


ج) روند بدهى، يس از تعديل تورم، میى سنجند د) نسبت بدهى به ارزش ويزّه، مى سنجند
\&1 ـ ارزش ويزه يكـ بنگاه، برابر است با:
د) هزينهما منهای سودها
الف) دارايیىها منهاى بدهىها
ه) سودها منهاى مالياتها
ب) بدهى بها منهاى دارايىهـا ج) سودها منهاى هزينهما
( تعهدى از طرت يكى بانك، كه تا حد از ييش تعيين شدهاى به يكى مشترى خاص وام IV دهد، به عنوان،

7 - financial leverage
8 - net worth

$$
\begin{aligned}
& \text { ج) هر دارايى كوتامدت يك بانكك تجارى } \\
& \text { ٪ا ـكدام يكى از دارايـهـاى زير نقدتر است؟ } \\
& \text { الف) سهام عادى يكت شركت بزرگى } \\
& \text { ب) اوراق قرخه يك شر شركت بزرگك } \\
& \text { ج) اسناد تجارى او }
\end{aligned}
$$

ج) سند تجارى شناخته شده است
د) حد اعتبار ${ }^{\text {ش }}$
ه) هيج كدام از موارد فوق

الف) يكت شكل از اهرم مالى نسبت به بانكك شناخته شده است

ب) اختيار خريل شناخته شده است
^1 ـ هر گاه يك شركت سهامى، براى افزايش منابع مالى خود، به جاى انتشار سهام عادى جديد، دست به انتشار اوراق قرضه بزند، آن شركت،

$$
\begin{aligned}
& \text { الف) اهرمش را افزايش مىدهل } \\
& \text { ب) اهرمش راكاهش مىدهد }
\end{aligned}
$$

ج) خطرى كه سهامداران با آن روبهرو هستند را افزايش مىدهد
د) خطرى كه دارندگان اوراق قرضه با آن روبهرو هستند را افزايش مىدهد
19 ـ يكى پاداش سفتهبازی يا "جايزه خطر"' ' بر روى يكـ برگه قرضه، بيانگر،
الف) يكك بازده اضافى برای خريدار آن برگّه است، تا ريسك را جبران كند
 ج) هر يرداخت اضافى به انتشاردهنله يكك برگه قرضهـ است، تا خطر احتمال افزايش ماليات را جبران كند د) همه موارد فوق
 الف) به هنگًام كساديهاى شديد
ب) وقتى دولت مركزى به سوى كسريهاى شلـيد يش میرود
ج) وقتى شركتهاى سهامى در حال كاهش دادن اهرم مالى خود هستند
د) وقتى سودها در حال افزايش بوده، و بنابراين خريد سهام، بهتر از خريد اوراق قرضه است

الف) كساديها
ب) ركودها

، Y Y Y

$$
\begin{aligned}
& \text { الف) بلهىیها + دارايىها = ارزش ويزه ج ج ارزش ويزه - بلدهىها = دارايىها }
\end{aligned}
$$

 الف) با تقسيم كل دارايیها بر تعداد سهام مو جود

ج) با تقسيم ارزش ويزه بر تعداد سهام موجود د) با تقسيم ارزش ويثه بر كل بدهىها


د) همه موارد بالا

2) زيانهاست

هـ) هيع كدأم

الف) استهل كك
ب) درآمد بيش از از ماليات
ج) درآمد هـس از ماليات
Y 0
الف) هزينههاست
ب) سودهاست
ج) سرمايهگذاريهاست

## باسخختاهه

या 10
Cl
$\triangle 1$
$\stackrel{y}{4}$
$\because!$
SU。
©
slu
C(Y)
そ!
$\triangle(10$
$\Delta l \mathrm{l}$
$\rightarrow$ (IT
बी।
M
slltro
यl 19
4l (4)
36
sll lif

$\Delta H$
cir
SHE
$\stackrel{(1)}{ }$


## هزينههاى توليد

1
الف) تنها تجهيزات سرمايهاى خود را تغير دهل، ولى تعداد كارگُرانى كه استخدام مىكنلـ، قابل تغيير نيستنل

$$
\begin{aligned}
& \text { ب) هم تجهيزات سرمايهای، و هم تعلاد كارگران به كار گرفته در توليد را تغيير دهد } \\
& \text { ج) نه تجهيزات سرمايهاى، و نه تعداد كارگرانش را تغيير دهد }
\end{aligned}
$$ د) تعداد كارگُانش را تغيير دهد، ولىى حجم سرمايهاش را نمىتواند تغيير دهد


الف) كارگر كمتر. و سرمايه بيشترى به كار گيرد
ب) كارگر كم تر و همان مقلار سرمايه قبلى را به كار گیيرد
ج) ممان مقدار كار را با سرمايه بيشترى بی به كار گیيرد


هـ) با همان مقدار سرمايه، كار بيشترى به كار گیيرد
 الف) هزينههاى ثابت افزايش مى يابل، اما هز ينههاى متغير تغييرى نمىكنـ ب) هز ينههاى ثابت كاهش مىيابلد، اما هزينههاى متغير تغييرى نمىكند ج) هزينههاى ثابت و متغير، هر دو تغيير مىكنند

 F ـ ـ هزينه نهايحى، مقدارى اسـت كه:

الف) هزينه ثابت افزايش مىيابد، وقتى يكك كارگر بيش تر به كار گرفته مىشود

 د) هزينه ثابت افزايش مى يابد، وقتى يكت واحلد محصول بيش تر توليد مىشود ه) هزينه كل افزايش مىيابد، وقتى يك وايكد واحد محصول بيشتر توليد مىشود

ه ـ هزينههای يكى بنگاه، به جه صورت با هم ارتباط دارند؟


 د) منحنى MC ، هزينه كل را در نقطه مينيمم هزينه كل قطع مى 9 ـ اگگر هزينه متوسط در حال كاهش باشد، هزينه نهايى بايد،

د) بيش تر از هزينه متوسط باشد
هـ) كمتر از هز ينه متوسط باشد

الف) افزاينده باشد
ب) كاهنده باشد
ج) ثابت باشد

V V اتگر هزينههاى كل در حال افزايش باشند، هزينه نهايحى بايد،
د) منفى باشد
الف) افزاينده باشد
هـ) صفر باشد
ج) مشبت باشد
^ ـ قانون بازده نزولى بيان مىكند كه همزمان با استفاده بيش تر و بيش تر از يكى نهاده، توليد
نهايـى آن نهاده، بايد به ناجارْ






9 ـ تانون بازده نزولى بيان مىدارد، همجنان كه ستاده در كوتاهمدت افزايش مىيابد،
الف) هزينه ثابت به ناجار كاهش خواهن ب) هزينه ثابت به ناحار افزايش خواهد يافت
 د) هزينههاى نهايى به ناحار كاهش مى يابند

ها ـ توليد نهايهى كار، برابر اسـت با تعداد واحدهاى اضافى،





11 ـ براى محاسبه تمامى هزينههاى كوتاممدت يكى بنگاه، كه دو نهاده به كار مىگيرد ـ كار و سرمايه ـ همه آنحه بايد بدانيم عبارت است از الم الف) تابع توليد كوتاهمدت بنگاه
ب) تابع توليد كوتاهمدت بنگاه و هزينهوهاى ثاه ثابت آن آن

 هـ) هيج كدام از گزينههاى بالا كافى نيست
 محصول ه ه

واحد محصول برابر است با:
 r برابر است با:
 F f

الف(
 متحصولش برابر است با:

الف)


برابر است با:
الف) ـ ـبا توجه به اطلاعات سؤال IV

الف) يِشتر با بازدههاى نزولى روبهرو شده است ب) هنوز با بازددهاى نزولى دوبهرو نشده است ج) با بازده ثابت روبهروست
د) يِش تر با بازده فزاينده روبهرو شده است
هـ) با الطالاعات داده شده نمى توان تعيين كرد كه بنگاه ياد شده دارایى چهه نوع بازدهى است ^ا ـكدام يكـ از موارد زير، جزءه هزينههاى ثابت به شمار مى آيد؟ د) استهلاكك بهره بدهیىما

الف) هزينه نگَهدارى ماشين آلات ه) (الف)، (ج)، و (د) ب) دستمزدها ج) استهالكت ماشين آلات و تتجهيزات 19 ـ اگكر صرفههاى مقياس وجود داشته باشـلـ، الف) هزينه متو سط كوتاهمدت، افزايش مىيابد ب) هز ينه متو سط كو تاهملت، ثابت مى ماند ج) هز ينه متوسط كو تاهمدت، كاهش مى يابل د) هز ينه متو سط بلندملت، كاهش مى يابل ه) هز ينه متوسط بلندملت، افزايش مى يابل

د) هزينههای متوسط، ديگر وجود نخواهد داشت ها هـ هز ينههاى ثابت، متغيرند

الف) هز هنههاه
ب) هزينههاى متغير، ثابتند ج) هز ينههاى متغير، ديگ, وجود نخواهل داشت ا Y ـ صرفههاى مقياس وقتى وجود دارند كه X\% افزايش در همه نهادهها، منجر به، الف) انتقال منحني هز ينه متوسط بلندمدت، به اندازه X\% به بالا شود ب) انتقال منحنى هزينه نهايى، به اندازه X\% به چج شود ج) يكك افزايش X\% در محصول شود د) يك افزايش كمتر از X هـ) يكك افزايش بيش از X در محصول شود
_ Y Y Y Y الف) منحنى هاى هز ينه نهايى ها منحنى هاى هزينه كل ج) منحنى هاى هزينه متغير متوسط

ץ افزايش يافته|ند، آنگاه اين بنگاه با،
الف) هزينههای متوسط افزاينده روبهروست د) هزينههايى متغير متوسط افزاينده روبهروست ب) هزينههاى نهايى افزاينده روبهروست ها صر فههای مقياس روبهروست ج) بازدههای نزولى روبهروست
 الف) منحنى هزينه متوسط بلندملدت، افزاينده باشد ب) منتحنى هزينه متوسط بلندمدت، كاهنده باشد ج) منحنى هزينه متوسط كو تاممدت، افزاينده باشد د) منحنى هزينه متوسط كوتاهمدت، كاهنده باشل

2 - diseconomies of scale

هـ) منحنى هزينه نهايى بلندمدت، كاهنده باشد
Y ـ ـ اتگر بنگاهى به طور همزمان، با بازدههاى نزولى و صرفههاى مقياس روبدرو بــشد. آنگاه:

الف) منحنى هزينه متوسط بلندمدت آن كاهنده، در حالى كه منحنى هزينه نهايى كوتاهمدتش
افزاينده مىباشد

ب) منحنى هزينه متوسط بلندمدتش افزاينده، در حالى كه منحنى هز ينه نهاييى كوتاممدت آن نيز افزاينده مىباشد
ج) منحنى هزينه متوسط بلندمدت آن افزاينده، در حالى كه منحنى هزينه متوسط كوتامدلش كاهنده مىباشد

د) بازده نزولى نمى تواند همزمان با صرفههاى مقياس وجود داشته باشد § الف) تركيبهايى از نهادههاست، كه مى توان با يكت هز ينه معين خريداري هي كرد
 ج) مقدار كارى است كه مى توان با يكت هز ينه معين خريداري د) مقدار سرمايهاى است كه مى توان ان با يكت هزينه مينه معين خريداري ه) بهترين تركيبهاى توليدى است، كه مى توان با يكت هزينه معين انجام داد اـكر قيمت نسبى كار و سرمايه تغيير كند، آنگاه: YV

الف) همه اجزاء تابع توليد تغيير مىكنند ب) استفاده از همه نهادهها اتزايش مى يايبد ج) استفاده از ممه نهادهها كاهش مى ميابد د) شيب هر منحنى توليد يكسان (هممقدارى)، تغيير مىيكند هـ شيب هر خط هزينه يكسان (ممهزينه)، تغير مىكند (رئد

ــ ـد تعادل بلندمدت يكى بنگاه،
الف) يك منحنى هممقدارى توليد، بر يكك خط هم همزينه مماس است

3 - equal-cost line

> ب) يك منحنى هممقدارى توليد، يكت خط همهزينه رادر نقطهاى قطع مىكند ج) يكى منحنى بى تفاوتى‘ بر يكى خط بودجه مماس مىیشود د) يكك منحنى بى تفاوتى مطلوبيت، بر يكك خط همهز ينه مماس مىشود هـ) هيّ كدام از موارد بالا درست نيست

Y 9 ـ هز ينه فرصت يكـ نهاده، برابر است با:
الف) بيشترين منافعى كه مىتوان از آن نهاده، در كمبازدهترين كاربرد جانشين، به دست آورد ب) كم ترين منافعى كه مىتوان از آن نهاده6 در كمبازددترين كاربرد جانشين، به دست آورد ج) بيشترين منافعى كه مىتوان از آن نهاده، در يربازدهترين كاربرد جانشين، به دست آورد
د) (الف) (ب) يا (ج)
 سرمايه گذارى، فروشگًاهى را افتتاح نمود. اين مبلغ را از حساب پس اندازش كه داراى بهره هr ساليانه ه 1 درصد بود، برداشت كرد. اگر سود حسابدارى او برای سال اول عملياتش هزار دلار باشد، آنگاه سود اقتصادىاش برابر خواهد بود با:
د) هو ه هزار دلار
الف) صفر

ب) ب هزار دلار
ج ( 1 ( هزار دلار

## باستخامه




,


## 

> 1- برایى يكى بنگاه كاملاّ رقابتى، درآمد نهايهى،
> الف) كمتر از قيمت محصول آن بنگاه بياه مىياشد ب) برابر با قيمت محصول آن بنگاه مىباشد ج) بزرگ؛ تر از قيمت محصول آن بنگاه مى بياشد
 قيمت محصول مىياشد
ه) ارتباطى با قيمت محصول ندارد Y - به جه دليل منحنى عرضه كوتاممدت، داراى شيب مثبت است؟
د) (الف) و (ج)
الف) قانون بازده نزولى
(ج) (ج) و)
ب) صرفههاى مقياس

ج) شيب مُبت منحنى هزينه نهايى

 ب) مقدار محصولش را تعيين مىكند، اما قيمت آن را تعيين نمىنمايد ج) هم مقدار و هم قيمت محصولش را تعيين ميكند د) نه مقدار و نه قيمت محصولش را تعيين نمىكند، بنگاه تنها مـقدار نـهادههايش را مشـخص مى میمايد ه) هم قيمت، هم مقدار محصول، و هم مقدار نهادههايش را تعين مىكند F



ج) كاملاً ثركشش نيست، اما تقاضايى كه فروشنده منفرد با آن روبهروست، كاملاًّ بركشش است د) بى كشش است، همانند تقاضايى كه فروشنده منفرد با آن روبهروست ه) به صورت يك خط افقى است

هـ ـ در رقابت كامل، سود هر واحد محصصول برای يكى بنگاه منفرد، برابر است با: الف) هزينه كل بنگاه، منهاى درآمد كا هل آن بنگاه


 ه) قيمت فروش محصول بنگاه، منهاى هزينه كل متوسط آن بنگاه
§ ـ يكى صنعت كاملأ رقابتى را در نظر بگيريد كه در آن تعداد زيادى بنگاه يكسان وجود
 كوتامدت،

$$
\begin{aligned}
& \text { الف) هر بنگاه بيشتر توليد خواهد كرد و وبا زيان، به فعاليت ادامه ميدهد } \\
& \text { ب) هر بنگاه بيشتر توليد خواهلد كرد و با سود، به فعاليت ادادامه مىدهده }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ه) هر بنگاه كمتر توليد خواهد كرد و با زيان، به فعاليت ادامه مىدهد }
\end{aligned}
$$

منحنى عرضه كوتاممدت بنگاه رقابتى، آن بخش از منحنى هزينه نها بیى كوتاممدت آن
بنغاه است كه در بالاى،

$$
\begin{aligned}
& \text { ج) منحنى هزينه ثابت متوسط، قرار گيرد }
\end{aligned}
$$

^ ـ يكـ بنگاه در رقابت كامل، وقتى سودهاى اخافى مى برد كه:
الف) قيمت، بالاتر از هزينه ثابت باشد
ب) قيمت، بالاتر از هزينه متغير متوسط توليد باشد

ج) قيمت، بيشتر از هزينههاى كل متوسط توليد باشد د) هزينه نهايى، كمتر از هزينه متغير متوسط بـي باشد هـ) هز ينه نهايی، كمتر از هزينه كل متوسط باشير

- جهار پرسش بعدى بر اساس شكل زير طراحى شدهاند: قيمت، ،هزينه


9 ـ در شكل بالا، منحنى عرضه كوتامدت بنگاه عبارت است از:


 ه - ـ در شكل فوق، نقطه سربهسر كدام است؟
G (a
Fe
B (ب
A الف
هـ) نشان داده نشده است

11 ـ در شكل بالا، نتطه تعطيل بنغاه كدام است؟

$$
\begin{aligned}
& \text { (a) يا A (به قيمت بستگى دارد) } \\
& \text { هـ) نشان داده نشده است }
\end{aligned}
$$

A الف)
Bl Fe
r Y ـ در شكل بالا، فاصلهاى كه بنگاه در آن ثاصلب، با وجود اين كه با زيان روبهروست، به توليد ادامه مىدهد، كدام اسـت؟
(
هـ

AB (الف
BF (ب)
FA

شا ــ اگر يكـ بنگاه كاملاُ رتابتى، بيش از مقدارى كه سـودش را حداكثر مىكند، توليد نمايد، آنگاه تيمت بايد،

الفـ) بالاتر از هزينه نهايى قرار داشته باشد د) در زير هزينه متغير متوسط باشد ه) برابر با هزينه متغير متوسط باشد ب) برابر هزينه نهايى باشد ج) در زير هزينه نهايى قرار داشته باشد

If
 داشته و،

د) بالاى نقطه تعطيل باشد
ه) بين نقطه تعطيل و نقطه سربهسر باشد

الف) بالایى نقطه سربهسر باشد ب) زير نقطه سربهسر باشد ج) زير نقطه تعطيل باشد

10 ـ حداكثر سود برای يكى بنگاه كاملاُ رقابتى، در آن مقدار محصولى به دست مىآيد كه: الف) فاصله عمودى ميان منحنىهاى هزينه كل و درآمد كل، حداكثر باشد ب) منحنى های سود و زيان همديگر را قطع كنتن

ج) هز جنه كل، حداقل باشل
د) درآمل كل، حداكثر باشد
هـ) هيع كدام از موارد بالا
¢
الف) در نقطه تعطيل بنگاه، صفر است ب) در نقطه تعطيل بنگاه، بزرگگتر از صفر است

ج) در نقطه سربهسر بنگاه، صفر است
د) در نقطه سربهسر بنگاه، بزرگّتر از صفر است هـ) بيش از صفر است، به شرطى كه بنگاه در فاصله نقاط سربهسر و تعطيل، فعاليت كند (ـ فرض كنيد نتخست در يكى صنعت، محدوديت ورود وجود داشته باشد. با برداشتن محدوديت ورود برابى بنگاههاى جلديد،
الف) منحنى عرضه صنعت به خیب جابهجا مى شود

ج) منحنى عرضـه صنعت به راست جابهجا مىشود د) منحنى عرضه حنعت تأثيرى نمى پذيرد هـ) هيع كدام از منحنى هاى صرضه و تقاضایى صنعت، تأثيرى نمىیذيرند A 1 ـ اكُر در يك صنعتت كاملأ رتابتى، تقاضا كاهش يابد، آنگاه قيمـت، الف) در كوتاممدت افزايش، و در بلندملت كاهش مىيابد ب) در كو تامملت افزايش، و در بلندمدت افزايش بيشتر مىيايب ج) در كو تاهمدت كاهش، و در بلندمدت كاهش ييشتر مىيابد د) در كو تاهملت كاهش مىيابل، و در بلندملدت به سوى همان قيمت اوليه افزايش خراهدلد يافت هـ) در كو تاهمدت كاهش مىيابل، و در همان سطع، ثابت باقى مىماند 19 - براى آن كه عرضه بلندمدت صسنعت، كاملاً يركشش (افقى) باشد، الف) صنعت بايد به اندازه كافى بزرگَ باشد، به گونهاى كه بتواند بر قيمت نهادهها تأثير بگذارد ب) نهادهها بايد با همان كيفيت و قيمتى كه در اختيار بنگاههاى قبلى قرار داشتهاند، در دسترس بنگامهاى جلديد نيز قرار داشته باشند ج) هر دو گزينه (الف) و (ب) درست است
 هـ) منحنى عرضهه صنعت نمىتواند كاملا" افقى باشد

Y ـ منحنـى عرضه بلندمدت يكى صنعت، معمولاً داراى شيب مثبت است، زيرا: الف) ورود بنگًاههاى جديد، باغث افزايش قيمت نهادهها مىشود

ب) با ورود بنگاههاى جديد و خريد نهادههاى بيشتر، كيفيت نهادهها كاهش مى يابل ج) (الف) و (ب) درست است
د) اصولاً منحنى عرضه بلندمدت نمىتواند شيب مشبت داشته باشد

- به توجه به شكل زیر، به پنج هرسش بعدى پاسخ دهيل:


ا Y ـ با داشتن عرضه و تقاضاى اوليه، S و D ، تعادل صنعت در نمودار (ابي" در نقطه،

$$
\begin{aligned}
& \text { ج } \\
& \text { (2 }
\end{aligned}
$$

 الف) G جابهجا مى شود، كه قيمت در P ثابت مىماند و F هزار بنگاه در صنعت وجود دارد ب) جابهج


 در نمودار (الفل"،

$$
\begin{aligned}
& \text { الف) هيج سودى بيش از سود عادى نمى P1 } \\
& \text { ب) سودى برابر P1 RNQ میبرد } \\
& \text { ج) سودى برابر QNRP میبرد }
\end{aligned}
$$

 در F حركت كند. پس از آن در بلندمدت، يكى حركت ديگرى به سوى تعادل مـى توانـد

وجود داشته باشـل، يعنى از،
ج ج
د

ه ـ ـدر شكل بالا، عرضه بلندمدت عبارت اسـت از: EG ( ) P1Fi $\quad$ FG (e

צY ـ اگر قيمت كاهش يابد، آنگاه منفعت توليدكنندگان،
الف) بيشتر مىشود، به اندازه ناحيه سمت چیب منحنى عرضه ميان قيمت قبلى و جديد

 د) كمتر مىشود، به اندازه ناحيه سمت چهپ منحنى عرضهه ميان قيمت قبلى و جديد
YV ـ وقتى دولت بر كالا يمى، ماليات غيرمستقيم وضع مىكند،

الف) زيان مصرفكنندگان و توليدكنندگان كمتر از مالياتى است كه دولت





- چهار سؤال بعدى بر اساس شكل زير طرح شدهاند:


YA ـ وقتى تقاضاى بازار به بالا جابهجا مىشود، قيمت از P1 به P1 افزايش مى يابد. در
اين حالت درآمد كل صنعت چه مقدار افزايش مى يابد؟

$$
\begin{aligned}
& \text { (2) به اند }
\end{aligned}
$$

الف) به اندازه ناحيه
ب) به به اندازه ناحيه
ج) به اندازه ناحيه

مى يابند؟

د) به اندازه ناحيه
هـ) هزينهها را در اين شكل نمىتوان نشان داد

الف) به اندازه ناحيه
ب) به به اندازه ناحيه
ج) به اندازه ناحيه

د) ناحيه ب +

هـ) منفعت توليدكندگًان را نمى توان در اين شكلَ
نشان داد
مى:برند، برابر است با:
مىیبرند، برابر است با:
الف) ناحيه
ب)
ج) ناحيه
 مىدهند، برابر است با:
د) ناحيه r

هـ) ناحيهاى كه بر روى شكل، نشا نشان داده
نشده است

الف) ناحيه 1
ب)
ج) ناحيه

## 

| $\rightarrow 10$ | clt | \%It | \# | $\because 1$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| cllo | (9) | cla | - 1 | $\stackrel{\circ}{8}$ |
| - 110 | $\triangle 1 \%$ | clor | cll! | all! |
| ero | - (19 | - 11 | clly | cll\% |
| $\Delta 1 \mathrm{ra}$ | ctry | - 1 H | ctro | " ${ }^{\text {\% }}$ |
| -ro | $\mathrm{c}^{\text {cra }}$ |  | \& Iry | sly. |
|  |  |  |  | $\stackrel{\text { a }}{ }$ |

## رقابتكامل وكارايع اقتصادى

1 ـ در يكى بازار كاملاُ رقابتى، جايى كه عرضه با تقاضا برابر است، مـنفعت نـهايى هـر مصرفكننده،

$$
\begin{aligned}
& \text { الف) بزرگكتر از هزينه نهايى هر توليدكننده خواهد بود بود } \\
& \text { ب) برابر با هزينه نهايیى هر توليدكننده خراهند } \\
& \text { ج) كمتر از هزينه نهايى هر توليدكننده خواهد بود } \\
& \text { د) كمتر از هزينه متغير متوسط هر توليدكنده خواهد بود }
\end{aligned}
$$

r ـ كدام يكى از گزينههاى زير، جزء شروط لازم براى برقرارى كارايـ، در يكى بازار كاملاً
رقابتى، نيسـت؟

الف) هز ينههاى اجتماعى و هزينهمایى خصوصى برابر باشيا
ب) منافع اجتماعى و منافع خصوصمى برابير باششند
ج) مصرفكتندكَان، منفعت نهايى را با قيمت برابر كتند

هـ) مصرفكتندكان، منفعت نهايى را با هزينه كل برابر كنند
「 ـ و وتتى محصـولى كه توليد مىشود، بيش از مقدار كارا باشد، آنگاه:
الف) منفعت نهايى اجتماعى، MBS ، با هز ينه نهايى اجتماعى، MCS ب) ج) (د) برابر صفر است MC

٪ ـ ـكارايم، مستلزم آن است كه يكـ فعاليت تا جايعى گسترش يابد كه: الف) منفعت كل آن فعاليت، با هزينه كل آن برابر باشد

ب) منفعت كل آن فعاليت، با هزينه نهايى آن برابر باشد

 هـ) منفعت نهايى آن فعاليت، با هزينه نهايى آن برابير بارير باشد ه - ايجاد يكى تحول در تكنولوزى، كه باعث افزايش تقاضاى كشاورزان بـراى كـودهاى شيميايى شود،
الف) سطح كارای توليد كود شيميايى را افزايش مىدهد
 ج) تأثيرى بر سطح كارايى تولي توليد كود شيمياييى ندارد
 \& - وقتى توليد در سطح كاراى خود نباشد، يكى زيان كارايـى وجود دارد. در اين وضعيت مى توان نتيجه گرفت كه منفعت نهايى اجتماعى، الف) بزرگڭتر از هزينه نهايى اجتماعى است
 ج) برابر با هز ينه نهايى اجتماعى است
 هـ) صفر است

V
 ب) همه منافع آن كالا به دست خريدارانش برسله، و هيجّ كس غير از خريداراران، نتواند از آ آن كالا
بهره بيرد


^ ـ در كدام يك از موارد زير، يكى سياست، باعث يكى بهبود پارتويـى شده است؟ الف) ايجاد يكك منفعت ه 1 ا ريالى هم براى فرد A A و هم براى فرد B ـ ـ اين دو نفر تنها كسانى

هستند كه از اين سياست متأثر مىشوند

 شود
د) (الف) و (ب)، هر كدام مثالى از يكك بهبود بارتويى هستند ه) (الف) و (ج)، هر كدام مثالى از يكك بهبود يارتويى هستند 9 ـ وقتى كالايى دارای منفعت خارجى (آثار خارجى مثبت) است، الف) منفعت نهايیاش براى جامعه، كمتر از منفعت نهايیاش براي برای خريداران است ب) منفعت نهايى جامعه، برابر با منفعت نهايى خري خريدارياران است


 ه 1 - وقتى ماشينآلات بيشرفته يكـ كارخانه، بـه خـاطر عــدم رسـيدگى و عــدم صـرف هزينههاى نگهدارى، فرسوده و مستهلكى مىشوند،

د) علت آن نقص ذاتى رقابت كامل است
هـ) علت آن نقص ذاتى انحصـار است

الف) ناكارايى تخصيصى وجود دارد ب) ناكارايى تكنولوزيك وريك وجود دارد ج) ناكارايى يويا وجود دارد

11 ـ رقابت كامل، نسبت به انحصار،


 د) هم از نظر كارايى يويا و هم از نظر كارايى تخصيصى مزيت دارد

IY _ گاهى گفته میشود كه رقابت كامل در ايجاد ابداعات و نوآوريها، نسبت به اشكــال ديگر بازار، ضعيف است، زيرا معمولاً بنگاههاى كوجّى،

1-dynamic efficiency



 ٪ 1 ـ ـاگكر در يكـ اقتصاد كاملأ رقابتى كه آثار خارجى در آن وجود ندارد، تغييرى در توزيع درآمد خريداران به وجود آيد (به طور خودكار يا به وسيله مداخلات دولتى)، آنگاه اقتصاد،




 ناكارا
 دريافتى توسط فرد ديگر مقايسه كرد،
الف) نمىتوان گفت كه آيا يكت نتيجه بازار، كاراراست يا خير اير ب) نمىتوان گَفت كه يك نتيجه، از از ديگرى كاراراتر است
 د) نمى توان گفت كه كارايى يك نتيجه مطلوب است

10 ـ يكى الكُوى حلقه خبيثه در قيمتها، وقتى به وجود مىآيد كه:
 گمان مىبرند كه قيمتهاى آينده بالاتر از امروز خواهو باهد بود



 د) ميان تصميم براى توليد، و تحويل محصول به بازار، تأخير زمانى وجود نداردي اندي اما كثشاورزان

گُمان مىبرند كه قيمتهاي آينده كمتر از امروز خواهل بود
 كشاورزان گمان مىبرند كه قيمتهاى آينده نيز مشابه قيمتهاى امروز است \& 1 ـ در يكـ بازار، كه در آن تنها چحند فروشنده وجود دارد (يعنى فروشندگان مى توانند بر قيمـت تأثير بگذارند)، معمولاً كدام يكى از شرايط كارايـى مربوط به رقـابـت كـامل، تـقضى

مىشـود9
الف) علم وجود هزينههاى خارجى
ب) علم وجود منافع خارجى
ج) برابر ساختن هزينه نهايى با قيمت، توسط فروشندگًان د) برابر ساختن منفعت نهايى با قيمت توسط خريداران هـ) همه موارد بالا نقض مىشود

IV
مى شود؟
الف) برابرى هزينه نهايى اجتماعى، با هزينه نهايى خصوصحى توليدكننده
 ج) فروشندگان، هزينه نهايى خود را با قيمت برابر مىكنند د) خريداران، منفعت نهايى خود را با قيمت برابر مىكنند هـ) همه موارد بالا نقض مىشود 1 1 ـ سفتهبازى يعنى:

الف) فزوش يكك كالا، با اين انتظار كه قيمتش افزايش خواهل يافت ب) خريد يكك كالاك با اين انتظار كه قيمتش افزايش خواهد يافت ج) خريد يكك كالا، با اين انتظار كه قيمتش تغيرى نتخواهد كرد د) اصو لاً سفتهبازى مربوط به بازارهاى پول و استفاده از بهرههاى منابع مالى است 19 ـ فرض كنيد سفتهبازان در سال اول خريد كـنتد، و در سـال دوم بـغروشند، در ايـن صورت:

الف⿻) آگر قيمت در سال دوم بالاتر باشلد، اين سفتهبازى منجر به يكك زیان كارايى براى جامعه، اما يكك سود برای سفتهبازان مى شود
 يكك زيان برای سفتهبازان مىشود
ع) آگر قيمت در سال دوم پايينتو باشلف، اين سفتهبازى منجر ب4 يكك زيان كارايى براى جامعه، و يكك زيان برایى سفتهبازان مى شود
د) اصولآ سفتهبازان سود بيرنل يا زيان ككنل، جامعه با زيان كارايـى روبهروست هـ) وقتى سفتهبازان زيان مىیننل، جامعه خیز ی از دست نمىدهمل
. Yo
الفـ) براى جامعه سودمند است، زيرا باعث مىشود كالاها از يكك سال وفور به يكك سال كمبود، كه قيمت كالاها باللاست، حركت كنند

ب! براى جامعه سودمند است، زيرا باعث مىشود كالاها از يكك سال كمبود به يكك سال وفور؛ حركت كنند
ج) سفتهبازى معمولاً موجب كاهش نوسانها نمىشود، زيرا نفع سفتهبازان، در همين نوسانهاست
 سفتهبازان سود ببر نلف جامعه زيان مىكنل

الف) مىتوات وضع يكك فرد را بهبود داد6 بلون آن كه وضع ديگرى بدتو شود ب) نمىتوان وضع هيَ كس را بهبود داد6 مگر آن كه وضع ديگرى بدتر شود
 د) در يكك وضیيت بهينه پارتويی6 به هيع طريقى نمىتوان وضت هيح يكك از افـراد را بـهبود بـخشيل
 ج) قيمتتهای همه كالا ما تغيير كنل

الف) توزيع درآمل تغيير كند
(الف) (ج) (ج)
ب) منتنى امكانات توليد (PPC)
ه) (الفن) و (ب)
تغيير كنل
r Y ـ ـاكارايع فنى، باعث مىشود يكـ اقتصـاد،
الف) در داخل منخنى امكانات توليدش (PPC) قرار بعيرد ب) در بالاى PPC قرار بگيرد

 هـ) هيج يك از از موارد بالا

الف) براى يكث كالا، تقاضاى اضافى وجود
 ج) نقطه توليد با نقطه مطلوب مصر مرف، يكر يكسان نيست وري د) همه موارد بالا

## 



 دستيابى است. اين بنگاه در صودتى يكى انحصار طبيعى خواهد بود كه مقدار تقاضا در قيمت or ريال، نزديكى به،

$$
\begin{aligned}
& \text { د ( } \\
& \text { هـ) هزار واحد باشد }
\end{aligned}
$$

الف) يك ميليون واحد باشد ب) ج) ه 1 هزار واحد باشد




 ج) مواد خام لازم برايى توليد كالا، در اختيار يك بنگاه است است ( ) (الف) و و (ب)

r ـ معهولاً شركتهاى تلفن محلى را جزء كدام يكى از حالتهاى زير مـىتوان در نـظر گرفت؟

د) يك انح انحصار چندقطبى
هـ) يك انحصار ناشى از تبانى

الف) يك انحصصار قانونى
ب) يك انحصصار طبيعى
ج) يك انحصار غيرطبيعى
F ـ ـ درآمد نهايى در يكى انحصهار،

الف) همواره بيش از هزينه نهايى است ج ج برابر با ارتفاع منحنى تقاضا مىباشد
 ب) همواره در بالاى هزينه متوسط هـ) بزرگكتر از ارتفاع منحنى تقاضا مىباشد قرار دارد

ه ـ اقتصـاددانان، قدرت بازارى را چگگونه تعريف مىكنند؟
الف) توانايى يكك بنگاه براى تأثير بر تصويب قوانين مربوط بـي بـ اقتصـاد ب) توانايى يكك بنگاه برایى تأثير بر تعيين نرخهای ماني


د) توانايى يكك بنگاه براى تأثير بر قيمت بازار
هـ) هيج كدام از موارد فوق
§ ـ در كدام يكـ از موارد زير، قدرت بازارى بنگّاه بيشتر است؟
الف) يكُ بنگاه كاملاً رقابتى

ج) يك انحصار نظارتشده كه با يكك سقف قيمت روبهروست
د) يكك انحصـار نظارتنشده

V
الف) با تقاضاى كل بازار يكسان است
ب) در سمت راست تقاضاى كل بازار قرار دارد

د) داراي كثشش بى دنهايت است
هـ) هركشش تر از تقاضاى كل بازار است
^ ـ در تعادل يكى انحصارگر نظارتنشده، درآمل نها يه،
د) برابر با قيمت بازار است
هـ) كمتر از قيمت بازار است
الف) كم تر از هزينه نهايى است
ب) بيش تر از هزينه نهايى است است است است است
ج) بيش تر از قيمت بازار است

9 ـ يكى انحصـارگر نظارتنشده (كه آزادانه سودش را حداكثر مىسازد)، ناكارا عمل مىكند،

الف) هز ينه نهايىاش را بلدون توجه به درآمل نهايى، با تقاضا برابر مى مكند ب) درآمل نهايىاش را بدون توجه به هز ينه نهايى، با با تقاضا برابر مى بكند
 د) هزينه متوسط را بدون توجه به هزينه نهايى، برابر تقاضا قرار مىدهد ها هزينه نهايى را بلون توجه به تقاضا، برابر درآمد نهايى قرار مىدهد

ه ا ـ وقتى يكى انحصارگر، سودش را حداكثر مىكند، هزينه نهايح آخخرين واحد توليد،
الف) برابر با منفعت نهايى آن برای جامعه است ب) بيش از منفعت نهايى آن براى جام جامع است ج) كمتر از منفعت نهايیى آن براي جا جامعه است



I 11 ـ وقتى يكى صنعت كاملاً رقابتى، به يكى انحصار تبديل مىشود، نتيجه آن،

 ج) محصول بيشتر، و قيمت بيشتر است
 يك بنگاه رقابتى كامل است؟

الف) قيمت، بيشتر از هزينه نهايى نباشذ د) قيمت، برابر با هزينه نهايى باشل ب) قيمت، برابر با هزينه متوسط باشد ج) درآمد نهايى، برابر با هز ينه نهايى باشد
 بنگاه قرار دارد، نشان دهنده،
د) هزينه متوسط آن است
الف) درآمد نهايى آن است

هـ) درTامد كل آن است
ب) هزينه نهايى آن است
ج) درآمل متوسط آن است
If ـ مستطيل سـود بـراى يك انــحصـارگر، بــرابـو اسـت بـا مـقدار تـوليد آن انـحصهارگر
ضرب در،

د) هزينه نهايىاش
هـ) قيمت، منهاى هزينه نهايىاش

الف) هزينه متوسطش
ب) قيمتش
ج) قيمت، منهاى هزينه متوسطش
10 ـ ناكارايح فنى ' به اين مغهوم اسـت كه انحصارگر،
الف) (بسيار كمتر از رقابت توليد مىكند ب) بسيار بيشتر از رقابت توليد مىىكند
 د) برأى تحقيق و توسعه (R\&D) سرمايهگذارى بسيار انلكى مىكند هـ) بر روى هايين ترين منحنى هزينهاى كه برایى او امكانیذير است، توليد نمىكند 91 ـ انتحصار، عموماً منجر به، الف) كارايمى تخصيصى مى شود ب) ناكارايى تخصيصى مى شود ج) ناكارايى فنى مى شود

ـ ـ در كدام يكـ از موارد زير، سود بنگاه، صفر است؟ IV الف) انحصارگر نظارتنشدهاى كه يكك قيمت دريافت مىكند
 ج) انحصهارگُ نظارتشدهاى كه قيمت را بر اساس هزينه نهايى تعيين مىكند د) انحصارگَ نظارتشدهاى كه قيمت را بر اساس هز ينه هثوسط تعيين مىكند ه) انحصارگر نظارتشدهاى كه قيمت را بر اساس درآمل نهايى تعيين مىكند
^1 ـ در مقايسه با قيمتگذارى بر اساس هزينه نهايح، يك سياسـت دولتى كه انحصارگر را

1-technical inefficiency

مجبور به قيمتگذارى بر اساس هزينه متوسط مىكند،
الف) منفعت كارايى يكسانى به دست مىدهد

انحصارگر به توليد ادامه دهد




19 - بر اساس نظريه بهينه دوم،
الف) ضرورتى ندارد بكوشيم شرط كارايى را در يكت بخش برآورده سازيم، در حالى كه بقيه اقتصاد، انحصارى است
ب) بايد بكوشيم شرط كارايى را حتماً در يكى بخشش برآورده سازيم، حتى اگَر بـقيه اقتصاد، انحصارى باشد ج) اگگر بيش تر اقتصاد، انحصارى است، بايد بكوشيم بخششهاى ديگر نيز تبديل به انحصار شو شوند


- ده سؤال بعدى بر چايه شكل زير تنظيم شدهاند:


Y ـ ـ با توجه به شكل، انحصار نظارتنشده،
الف) نقطه H را بر روى منحنى تقاضايش انتخاب مى ركند ب) مقدار ج) مقدار د) مقدار


Y ـ ـ با توجه به شكل، نسود يكى انحصار نظارتنشده جه مقدار است؟

| $\mathrm{P}_{2} \mathrm{CHP}_{3}(2$ | (الف) |
| :---: | :---: |
| ها ها | $\mathrm{P}_{4} \mathrm{FLP}_{3}$ (ب) |
|  | $\mathrm{P}_{5} \mathrm{AFP}_{4}$ ( |

Y Y با توجه به شكل، يك انحصهار نظارتنشده،
الف) برای هر واحد توليدش، سودى به اندازه FA می میبر
 ج) توليد را جايى انتخاب مىيكند كه هزينه نهايى، منحنى تقاضا را را قطع كند د) (الف) و (ب) ه) (الف) و (ج)
r كارايى برابر خواهد بود با: BCH \& $\quad \mathrm{P}_{5} \mathrm{AFP}_{4}$ ( $\mathrm{A} \quad \mathrm{AHK}$ (ج ABJK (ب) BJH (ب) Y Y ـ با توجه به شكل، در نظر بگيريد كه يك سازمان دولتى، مسؤول تنظيم انحصـار بر اساس قيمتگذارى هزينه نهايعى شده است. قيمتى كه اين سازمان تعيين مىكند، برابر است
$P_{5}(\infty$
$\mathrm{P}_{4}(2$
$P_{1}(\underset{ }{ }$
$P_{2}$ (ب
P3 (الف
 عمل مىكند.

$$
\begin{aligned}
& \text { ب) مقدار } \\
& \text { ج) مقدار } \\
& \text { د) مقدار } \\
& \text { \& }
\end{aligned}
$$

د) ناكارايي انحصار را الز ABJHK به ABJ افزايش مىدهد


$P_{5}$ (
$\mathrm{P}_{4}$ (2
P1
$P_{2}$ (ب
P3 الف

Y^ ـ با توجه به شكل، انحصـارى كه بر اساس هزينه متوسط قيمت گِذارى مىكند،
 ب) مقدار
 د) مقدار Y9 ـ با توجه به شكل، قيمتگَذارى بر اساس هزينه متوسط،


 د) ناكارايى انحصار را از ABJH

 ب) وقتى كه قيمت متوسط در كل ثابت بماند

> ج) وقتى كه در غير اين صورت، بنگاه نتواند هزينههايش را بيوشاند د) وقتى بنگاه بتو اند بازارش را تقسيم كند

ا - - يكـ انحصارگر حداكثر كننده سود كه مى تواند ميان دو گروه از خريداران، تبعيض قيمـت اعمال كند،
الف) از گروهى كه تقاضايش كمكشش تر است، قيمت بالاترى دريافت مىكند ب) از گFوهیى كه تقاضايش كمكثششتر است، قيمت كمترى دريافت مىكند ج) از هر دو گروهة قيمت يكسانى دريافت مى اكند د) از هر كدام از گروههها، به انتخاب خود، قيمت بالاترى دريافت مىكند

## 4olizul



## VV

## بازار هاى טو حى فاهل اذڭصار و قابتكامل

1 ـ وقتى بنگاههاى يكى صنعت، محصولات خود را از همديگر متمايز مىسازند، جه نوع بازارى چديدار میشود؟
د) ردقابت انحصارى
الف) رقابت كامل
هـ) محصولات بنگاهها در همه ساختارهاى
ب) انحصار
ج) انحصار و رقابت كامل بازل
r ـ ـ در بلندمدت، يكى بنگاه در بازار رقابت انحصارى،




د) به مقدارى توليد مىكند كه هزينههاى متوسط كل آل راش را حداقل سازد ه) سودى بيش از حد عادى به دست مى آورد「
الف) دقيقاً همحون رقابت كامل، يك محصول استانتاندارد و همگگون وجود دارد



روبهروست
 هـ) دقيقاً همچجون رقابت كامل، تعداد فروشندكان بان بسيار زياد است

Y - جه ويزگى دز رقابت انحصهارى، باعث مىشود سود يكى بنگاه در بلندمدت صفر باشد؟

1-monopolistic competition

$$
\begin{aligned}
& \text { د) ورود آزاد } \\
& \text { ه) تبانى فروشندگان } \\
& \text { الف) تمايز محصول } \\
& \text { ب) هدايت قيمت } \\
& \text { ج) قدرت بازارى }
\end{aligned}
$$

- چهار پرسش بعل، بر پايه شكل زير سازمان يافتهانـد. در ايـن شكـل، AC Aهـزينه
 كه هر كدام از اين بنگاهها با آن روبهروست، وجود مىداشت، تقاضايعى كه هر كدام با آن روبهرو بود، D300 مى


ه - با توجه به شكل، بنگامى كه در كوتاممدت با منحنى D400 رويهروست،
الف) سود میبرد
ب) سودش صفر است
ج) زيان مىكندك زيرا

 فروش آن قرار داشته باشد

9 ـ با توجه به شكل، در اين صنعت، در بلندمدت،

الف) بنگاههأى جلديلى وارد خواهند شد ب) در تعداد بنگاهها تغيير ى رخ نخواهد اهد داد
ج) كمتر از
د)
ها بيشتر از ا ا بنگاه از بنگاههای موجود، از صنعت بيرون خواهند رفت
V
الف) ه مץ بنگاه در صنعت وجود خواهل داشت، كه هر كدام از آنها در نقطه S ، با سود اضافى
صفر به فعاليت مىيردازد
ب) به ب بنگًاه در صنعت وجود خواهد داشت، كه هر كدام از آنها در نقطه P ، با سود اضافى
صفر به فعاليت خواهل پرداخت
ج ( Foo بنگًاه در صنعت وجود خواهل داشت، كه هر كدام از آنها زيانى متحمل مى بشود د (Foo بنگاه در صنعت وجود خو اهل داشت، كه سود اضافى هر كدام از آنها صفر خواهل بود ه) كمتر از ه م ب بنگاه در صنعت وجود خواهل داشت، كه هر كدام از آنها يكك سود اضـافى

مى 2
^ ـ با توجه به شكل، تعادل بلندملت،
الف) كاراست، زيرا سود هر بنگاه صفر است
ب) كاراست، زيرا هر بنگاه در حداقل هزينه متوسط، توليد مىكـند ج) ناكاراست، زيرا سود هر بنگاه صفر است
د) ناكاراست، زيرا هر بنگاه با هزينه متوسطى بالاتر از حداقل، توليد مىكـند هـ) ممكن است كارا يا ناكارا باشل، نمىتوان مطمئن بود

9 ـ ححداقل هزينه متوسط يك بنگاه، ه ا ريال است كه در سطع دست مىیيابد. اين صنعت وقتى مى تواند كاملاُ رقابتى باشد كه مـقداز كـل تـقاضاى ايـن

محصول در قيمت ه ا ريال، برابر باشد با:

د (د هزار واحد
هـ) ه ا هزار واحد

الف) يكك ميليون واحد با ج)

 ب) بنگاهى كه قيمت را تعيين مىكند، سود خواهد برد و و بقيه بنگامها و اقتصاد به عنوان يكك كـله ، زيان خواهند كرد
ج) همه بنگاهها، و اقتصاد به عنوان يكي كل، سود سود خواهن انـد برد



$$
\text { I } 1 \text { ـ يكى بنگاه در انحصار جندتطبى، }
$$

الف) نبايد نگران اين باشد كه اگگ, او با يكى از بنگاههاى رقيبش ادغام شود، دولت جه واكنثى
نشان میدهد

ب) نبايد نگران واكنش رقبايش به قيمتهايى كه او تعين مىكند، باشد ج) بايد نگران واكثش رقبايش به قيمتهايى كه او او تعين مىيكند، باشد
 هـ) هيج كدام از موارد بالا درست نيست

IY ـ در يكى انحصار چحندقطبى طبيعى، منحنى هزينه متوسط يكى بنگاه منغرد، از كـجا شروع به افزايش مىكند؟
الف) از سمت راست منخنى تقاضای كا كل بازار
ب) از جايى كه منحنى تقاضاى كل باز ازار را تطع مىكيند
ج) درست از سمت چچب منحنى تقاضاى كل بازار
 ه) هيج كدام از موارد فوق

 ريال، كدام يك از مقادير تقاضـاى كل زير، بيانگر يك انحصـار طبيعى است؟

2 - oligopolistic firms

د) ه • هِ هز هزار واحد
الف) ه 1 ميليون واحد
ه) ه 9 هزار واحد
ب) يكت ميليون واحد ج) ه ه 7 هزار واحد
 نسبت تمركز است. اين نسبت بيانگر سهم بزرگتترين بنگاههاى يكـ صنعت در توليد كل صنعت مىیاشـد. معمولاً براى محاسبه اين نسبت، سهم جند بنگاه از بزرگّترين بنگاههای صنعت را محاسبه ميكنند؟

د)
هـ) هـ

الف) ب بنگاه

ج)

10 ـ اكگر منحنىهاى تقاضاى بازارها، شبيه يكديگر باشند، كدام يكـ از گــزينههاى زيــر
درست است؟
الف) منحنى هزينه متوسط بنگاه انحصار جندقطبى طبيعى، ديرتر از انحصار طبيعى به حداقل خودش مىرسد ب) منحنى هزينه متوسط بنگاه انحصطار طبيعى، ديرتر از هندقطبى طبيعى به حداقـل خـودش مىرسد
ج) منحنى هز ينه متوسط بنگاه كاملاًّ رقابتى، ديرتر از هندقط
 \&1 ـ منحنى هزينه متوسط يك بنگاه، در سطع توليد ه 1 هزار واحد به حداقل خـودش ( (Y0 ريال)، میرسد. اين بنگاه وقتى در يكـ بازار جندقطبى طبيعى قرار خواهد داشت، كه تقاضاى كل در قيمت Yo ر ريال، مثلًا،

د) ه ا 1 هزار واحد باشد
هـ) 9 هزار واحد باشد

الف) يكك ميليون واحد باشد
ب) ج) ه ه ه هزار واحد باشد

ـ ـ شاخصى هرفيندال ـ هيرشمن " براى نشان دادن تمركز صنعتى، كدام است؟ IV الف) مجموع سهم بازارى همه بنگاهمهاى صنعت ب) حاصل حا خرب سهم
 د) مجموع مربعات سهم بازارى همه بنگاهمهاى صنعت هـ) مجموع سهم جهار بنگاه بزرگكتر صنعت
 محصولات، و دو بنگاه ديگر هر كدام ها 1 درصد محصـولات آن آن را توليد كنند، عبارت است است از
1 ( A A o o (
-/ヘ^(ج)
-/77 الف

19 ــكدام يكى از بنگاههاى زير، بيش از ساير بنگاهها، داراى قدرت بازارى است؟
 ب) يكُ بنگاه در رقابت انحصارى ج) يكك انحصارگر چندقطبى

 ب) خود را باكاهش قيمت توسط آن بنگاه، تطبيق داده، اما با افزايش قيمت تطبيق ندهند

 ها هر تغييرى كه او انجام دهد (در باره قيمت، ستاده، تبليغات، و غيره)، را ناديده بگيرند
| Y ـ رهبرى قيمت،

الف) تنها وقتى رخ مى مدهد كه در يك صن صنعت، تبليغات سنگينى وجود داشته باشي ب) در يك انحصار هندقطبى، ابزارى است براى انجام تغييرات "باقاعده" قيمت

ج) نشان مىدهد كه در يكک بنگاه، كدام ملبير برتر6 تصميمات قيمتگذارى را مىگیرد د) بيش تو در رقابت كامل رن مىدهل هـ) بيش تر در يكك صنعت انحصهارى شله رن میىدهد


 ج) بر اين ثرض استوار است كه اگگر بنگاهى قيمتش راكاهش دهد، رقبايش از آن ييروى مىكنند


هـ) همه موارد بالا

تץ - روشُ رهبرى ثيـمـت،
الف) شناسايى تبانى تلويحى را دشوار مىسازد بس) تنها در رقابت انصصصارى رغ مىدها ج) تنها در انتحصار دوقطبى رخ مىدها د) تنها در رقابت كامل رخ میدهد ه) تنها در انتحصار رخ مىدهد

- ¡ - YF الف) ميان انحصهارگُرانى كه هو يكك، بازار مشصوص خود را در اختيار دارنل ب) ميان بنگاههاى كاملا" رقابتى ج) فقط ميان انحصشارگران دوقطبى د) فقط ديان بنگاههای بازار رقابت انتحصارى هـ) ميان جندقطبى هايي كه نگگران ويرانگر بودن رقابـت قيمتى هستند

ه - أين نظريه كه رقابتى بودن يك بازار را بیته به تعلاد رقباى بالقوه مىدانل، و نه رتبايح كه عملاُ دو بازار وجود دارند، نظريه،

د) بازارهای اججارى است
الف) بازارهای رقابت يذير `است

6 - contestable markets

هـ) قدرت هم سنگگ
ب) تقاضای شكا
ج) بازارهای جمعى است
צ Y ـ در يكـ بازار رقابت یذير،

ب) ورود آزاد وجود ندارد


هـ) آگر حتى يكى بنگاه در بازار وجود داشته باشد، نمى تواند آن گونه كه يكى انحصارگر عمل مىكند، عمل نمايد
 الف) توافق ميان رقبا، مكتوب نباشد ب) شناسايى فريبكارى يكى از رقبا


د) (الف) و (ب) (ج) درست است
ه) (ب) و (ج) درست است

 ب) نفع انفرادى هر بنگاه در كاهش قيمت است، اما نفع مشتركت آنها در حفظ قيمت توافق شده مى باشد
ج) نفع انفرادى و مشترك بنگًاهها، در حفظ قيمت توافق شده است د) نفع انفرادى و مشترك بنگاهمها، در كاهش قيمت توافق شده است

7 - countervailing power

## aslivint





مبـاحث نو


0

$$
\begin{aligned}
& \text { تنظيم بنگاهها به وسيله دولت }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {, }
\end{aligned}
$$

ب) قيمت گذارى بر اساس هزينه، برای بيرون راندن رقبا از بازار ج) قيمت ج

 Y ـ برترارى يكـ قانون ضد ترانـت كه يك انحصهار طبيعى را از بين میبرد، ممكن است، الف) منافع ساصل از صرفههاى مقياس را محدود كند ب) منافع حاصل از صرفههاى مقياس را افزايش دهد
 د) منافع حاصل از قانون بازدهى نزولى را اكاهش دهد هـ) اصولأ برقرإرى قانون ضلد تراست، اثرى بر صرفهاهاى مقياس ندارد
r ـ ـكدام يك از موارد زير، مثالم از تبانى اسـت؟
الف) توافت براى ثابت نگهداشتن قيمت دو د همه موارد فوق ب) توافق براى كم كردن فروش ج) توافق براى تقلب در صراج

ץ ـ در شُايط ايدهآل، كدام يكـ از سياستتهاى زير، هدن كارانيى را بهتر دنبال مىكند؟ الف) متلاشى كردن همه نوع انتصصارات ب) متلاشى كردن انتحصارهاى طبيعى، و رها كردن ديگر انتصصارات



ه) عدم دخالت در هيج يكك از انحصارها
ه - روش رهبرى قيمت،
الف) شناسايى تبانى هاى ضمينى را دا دشوار مى سازد




هـ) در انحصار هِندقطبى، كاربرد ندارد
9 ـ ـ ادغام يكـ بنگًاه با بنگاهى كه عرضه كننده نهادمهاى آن إست،

د) ادغام غيرمستقيم ناميله مى شود هـ) هيجِ كدام

الف) ادغام عمودى ناميله مى شود
ب) ادغام افقى ناميده مىشود
ج) ادغام مستقيم ناميده مىشود
ادغام دو بنگًاه در يك صنعت، V ا لاد
ج) ادغام متقاطع است
د) ادغام مستقيم است
^ ـ اگر مشتريهاى يكى بنگاه، مالكيت آن را خريدارى كنند،
الف) يكك ادغام عمودى انجام شده است دا د) يكك ادغام مستقيم انجام شده است
 ج) يكك ادغام حند جانبه انجام شده است
 محاوديتهاى قانونى كمترى، مواجه مى مشوند

روبهرو مى شود


توليد مىكند

ه 1 ـ نظارت دولت بر شركتهای هواييمايمى،




 مىشود

11 ـ ـكدام يكى از گزينههاى زير نادرست است؟

به كاهش هزينههاى متوسط توليد مىشود
 بنگاههایى بزرگّ، و در عين حال كنترل سوءاستفادههاى شرمآور از بزرگى مقياس بنگاهها است
ج) در سوبسيددهى غيرمستقيمّ، قيمت را براى يك گَروه افزايش مىدهند، تا گَـروه ديگـرى

> سود بيرد
 كند، اين مسأله به عنوان محدوديتى برايى ورود بري به اين صنعت عمل مىيكند

## aolitin



1-workable competition
2-cross - subsidization

## 

ا ـ در يكى سال پرمحصصول، درآمد كشاورزان كاهش مى يابد، الف) صرف نظر از هچگونگى كشش عرضه و تقاضا ب) اگر تقاضا يركشش باشد با با

 هـ) اگَر كثش تقاضا بى نهايت باشد

Y - قيمت مواد غذايهى، وقتى پايدارتر خواهد بود كه: الف) تقاضا براى مواد غذايى كمكشش باشد
ب) محصولات غذايىى را به سادگیى بتوان انبار كرد ج) عرضه مواد غذايى كمكشش باشد د) تغييرات آب و هوايى، شديد باشد
هـ) تقاضا برایى مواد غذايى داراى كشش انـ صفر باشد
r ـ معمولاً بهبود بازدهى در كشاورزى، مستعد آن است كه:
الف) قيمتها و درآمدهاى كشاورزیى را افزايش دهد
ب) قيمتهاى كشاورزى راكاهش دراه دهد



† ـ قيمتهاى محصولات كشاورزى، نسبت به قيمت ديگر كالاها،
 ب) در كو تامدت بايلدار بوده، و در بلندمدت يكك روند رو به هايين داشتهاند

ج) در كوتاهملت نایايلار بوده، و در بلندملت روند ثابتى داشتهاند
 هـ) در كو تاهمدت ناهايدار بوده، و در بلندملت يكك روند رو به بالا داشتهاند ه ـ قيمت بلندمدت محصوولات كشاورزى، نسبت به قيمت ديگر كالاها، الف) به دليل كميابى زمينهاى مزروعى، كاهنده بوده است ب) به دليل فراوانى زمينهاى مزروعى، افزاينده بوده است ج) به دلايل ديگرى، غير از حجم زمين هائى مزروعى، افزاينده بوده است د) به دليل ثابت بودن حجم زمينهماى مزروعى، ثابت بوده است هـ) به دلايل ديگرى، غير از حمجم زمينهاى مزروعى، كاهنده بوده است
\& ـ د در سالهاى كممححصول، درآمد كشاورزانى كه با تقاضاى،

$$
\begin{aligned}
& \text { الف) پركشش روبهرو باشنلـ، افزايش مىيابل } \\
& \text { ب) تركشش روبهرو باشند، كاهش مى يابل } \\
& \text { ج) يركثشش روبهرو باشند، ثابت مى ماند } \\
& \text { د) كمكشش روبهرو باشند، ثابت مى ماند } \\
& \text { هـ) كمكشش روبهرو باشند، كاهش مىيابد }
\end{aligned}
$$

V
كشاورزان، بيش از همه سود مىبرند؟
الف) كشاورزانى كه هنگام اعالن برنامهها، بر روى زمين هاى اجازهایى كشت مى ب) كشاورزانى كه هنگام اعلان برنامهها، مالكك زمين كشاورزیى هستند ج) كشاورزانى كه بيش از اعلان برنامهها، زمين هاى خان خود را فرو هختهاند د) كشاورزانى كه براى مالكان زمين ها كار مى كنند
^ ـ وقتى دولت قيمت محصولات كشاورزى را بالاتر از قيمت بازارى آن تعيين مىكند،





مى شود
هـ) يك زيان كارايى به وجود مى آيد، و بخشى از منافع كثاورزان بـه مـالياتدهندگًان مـنتقل میشود

- شانزده يرسش بعدى بر اساس نمودارهاى زير تنظيم شدهاند:




9 ـ در نمودار (الفـ" شكل بالا، تعيين قيمت حمايتى P2 توسط دولت، الف) براى خزانهدارى، هزينهاى به اندازه ب) براى خزانهدارى، هزينهاى به اندازه به

> ج) برای خزانهدارى، هزينهاى به اندازه د) درآمد يا هزينهاى برایى خزانهدارى ندارد

ه ا ــ در نمودار »الفـ|، اگر سياسـت دولت، آزادى اقتصـادى و عدم تضهمين هييج گونه قيمتى باشد،

$$
\begin{aligned}
& \text { ب) خزانهدارى، هزينهایى به اندازه }{ }^{\text {ب }} \text { متحمل می } \\
& \text { ج) خزانهدارى، هزينهايى به اندازه } \\
& \text { د) نه درآمد و نه هزينهاى برایى خزانهدارى در يیى ندارد } \\
& \text { هـ) هيع كدام از موارد بالا درست نيست }
\end{aligned}
$$

11 ـ در نمودار "الفـ1ه، اگر دولت قيمت P2 را تضمين كند، جابهجايى منافع ميان گروهها چچگونه خواهد بود؟
 ب) از دصرفنكنندگان و توليدكنندگان، به سوى خزانهدارى انـى ج) از خزانهدارى، به سوى مصرفـكنندگان و توليدكنندگان د) از خزانهدارى و توليدكنندگان، به سوى مصرفـوكنندگان ه) از خزانهدارى و مصرفن ازنندگان، به سوى توليدكنندگان

Y Y ـ در نمودار (ابپ، اگر قيمت هدف، P2 باشد، و دولت كسرى قيمـت وا به كشاورزان بيردازد،
 ب) خزانهدارى، هز ينهاى به اندازه ${ }^{\text {با }}$ مت ج) خزانهدارى، هزينهاى به اندازه د) درآمل و هزينهاى برای خزانهدارى در هیى ندارد

「ا ـ در نمودار (ب)"، با قيمت هدف P2 ، يرداخت كسرى به وسيله دولت،
 ب) برای توليدكنندگان، سودى به اندازه

> ج) برای توليدكنندگًان، سودى به اندازه د) درآمل يا هزينهاى برای خزانهدارى در يـى ند ندارد هـ) هيج كدام از موارد فوق درست نيست
( $\ddagger$ چجه جابهجاعىهايعى در منافع (اضانه رناه) گروهها ايجاد مىكند؟. الف) از توليدكنندگان، به خزانهدارى و مصرفكنـندگان ب) از مصرناكنندگان و توليدكنندگان، به خزانهدارى ج) از خزانهدارى، به مصرفكنندگان و توليدكنندگان
 هـ) از خزانهدارى و بصرنـكنندگان، به توليدكنندگان

10 الف) هزينهاى به اندازه 1 P ${ }_{2} E_{3} E_{1} P_{1}$ ب) هزينهاى به اندازه ${ }_{\text {ب }}^{\text {ب }}$ براى خزانهدارى در بر دارد ج) هز ينهاى به اندازه
 هـ) هيج كدام از موارد بالا
\& منافع (اضافه رفاه) ايجاد مىكند؟ الفض) از توليدكنندگان، به مصرذكنندگان و خزانهدارى الـن ب) از مصرفكتندگان و توليدكنندگان، به خزانهدارى ج) از خزانهدارى، به مصرفكركندگان و توليدكنندگان د) از خزانهدارى و توليدكنلدگان، به مصرفنكنندگان ه) از مصرفكنندگان، به توليدكنندگان
 كندكه در هر حالت، افزايش درآمد كشاورزان يكسان باشد،

الف) سياست يرداخت كسرى، قيمت محصولات كثاورزى را بيش از سياست حمايت قيمتى
انزايش مىدهد

ب) سياست هرداخت كسرى، قيمت محصولات كشاوززى راكمتر از سياست حـمايت قيمتى انزايش مىدهد
ج) هر دو سياست، قيمت محصولات كشاورزى را به يكسان افزايش مىدهند، و هزينهایى كه بر مالياتدهندگان تحميل مىشود نيز دقيقاً در هر دو سياست برابر در اسر است
 كسرى، هزينه كمترى را بر مالياتدهندكانان تحميل مى وكند
 موجود نمىتوان گفت كدام سياست هزينه بيشترى را بر مالياتدهندگان تـران تحميل مىكند
^1^ ـ توليدكنندگان از ميان سه گونه سياستى كه در شكل بالا نمايش داده شده است، الف) سياست محدوديت شرضه را بر حمايت قيمتى ترجيح مى مهند
 ج) ميان سياست يرداخت كسرى و سياست محدوديت عرضهـ، بيى تفاوت هستند
 ه) سياست حمايت قيمتى يا يرداخت كسرى را به سياست محلوديت عرضه ترجيح مىدهند 19 ـ در مقايسهُ سه گونه سياست ياد شده، مصرفكنندگان، كدام يكـ را ترجيح مىدهند؟ الف) حمايت قيمتى يا محدوديت عرضه را با به يرداخت كسرى ترجيح مى میهند ب) در باره هر سه سياست، بیتفاوت هستند ج) برداخت كسرى را به محدوديت عرضه يا يا حمايت قيمتى ترجيح مىدهند د) محدوديت عرضه را به هيرداخت كسرى ترجيح مىدهند هـ) محدوديت قيمتى را به هرداخت كسرى ترجيح مىدهند
. . ـ در مقايسه سه سياست ياد شده، مالياتدهندگان، كدام يكـ را ترجيح مى دهند؟ الف) ميان سياست يرداخت كسرى و محدوديت عرضبه، بيتفاوت هستند
 ج) سياست مرداخت كسرى را به محدوديت عرضه ترجيع مىدهند

> د) سياست محلوديت عرضه را به حمايت قيمتى ترجيح مىدهند هـ) سياست حمايت قيمتى را به محلوديت عرضه ترجيع مىدهنل

ا Y ـ مقا يسه سه گونه سياستى كه در شكل بالا نشان داده شده است، نشان مىدهد كه: الف) توليد اضافى در نمودار (الفّ") و (ب)"؛ منجر به يكك زيان كارايى، و توليد كم در نمودار "ج")، منجر به يك منفعت كارايى مى شود


 د) توليد بسيار كم در هر سه نمودار، باعث ايجاد يكك زيان كارياريايى مى دشود هـ) كارايى در هيج يكث از سياستها، تغيرى نمىكند

ر Y Y ـ اگر هدف دولت، نگّدارى ذنخاير اضافى از محصولات كشـاورزى باشد، كدام مبياست را دنبال مىكند؟
 ب) در هيج كدام از سياستها، به اين هدف دست نمى ديا ديابد
ج) تنها در سياست حمايت قيمتى، بها اين هدف دست دي مى ديابد
 ه) تنها در سياست محدوديت عرضه، به اين هدف دست دست مىيابد

ஈ الف) فقط سياست حمايت قيمتى ب) فقط سياست چردداخت كسرى ج) فقط سياست محدوديت عرضه د) سياستهاى حمايت قيمتى و يرداخت كسرى هـ) سياستهاى حمايت قيمتى و محدوديت عرضه


الف) سياست حمايت قيمتى و سياست چرداخت كسرى ب) سياست حمايت قيمتى و سياست محدوديت عرضه

ج) سياست محلدوديت عرض4 د) سياست حمايت قيمتى هـ) سياست هيرداخت كسرى

Y Q ـ سياست هاى حما يت ثيمتتى محصهولات كشاورزى (تضـمين قيمـت)، الف) بهترين روش برای چاره كردن فقر كشاورزان است، بدون آن كـه كشـاورزان ثـروتمند، ثروتمندتر شوند
ب) برای هاره كردن فقر كشاورزان، روش نسبتاً نامؤثرى است، زيرا بر پايه اين سياستها، بـه كشاورزان ثروتمندتر در مقايسه باكشاورزان فقير، سوبسيل بيشترى يرداخت مىشود ج) روش نسبتاً مؤثرى برای درمان فقر كشاورزى است، زيـرا بـه كثـاورزان فـقير؛ بـيشتر از كشاورزان ثروتمند، سوبسيد يرداخت مى شود
د) اصولاً سياستهاى حمايت قيمتى، تأثيرى بر توزيع درآمد ندارد
\& Y ـ يكى از دلايل اين اعتقاد كه دولت ممكن اسـت نقشى بهتر از يكـ سفته باز خصوصى
در تثييت تيمت هحصولات كشاورزى ايفا كند، اين است كه:
الف) دولت، بهتر ميتواند قيمتهاى آينده را ييشبينى كند
 ج) دولت مى تواند قيمتهاى آينده محصولات كشاورزى را تضمين كند، در حالى كه سفتهبازان خصوصى نمىتواننل هنين كارى انجام دهند د) دولت مىتوانل با صادرات محصولات كشاورزى، قيمت آنها را بالا نگهدارد، در حالى كــه سفتهبازان خصوصى نمىتوانند خنين كارى انجام دهند

## aolizenty



## $p^{r} \diamond$

## دخالت دولت براى حفظ سطح زندكى

ا ـكدام يـى از نمونههاى زير، بيانگر درونى شدن آثار خارجى اقتصادى است؟
 مى فروشد
ب) افزايش تعداد شبكههاى تلويزيون دولتى، همراه با افزايش مالياتها، برایى تأمين مالى افزايش در هزينههاى دولت



Y ـ ـ در يكى بازار كاملاُ رقابتى، منفعت نهايى توليد يكى كالایى آلودهكننده، با هزينه نهايىى خصوصى توليد آن كالا برابر خواهد بوده اگري:



 ه) دولت از طريق سوبسيد يا ماليات، در توليد آن كالا دخالتى نكند

「 ـ د د يكى بازار كاملاً رقابتى، وقتى منفعت نهايع كالايى كـه تـوليدش آلودگـى دارد، بـا هزينههاى نهايحى اجتماعىاش برابر است كه:



 ه) دولت از طريق ماليات يا سوبسيد، دخالتى در توليد آن كالا نكند

F الف) هزينه خارجى، درونى شده است است ب) منافع خارجىى درونى شده شده است
ج) دريافت سوبسيد باعث مىشود بنگاه زودتر به حداكثر سود خود دست يـابد و تـوليدش را كاهش دهد

$$
\begin{aligned}
& \text { هـ) گزينههاى (ج) و (د) درست است }
\end{aligned}
$$


است، كالايعى كه توليدش با آلودگى همراه است،

$$
\begin{aligned}
& \text { الف) كمتر از مقدار كارا توليد مىشود } \\
& \text { ب) بيشتر از مقدار كارا توليد مىشود } \\
& \text { ج) به اندازه مقدار كارا توليد مى شود }
\end{aligned}
$$

 هـ) مقدار توليد كالا در سطح تعادلى خواهد بود، اما قيمت آن در سطح تعادلى نيست
§ - زيان كارايه حاصـل از توليد يكـ كالاى آلودهكننده،

 مى تواند صفر باشد
ج) اگر آن كالا به وسيله انحصارگرى توليد شود كه توليد را محدود مىكند، افزايش خواهـد يافت
2) موارد (الف) و (ج) درست است
 صوتى مى شوند. كاراترين سياستى كه در اين باره مى توان به كار برد، اين است كر كه:


ب) به شركتهایى هواييمايى كه از هوإيماهأى كمصداتر استفاده مىكننل، سـوبسيل پـرداخت شود
ج) نسبت به كل سر و صدايی كه هر چرواز بر همسايگًان فرودگًاه تتحميل مىكند، مالياتى بر آن
بسته شود
د) بر تعلاد مسافران هر چرواز، مالياتى بسته شود هـ) برای هر شركت هوايى، سهميه يروازى مشخص شود

A ـ مساُّل اصلى در هر سياسـتگذارى ضدآلودگى، اين است كه:
الف) پپگونه آلودگى كاملاً از بين برود؟
ب) چچگّونه آلودگى به سطح مناسبش كاهش بيابل! ج) چچگونه هزينههاى خارجى به منافع خارجى تبديل شونل؟ د) حچگونه هز ينههای مربوط به مبارزه با آلودگى، از خار خانوارها دريافت شود؟

9 ـ با گذشت زمان، برخورد با مسأله آلودگى بسيار دشوارتر خواهد شد، زيرا هز ينه نهايى كاهش آلودگى ${ }^{\gamma}$ (MCR)
 ب) به راست جابهجا مىشود، همجنان كه MCP افزايش مى يابل ج) به راست جابهجأ مىشود، همحنان كه MCP كاهش می يابل o) به حی جا جابهجا میشود6 همحنان كه MCP كاهش مى يابل ه) ثابت باقى مى مانل، همحچنان كه MCP افزايش مى يابل

ه 1 - بنگاهیى كه با يكـ ماليات بر آلودگى روبهروست، به گونهأى عمل مىكند كه اين ماليات،

الف) هزينه نهايى كاهش آلودگىاش برابر شود ب) هز ينه نهايى توليدش برابر شود ج) هزينه كل توليش برابر شود د) آثار خارجى منفى اش برابر شود

2 - marginal cost of reducing pollution

11 - برای تعيين ماليات مناسب بر آلودگى درياحهاى كه بسيارى از صنايع آلودهكــنده،
رييرامون آن گُرد آمدهاند، دولت بايد چه اطلاعاتى داشته باشد؟ الف) هزينه نهايي كاهش آلودگى (MCR) ، و هزينه نهايى ايجاد آلودگى (MCP) را بداند ب) ( C ( ا بداند، اما نيازی به دانستن MCR نيست ج) فقط لازم است منفعت نهايي كاهش آلودگى (MBR) را با بداند د) كافى است هزينه نهايى تجهيزات كنترل آلودگى را بداند
 حقوق مالكيت تعريف شده باشد، آنگاه اين مسأله كه حه كسى در عمل، حقوق مالكيت را متصرف شود،
الف) بايد از طريق واگذارى آن حقوق به دولت مركزى، حل شو شود

 د) بيش تر از ديدگاه كارايی اهميت دارده، تا از ديدگا دراه عدالت

r| ـ اگگر يكى محدوديت فيزيكى بر مقلار مواد آلودهكنندهاى كه هر بنگاه مىتواند پپخش كند، برقرار شود،

 ج) تغيرى در مقدار آلودگى ايجاد نخواهد كر مرد


أ ـ اگر اجازه ايجاد آلودگى در يكـ درياجه را بتوان خريد و فروش كرد، و قيمت اجاره هر واحد آلودگى، T باشد، آنگاه آلودگى،
 ب) به وسيله بنگاههايى كامش خواهد يافت كه بتوانند با هزينهاى بيشتر از T ا ، حنين كتند

ج) به نسبت يكسان به وسيله همه بنگامها، كامش خواهِ خاهد يافت د) به وسيله بنگاههايى كاهش خواهد يافت كه بتوانند اين آثار داخلى را به آثار خارجى تبديل كند

ـ با توجه به سه سياست زير كه جهت كاهش آلودگى وضع شده است، به سه پرسش بعدى باسخ دهيد:

$$
0 \text { 1 ـ تحميل يكى محدوديت فيزيكى بر مقدار آلودگى }
$$

 جوازهاى آلودكى
roror - برترارى يكى ماليات بر آلودكى

$$
\begin{aligned}
& \text { 10 ـكدام يكى از سه سياست فوق، داراى كمترين هزينه است؟ } \\
& \text { الف) ا } \\
& \text { ب) } \\
& \text { ج) سياست } 1
\end{aligned}
$$

 ها) همه آنها، زيرا اثر همه آنها يكسان است و در همه آنها از مكانيزم بازار استفاده مىشود

$$
\begin{aligned}
& \text { \&1 ـ در كدام يكى از سياستهاى ياد شده، از مكانيزم بازار استفاده مى شود؟ } \\
& \text { الف) سياست او (ب) } \\
& \text { ب) بياست ا } \\
& \text { ج) سياست } \\
& \text { IV ـ ـسياست دوم، }
\end{aligned}
$$

الف) بيشتر از دو سياست ديگر، مورد يسند امل كسب و كار است، اما نامعقولترين سياست است، زيرا به سود بنگاههايى است كه در گذشته آلوده كننده بودهاند
 هزينههاى سنگينى تحميل مىكند ج) كمتر از بقيه مورد بسند است، وكم تر از بقيه نيز معقول است، زيرا بر آلودهكندگان سابق

# يرداختهای سنگينى تحميل ميكند <br> د) يرهزينهترين سياست در ميان سياستهأى ياد شلده است 

^1 ـ هزينههاى كتترل آلودگى كه مردم بايد متحمل شوند، شامل كدام يكـ از موارد زيـر مىشود؟
الف) مالياتهاى بالاتر، براى تأمين سوبسيدهاى مربوط به نصب تجهيزات كتترل آلودگى
 ج) هز جنههاى بالاتر اتومبيلها

د) همه موارد بالا هـ) موارد (الف) و (ب)

19 ـ مقررات مربوط به بهبود بهداشت و ايمنى، الف) داراى منافع، و بلون هزينه است
 ج) هم دارای منافع، و هم داراى هز هزينههايى است
د) نه هنافعى دارد و نه هزينههايى، زيرا بهداشت و و ايمنى جزء اهـدا اهداف اقتصادى نيستند

- Y ـ در بهداشت و ايمنیى،

الف) نمى توان نظارت بسيار زيادى داشت، زيرا بهداشت و ايمنى نبايد جزء اهــداف نـخستين
دولت قرار گيرد

ب) تا جايى بايد دخالت كرد كه منجر به كاهش توليد بنگاه نشا نشود
 بوده است

د) هون موضوع آنها كارگران بنگاه هستند، آثار خارجى براى جامعه ندارد، و نيازى به نظارت

## a.oltyout

$$
\begin{aligned}
& \text { sW } \\
& \text { c }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Cl\% } \\
& \text { Cl! }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { CW }
\end{aligned}
$$

そ\#\#

$$
\begin{gathered}
\text { آيا آنها را با نرخ درستى به كار مى گیيريم؟ } \\
\text { مبيعى }
\end{gathered}
$$

## ا ـ در يكى بازار كاملأ رقابتى، آخرين واحد يكى منبع داراى مالكيت خصوصىى،


 ج) در سطح قيمت خوددارىاش، فروخته خواهد شد



Y ـ ار تفاع منحنى عرضه منبعى كه داراى مالكيت خصهوصى اسـت، بيانگر، الف) هزينه استخراج است
ب) جبرانى است برای مقدار كوپجكتر اجتر منبع موجود در آينده


 بزرگتر باشد

> 「 ـ ـ ارتفاع منحنى عرضه يكـ منبع داراى مالكيت عمومى، بيانگر، الف) هز هزينه استخراج است
> ب) جبران منبع كوهكتر استر آينده است

$$
\begin{aligned}
& \text { د) هزينه استخراج است به علاوه جبران منبع كوحكتر آينده }
\end{aligned}
$$

2 - conservation price

هـ) هزينه استخراج است يا جبران منبع كوجكتر آينده، هر كدام كه بزرگكتر باشد

- به چههار پرسش بعدى بر اساس شكل زير، پاسخ دهيد:


F ـ ـ با توجه به شكل، اگگر منبع مورد نظر، داراى مالكيت عمومى باشد، آنگاه: الف) قيمت، ب) قيمت،


ه ـ با توجه به شكل، اگُر منبع ياد شده، دارای مالكيـت خصـوصى باشلد، آنگًاه: الف) قيمت، ب) قيمت، ج) قيمت،
§ ـ اتُر منبع ياد شده، داراى مالكيـت عمومى باشـد، زيان كارايـن در شرايط رقابت كـامل
برابر خواهد بود با:


برابر اسـت با:
هم ) صنر
HKJ (د
HJT (ج
LHT (الف)
^ ـ اتتصاددانان در تحليل كاربرد منابع، از اصطلاح "قيمـت خوددارى"، چه مـفهومى را
مورد نظر دارند؟
الف) يايينترين ييشنهادى كه يك فروشنده در يكك مزايده مى يذيرد


ج) هزينه برداشت يا استخراج يكت منبع، در حال حاضر د) مقذار لازم برايى جبران كاهش مقدار موجود منبع در آينده

ه) (ج) به علاوه (د)
9 ـ قيمت خوددارى يكـ منبع كاهش خواهد يافت، اكر، الف) هز ينه انتظارى استخراج منبع در آينده، افزايش يابلد ب) قيمت انتظارى منبع در آينده، افزايش يابد ج) قيمت انتظارى منبع در آينده، ثابت بماند 2) قيمتهاى مزايده ثابت بمانند هـ) قيمتهاى مزايله افزايش يابند

ه 1 ـ ححداكثر بازده پايدار يكى منبع تجديدشونده، وقتى محقق مىشود كه: الف) جمعيت، در بالاترين اندازه خود باشد ب) جمعيت، داراى حداكثر ممكن درآمد سرانه باشد

 هـ) منحنى بازده، شروع به افزايش كند
 منبع،
الف) در حداكثر اندازه ممكن خود باشد دا د) هر سال به آهستگى كاهش يابد
 ج) تقريباً حداقل بازده هايدار را توليد كند

3 - conservation

IY ـ همهجنان كه يكـ منبع غير قابل تجديد، مصرف مىشود، الف) مقدار تقاضاى آن افزايش مى يابد هـ) با يكك نرخ سريعترى استخراج مىشود

ب) ارزانتر مىشود
ج) گرانتر مىشود
با ـ برقرارى مالكيت خحصوصى بر منبعى كه هيشتر در مالكيت عمومى بوده است، الف) يكك تغيير غيرقانونى است، كه دولت نبايد انجام دهد

 ج) كارايی استخراج آن منبع را قطعاً كاهش مى آردهد د) اثرى بر استخراج آن منبع ندارد

الف) قيمت منبع در همه سالها يكسان باشل ب) قيمت در هر سال به اندازه نرخ بهر بهره، كاهش يابد
 د) هزينه استخراج مِنعَ، به اندازه نرخ بهره هـر بيش از قيمت باشد

10 ـ اگر تقاضا در سه سـال آينده ثابت باقى بماند، مقدارى كه عملاً از يكى منبع غيرقابل تجـديد كاملاً رقابتى استخخراج مىشود،

الف) هر سال افزايش خواهد يافت
ب) هر سال كاهش خواهد يافت
 د) آگر تقاضايش كمكشش باشده هر سال ثابت باقى خواهد ماند
\& 1 ـ اگگر تقاضا در سه سال آينده ثابت باقى بماند، قيمـت كارای يكى منبع غيرقابل تجديد كاملاُ رقابتى،
الف) هر سال افزايش مىيابد ب) هر سال كاهش مىيابد

ج) اگگر تقاضا يركشش باشد، ثابت باقى مىماند د) آگر تقاضاكمكشش باشد، ثابت باقى مىماند

- هشـت پرسش بعد بر اساس شكل زير تنظيم شدهاند:


با توجه به شكل، وقتى قيمت كنترل شده داخلى، باشد، توليد داخلى، IV
$Q_{3}$ خواهد بود و مصرف دالخلى Q $_{1}$ (د
الف) صفر خواهد بود
 ج
^1^ ـ با توجه به شكل، وقتى قيمت نظارت شده، P1 است، تققاخـاى كشور مورد نظر براى
واردات، برابر خواهد بود با:

19 ـ اكگر اجازه داده شود كه قيمت نظارت شـده P1 ، به سطح قيمت جهانى PW افزايش
يابد، آنگاه توليد داخلمى،
الف) از ب) از از ج) از د) از

هـ) از Q با Q به


كشور برابر خواهد بود با:

 توليدكنندگان داخلى مىبرند، برابر اسـت با ناحيه،

$$
\begin{array}{r}
r+F+\Delta(2 \\
1+r+r+F+\Delta(\Delta
\end{array}
$$

الف)

$$
\begin{gathered}
1+Y(Y \\
1+Y+Y(Z
\end{gathered}
$$

 متتحمل مىشوند، برابر است با ناحيه،

$$
\begin{array}{r}
1+Y+Y+F+\Delta(\Delta \\
\Delta+Y(\Delta
\end{array}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الف) } \\
& \text { ب) } \\
& r+q+\Delta(\underset{ }{r}
\end{aligned}
$$

r ז ـ با توجه به شكل، اگكر دولت بخخواهد قيمت داخلى را در سطع كدام ناحيه بايد بر روى واردات، سوبسيد بيردازد؟

$$
\begin{aligned}
& Y+7(2 \\
& r+r+\varphi+\Delta+7(\Delta \\
& \text { الف) } \\
& \text { Fl } \\
& \text { ج }
\end{aligned}
$$

 كارامیاش به اندازه كدام ناحيه است؟

$$
\begin{array}{r}
r+7(2 \\
r+r+Y+\Delta+7(\Delta
\end{array}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الف) } \\
& \text { Y } \\
& \text { ج }
\end{aligned}
$$

الف) توليد و مصرف را محدود مىكند
ب) توليد و مصرف را تشويق مىكند
ج) مصرف را محدود، و توليد را تشويق مىكيند
هـ) مصرف را تشويق مىكند، اما اثرى بر توليد ندارد


MY
كالاهاى عمومى

1 ـ كدام يك از گزينههاى زير، بيش از بقيه بيانگ, يكـ كـالاى خـصوصى بـدون مـنافع
خارجى اسـت؟
د) استخدام يكك باغبان
الف) دفاع ملى
هـ) نيروى يليس
ب) رنگك زدن بيرون خانه ج) رنگث زدن درون خانه

داراى منافع خارجیى است، منجر به:
الف) منفعت نهايى خارجى بزرگَتر از منفعت نهايى الجتماعى مىشود ب) منفعت نهايى خارجى برابر با منفعت نهايى اجتماعى مى ج) هز جينه نهايیى اجتماعى برابر با منفعت نهايى اجتماعيى میى

「 - يرداخخت سوبسيد به كالايع كه دارایى،
الف) منفعت خارجى است، راه مناسبى است برای درونى كردن آن منافع ب) منفعت خارجى است، راه مناسبى است برایى برونى كردن آنى آن منا منافع ج) هزينه خارجى است، راهُ مناسبى است براي برونى كردن آن آن هزينه د) هزينه داخلى است، راه مناسبى است برایى برونى كردن آن هزينى †
الف) سوبسيدى برابر با منفعت نهايی اجتماعى يكك كالا، براى هر واحد توليد آن بيردازد ب) مالياتى برابر با منفعت نهايى اجتماعى يكى كالا، بر هر واحد توليد آن وضع كـي كند ج) سوبسيدى برابر با منفعت نهايى خصوصى يكى كالا، براى هر واحد توليد آن بيردازد

د) سوبسيدى برابر با منفعت نهايى خارجى يك كالا، براى هر واحد توليد آن بيردازد Q - هرداخت سوبسيد به خريداران يجـ كالای داراى منفعت خارجى، الف) (نخحنى تقاضا را به اندازه مقدار سوبسيد، به بالا جابهجا مىكند ب) منحنى تقاضا را به اندازه مقدار سوبسيل، به ها پايين جابهجا مىكيكند ج) منحنى عرخه را به اندازه مقدار سوبسيد، به پايين جابهجا مى مكند
 هـ) اثرى بر منحنىههاى عرضه و تقاضا ندارد

با توجه به شكل زير، به شش پرسش بعدى پاسخ دهيد:

§ ـ با توجه به شكل، در غياب مداخله دولتى در بازار،






ـو توجه به شكل، در غياب مداخله دولت در بازار، V
الف) تعادل در A ، و ستاده Q است

د) تعادل در F، و ستاده Q ${ }^{\text {است }}$

ج) در G ، با ستاده Q ${ }^{\text {Q }}$ برقرار است د) در

ب) تعادل در B ، و ستاده Q است 1 ـ ـ با توجه به شكل بالا، تعادل كارا،
الف) در A ، با ستاده Q ${ }^{\text {( }}$ برقرار است ب) در B ، با ستاده Q

9 ـ با توجه به شكل بالا، در غياب مداخله دولت در بازار،
الف) نتيجه بازار، كارا مىباشد

ج) يكك زيان كارايى به اندازه GLHH وجود

هـ) يك زيان كارايى به اندازه AGB وجود دارد
ه 1 ـ با توجه به شكل، دولت چگُونه مى تواند كارايع را بهبود بخشد؟
الف) با عدم مداخله
ب) با تحميل يك ماليات LH بر واحل، برای اين كالا
ج) با تحميل يكك ماليات AB بر واحد اين كالا
د) با يرداخت سوبسيد AB بر واحد كالا
هـ) با يرداخت سوبسيد LH بر واحلد كالا

 كارای G منتقل مىنمايد
 ناكاراى G منتقل مىنمايد
 ناكاراى G منتقل مىنمايد
 كاراى B منتقل مينمايد
 بالايع همراه باشد، دولت بايد،
الف) برای دست يابى به كارايى، به جاى سوبسيد، از مالياتبندى استى استفاده كند

$$
\begin{aligned}
& \text { ب) صرف نظر از هزينههاى اجرايى، سوبسيد بيردازد } \\
& \text { ج) يرداخت سوبسيد را متوقف كند }
\end{aligned}
$$

د) اگگر منفعت كارايى حاصل از يرداخت سوبسيد، كمتر از هزينههاي اجرايى آن باشد، هيرداخت سوبسيد را متوقف كند
هـ اگَ منفعت كارايى حاصل از يرداخت سوبسيد، بيش از هزينههاى اجرايى آن باشد، يرداخت سوبسيد را متوقف كند
r| ـ منفعت داخلى يكـ كالا، عبارت است از: الف) منفعتى كه نصيب كسانى مىشود كه آن كالا را خريدارى نكردماند




، If



 تقاضا براى كالاى عمومى نيز به دست مى آيد

10 ـ يكـ كالاى عمومى، كالايع است كه:

 ج) هيجّ كس، به جز خريدار واقعى، نمىتواند از منافع آن بهره بيرد

د) فقط كسانى كه سوارى مجانى مىیگيرند، از منافع آن بهره مىبرند 91 ـ برآوردهايعى كه دولت از افراد در باره اين كه طرحهاى عمومى براى آنها جه ارزشى دارد، جمع آورى مىكيند، معمولاً قابل اعتماد نيستند، زيرا:







د) هيج كدام از موارد بالا درست نيست هـ) موارد (الف) و (ج) درست است

ـكسانى سوارى مجانى میگيرند كه: IV
 هن ينههایى آن طرح نيردازند

 د) با حيله گرى از ير يرداخت ماليات مى گريزيند

11 ـ ـالالى عمومى، كالايمى است كه: الف) منافقش همه افراد را در بر میگيرد، بدون توجه به آن كه جهه كسى هزينههاى آن را ير داخته

است
ب) تنها در اختيار مؤسسهماى عمومى قرار دارد، و نه افراد ج) فقط در بنگامهاى عمومى قابل توليد است و نه بنگامامهاى خصوصى

د) فقط در مجامع عمومى قابل مصرف است ه) همه موارد بالا درست است

19 ـ عموماً يكى بنگاه دولتى انحصارگر،
الف) بسيار بيشتر از حد كارا توليد مىكنل؛ در حالى كه يك انحصارگر خصوصى بسيار كمتر از
حد كارا توليد مىنمايد



كارا توليد مىكند

- جدول زير بيانگر دو سياست گوناگون و تأثير آنها (منفعت يا هزينه) بر سـه فـرد


 مشروط به رأى مثبت اكثريت ساده اين جامعه سه نغرى است. اكنون با توجه به جدول، به

شش پرسش بعدى پاسـخ دهيد.


-     - بـده بستان (رأى) ميان فرد ا و فرد Y، براى جامعه، الف) (الفك منفعت خالص 7 ه 7 واحدى دارد ب) يك منفعت خالص م ج) يكت زيان خالص



[^2]r r ب بده بستان (رأى) ميان فرد



ج) براى هر كدام از از افراد ا و ا د) برای هر كدای از از افراد

 ميان فرد ا و فرد Y برای جامعه،
الف) منفعت خالصى برابر با هم ها دارد ب) منفعت خالصى برابر با 10 1 1 دارد ج) منفعت خالصى برابر با با بارد
r فرد 1 و فرد r با باعث،

الف) ه ه

 د) منفعت خالص يكسانى برايى افراد
 رأى رأى ميان فرد ا و فرد r، برای جامعه، الف) Fo واحد منفعت خالص در بر دارد ب) ( 1 واحد منفعت خالص در بر دارد ج) هيجِ منفعت خالصى در بر ندارد
 هـ) هـ

ه ه ـ با جايخزينى فزد ا و فرد

 ج) منفعت خالص يكسانى براى افواد l و ا
 ها يك زيان خالص
\& \& ـ قاعده اكثريت كه دولت در تصميمات عمومى اعمال مىكند، به اين مفهوم است كه: الف) اين تصميمات هميشه رفاه عمومى را الزايش مىدهد ب) اين تصميمات هرگز رفاه عمومى را الفزايش نمىدهد را راند ج) اين تصميمات در بسيارى از موارد، رفاه عمومى را الفزايش مىدهمد، اما هميشه اين طور نيست د) اين تصميمات هرگز رفاه عمومى راكاهش نمىدهند

ـ بده بستان رأى، rv
الف) هرگز منافع عمومى راكاهش نمىدهـد ب) همواره منافع عمومى راكاهش می میدهـد ج) جمواره منافع عمومى را بهبود مىيخشا د) گَاهى باعث كاهش منافع عمومى وتا گاهى باعث افزايش آن مى مشود هـ) هر اثرى داشته باشد، قابل برآورد نيست، زيرا هيج رامى برايى دستيابیى به ترجيحات افراد وجود ندارد

Y^ ـ در مورد يكى انحصار طبيعى، نقش مناسب دولت اين است كه:
 اجراكند ب) بر قيمت نظارت كند هرا هـد

Y 9 - در مورد يكى انحصـار جندقطبى طبيعى، نقش مناسب دولت اين است كه: الف) قوانين ضد تراست را تصويب و

د) بازار را به حال خود رها كند
هـ) بر مقدار توليد نظارت كند

اجراكند
ب) بر قيمت نظارت كند

- ـ ـ در مورد يكى كالالى عمومى، نقش مناسب دولت اين است كه:

الف) بر قيمت نظارت كند ب) بر مقدار توليد نظارت كند
ج) كالا را خودش توليد كند د) بازار را به حال خود رها كند ه) بنگاههاب خصوحى را مجبور به توليد آن كالا كند

## هاستخنا


yy
منافع تجارت بييالملل

ا ــ اگر درهاى يك كشور به سوى تجارت بين الملل گشوده شود، كدام يكى از گزينههاى زير
ممكن است محقق گردد؟
الف) يكك انحصهار طبيعى در بازار داخلى، تبديل به يكك جـندقطبى طـبيعى در بــازار جـهانى مى شود
ب) يك (
 د) يكك صنعت كاملاً رقابتى، تبديل به يكك انحصـار طبيعى مىشود
 گسترش يافته است

Y ـ تـجارت بين الملل باعث مىشود بنگاههاى داخلى در كدام يكى از موارد زير، بيشتر
رقابتى شوند؟
د) معرفى محصولات جديد
الف)قيمت
هـ) همه موارد بالا
ب) كيفيت
ج) طراحى
بـ ـ تـجارت بينالملل،
الف) بسيارى از صنايع را به رقابت كامل نزديكت تر مىكيند
 ج) شدت رقابت را براى توليدكنندگان داخلى ه) همه قيمتهاى داخلى را افزايش مىدهد هـ) همه قيمتهاى داخلى را ثابت نگّه مىدارد ٪ ـ تجارت بينالملل، كالاى بيشترى در دسترس همگان قرار مىدهد، بويزه اگر،

الف) دولتهاى ملى، واردات را سهميهبندى كنند ب) تجارت جهانى، انحصار يكت بازار را در دست يكك توليدكننده قرار دهد ج) قيمتهاى خارجى و داخلى برابر باشد د) تعرقه همه كشورها يكسان باشد هـ) صرفههاى مقياس، وجود داشته باشد

- در جدول زير، توليد متوسط هر كارگر بهطور فرضى براى كشورهاى ايالات متحده و


متوسط توليد هر كارگر

| كاغذ | ماشين آلات |  |
| :---: | :---: | :---: |
| $\wedge$ | $v$ | ايالات متحده |
| ${ }^{*}$ | 0 | زاین |

ه ـ با توجه به جدول، راين دارای،
الف) يك مزيت مطلق در ماشين آلات است ب) يك من مزيت نسبى در ماشين آلات است

ج) (يك مزيت مطلق در كاغذ است
د) يك مزيت نسبى در كاغذ است
ها مزيت نسبى در هيجّددام از كالاها نيست
8 ـ با توجه به جدول، ايالات متحده داراع،
الف) يك مزيت نسبى در ماشين آلات است
ب) يك مز ميت نسبى در كاغذ است
ج) مزيت نسبى در هيجّكدام از كالاها نيست
د) مزيت مطلق در هيجّكدام از كالاها نيست هـ) يكك مزيت نسبى در هر دو كالا است

با توجه به جلول بالا، فرض كنيد نخست تجارتى ميان زاين و ايالات متحده برقرار و

 صنعت توليدكننده،
الف) كاغذ در ايالات متحده به وجود
ب) كاغذ در راين به وجود آيد
ج) ماشين آلات در زاين به وجود آيد د) كاغذ در هر دو كثور به وجود آيد ه) ماشين آلات در هر دو كثور به وجود

الف) هزينه مواد اوليه آنها به طور نسبى پايين است

ج) هز ينه حسابدارى آنها به طور نسبى هاينى اين اسين است


9 ـ آگر كشورى داراى يكى مزيت مطلق در كالايمى باشد، آنگاه آن كشور،


ب) قطعاً آن كالا را صادر میى آلا
 د) قطعاً آن كالا را وارد میكند آند
هـ) قطعاً از واردات آن كالا الا يرهيز مىكيكد
 الف) با در دسترس ترار دادن نقطهاى در بيرون منحنى امكانات توليد آن كششور (PPC)




ه) با انتقال آن كثور به نقطهاى كه تابع رفاه اجتماعى بر PPC مماس مىشود - 〒نج پرسش بعد، براساس شكل زير طراحى شدهاند:

واحد هاى بووشاك ( ميليون) A

تخصص

واحد هاى غذا (ميليون) /

I 1 ـبا توجه به شكل، اين كشور در توليد؛
الف) غذا تخصص ييدا مىكند، و براى كسب مواد غذايى بيشتر، تجارت مى ميكند


 هـ) هر دو كالا تخصص بيدا مىكند، و براى كسب بيشتر از هر دو كالا، تجارت ميكند

Y Y ـ با توجه به شكل، منفعت اين كشور از تجارت، برابر است با:
$A C(\infty$
AD (2
BC (ج CD (ب)

BD (الف) r| ـ ـا توجه به شكل، نفعى كه شركاى تجارى اين كشور از تجارت با اين كشور مىبرند، برابر است با:

AD (2
هـ) نشان داده نشده است

BD (الف)
CD (ب)
(

أ ـ ـ با توجه به شكل، وقتى تجارت انجام مىشود، BC الف) نسبت قيمت جهانى، برابر است با شيب
 ج) نسبت قيمت جهانى، برابر است با شيب د) دنسبت قيمت جهانى، برابر است با شيب ه) هيج⿸厂دام از موارد بالا، نسبت قيمت جهانى را نشان نمىدهد

10 ـ در شكل بالا، نفعى كه اين كشور از تجارت مىبرد، به جه صورت است؟

د) عدم افزايش مصرف هيج كدام از كالاها ها) كاهش مصرف مواد غذايی

الف) الفزايش مصرف مواد غذايى ب) افزايش مصرف بوشاك ج) افزايشن مصرن هر دو كالا

- هشت هرسش بعدى در باره نتايج تجارت، و بر اساس شكل زير، تنظيم شدهاند:


19 ـ در شكل بالا، تعادل ييش از تجارت، الف) در





ـكشورى كه در شكل بالا نشان داده شده است، چحه مقدار واردات خواهد داشـت؟ IV $K E_{2}-P_{2} K(\infty$
$K E_{2}{ }^{(2}$
$P_{2} E_{2}(\underset{ }{\prime}$
P2K(ب)
P2

د) زيان مصرفكنندگان است
ه) منفعتى است كه از مصرفـوكندگان به
توليدكنندگان منتقل مىشود
الف) زيان توليلكنندگان است ب) منفعت توليدكنندگان است ج) منفعت مصرفكتندگان است

19 ـ وقتى اين كشور شروع به واردات مىكند، ناحيه ا بيانگر،

د) زيان توليدكنندگان است
هـ) مقدار منفعتى است كه از مصرفكتنـندگان به
توليدكنندگان منتقل مىشود

الف) منفعت مصرفكنندگان است ب) زيان مصرنسكندگان است ج) منفعت توليدكنندگان است
. ـ ـ در شكل بالا، منفعـت كارامی حاصل از تجارت، برابر است با: الفن) ناحيه


مىكند، برابر است با:
الف) ناحيه

مىشود، برابر است با:
الف ن النا ناحيه
W ـ ـ در شكل بالا، منافع ناشى از افزايش مصرف از طريت واردات ارزان، برابر اسـت با: (الف) ناحيه
. YF ت تجارت جهانى همانتد بيشرفت تكنولوزيك مىباشله زيرا دز هر دو مورد، الف) درآمل ملى واقعى انزايش مىيابد
ب) كشور مجبور مىشود در بيرون از مرز امكانات توليدش، توليد كند ج) همه افراد جامعه سود مىبرند

د) بيكارى كاهش مىيابل هـ) بايل صرفههاى مقياس وجود داشته باشل
 الف) مصرفكنندگان مىبرند، به علاوه منفعت توليدكنندگان ب) مصرفكتندگان مىبرند، منهاى زيان توليدكنندگان
 د) فقط مصرفـوكندگان میىبرند

Y ـ ـ با آغاز تجارت بينالملل،

الف) مصر فنتندگان يكك كشور به خاطر افزايش قيمت كالاهايى كه آن كشور صادر مىكند، زيان مىيينند، اما از قيمت پايين كالاهایى وارداتى سود مى برند
ب) مصر فكتندگان يكى كشوز از كاهش قيمت كالاهاى حـادراتـىشان سـود مـى برند، امـا از قيمتهای بالایى كالاهاى وارداتى زيان مىكنند
ج) توليلكنندگان يكى كشور از صادرات زيان مىكتند، اما از واردات سود مىبرند د) (الف) و (ج) درست است ه) (ب) و (ج) درست است

كا YV كوتاممدت در صنا يعى مىى شود كه:
الف) اكنون صادراتى ندارند، ولى در آينده مىتواننل صادرات داشته باشند
ب) فقط صادرات دارند
ج) هم صادرات دارنل و هم كالاهايشان را در بازارهاى داخلى مى وروشند د) با رقابت كالاهاى وارداتى روبهرو مىشوند ه) با رقابت كالاه رانى صادراتى روبهرو مىشوند
 باشد، درآمد واقعى كشورى بالاتر خواهد بود كه:

الف) در هر دو كالا دارای مزيت مطلق است


د) در هر دو كالا داراى مزيت نسبى است

## astivinu

| -10 | © 11 | Ulit | $\rightarrow 1$ | Wll 1 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 新1. | Ull | $\checkmark 1$ | - (v | - 8 |
| el1s | - (ir | - 1 Ir | bllir | s(1) |
| $\rightarrow$ (r. | د119 | cia | sur | - 11 |
| $\mathrm{c}^{(15}$ | ull rr | $\mathrm{c}^{(t r}$ | - 17 | SH1 |
|  |  | Gll 1 | stry | $\underline{\\| l}$ |



سياستگَذارى در تجارت خارجى

I ـ در دو دهه اخخير، در تجارت جهانى،
 ب) تعرفهها كاهش، اما موانع غير تعرفهاى افزايش يافتهاند ج) تعرفهها كاهش يافته، و موانع غير تعرفهاى كا كاملاً از بين رفتهاند


Y ـ ـد ور وارد آوردن فشار سياسىى برای تغيير سياستهاى مربوط به تجارت خارجى، معمولاً كدام يك از گروهها موفقترند؟
الف) تـوليدكنندگان، بـه خـاطر امكـان ايـجاد تشكـل و هــانهزنى بـا سـياستگذاران در بـاره محدوديتهاى وارداتى
ب) مصرفـكنندگان، به خاطر امكان فشار بر سياستگذاران از طريق نمايندگًانشان در مـجامع قانونگذارى
ج) كارگران، از طريق اتحاديههاى كارگرى برایى تغير تعرفههاى وارداردات
「 ـ ـ در برخورد با مسأله مهم بيكارى، كشورى كه شديداً درگير تجارت جههانى است، بايد به طور عادى، نخست در بـى،

د) مححدود كردن صادراتش باشد هـ) اصلاح سياستهاى هـولى و مـالى داخـلى داخـلى اش ج) افزايش ديگر موانع غيرتعرفهاى باشد
† † ـ وتتى كشورى از يك صنعت نوزاد ححايت مىكند، كدام يكـ از دشواريهاى زير ممكن است به وجود آيد؟

الف) هزينه اين صنعت ممكن است هرگز به هايين تر از هزينه همين صنعت در كشورهاى خارجى نرسد، زيرا خارجى ها ممكن است از برخى مزيتهاى طبيعى برخوردار باشند ب) اين امكان وجود دارد كه صنعت نوزاد مورد حمايت قرار گرفته، هرگز به بلوغ نرسد و نتو اند بلون حمايت، هايدار بماند
ج) اين صنعت ممكن است كاركنان بسيار زيادى را به كار گيرد، آنگاه حتى زمانى كه ديگُر به حمايت نيازى نيست، ممكن است قلدت سياسى اين كاركنان مانع حذن حمايت شود د) همه موارد بالا درست است هـ) موارد (الف) و (ب) درست است

ه ـ كدأم يك از گزينههای زير، بيانگر يكـ سياست فقيرسازى همسايه' است؟
الف) خريل مواد اوليه اساسى از خارج، تشويق شود
ب) صادرات كنترل شود، تا از فروش منابع طبيعى داخلى به كثور هاهى خارجى يششگَيرى به عمل آيد
ع) مححدوديتهایى وارداتى برقرار شود تا اشتغال داخلى، به هزينه بيكارى در ديگر كشـورها، افزايش يابد

د) براى تشويق واردات منابع طبيعى خارجى، سوبسيد برقرار شود هـ) براى تشويق واردات كالاهاى لوكس خارجى، سوبسيد برقرار شود
\& ـــدام يكـ از گزينههاى زیر، بيانگر يكـ مانع غيرتعرفهاى است؟ د) برقرارى يكك رويه گمركى پرهزينه الف) سهميهبندى

هم) همه موارد بالا
ب) برقرارى استانداردهاى ايمنى ج) برقرارى يكت رويه گمركى يِّحيده

ي ـ يك صنعـت دارای آثار خارجحى مثبت، V
الف) نبايد در برابر رقابت خارجى حمايت شود، زيرا كالاهاى توليدى آن را مىتوان ارزانتـر وارد كرد
ب) نبايد حمايت شود، زيرا هرگز ننخواهد توانست با توليدكنندگان خارجى رقابت كند ج) بايد مورد حمايت قرار گيرد، زيرا واردات آن كالا ها، داراى آثار خارجى منفى است 1-beggar-my-neighbor policy

د) بايد مورد حمايت قرار گيرد، زيرا منفعت نهايى اجتماعى حاصل از تـوليد كـالا در داخـلـ، بيشتر از منفعت نهايى اجتماعى وارد هـ) موارد (ج) و (د) درست است
^ ـ اگر صنعتى، داراى آثار خارجى مثبت بسيار زياد است،
الف) بايد حمايت (تعر فهاىى) شود ب) بهتر است حمايت (تعرفهاى) شود

 ديگر كشورهاگرحرد
هـ) بهتر است سوبسيد بگيرد، اما حمايت (تعرفهاى) نشود، حراكه ممكن است هرگز نتواند وارد رقابت شود

9 ـ موافقتنامه عمومى تعرفه و تجارت (GATT) ، در چه سالى منعقد شدף

ها - برقرارى استانداردهاى ايمنى، بهداشت، كيفيت، و غيره براى واردات، الف) همواره برای محدود كردن تجارت طراحى میش
 ج) هميشه به دلايل غيرتجاري انجام مى شود
 ه) همه موارد بالا

I 11 ـ شركتهاى چتندمليتى،
 ب) يافتن و توسعه فعاليتهايى راكه برایى كشورها داراراى مزيت نسبى است، آسان مىانيكند ج) مزيت نسبى كشورها را تغيير مىدهند و از ازين طريق هزينهاى بر اير اين كشورها تحميل ميكنيند د) موارد (الف) و (ب) ه) موارد (ب) و (ج)

Y Y ـ وتتى يك شركت حندمليتى، شعبهاى در يكى كشور خارجى تأسيس میكند، ممكن

الف) بازارش رادر آن كشور خارجىى، رقابتىتر كند

 د) (الف) يا (ب) (ب) درست است ه) (الف) و (ج) درست است درس
rir ـ يكى بنگاه ممكن است جندمليتى شود، تا،



 داخلم را به يكـ اندازه افزايش دهند، آنگاها:
الف) اين دو سياست، اثرات اقتصادى يكسانى دارند
 ج) تعرفه با يكك زيان كارايى همراه است، اما سهميهبندى، نها نه



10 ـ بر اساس نظريه تجارت بينالملر،
الفش) معمولاً در برقرارى تعرفهها، يك منفعت كارايـي وجود دار دارد
 ج) معدولاً در برقرارى تعرفههانا، يك

¢1 ـ افزايشى در تعرفه يك كالایى وارداتى، الف) قيمت و مقدار مصرف راكاهش مىدهد

ب) قيمت راكاهش، و مقدار مصرف را افزايش مىدهد
 د) هم قيمت و هم مقدار مصرف را افزايش مىدها هـ) قيمت را افزايش داده، و مصرف راكاهش مىدهد

، ـ افزايش تعرفه يك كالا، IV
الف) واردات و حجم توليد داخلى آن كالا را افزايش مىدهد ب) واردات را افزايش، و توليد داخلى راكاهش مىدهد ج) واردات را افزايش مىدهل، و اثرى بر توليد داخلى ندارد د) هم واردات و هم توليد داخلى راكاهش مىدهد ه) واردات راكاهش، و توليد داخلى آن كالا را افزايش مىدهد
 الف) يكى كثور بهتر است بر كالاهايى محلدوديتهاى وارداتى برقرار كند، كه از كشـورهاى
داراى سياستهاى حمايتى بيشتر، وارد مىشوند

ب) يكك كشور بهتر است بر كالاهايى محلوديتهانى وارداتى برقرار كـنـلـ، كـه از كثــورهایى دارای سياستهایى حمايتى كم تر، وارد مىشوند
ج) يكى كشور بهتر است برای هر تغيير نامطلوب در رابطه مبادلهاش، تعرفه برقرار كند د) يكت كشور بهتر است با تغيير نامطلوب در رابطه مبادلهاش، به صادرات، سوبسيد بپردازد 19 ـ "مهندسى يك مزيت نسبى" "، به اين مغهوم است كه: الف) دانشگاهها بايد متخصصينى هرورش دهند كه كارشان طراحى مزيت نسبى براى يك كشور است

ب) دانشگاهها بايل در رشتههايى سرمايهگذارى كننل كه باهث ايجاد مـزيت نسـبى در كشـور مى شود
ج) سياستهاى دولت بايد در جهت ايـجاد و طراحى يكت مزيت نسبى براى كشور باشد د) مزيت نسبى را مىتوان با تغيير سياستهاى دولت، تغيير داد


فعاليتها را توسعه دهد



 صادراتى جديد به دست بياورند، برایى آنها كمتر آشكار آشكار است
 توليدكندگان، بيش از مصرفن ج) تنوع بخشيلن به فعاليتهاى يكت اقتصاد، مىتواند منافع ناشى از تجارت خارجى راكاراهش دهد
 به كاهش يا حذف تجارت بينالملل دارند
ه) يكت صنعت نوزاده بس از يك دوره حمايت و رسيدن به بلوغ، به راحتى مىتواند وارد رقابت شود

## هـ





Vo
دستمزدها در يكاقتصادكاملاً رقابتى

1 ـ توليد نهايى فيزيكى كار،
الف) بر پايه اين فرض محاسبه مىشودكه با افزايش اشتغال نهاده كار در بنگاه، حجم سرمايه بنغاه ثابت مىماند
ب) بر پايه اين فرض محاسبه مى شود كه افزايش حجم سرمايه و اشتغال كار، يكسان است ج) نشاندهنده درآمل اضافى است كه يك بنگاه مىتواند با استخدام يكت كارگر بيش تر، كسب كند

د) در تعادل بنگاه، با نرخ دستمزد، برابر است
Y ـ منحنى تقاضاى يكـ بنگاه براى كار، منحنى است كه نشاندهنده،
2) توليد متوسط فيزيكى كار است

الف) كل توليد فيزيكى كار است
هـ) در آمد نهايى حاصل از كار است
ب) توليد متوسط كار است
ج) توليد نهايی فيزيكى كار است
r ـ تقاضاى يكـ بنگاه براى نيروى كار، وڤتى به بالا جابهجا مى شود كه: الف) قيمت محصول آن بنگاه، افزايش يابد ب) بازدهى كار در آن صنعت، كاهش يابد
 د) حجم ماشين Tالات و تجهيزات آن بنگاه، كاهش يابن

الف) انتقال نمودار درآمد نهايى نيروى كار به راست باشد

 د) كاهشى در بازدهى كار باشد

هـ) كاهشى در هزينه فرصت كار باشد
هـ ـ اتگر بازار برای نيروى كار كشاورزى، كاملاً رقابتى باشد، و كاهشى در قيمت محصولات كشاورزى به وجود آيد، آنگاه:


 د) منحنى تقاضاى كار به راست جار جابهجا مىشود
هـ) (الف) و (ج)
§ ـ جه موقع ارزش توليد نهايى كار، با درآمد نهاهى توليدكار'، برابر است؟
بالف) هيمییاه

ج) فقط وقتى بنگاه استخلدامكننده، در بازار محصولش، انجصـارگر باشد د) فقط وقتى بنگاه استخدامكننده، در يكت بازار محصول كاملاً رقابتى قرار داشته باشد هـ) فقط وقتى بنگاه استخدامكننده، در بازار محصولش، جندقطبى باشد

V د) هزينه نهايى توليد محصولش مى مباشد الف) عرضه كار است ه) توليد نهايى فيزيكى است ب) تقاضضاى كار است ج) هزينه نهايى استخدام كار است 1 ـ هزينه فرصت كار در يكى صنعت،
 ب) تقريباً با ارتفاع منحنى عرضه سنـي سنجيده مىشيود ج) با افزايش اشتغال در صنعتى، كاهش مى ميابد د) كاملاً عمودى است، زيرا كار مىتواند بين صنايع، جابهجا شود

9 ـ در كدام يك از موارد زير، تقاضاى كار در يكى صنعت، به راست جابهجا مىشود؟

الف) افزايش بازدهى نيروى كار در صنعت ب) كاهش بازدهى نيروى كار در صنعت ج) جافزايش حداقل دستمزد
 هـ) كاهش قيمت انتقال كار
 موجود قرار دارد، برابر است با:
الف) درآمد دريافت شده به وسيله ديگر عوامل توليد، در صنعت
ب) كل در آمد كار، در در حنعت
 د) كل سود صنعت
ه) درآمد نهايى دريافت شده به وسيله صنعت
ه ده پرسشى بعدى بر پايه نمودار زير تنظيم شده است:

( 1 ـ در تعادل E ، درآمد

$$
\Delta+V(2
$$

الف)

2 - transfer price

Y Y ـ در تعادل E



$$
\begin{array}{r}
\Delta+V(\Delta \\
p+\Delta+7+V(\Delta)
\end{array}
$$

الف)
ب)
re

10 ـ اتگر حداقل دستمزدى در W2 برقرار باشد، آنگاه درآمد عوامل توليد غير از كار، برابر خواهد بود با:

$$
\begin{array}{r}
r+F+\eta(\Delta \\
F+\Delta+q+V(\infty)
\end{array}
$$

$$
\text { الفی) } F+\Delta
$$

ج
\& هستنلد، برابر خواهد بود با ناحيه،
F+7(


$$
\begin{aligned}
& \text { مىشود؟ } \\
& \Delta+V(2) r(1) \\
& \varphi+\varphi+\Delta+\eta+V(\Delta \\
& r+F+7(ب) \\
& r+F+\Delta(Z
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \Delta+V(2 \\
& \text { الف) } \\
& r+F+\Delta+7+V(\Delta \\
& r+p+q(ب) \\
& r+F+\Delta(\underset{ }{F}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& r+p+\Delta+\eta+V(\Delta+\beta+7(ب) \\
& r+p+\Delta(z
\end{aligned}
$$

نمى توانند شغل ديگُرى نيز به دست آورند. مجموع درآمدى كه اين گونه كارگران از دست مىدهند، برابر است با ناحيه،

$$
f+7(\infty
$$

$7(3$

V(ب)
الف) ه
^1 - برترارى يك سداقل دستمزد W2 ، درآمد ديگر عوامل توليد را به جه ميزان، كاهش
مىدهد؟
$r+F+q$ (
$F+7(2$
ج
4 ب)
P الف)
19 ـ برترارى حداقل دستمزد W2 ، بخشى از درآمل ديگر عوامل توليد را به كارگرانى كه هنوز شاغل هستند، منتقل مىكند. اين مقدار برابر است با ناحيه، $r+F+q\left(\begin{array}{ll}\text { ( الف) }\end{array}\right.$ . در اين صنعت به وجود مى آيد، برابر است با ناحيه،

 الف) دستمزد افزايش يابد، ولى اشتغال ثابت بماند ب) هم دستهزد و هم اشتغال، الزايش يابند ج) اشتغال افزايش يابد، ولى دستمزد ثابت بماند د) هم اشتغال و هم دستمزد، ثابت بمانند هـ) دستمزد كاهش يابد، ولى اشتغال ثابت بماند
 صنعت، دستهزدها افزايش يابل، باعث مىشـوده الف) منحنى عرضه كار در اين صنعت، به زاست جابهجا شود ب) دستمزدها و اشتغال در اين صنعت، افزايش يابد
 د) دستمزدها در اين صنعت كامش يافته، ولى اشتغال افزايش يابد هـ) دستمزدها در اين صنعت افزايش يافته، ولى اشتغال كاهش ياهي

ץ
 الف) بازدمى نهايى نيروى كار در اين صنعت،


 با YF باشد،

الف) توليد نهايى كار در اين صنعت، بيش از توليد نهايىاش در هر هر جاي


 در هر جاى ديگر باشد



 د) آخرين استخدامشوندگان، و آخرين اخراجشوندگان هستند




 هـ) بازار كار، رقابت كامل نباشد
_اگر در يك صنعت، تعداد كارگران استخدامشده، بيش از مقدار مربوط به رقابت كامل

باشد، آنگاه يكى زيان كارايى وجود خواهد داشت، زيرا بازده نهايى اين كارگران اضافى در

> صنعت،
> الف) صفر خواهد بود
^^ ـ اگر دولت يكى حداقل دستمزدى بالاتر از دستمزد جارى در بازار كار رقابت كامل، برقرار كند،
الف) يكت منفعت كارايى به وجود خواهد آمد
ب) عوامل توليد غير كار، زيان خوارياهند وريرد
ج) كارگران، مجموعاً سود خوامنراند براند برد
د) كارگّان، مجموعاناً زيان خواهواند
ه) اشتغال، افزايش خواناهد يافت

Y Y ـ منحنى عرضه كار در يكى اتتصاد، داراى "انحنا به سوى عقب" است، اگر،


 د) اثر جانثينى أزايشش دستمزد، بر اثر در آمدى آن غلبه داشته باشد

- ـ ـ فرض كنيد يكى بنگاه انحصارى در بازار يكـ محصولن، بتواند بازارش دا به طوركامل
 دريانت نمايد. اگر اين بنگاه، اجازه يابد اين سياست را دنبال كندا درا
 ب) اين بنگاه، توليدش را تا كاراترين سطح افزايش مىدهد
 سوى خودش منتقل مىكند

د) اين بنگاه، توليد را تا جايیى افزايش مىدهد كه منحني تقاضايش با مـنحنى هـزينه نـهايىى برخورد مىكند
هـ) همه موارد فوق
 كالايع كه آلودگى ايجاد نمىكند، برقرار شود، در اين دو حالت، الف) اثرات كارايى، متفاوت بوده، و مقادير انتقال منافع، يكسان است
 ج) اثرات كارايي و مقادير انتقال، در هر دو حالت، يكسان وران است د) اثرات كارايى و مقادير انتقال، در هر دو حالت، متفاوت است

## هاهِخنا



## دستمزدها در بازارهاى

ا ـ وقتى اتحاديهاى در باره قواعد ارشديت، با كارفرمايان وارد گفت وگو مىشود، معمولاً نتيجه اين است كه كارگرانى كه داراى ارشديت هستندا



 r ـ r تصميمگيرى مشترك'، به اين مفهوم است كه:

 ج) كارگران و مديريت، اعضاى برابرى در شورايى دارند كه همراه با مالكان بنگاهاه در باره هر
 د) مديران و مالكان، در يكت هيأت مديره مشترك؛، در باره مسائل بنگاه تصميم مى گيرند
 الف) كارگران همه شركت هاى كششتى سازى ب) كارفرمايان همه بنگاهها در در يك





1 - codetermination
2 - craft unions

شدند، از جمله،
الف) خطر تصميم بنگاهها به انتقال كارخانهمهايشان به خارج



اتحاديهاى
د) هم خارج شوارد بالا برخى صنايع از نظارت دولتى

ه ـ اتحاديههاى كارگرى، چچگّونه مىتوانند كارايع را افزايش دهند؟




 ه) گَزينهماى (ب) و (د)

- با توجه به شكل زير، به جهار يرسش بعد پاسخ دهيد:

 از عوامل توليد غير كار، به كارگران باقىمانده منتقل مىشود، برابر اسـت با ناحيه،

توزيع درآمد /
r الف)
ـ ا اگر شكل بالا، مربوط به يگانه صنعت موجود در اقتصاد باشد، آنگاه با تشكيل يك اتحاديه كارگرى و افزايش نرخ دستمزد از W W به W ، ، زيان كارامی، برابر خواهد بود با:

د) ناحيه
هـ) ناحيه + + +

$$
\begin{aligned}
& \text { الف) ناحيه } \\
& \text { ب) ناحيه } \\
& \text { ج) ناحيه } 7
\end{aligned}
$$

^ ـ وقتى اتحاديهاى تشكيل مىشود و دستهزد از W W به W افزايش مى يابد، كاهش درآمد عوامل توليد غير كار، برابر است با:

د) ناحيه
الف) ناحيه 7
1+f (8)
ب) ناحيه
ج) ناحيه
9 ــكارگرانى كه با تشكيل يكـ اتحاديه كارگرى در صنعت ياد شده، شغل خود را از دست
مىدهندل
الف) درآمل Y + ا را در اين صنعت از دست مىدهند، اما درآمل Y را در جاهاى ديگر به دست مى آورند
ب) درآمل دست مى آورند
ج) درآمل $\ddagger$ + مى آورند
د) درآمد Y + مى آورند

ه 1 ـ اگر در يكـ بازار كار رقابتى بدون آثار خارجى، يكى اتحاديه كارگرى تشكيل شود؛ كدام يكى از گزينههاى زير مدحتمل تر خواهد بـد بود؟
الف) كاهش كل درآمد كارگران ب) افزايش درآمد تعلادى از كارگران

ج) أزايش اشتغال در آن بازار

- با توجه به شكل زير، به سه پرسش بعد یاسخ دهيد:


I 1 ـ وتتى كارفرمايان، در بازار كار يكب صـنعت، بـا تشكـيل اتـحاديه بـه حـورت يكـ


بيانگر،
الف) افزايش درآمد نيروى كار در اين صنعت است

 د) ز) زيان كارايى است
هـ) انتقال از نيروى كار به ديگگر عوامل توليد است

مىدهند، ناحيه 1 ا بيانگر،
الف) افزايش درآمد نيروى كار در اين صنعت است

 ه) ز) زيان كارايى است هـ) كامش درآمد كارگرانى است كه هنوز در اين صنعت به كار اشتغال دارند
ri ـ وتتى كارفرمايان، انحصهار خريد تشكيل مىدهند و دستمزد را از W1 به W W مى دهند، ناحيه 9 + 1 بيانگر،
الف) انزايش درآمد نيروى كار در اين صنعت است ب) كاهش درآمد كارگرانى است كه شغلشان را را در اين صنعت از دست دادهاند ج) درآملى است كا كه كارگران اخراجىى، در مشاغل جد جديل به دست مى آورند

د) زايان كارايی است
هـ) انتقال از نيروى كار به ديگر عوامل توليد است
ه به ینج یرسش بعدى، بر اساس شكل زير یاسـخ دهيد:


If $E_{7}(\infty$
$E_{6}(2$
$E_{5}$ (ج
E
E1 (الف
10 ـ اكر بدون وجود اتحاديه كاركرى، اين بازار كار با تشكيل اتحاديهاى از مديران، به صورت انتحصار خريد درآيد، تعادل ممكن است در كدام
$\mathrm{E}_{7}$ (
$E_{6}(a$
E
E
E1 (الف)
\& 1 ـ اكر اين بازار كار، در حاللى كه كارفرمايان هيج گونه ثدرت بازارى ندارند، به وسيله يك اتحاديه كاركرى، به صورت انحصار فروش درآمده باشدل، تعادل ممكن است در كـر كدام نقطه برترار شود؟
$E_{5}$ (o
$\mathrm{E}_{4}(2$
$E_{2}\left({ }^{( }\right.$
$E_{6}$ ب
E

كارگر ایر اين بازار كار، تبلاً به صورت انحصار خريد بوده باشد، تشكـيل يك اتـحاديه كارگرى ممكن است،
الف) تعادل را از E ب) تعادل را الز ج) تعادل را الز 2) تعادل را از هـ) تعادل را از E به E
^1 ـ اگر قبلاً در اين بازار كار، اتحاديه كارگرى وجود داشته باشد، تشكيل يكى انحصار خريد از سوى كارفرمايان، ممكن است تعادل را الز،

$$
9 \text { - ـورود ماشينآلات كاراندوز"‘، }
$$

الف) ممكن است موجب بيكارى موقت شود، و كارگران را در بلندمدت مـجانجور بـه انتخخاب
مشاغل بدتر كند

ب) ممكن است موجب بيكارى موقت شود، اما در بلندمدت منجر به دستمزدهاى بالاتر بـراى
نيروبى كار مىشود

ج) ممكن است موقتاً اشتغال را افزايش دهد، اما در بلندمدت باعث اشتغال كارگَران در مشاغل
بدتر مىشود
 ها اثرى بر اشتغال، نه در كو تاممدت و نه در بلندمدت، ندارد

ـكدام يكـ از موارد زير، بيانگر يكى هزينه سربار ناشـى از اعتصاب در يكى صـنعت

$$
\begin{aligned}
& \text { الف) ( } \\
& \text { با ب) } \\
& \text { ج) }
\end{aligned}
$$

الف) كاهش توليد در صنتعى كه اعتصهاب رخ میدهدهد


 اعتصاب مىيكند
هـ) اختلال در برنامهها، گردهمايیها، و كنفرانسهاى ملى در نتيجه اعتصاب خطوط هوايى
 قلرت چانهزنى بسيار بالايعى هستند، اين است كها
 اعتصاب در خدمات عمومى، يك دولت را را ورشكسته نمىيكند
 برايى كارفرمايان خصوصى تحنين نيست

د) ممى موارد بالا درست متايت مىكند
 عمومى، اين است كه:


 د) ممه موارد بالا درست است

ז الف) دستزد بالا براى كارگرانى كه با مواد شيميايى خطرناك سر سروكار دار دارند


4 - compensating wage differential

> ج) مهم موارد بالا براي كارگَانى كه با كار در آسمانخراشها، زندگى خود را به خطر مىاندازند

## 

## $\operatorname{seg}^{\operatorname{son}}$ glotys

ا ـ نرخ بازده سالانه دستگاهى كه هزينهاش 1 ه هزار ريال است، و در طول عمر يكـ ساله
 مى يوشاند و Y Y هزار ريال نيز باقى ميماند، برابر است با:


Y ـ
الف) درآمد نهايى توليد كار است
ب) كارايى نهايى سرمايه گذارى است است

 هـ) هيَّ كدام از موارد فوق

r ـ منحـنى كارايى نهايحى سرمايه گذارى (MEI)، كدام است؟


ـ ـ F

ه ـ افزايشى در كارايمى نهايمى سرما يه گذارى، مىتواند تعادل را به كدام نقطه جابهجا كند؟
L (A I (
§ ـ تعيين يكى سقف بهره در سطح i ، به وسيله دولت، باعث ايجاد يكـ زيان كـارايـى
مى شود كه حداتل برابر است با :


الف) تشويق توليد كالا در داخل، به جاى واردات
ب) كمكك به بانكکها
ج) به تأخير انداختن مصرف
د) ثروتمند كردن جامعه از طريق چساندر انداز
هـ) جلوگيرى از مصرف مسرفانه
A - تعيين سقفى برای نرخ بهره،
الف) درآمد را از ثروتمندان به فقرا جابهجا مىكند، زيرا وامگيرندگان، فـقير و وامدهـندگان، ثروتمند هستند
ب) درآمد را از فقرا به ثروتمندان جابهجا مىكند، زيـرا وامگـيرندگان، فـقير و وامدهـندگان، ثروتمند هستند
ج) درآمد را از فقرا به ثروتمندان جابهجا مىكند، زيرا وامگيرندگان، ثروتمند و وامدهندگًان،
فقير هستند
د) توزيع درآمل ميان ثروتمندان و فقرا را تغيير نمىدهد
ها دارایى يكك اثر توزيع درآمدى ميان ثروتمندان و فقرا است، اما جهت آن آن را نمىتوان تعيين

9 - از آن جاكه نرخ بهره، بزرگّتر از صفر است، درمى يابيم كه:
 مى توان به مقدار بيشترى كالا در آينده تبديل كري الـا ب) كالاهای امروز كمارزش تر از از كالاهاى آينده هستند، زيرا مقدار مشار مشخصى كالا در در در زمان آلا حال را مىتوان به مقدار بيشترى كالا در آينده تبديل كرد
ج) كالاهاى امروز و كالاهای آينده، ارزش يكسانى خواهند داشت، اگر نرخهاى بیر بهره افزايش يابد
د) كالاهاى امروز و كالاهاى آينده، همواره ارزش يكسانى خواهند داشت، اگر تورم صفر باشد ها ـ اتگر ارزش مصرف جارى در نظر مردم (در مقايسه با مصرف آينده)، افزايش يابد، الف) نرخ بهره كاهش و وجوه وام داده شده ون نيز كاهش مى ويابد ب) نرخ بهره كاهش و وجوه وا وام داده شده، افزايش مىيابد ج) نرخ بهره افزايش و وجوه و وام واده واده شده نيز افزايش مىيابد د) نرخ بهره افزايش و وجوه وام داده شده، كاهش مىيابد

11 ـكاهش عرضه كارگران ساده، بيشتر به كدام يكـ از شرايط زير مىانجامد؟



 Y Y ـ اگر بنگاهى به كاركنانش، هم در دوره كارآموزى آنها و هم در دورههاى بعد، دستمزد ثابتى بيردازد، بيانگر آن است كه:
الف) اين بنگاه در سرمايه انسانى، سرمايه گَذاري مى مكيند
 ج) جخطر از دست دادن كارآموزانش را يس از از پا يايان دوره آموزشى آنها



الف) كامش آموزش خـمن خدمت برایى تازهكاران مى شود
 ج) كارايى تخصيصى را افزايش مىدهد مد د) درآمل را از كارگرانى كه هنوز مشنول هستند، به ديگر عوامل توليد منتقل مىكند F| أ برای برآورد بازده اجتماعى سرمايهكذارى در آموزش عالى، نرخ بـازده خـصـوصى تحصيلات عالى، بايد،
الف) به سوى هايين تعديل شود، تا سوبسيدهاى دولت به آموزش عالى به حساب باب بيايد
 ج) به سوى بالا تعديل شود، تا منافع خارجى آموزش، به با حساب بيايد د) (الف) و (ج)

$$
\begin{aligned}
& \text { 10 ـ از نظر آتصاددانان، اججاره اقتصادى ' (رانت)، مى تواند، } \\
& \text { الف) به وسيله هر كدام از عوامل توليد، كسب شود } \\
& \text { ب) فقط به وسيله زمين، كسب شود } \\
& \text { ج) فقط به وسيله زمين و ساختمانها، كسب شود } \\
& \text { د) فقط به وسيله كار، كسب شود } \\
& \text { هـ) فقط به وسيله كار و زمين، كسب شود }
\end{aligned}
$$

91 - اججاره اقتصادى (رانت)، بد عنوان بازدهى تعريف شده است كه اضافهتر از، الف) هزينههاى دستمزد، حقوق، و بهره ج ج) هزينههاى دستمزد مىىباشد مى ماشاشد ب) هزينههاى دستمزد و حقوق مىباشد ه) هزينه فرصت مىباشد

ـاجاره اتتصادى (رانت)، عبارت است از ال IV
الف) آنجه يكت عامل توليد، اكنون كسب مى آيكند
 ج) آنحه يكك عامل توليد، مىتواند در جاهاى ديگر كسب ممىكند، منهاى آنجه اكنون كسب
 كاربردهاى ديگر كسب كند
^1 ــ اجاره اقتصادى (رانت) يكى عامل توليد، مطمُناً افزايش خواهد يافت، اگر، الف) درآمل كاربرد كنونىاش ثابت بماند ب) درآمد كاربرد كنونىاش افزايش ياري يابد، در حالى كه درآمد بالقوه كاربردهاى ديگرش كاهش يدرا كند ج) درTا مد كاربرد كنونىاش كاهش يابد، در حالى كه درآمد بالقوه كاربردهاي ديگرش انزايش ييدا كند د) هم درآمد كاربرد كنونىاش، و مم درآمل بالقوه كاربردهاى ديگرش، افزايش يابد 19 ـ اتتصاددانان، كل درآمدى كه به وسيله زمين كسب مى شـود را يكـ اجــاره اقـتصـادى (رانت) تلقى مىكنند، اگر،
الف) هزينه فرصت زمين، برابر با هزينه كود و كار مربوط به كشت باشد ب) هزينه فرصت زمين، صفر باشد
 د) يكت ترارداد اجارهاي ميان مالك و كثشاورز، بسته شده باشد
. Y ـ وتتى قيمت سبزىگونهها افزايش مىيابد،
الف) زمينهاى جديد به زير كشت سبزىگونهها مىیرود، و اجاره اقتصادى زمينهاى موجود، انزايش مى يابد ب) زمين جديدى به زير كشت سبزى گونهها نمىرود، اما اججاره اقتصـادى زمـينهاى مـوجود، انزايش مى يابد ج) زمينهاى جديد به زير كشت سبزىگونهها مىرود، اما اجاره اقتصادى زمـينهاى مـوجود، كاهش مىيابد د) زمين ماى جلديد به زير كشت سبزى گیونهها مى مودد، اما أجاره اقتصادى زمينهاى موجود، ثابت مىماند


الف) اجارههاى اقتصادى گُندمزارها افزايش يافته، اما ارزش اين زمينها افزايش نمى يابل ب) اجارههاي اقتصادى گُندمزارها و ارزش زمين ها، هر دو افزايش مىيابند


 الف) درآمدهاى بالقوه يكك فرد در يكك شغل ديگر

ب) سود بالاتر از حد معمول يكت انحصبارگر ج) درآملهاى بالاتر از هز ينههای فر فـر د) درآمدهاى حاصل از زمينهاى نفتخيز، كه كاربرد ديگرى ندار ندارند

r r ـ حمايت از قيمت محصولات كثاورزى توسط دولت، گرايش به اين دارد كه: الف) قيمت زمينها را افزايش دهد، و بنابراين ورود افراد به كشاورزى را دشوارتر كند ب) قيمت زمينها را افزايش دهل، و بنابراين ورود افراد به كشاورزى را سادهتر كند ج) قيمت زمينها راكاهش دهد، و بنابراين ورود افراد به كشاورزى را سادهتر كند د) قيمت زمينها راكاهش دهد، و بنابراين ورود افراد به كشاورزى را دشوارتر كند

## 4olivin




## نابرابرى درTمد

> 1 ـ اخختلاف در درآمد، ناشى از چجيست؟ الف) اختلاف در ثروت ها) همه موارد فوق ب) اختلان در سرمايه انسانى ج) اختلاف در توانايىهاى ذاتى r - بر اساس مطالعات اخير (بويزه بررسى جاكوب مينسر '،، كــدام يكـ از مـوارد زيـر، مهمترين عامل اختلافات درآمدى مىياشدو الف) درآمدهاى حاصل از توانايىهانى ذاتى د) سرمايه انسانى
 ج) بخت

「
الف) (يك توزيع عادلانه، نزديك است ب) يك توزيع برابر، نزديك است است
ج) توزيع سالهاى قبل، نزديكث است
 ه) توزيع مربوط به بازارهاى غير رقابتى، نزديك است است
f ـ ـ هر چه اختلاف در ميزان درآمدها در يك كشور بيشتر باشد، الف) خميدگى منخنى لورنز، كمتر خواهد بود ب) خميدگى منحنى لورنز، بيش تر خواهر اهد بود ج) شيب اوليه منحنى لورنز، بيشتر خواهد بود

د) منتحى لورنز به خط Pه درجه، نزديكت تر خواهل بود

- دو پرسش بعدى بر اساس شكل زير تتظيم شده است:


ه - با توجه به منحنىهاى لورنز مربوط به سه دوره مختلف كه در شكل باللا نشان داده شده است، كدام يكـ از نتيجه گيريهاى زير درسـت اسـت؟
 درآملها نابرابرتر شلدهاند
 برابرتر شدهاند
ج) در طول هر دو دوره مذكور، درآمدها برابرتر شلهانٍ د) در طول هر دو دوره؛ درآمدها نابرابرتر شدهاند
§ ـ با توجه به شكل بالا، كدام يكى از نتيبجه گيريهاى زير درست اسـت؟
 (9^。

است
ج) در هر دو دوره مذكور، درآمل كل افزايش يافته است د) در هر دو دوره6 درآمل كل كاهش يافته است

ه) با اطلاعات موجود در شكل، هيج كدام از نتايج بالا را نمىتوان گرفت اـكر درآمد طول زندگى همه خانوادهها در يكکشور، يكسان باشد، آنگاه منحنى لورنز آن كشور،
الف) در بيشتر سالها بر خط Fه درجه منطبق است
 ج) در هر سال در زرير خط هـ د) در هر سال در بالالى خط هـ

^ ـ از آن جا كه مجموعه مالياتهاى دولت، در كل، الف) تصاعدى شديد هستند، در مقايسه با هزينههاى دولتى، اثر بـيشترى بـر بـر بـرابـرتر كـردن درآمدها دارند

 د) اصولاً هزينههاى دولتى، تأثيرى در برابر تر كردن در درآمدها نداريند

9 - برنامه تغذيه رايگان در مدارس، نمونهاى است از:

د) تأمين اجتماعى هـ) كمككهاى انتقالى جنسى

الف) كمككهالى انتقالى نقدى
ب) يك مكاليات تنازلى (كاهنده) ج) يك ماليات تناسبى
• - ـ بايان دادن به انواع تبعيضههاى اجتماعى (نـرُّادى، جــنسى، قـومى، مــذهبى و ...)، مى تواند منجر به،
الف) افزايش خميدگى منحنى لورنز شود ب) كاهش خميدگى منحنى لورنز شود
ج) م) منحنى لورنز را به بالاى خط


الفـ) خميلگَى منحنى لورنز را افزايش مىدهد ب) خميدگى منحنى لورنز راكاهش مىدهل

ج) هيَ تأثيرى بو منحنى لورنز ندارد د) نقطه آغازين منحنى لورنز را جابهجا مىكند

Y Y ـ الگُ دولت، تنها در هم هدف عدالت باشد، درخواهد يافت كه سياستهايش، الف) همواره كارايى راكاهش مىدهند
 ج) همواره كارايى را افزايش مىدهند

سا ـ پا يان يافتن انواع تبعيض هاى اجتماعى، مى تواند منجر به،
الف) كاهش كارايیى و افزايش برابرى شود
ب) افزايش كارايیى و كاهش نابرابرى شود
ج) عدم تغيير در كارايى و برابر ى شود


دهل، زيرا:
الف) بازار آزاد، اغلب كاملاً رگابتى نيست، و بنابراين درآمد گـروههايى از طـريت اسـتفاده از قدرت بازارى، افزايش مىيابد
ب) حتى اگَر بازار آزاد، كاملاً رقابتى باشد، توزيع درآمدش مبتنى بر آورده اوليه افراد (ثروت، توانايىهاى ذاتى، و ...) و گاهى تأثير حوادث اتفاقى، مى باشد

ج) بازار آزاد بر اسشّمار بنا شده است
د) گزينههای (الف) و (ب) درست است

ها ـ سياستى كه مى حواهد درآمدها را برابر كند، كاملاً مورد انتقاد قرار مىگيرد، زيرا:
الف) ناكاراست
ب) ناعادلانه است، جون به كسانى كه سخت كار مىكننل، به اندازه ديگران دستمزد مىيردازد ج) مستلزم تغييرى در سيستم فغلى ارثبرى است
ه) هـ هرآمد ملى را به عنوان يكك كل، كاهش مىدهد
¢1 ـ زيان كارايعى ناشى از اعمال يكى نوع تبعيض اجتماعى در يكى بازار كار كاملاً رقابتى،


 د) ناشى از كاهش توليد است

IV ـ مبارزه با علل فقر، الـ الف) هميشه بهتر از مبارزه با عالايم آن است
 ج) گاهى بهتر از مبارزه با علايم آن است د) تقريياً هيجّ گاه بهتر از مبارزه با علايم آن نيست
 الف) برنامههاى پر رداخت سوبسيد به سرمايه گَذارى در سر سرمايه انسانى
 ج) سياستهاى ضلد تبعيض هاى اجتماعى د) سياستهاى مربوط به كاهش بيكارى إي هـ) قانون سوادآموزى اجبارى دختران

19 ـ كدام يكـ از برنامههاى زير، برای مبارزه با علل فقر طراحى شدهاند؟
 ب) تأمين اجتماعى ج) تغذيه رايگان در مدارس د) خانهسازى برای فقرا هـ) كمك به خانوادههاي هرجمعيت Y - يكى حداقل درآمد تضمينشده، منجر به،

الف) توزيع بوابرتر و كارايی بيشتر مى وشود د) توزيع نابرابرتر و كارايیى كمتر مى وشود
 ج) توزيع نابرابرتر و عدم تغيير در كارايى مىشود

با توجه به شكل زير، به هفت یرسش بعدى یـاسخ دهـيد. در ايـن شكـل، درآمـــ خانوارها ييش از پرداخت ماليات (دريافت سوبسيد) و پس از آن نشان داده شبده است:


Y Y ـ در يك برنامه ماليات بر درآمد منفى، نقطه سربدسر (جايع كه دولت نه ماليات میىيرد و نه سويسيد مىیردازد)، در كدام سطح درآمد قرار دارد؟
دا Yا هزار دلار

هـ) بيش از r 1 هز هزار دلار

الف) صفر

$$
\text { ب) } 7 \text { هزار دلار }
$$

ج) ه ا هزار دلار

Y Y برنامه ماليات بر درآمد منفى در شكل بالا، چه درآمدى را برات همه تضمين مىكند؟
الف) صفر
ب) 7 ه هزار دلار

$$
\begin{aligned}
& \text { دا ا ها هزار دلار } \\
& \text { هـ بيش از }
\end{aligned}
$$

ج) ه ا هزار دلار


3 - implicit tax

دا 7 هرصد
هـ) بيش از ه ه ا درصد

الف) صفر
ب)
ج) مهF درصد
 و با يكى ماليات بر درآمد منفى بر اساس شك هزار دلار افزايش يابد، حقدر از اين مقدار افزايش را عملاً مى تواند برای نحود نگه دارد؟

ه) همه آن را

الف) صفر
با بام
ج) جا

ه ه ـ در برنامه ماليات بر درآمد منفى شكل بالا، نرخ ماليات ضمنیى كه خانوارهای داراى
درآمد پايين با آن رويهرو هستند، هحيست مانـ
الفض) صفر
ب) هP
ج) •ه ا ا درصد
د) با نرخ ماليات واقعى كه خانوارهاى داراى درآمل باللا با آن روبهرو هستنده يكسان است آلـي هـ) كمتر از نرخ ماليات واقعى است كه خانوارهاى با درآمد بالا، با آن روبهرو هستند

الف) نه ماليات و نه سوبسيد، وجود نلارد . د) يك سوبسيد P هزار دلارى وجود دارد
 ج) يك ماليات 7 هزار دلارى وجود دارد

YV ـ اتكر درآمد ييش از ماليات در شكل بالا، IY هزار دلار باشد، آنگاه: الف) ماليات يا سوبسيدى وجود ندارد ب) يكك ماليات ج) يكك ماليات مه

## باسختامه

$$
\begin{aligned}
& \stackrel{10}{ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 3 \text { SH } \\
& \text { कH/4 } \\
& \text { CHI } \\
& \pi \\
& \text { Cl } \\
& \text { 』l } \\
& \Delta 10 \\
& \because W \\
& \text { \#d } \\
& \because \| \\
& \stackrel{\Delta}{4} \\
& \text { \% } \% \\
& \text { \& U } \\
& \text { 尚 } ل \text { U } \\
& 40 \\
& \text { sly }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Us }
\end{aligned}
$$

## فهرسـت برخى ازكتب منتشره

## 



رياضى براى علوم زيستى ادوارد باتشلت/دكتر محمود بهار

هاروارد جه جيزهايمى را ياد نمىدهد مككورمك /مهندس محمود طلوع

- مديريت آينده

بيتر دراكر / دكتر عبدالرضا رضائىنرّاد

- رياضيات ييشدانسانكاهمى كرووى از رياضىدانانان شوروى /عادل ارشقى
- انتخاب جنسيت فرزند

دكتر ديويد ام.|رويكـ و دكتر شتلز
دكتر عبدالخليل حاجتى

- توابع مئلياتى

پانريشكين و شاووولايدز /عادل ارشقى
بركزيده مسائل هندسه تروهى از رياضيدانان شوروى اعادل ارشقى

- افزايش كارآيم مديريت

فِبِد فيدلر ومارتين تِمرز
مهندس محمود طلوع ومهـدى جمنزار

- جامعدُ سِ از سرمايدادیى بيتر دراكر / /مهندس محمود طلعو

> مديريت زإنى
> نَّارش درّدارى

- خدا در ناخودآكا

دكتر ويكتور رفرانكل / دكتر ابرامهيم يزدى

- فرهنك جديد انكليسى كاربردى BBC ويرايش سال 199 أ بر مبناى •Vيليون كلمه

V.

همراه با فهرست كشور هاها، يايتختها و رهبران دنيا

- داستانهاى عجيب دنيا به زبان انكليسى (آموزش زبان از طريق داستان) PRENTICE HALL از التشارات
- فرهنع اصطلاحات، عبارات و مكالمات روزمره از ازتشارات ترجمة فريدون اخوان ثلاث

خاطرات سرى آيرونسايد به انضضمام ترجمه متن كامل (شاهراه فرماندمىى" با همكارى مؤسسة يُؤوهش ومطالعات فرهنـئى

> - تنورى اقتصاد خرد

هندرسن، كوانت/دكتر مرتضى قرمباغيان
رشد نوين اقتصادى سيمون كوزنتس /دكتر مرتضى قرهباغيان

ه هنرهاى رزمى مشرق زمين براين ويليامز /امير بيروزى

> - مهارتيابى در رياضيات دبستانى عادل ارشقى

- تسييكين - ريينسكى /عادل ارشقى
- زندكى سِ از زندكى

دكتر ريموند مودى /شهناز انوشيروانى

- روانشناسى شخصيت انظرّ هو و تحقيق، لارنس !! هروين / دكتر جوادى و دكتر كديور
- فرهنتى مصور مهندسى عمران وكشاورزى

مهندس عليرضا طاهرى


- معاينات فيزيكى باربارا بيتز باربارا ببتز /دكتر سيدمحسن برزى
- •يرسشهاى آزمون كارشناسى ارشد رشته شيمى
(به انضمام ياستخالى مربوطهه و مسابقات علمى)
دكتر مسعود رفيعزاده ورضاطيبى
- بركزيده مسايل رياضى

كروهى از رياضى دانان شوروى /عادل ارشقى

> مجموعهد داستان مصنوسىى /شهناز انوتيروانى

- هنر درمانى كيس، دالى /عطا مسّاح وفريدون اخوان ثلاث
• خودآموز استاتيى (سرى شوم)
فرامرز قاسمى ومهيرداد خاجوى


[^0]:    2 - Policy trap

[^1]:    1 - Milton Friedman

[^2]:    2 - logrolling

