


























## مجموعه تست

# اقتصادكلان 

با ياسخهاى تشر يحى

مؤلفان:
دكتر محسن رنانى د دكتر محسن نظرى


نام كتاب: مجهوعه تست اتتصاد كلان نويسندگان: دكتر محسن رنانى ـ دكتر محسن نظرى A If\&D/ IfVA ناشر: انتشارات نلاحت ايران ــاصفهان صندوت يستى نوبت / تاريخ جاپ: حههار م / TYA تيراز: ه . .

ليتوگرافی، جاپ و صصحافى: موسسه چابپ الهادى - قم

$$
\text { قيمـتـ: / / . } 10 \text { تومـان }
$$

كليه حقوق براى ناشر دحفوظ است

## غلطنامه

لطفاً بيش از مطالعه، نادرستىشاى زير را اصلاح كنيد:

| درست | نادرست | سطر | صنحه |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| د_ty | \% ¢ | ff ff | ros |
| C-10Y | 10Y ـ الف | lar | ros |
| $\Lambda 0+Y 0+10+10+\theta=1 Y \Delta$ | $90+Y 0+10+10+\theta=110$ | If | F. |
| $e^{-1 \Delta r}$ | dor _الف | Y\% | fi |
| درآمد ملى اشتغال كامل | درآمد ملى اشتغال | $r$ | VI |
| شكان تورمى | شكان انبساطى | IF | VI |
| كامش يابد | كامش ياد | YF | IfV |
| $\frac{M^{d}}{P}=0 / Y y-17 r$ | $\frac{M^{\text {d }}}{\mathbf{P}}=0 / \mathrm{r}-1 \mathrm{l} \mathrm{r}$ | 9 | lar |
| $\mathrm{Y}=10 \mathrm{~F} 0-1000 \mathrm{r}$ | $\mathrm{Y}=1 \circ \mathrm{~F}^{\circ}-100 \cdot \mathrm{r}+\mathrm{M}^{\text {s }}$ | 1. | lor |
| د | ¢98 ـو | ¢¢ | 109 |
| 2-sr | r | $\wedge$ | 18F |
| (f)-ra | (r)-ra | P4 | Y\&V |

## ف0

v
9

110
$r \cdot \Delta$
Yir
Y
YYA rro YrA

سؤالات اقتصاد كلان، آزمون ورودى كارشناسى ارشد مديريت،
بيشکفتار
ا ــردش فعاليتهاى التتصادى Y ـ ـ ـ「 ـ نظلريههاى مصرف و سرمايه كذارى Y هـ ــ تعادل همزمان بازارهاى كالا و يول 5 ـ تورم، بيكارى، اقتصاد طرف عرضـه

V اتتصاد بينالملل كنكور آزمايشى كنكور آزمايشى كنكور آزمايشى كنكور آزمايشى |rvo- V| سال تحصيلى

سؤالات اتتصاد كلان، آزمون ورودى كارشناسى ارشـد مديريت، |YVI _ VY مال تحصيلى

سؤالات اقتصهاد كلان، آزمون ورودى كارشناسى ارشد مديريت، ITVY _ Vr سال تحصيلى

سؤالات اتتصاد كلان، آزمون ورودى كارشناسي ارشد مديريت،

YFO MYY - VF سال تحصيلم

سؤالات اتتصاد كلان، آزمون ورودى كارشناسى ارشد اتتصاد، Mr94.V0 سال تحصيلى

سؤالات اقتصاد كلان، آزمون ورودى كارشناسى ارشد اتتصاد،
raf |YV•_V| سال تحصيلي اتحاد

سؤالات اتتصهاد كلان، آزمون ورودى كارشناسى ارشد اتتصاد،
r91

Y\&A
pvs
rar
Yal
سؤالات اتتصاد كلان، آزمون ورودى كارشناسى ارشد اتتصاد،


سؤالات اقتصاد كلان، آزمون ورودى كارشناسى ارشد اقتصاد،

سؤالات اقتصاد كلان، آزمون ورودى كارشناسى ارشد اقتصاد،


## ييشكفتار








 مجمموعه، در پايان كتاب آمدهاند.





 غيراسمى (real) بوده است، برايى آن، صفت "حقيقى" آوردهايم - همجون درآرآمد ملى حقيقى در برابر يرابر


 آخر كتاب آوردهايم، نيز بهكار بردهايم.

در باره شيوه نوشتارى وارگان، اصل جلدانويسى را ــكه نهتنها به گيرابیى و روانضخواني نوشته كمك مىكند، بلكه توانايهـهاى زبان پارسى 2ا نيز آشكار مىسازد ـ ـبه كار گرفتهايم؛ مگر در مواردى كه جدانويسى از گيرامیى يا روانخخوانى وازه مىكاسته است، يا مواردى كـه وازه در حــالت سـرهـمـ خويش، مفهوم مستقلى يانته است. ويرگى مهم اين مجموعه آن است كه در خلوتِ كتابخانهاى تأليف نشده است، بلكه در گير و دار بحث و جدلهاى كلاسى خهره بسته امت و به مهين دليل ، پرسشما و نكات فراوانى مست كه اگر نكتهسنجى هاى دانشجويان، آنها را نمايان نمىساخت، اكنون در اين مجموعه گنجانده نشده بود. به همين ترتيب، ابهامات و اشتباهات فراوانى در تستها وجود داشته است كه به مدد دقت و ريزبينى . دانش جويان، زدوده شده است
از اين گذشته، عزيزان ديگرى نيز به طور خاص در بيرايش، ويرايش و آرايش اين كتاب، ما را يارى كرده، واملار و سِاسگزار خويش ساختهانذ. نخست ، آتاى دكتر تيمور رحمانى كه بر ما منت نهاده و با مطالعه كامل دستنوشته كتاب، ابهامات و دشواريهاى بسيارى را بيراستهاند؛ مبيس آتـاى مهندس جواد كبيرى، آتاى سعيد وَنكَى و سركار خانم مهتاب صابرى نمين كه ويرايش و نسـخهخوانى كتاب را بر دوش گرفته و با دتتى درخور تحسين به انجام رساندهاند؛ و سرانبام آقاى مهندس حسن على خاصى، كه صفحهآرايیى گيراى كتاب و سركار خانم اعظم انشارى، كه تايب دقيق كتاب، به همت

آنان انجام يافته است.
با اين همه، هر كاستى و ناراستى كه هست، از ماست و واملار بزرگوارانى هستيم كه گوشزدمان كنند. سرانجام لازم مىدانيم از مدير محترم و ديگر دستاندركاران مؤسسه انتشارات فلاحت ايران كه راه را براى انتشار اين كتاب، هموار ساختند، سيّاسگزارى كنيم. بیگمان، هر كوشش فكري بارور، مستلزم محيطى سرشار از آرامش و اطمينان است. بختِ برخوردار داشتهايم و از چحنين محيطى بهره بردهايم. چس، بايسته است شمسسرانمان راكه بی ياريها و صبوريهاى آنان اين كتاب حهرْ نمىبست، صميمانه سپاس گوييم.

محسن رنانى ـ محسسن نظرى
دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران
آبان ماه Irvf

## 1

## كردش فعاليتهاى اقتصادى

## (حسابدارى درآمد ملى)

O شكل زير، جريان پولى گردش نعاليتهاى اتتصادى يكى جامعه را نشان مىدهد. باتوجه به شكل، به هر جريان.)


Y _كدام يك از رابطهماى زير بين جريانها برقرار نمىباشد؟

$$
\because=\Delta+\mu(د
$$

$$
r=f+\Delta(ج
$$

$$
r=f+\Delta(1=r=r(1) \quad 1
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { | ـكدام يكى از اهداف زير، جزه المدان سهاستهاى اتتصاد كلان نهىباشد؟ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ب) انزايش اشتغال رشال تعادل تراز ير داختها }
\end{aligned}
$$

د) الف و ب
$Y=\Delta+ף(? \quad r=F+V(ب) \quad \Delta=V$ (الف
F ـ ـكدام جريان، بيانگر "تزريق" به اتتصاد مذكور است؟
ro
re
با
V الف

ه ـ در اقتصاد ياد شده، با كدام يك از شرايط زير، سرمايه گذارى در موجودى انبار مثبت مى

○ نمودار زير جريان يولى گردش نعاليتهاى اقتصادى يكى جامعه را نشان مىدهد. باتوجه به نهودار، به ه سؤال بعد پاسخ دهيد:

¢ ـ ارزش موجود در جريان C ، حه ناميده مى شوده
الف) توليد ملى ب) درآمد ملى
V V اگر ارزش موجود در جريان G ، مثبت باشل، مى تواند به اين معنى باشد كه؛

ج) دولت كـرى ابودجه دارد.
2) الف و ج

الف) دولت قرض گر
ب) دولت مازاد بودجه دارد.
^ - برای اين كه اقتصاد نوق در تعادل باشد، كدام يك از رابطههاى زير بايد برقرار باشد؟

$$
K+M=E+F(T
$$

E=F (الف)

$$
\mathrm{A}=\mathrm{B}(\mathrm{O}
$$

D+F+E=C (ب
q ـ در نمودار فوق، كدام يكـ از رابطههاى زير حتماً بر قرار مىباشد؟

$$
\begin{array}{ll}
F=G(ج & C=F+E+D\left(\begin{array}{l}
\text { ( } \\
\text { ( }
\end{array}\right. \\
\text { E=M }(2 & A=D+M+K(ب)
\end{array}
$$

-1 ـ جريان E ، بيانكر چجيست؟
ج) سِسانداز خانوارهها
الف) ماليات بردا-ختى خانوارها به دولت
د) سومايهُ كذارى خانوارها ب)

I ـ شُرط تعادل دو مدل دوبخشَى (خانوارها و بنگاهها)، كدام يكـ از عبارات زير ميباشل؟

I=S(ج
دالف و ع صسحيع است.

$$
\begin{aligned}
& \text { Y=C+I(الفن } \\
& \text { بـ (ب) }
\end{aligned}
$$


د) الف وب

$$
T+G(ج
$$

S+G (ب)
S+T الفن


$$
\begin{array}{lc}
\text { I }+\mathrm{G}+\mathrm{M} \text { (ج } \\
\text { I }+\mathrm{S}+\mathrm{M} \text { ( } \mathrm{C} & \mathrm{~S}+\mathrm{T}+\mathrm{G} \\
\text { ( }+\mathrm{G}+\mathrm{X}
\end{array}
$$

ث عبارات زير هىباشـل؟

ج) خالص مالياتهاي غير مستقيم
الف) استهلاكك
د) مالياتهاي غير مستقيم
ب) درآمل عوامل توليد از خارج
10
الف) ارزش فروش ماشين دست دوم
ب) ارزش خريد سهام از بازار سهام
ج) ارزش خانه مسكونى ساخته شده در سال جارى
د) هیِ كدام
\& 1 ـ تُفاوت توليل ملى با مشخارج كل برنامهريزى شده برابر اسـت با:
الف) سرمايهگذارى برنامهريزى نشله در انبار ب) استهلاكك دا الف و ب

IV ــ اتر در سشط درآمل جارى، تزريت، ييش تر از نشـت باشل،
ج) درآهد ملى كاهش مى يابل . د) درآمل ملى ممكن است كاهش يابد الف) در آمل ملى در تعادل است ب) درآمل ملى افزايش مى يابل

NI _ IA
د) استهلاكك
ج) اجارْ بب) سو2

الف: بهر

# 19 ـكدام يكى از موارد زير در GNP محاسبه مى بشوند؟ الف تعمير اتومبيل شخصى به وسيله حار واحب آن ب) خدمات زنان خانه دار در متزل ج) خدمات انجام شده در بيمار ستان 



ج) مثُبت است
الف) منفى است د) ممكن است مبت يا مِ منفى باشد ب) صفر است

I r - بهره يرداخت شده بابت بدهى دولت،
ج) جزء NI نيست ولى جزء PI هست
الف) جزء د) جزء NI هست ولى جزء PI نيست

ب) شبيه درآمدهاى بهرهاى ديگر است



 الف) دريافت
 ج) خريد شير توسط خانم خانه د) خريد شير توسط مغازمدار از دامدار
 الف) كل سود
ب) مجموع دستمز دهمال، بهر دها، الجار مها و سودها ج) مجموع ارزش همه كالاها و خدمات نهايى د) ب و ج صحيع است.
rه ـ توليد خالص ملى حقيقى،
 ب) توليد ناخالص ملى به اضافه استها اسلاكن است.
 د) توليد خالص ملى است، كه از روش توليد تخمين زده شده.

الف) يكك كالاى واسطهانى است.
ب) در توليد خالص ملى، همراه با ارزش اتومبيل بايل محاسبه شود. ج) برابر است با الرزش افزو وده صنايع فولاد الاد.
2) مهه موارد بالا صحيح است.

O با توجه به نمودار گردش نعاليتهاى اقتهادى به سه سؤال زير باسـخ دهيد:


7 M
P
f
الف)

كی _اگر بخخواهيم GNP اlاز روش درآمدى محاسبه كنيم، مقدار بجريان كدام فلش را بايد اندازهگيرى

$$
\text { ro } \quad \text { الف) }
$$


13
$\Delta$ (
F
الف)

- ـ ـكدام يكى از رابطههاى زير، هميشه در اتتصاد برقرار نمىباشد؟

ج) مخارج كل بر نامهريزى شده = تقاضهاي كيل الف) عرضه كل = مـخارج كل د) مخارج كل = تقاضاى كل ب) مخارج كل = توليد ملى

ا ا ـ اگر سرمايه گذارى ناخواسته در موجودى انبار، صفر باشد،
ج) مخارج برنامهريزینشده، صفر است. ب) عرضه كل = تقاضاي كل است. Y Y ـ اگر سرهايه گذارى برنامهريزى نشده در موجودى انبار، مثبت باشد، بنگاهها،

ج) توليد را افزايش مىدهند.
د) الف و ب صححيح است.

الف) توليد را در دوره بعد كاهش مىدهنل.
ب) قيمت راكاهش ميدهند.
 الف) سرمايه گذارى در موجوذى انبار انزايش مى ميابد.


ج) توليد انزايش مىيابلد.
د) بـ و ج صصحيح است.



.2
ج) سرمايهگذارى ناخالص داخلى، منهاى خالص صادرات.
د) مقدار ماشين آلات و تجهيزات استفاده شده در GNP يكت سال معين.
O اكُر كالاى A ، نان باشد، فرض كنيد توليد آن از سـه مرحله عبور كرده است. در مرحله اول، گُندم
 هزينه مر مرحله به تفكيكى در جدول زير آمده اسـت


با توجه به اطلاعات داده شده به 「 سوُال بعد پاستخ دهيد:
هr ـ قيـت كالاى A در مرحله اول برابر اسـت با:
a)

ج

الف) •ا ريال بال بريال
צ Y ـارزش أفزوده ايجاد شده در مرحله دوم برابر است با:
د(
ج)
الف)
ـ ـ تيهت نان برابر اسـت با: rV

ج
الف)

#  <br> ج) كمتر از قيمت كالا است. <br> د) همه موارد فوق امكانْچِير است. <br> الف) برابر با قيمت كالا است. <br> ب) بيش تر از قيمت كالا است. 







rq ـ ـ درآمد ملى برابر است با:

Fo ت توليد ناخالص ملى به قيمت بازار برابر است با:

ج) سال قبل
الف) سال نو
2) هديه جزء GNP هيج سالى محاسبه نمى تردرد

ب) نيمى در سال نو و نيمى در سال قبل
r

 ج) مجموع در آمد ملى و مالياتهاى غير مستقيم. د) مجموع دستمزد، الجاره ، بهر 0، سود و و استهالياكي.
 اندازهگيرى مىشود؟ NI (2 GNP (e PI (الف) DI


$$
\begin{aligned}
& 100010 \quad 10701 \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { | F - سرمايه گذارى خالص برابر است با : }
\end{aligned}
$$

\& الف) تغيير در كيفيت كالاها و خدمات را نشان مىدهنلد.

ب) شامل ارزش فراغت هم مىشود.
ج) هزينههاى آلودگى را نيز اندازه مى ارگيرد.
د) هيجكدام از موارد بالا صحيع نيست.

الف) صادرات بيشت از واردات است.
ب) اقتصاد در حال يـشرفت است.

د (
\&^

با (GNP (است. ج) (GNP اسمى در حال كاهش است. د) صادرات بيشتر از واردات است.
 اختصاص مىدهد؟
NI (1
NNP (ج
ب! PI
GNP (الف
-ه ـ در محاسبه NNP ، كدام يك از موارد زير را به حسابـ نمىآوريم؟
الف) يرداختهايى كه بابت بهر• بوده است. 2) استهاكك

ب) درآمدهاى حاصل از اجاره.
1ه ـ به دليل وجود كدام يكـ از اتلام زير، NNP بيش تر از درآمد ملى است
ج) خالص مالياتهاى غير مستقيم
د) برداختهالى غيرانتقالى الف) مالياتهاى شخصى

ب) استهالاكت
هr ـ آن قسمت از سود شركتها كه وارد درآمد تابل تصرن مىشود، عبارت است از:

ج) سود توزيع نشده
د) مجموع ذناير سود سالهاى قبل

الف) كل سود
ب) سود توزيع شده
rه ـ تفاوت درآمد قابل تصرف از درآمد شـخصى برابر است با:
ج) مخارج مهرفى خصوصمى
د) خرداختتهاى انتقالى

الف) پسانداز شخصي ب) ماليات بر درآمد اشخاص
 الف) ارزش اتومبيلهاى توليد شده
ب) ارزش اتومبيل توليد شده در سال قبل و فرو وخته شـده در در سال جار جارى ج) يك اتو اتوبيل دست دوم فروخته شده در سال سال جارى د) همه موارد بالا در GNP سال جارى محاسبه مىشوند.


ب) كسرى يا مازاد بودجه دولت است.
\&ه ـ در اقتصاد كلان، سرمايه گَذارى،
الف) خريد سهام و اوراق قرضه انـا است.
ب) خريد زمين و ورو ور آ آن است.
ج) تفاوت بين درآمد و مخارج مردم آن است





د) همه موارد بالا صحيح است.
ه^ ـ ـ درآمد ملى برابر است با:

ج)
د) توليد خـالص مـلى مـنهاى خـالص مـالياتهاى
غيرمستقيم.


ج) o مه ميليارد ريال

الف) الف
(2 هVه ميليارد ريال ب) بم FY ميليارد ريال

 ج) ج (2 الف) ه ه مه ميليارد ريال


استهلاك YQ ميليارد ريال است، بنابراين توليد خالص ملى به قيمت بازار برابر بابر است با:
ج (د F ميليارد ريال
الف) ه مه ها ميليارد ريال
د
ب) بV (


ج) (NNP ، شامل استهالاك نمىشود.
د) از NNP ، تورم حذف شده است.

الف) (NNP ، شامل استهلاكك هم مى شود. ب) (ب) بزرگّكتر از GNP ، است.

هو ـ ـارزش افزوده بشخش كشاورزى برابر است با:

ب) ارزش خريد مواد اوليه توسط بخش كشاورزى، بعلاوه سود بخش كشثاورزى. ج) ارزش ارز فروش توليدات بخش كشاورزى، منهاى ارزش خريد بخش كششاورزى از محصولات ديگـر بخش ها.
د) هيِّعدام از موارد بالا صسحيح نسست.
 ج) سود توزيع نشده شركتما الف) استهلاكك سرمايه د) ماليات بر درآمد شخصىى

ب) سود توزيع شده شركتها
ه 8 ـ هولى كه صرف خريد يك خانه جديل (نو) به عنوان خوابگاه كاركنان يك شركت مىشود، جزء كدام يكى از اجزاء GNP متحسوب مى شودو

ج) سرمايه گذارى
د) پسانداز شخصى

الف) مخارج مصرفى خصوصى ب) استهلاكك سرمايه
\& $\ddagger$ ـ فروش كل بنگاهها جند ين برابر GNP است؛ به اين دليل كه،

ب) (GNP ، شامل ماليات نميشود.


ثابت) است.
SV

 ج) موجودى انبار بنگاهها در آخر سال، بيشتر از از اول سال باشلد. 2) استهلاكك، بيشتر از سرمايهگذارى ناخالص داخلى باشد.

الف) مجموع ارزش كالاها و خلدمات توليد شده در يكك كشور.
ب) هـجموع ارزش كالاها و خلدمات فروخته شله در يكك كشور.
ج) مسموع ارزش كاللها و خدمات نهايى توليل شلهه طهى يكك دوره معين (معمولاَ يكك سـال ) تـوسط
افراد يكى كشور.
د) مجموع ارزش كالاهما و خلمات نهاييى توليد شله طلى يك سال در داخل يكك كشور.
§4 ــكدام يكـ از شاخصرهاى ملى زير، "جريان" (روانه) مىباشنل؟

ج) سرمايهگذارى ملى
د) الف و ج الفـ) درآمد ملى ب) حجم سرمايه
. V. V. ج) توليد ملى
د) سرمايه گذارى ملي الفض) مقدار اشتغال ب) درآمد ملى

الفن) مساوى قيمت آن كالا است.
ب) مساوى هزينههاى آن كالا در همه مراحل است. د) مساوى سود حاصل از آن كالا است.
ـكدام يــ از روابط زير، صصحيَح است؟ VY
الف) خالص درآمل عوامل توليل از خارج + توليد ناخالص داخلى = توليل ناخالص ملي ب) خالص درآمل عوامل توليد از خارج + توليد ناخالص ملى = توليد ناخالص داخلى ج) خالص درآمل عوامل توليد از خارج - توليد ناخالص داخلى = توليد ناخالص ملى ملى د) خالص درآمل عوامل توليد از خارج + توليد خالص ملى = توليل ناخالص ملى
( Vr تفاوت شاخص هاى ملى به قيهت بازار و به قيمت عوامل در كدام يكـ از موارد زير مىباشد؟ ج) خالص مالياتهاى غير مستقيم

المف) سوبسيد
2) استهلاكك

ب) بالياتهاى غير مستقيم

ج) سرمايهگّناری
د) يّسانداز شخصى
ب؟) منارج مصرفى خصو صىى
. غ V V

ج) صادرات، بيشتر از يرداخت به خارجيان باشل. د) واردات، بيشتر از صادرات باشل. الف) استهلاكك سرمايه

ـكدام يكـ از موارد زير جزء تقاضاى كل نمىباشد؟ V\&
S (2
G (ج
C (ب)
X-M (الف)

إلف) سرمايهگذارى برنامهريزى شده =


د) همه موارد بالا
ـكدام يك از شرايط زير، شرط تعادل مدل دوبخششى مىباشد؟ VA


V9 ـ ـرض كنيل، بنگاهها در سال جارى موجودى مطلوب انبار خود را افزايش دهند؛ بنابراين،

ب) در آمد ملى، كاهش مى يابيل

ه) الف و ب صحيح است.
A ـ ـكدام يكى از موارد زير از ديدگاه اقتصاد كلان، سرمايه گذارى محسوبب نمىشود؟
الف) ساختن مدرسه يرستارى.
ب) ساختن يك بز بزرگراه.
ج) خريد يك
د) خريد صل سهم شركت Zاز فرد الف به وسيله فرد ب.
O كشورى فرضى را در نظر بخيريدكه گوشت، تنهاكالاى نهايى توليدىاش مىباشدل و دامها از مراتع و
جو تغذيه مىكنند. در يكـ سالل، ارزش توليدات جامعه به صورت زير مى مىباثـد
1 م م ميليارد ريال
توليد گوشت
限
ارزش جو توليد شده
استهلاكى تأسيسات داميرورى الوا
اكنون با توجه به اطلاعات بالا، به دو سؤال زير پاسخ دهيد:
1 1 ـ توليد ناخالص ملى اين كشور، برابر است با:
ج (
د) الف) هم ه ا المليارد ريال


$$
\begin{aligned}
& \text { ج ( } \\
& \text { (9。) }
\end{aligned}
$$

AY ـ ـ توليد خالص ملى اين كشور، برابر است با： الف）（ 1 م ميليارد ريال ب） 9 بهيليارد ريال
 الف）وقتى شخصى، ماشين مورد استفاده خود را به همسايهاش بار بفروشد．

ب）وقتى دريافتى شخصى كه قبلا گار مى مكرده است، كاهش يابد．
 د）همه موارد بالا．

Af بيش از حد نشان دهل، به علت اين كه：


 د）همه موارد بالا．
＾ـ ـ فعاليتهای اقتصادى غيرقانونى،
الف）داراى ارزشى هستند كه به آسانى تخمين زده مى شوان
ب）فعاليتهايى هستند كه بازارى ندارند．
ج）جر دحاسبه GNP وارد نمى شوند．
د）خون غير｜خلاقى است، پس ارزش اقتصهادى ندارند．
\＆
الف）سِانداز برابر است با سرمايهگ گذارى． ب）مخارج دولت برابر با سرمايه گذارى است．
 د）سود، باعث مى شود كه آنها با همديگر بر برابر باشند．



ارزش افزوده بخش نفت
الرزش افزوده صنايع و دعادن
ارزش افزوده خدمات
كارمزد احتسابى

توليد ناخالص داخلى
ro
B
توليد ناخالص ملى دراهد عولى توليلر
AV
110(2
YOO (

Yoo (2
IVo(ج

YO(ب)
A^ ـ مقلدار B برابر است با:
H०(الف) 190
 1901 $\quad$ Y००( V年

ه 9 ـ اگر در محاسبه ارزش افزوده بخششهاى اقتصاد مذكور، قيمت كالاها را با فرض نبودن ماليات و سوبسيد غيرمستقيم، در نظر بگيريمّ 'توليد ناخالص ملى مرو مـلى محاسبه شده،

ج) بدون استهال( كك است.
د) به قيمت بازار و عوامل با هم برابر است.

ج ( GNP تعديل شده با شاخص قيمتها
NI (د به اضافه خالص مالياتهاى غير مستقيم

الف) به قيمت بازار است.
ب) به قيمت عوامل است.
برابر است با: NNP ـ 91
الف) (الف ( به اضافه استهلاكك ب) (ب) منهاى مالياتهاى غير مستقيم

٪ه با توجه به اطلاعاتى كه در باره حسابهاى ملى يكى كشور فرضى آمده است، به 9 سؤال بعد ياسخ
دهيد (همه ارقام بر حسب ميليارد ريال است):
Y0 مالياتهاى شخصصى
10 سهمم بيمههاى اجتتماعى
Yo خالص مالياتهاى غيرمستقيم
Yo ماليات بر سود شركتها
YY برداخت های انتقالى
rf صادرات
ro سود توزيع نشده شركتهاد
9. خريد كالاها و خلدمات توسط دولت

VQ
rr واردات
ro. متخارج مصرفى خصوصى
D. سرمايه گذارى خالص داخلى


- خالص درآمد عوامل توليد از خارج


O به سؤالات $\uparrow$ ه الى است پاسخ دهيد (همه ارقام بر مبناى ميليارد ريال است):


$$
\begin{aligned}
& \text { A } 9 \text { ـاستهلاك سرمايه، برابر است با: } \\
& \text { rrer } \\
& \text { الف) } 7
\end{aligned}
$$

YY(2
If

99 ـ واردات، برابر است با:
ra (s
171(2
Yf(ب)
|f الف)
0 10 ـ ـ مخارج مصرفى خصـوصى، برابر است با:
Yris
vis

Yrqis
rrol

Yod (ب
الف)
101 ـ مخارج دولت، بابت خريد كالاها و خلدمات برابر است با: ج

人т(الف)
 YVF(ب) YFY (الف

O به ه سؤال بعد، بر پايه دادههاى مربوط به حسابهاى ملى، جحواب دهيد (ارقام بر مسبناى مسيليارد مىباشد):

44 سرمايه گذارى ناخالص داخلتى
9
صادرات
19.

درآمد قابل تصرفـ
9 يس انداز شختصى
Y بهره هرداخحت شده به وسيله مصرف كنندگان
AY خريد كالاها و خخدمات توسط دولت واه
Or استهلاكى سرمايه
|r
واردات
rr خالص مالياتهاى غيرمستقيم
MA مالياتهای شخحصى
rr سهم بيمه اجتتماعى

- خالص درآمد عوامل توليد از خارج

YAY (د

$$
Y \Delta \Delta(\Delta
$$

rrrs
r
الف)
10ヶ 1 ـ توليد خالص ملى برابر است با:

ه 0 ـ ـ درآمد ملى برابر است با:


ه 9 ـ ـ درآمد شتخصى، برابر است با:
YYIG YOYlZ
ب)
الف) Y Y
loV
 ب) در حال ركود است، زيرا درآمد شخصى، از در آمد قابل تصر ف بيشتر است.
 د) در وضعيت تورمى است، زيرا درآمد قابل تصرف از درآمل شخصى بيشتر است.

0 در جدول زير GNP به قيمت ثابت و جارى ارائه شده اسـ:


با توجه به جدول بالا به V سؤال زير، پاسخ دهيل:


No/ro
$8 \Delta / 1(\tau$
با/11/
الف)

الف)
| 11 ـ تورم سال اء در مقايسه با سال ه \%، برابر است با:

ال ا اقتصاد فوق در كدام يكى از دورههاى زير، يكى اقتصاد توردى بوده است؟

ب)
ش| أ ـاگر سال پايه را سال هو
rool $\quad 700$ ( C الف)






ral
$\Delta V \Delta(T$
N。（ب）
الف）

700（2
$\Delta \Delta \circ$（ 400（ب） PD。（الف）

1YOO（3

$$
\Delta \Delta \circ 1 \text { ج }
$$

$$
\text { الف) 10ه0 } 10 \text { با }
$$


7F (2

1人。（ج
Vre
الف）هr

افزايش توليد است، نه افزايش قيمتهها؟（سال پايه را سال هو ها
11001
000（ج）
با
الف）ه
O كشورى را در نظر بگيريد كه توليد مردم آن فتط علوفه و گوشت، و مصرف آنها، تنها گوشت است． جلول زير نشاندهنده توليدات و قيمتتهاى اين جامعه فرضىى، در دو سال پییدريى مىباشد：


باتوجه به اطلاعات فوق به سه سؤال زير باسخ دهيد：
IYo ـ ـ توليد ناخالص حقيقى سال دوم، برمبناى قيمتهاي سال اول، برابر است با：
0．0000（2
VYooo．（ج） الفـ）1100000）
| | Y ـ شاخص قيمت گوشت در سال دوم نسبت به سال اول برابر است با: 110010
700)

با
الف) الف
اYY Y - نرخ تورم در سال دوم نسبت به سال اول برابر است با:
ج) الف) ه 7 درصد بر ب)



 د) همه موارد بالا كالاى نهايى محسوب مىيشود.

IYヶ - يولى كه يك خانوار صرف خريد يخخحال میكند، جزء؛ ج) مخارج سر مايه گَارى است. د) هِ سِانداز است. ب) بخارج مصرفى بادوام است.
 شده به 「 سؤالل بعد پاسخ دهيد (ارقام به ميليارد ريال):

Fo
Yo
مخارج مصرفى دولتى
سرمايه گذارى ثابت ناخالص تغيير در موجودى انبار خالص صادرات كالاها و خلدمات خالص درآمد عوامل توليد از خارج توليد ناخالص ملى به قيمت بازار خالص مالياتهاى غيرمستقيم توليد ناخالص ملى به قيمت عوامل

اYO ـ مقدار A برابر است با:
$1 \mathrm{VO} \cdot 1$
170 (
10)

10ه (ب الف) الف

צr
با
الف)

ج）مساوى است．
د）هيجكدام از موارد بالا صحيح نيست．

الفن）بيستر است． ب）كمتر است．

O بر مبناى اطلاعات حسابهاى ملى زیر، به سه سؤال بعد پاسـخ دهيد：
r＾。
1.0
9.
fo
9.
40.

Y。
r。
Yo
ro
9.
－خالص درآمل عوامل توليد از خارج

GNP＿IYA
$\Delta \wedge \Delta(\Delta$

FFO（S

مخارج مصرنى
مبخارج دولت
سرمايه گذارى خالص
استهلاكى
بس انداز شخْصى
مزد و حقوق
بهره
اجاره
سود شركتها
خالص ماليات غير مستقيم
درآمد شركت الف
$\qquad$

| 1vo | پس |
| :---: | :---: |
| 9. | خالص صادرات |
| rVA. | درآمد ملى |
| roo | صادرات |
| $\Delta 9$. | سرمايه گذارى ناري |
| Yryo | درآمد قابل تصرف |
| rro | خالص مالياتهاى غيرمستيّهم |
| 10. | سود توزيع نشده شركتها |
| 40. | درآمل حاصل از اجاره (مالكيت) |



ب) ماليات بر درآمل شركتها ها هيجِكدام از موارد بالا
اfo ـ يكى انتقاد از GNP به عنوان شاخصى اقتصادى اين است كه؛ الف) بر حسب قيمتهاى ثابت بيان نمىشود.

ب) ارزش خدمات را شامل نمى شود.
ج) ارزش خلدمات زنان خانهدار را در نظر نمى گيرد.
د) شامل واردات و صادرات نمى شود.
| | | ـ فرض كنيد آقاى اسميت با آشهز خود ازدواج كند؛ در نتيجه اين ازدواج،

ج) تغير (GNP
د) تغيير GNP نامشخص است.

الف) (GNP كاهش مى يابل.
ب) (فزايش مى يابل.

$$
\begin{aligned}
& \text { الف) صادرات كمتر از واردات است. } \\
& \text { ب) سطح عمومى قيمتها، معمولاً الَاهش مى يابد. } \\
& \text { ج) ييشرفت فنى، منجر به توليد بيشتر مى شود. } \\
& \text { د) سطح عمومى قيمتها معمولاً در حال افزايش است. }
\end{aligned}
$$

 ميليارد تومان افزايش يافته است. همـجنين، شاخص عمومى قيمتها در سال
 حقيقى چند درصد افزايش داشته إست؟


 الف) به Q Q ب) به
 د) به جه به ميليارد تومان كاهش يابل.

IFD أ شاخص ضمنى تعديلكننده GNP ، كدام يك از عبارات زير مىباشد؟

$$
\begin{aligned}
& \frac{\text { G GNP }}{\text { الف GNP }}
\end{aligned}
$$


 بوده است. رشد اسمى و حقيقى أتتصاد به ترتيـب برابر است با:

ج)
د

الف)


I FV الف) قيمتها بهطور متوسط ه ب) قيمتها بهطور متو سط با / / ه قيمتهاى سال پايه است. ج) قيمتها بهطور متوسط ه ب درصلد بيشتر از سال پايه است. د) براى تعيين GNP حقيقى، بايل GNP اسمى را افزايش داد.



برابر است با:
د
ج)
الف)


ج) كمتر از ه 1 است.
د) شاخص پاشه بيشتر از

الف) برابر با ه 1 است.
ب) بيش تر از ه 1 است.

تورم در سال IrVo برابر است با:
د)
ج
الف) مه درصل با
 الف) در سال پايه
ب) قيمت همه كالاها و خلدمات در سال جارى و پايه برابر باشند. ج) مقدار مصرف همه كالاها و خدمات در سال پايه و جارى برابر باشنل. د) موارد الف وع صحيح است.

I Ar الفن) شاخص لاسييرز برایى سال جارى برابر ه ه ا است.

ب) شاخص ياشه براى سال جارى برابر 10 ا است .
 د) هر دو شاخص بزرتكتر از 10 ه هستند و با هم برابر.

شها ـ ـر روش محاسبه توليلد ناخالص ملمى لز طريق ارزش افزوده، كارمزد احتسابیى بانكـها،

ج) فرض مىشود صفر است.<br>د) جزء سرمايه گذارى محسوب مىشود.<br>الف) كسر میشود.<br>ب) اضافه مى شو 2.<br>DAF الف) اشتباهات آمارى در آن نيست.<br>ب) استهلاكك در آن نيست. ج) خالص مالياتهاى غيرمستقيم در آن نيست.<br>د) سود در آن نيست.

100 ـدر حسابدارى ملى، يكى از اقلامى كه در محاسبه GNP وارد مىشود، "اشتباهات آمارى" است كه بيانغر،
الف) اختلاف بين GNP برنامهريزى شله و GNP واقعى است. ب) اختلاف بين محاسبه GNP از طريق ارزش افزوده و محاسبه GNP از طريق مخارج است. ج) اشتباه در يبش بينى GNP است. د) اشتباه در تخمين موجودى انبار است.

ا ا ــكدام يكـ از رابطههاى زير صححيح مىباشد؟ الف) توليد خالص ملى به قيمت عوامل = درآمد ملى ب) مخارج كل برنامهريزى شده = عرضه كل ج) درآمد ملى = درآمد قابل تصرف د) توليد خالص ملى = تولِيد ناخالص ملى + در آمل عوامل توليد از خارج ـكدام يكى از اقلام زير را بايد به درآمد ملى افزود تا به درآمد شخصصى برسيم؟ IDV ج) پیرداخت هالى انتقالى د) موارد الف و ب الف) ماليات بر سود شركتها ب) سود توزيع نشده شركتها

10^ ـ سود و زيان حاصل از تغيير ارزش سرمايه (capital gain and losses)، الف) در GNP محاسبه مىشود.
ب) در GNP محاسبه نمى شود.
ج) فقط سود در GNP محخاسبه ميشود.
د) فقط زيان در GNP محاسبه مىشود.
109 ـ ـطبقهبندى اصلى مخارج نهايى، در حسابدارى درآمد ملى، عبارت است از: الف) مخخارج كالاهاى سر مايهایى، واسطهاى و مصرفى

 (3) مخارج هزد، بهره و اجاره

ه18 - برداخحتهاى انتقالى در توليد خالص ملى دحاسبه نمى شود، حـرا كه؛
ج) در ازاء توليذ كالاها و خلدمات نبوده است.
د) همه موارد بالا اله) آنها رادولت مى يردازد. ب) منع تأمين آنها ماليات است.

اء| ـاگر يكـ كالای دسـت دوم، از خارج خريلارى نماييم، در مشاسبه GNP از روش مـخارج، ارزش اين كالا، با يل درمتحاسباتِ،
ج) سرمايهگّذارى وارد شود.
الفع) GNP وارد شود.
ذ) كالای مصرفى وارد شود.
بـ (GNP وارد نشود.
IfY
الف) توسط خانوارها خريدارى شود. ب) توسط بنگّاه عكاسى خر يدارى شود.
 حساب مىآيد؟
الف) ارزش قطعات يدكى استفاده شده در تعمير ج) دستمز ذ و ارزش قطعات يدكي د) به GNP اضافه نميشود. ب) ارزش دستمزد خودتان

## پاسخْنامه فصل 1

| －1Y0 | － 97 | c－74 | －د－ry | C－1 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| C－1ヶワ | $2-98$ | c－7F | 2，H | $2-Y$ |
| －－Irv | （－97 | C－70 | ب－rF | 2 r |
| $2-1 P A$ | s－9V | て－77 | د， | F |
| 2 Lrq | $2-91$ | 2． 7 V | זr\％ | ها |
| \％ا\％ | 99 9 ـ الف | E－7A | ， H | 8 با |
| －1Y1 | 100 | － 79 | － | $2-\mathrm{V}$ |
| 2 ITY | c－101 | －Vo－الف\％ | 9\％ | ¢－＾ |
| Mr | －lor | －Vi | 冓，Fo | 9－الفـ |
| －Irf | C－10\％ | rrer | C－Fl | －10 |
| c－150 | $3-10 \%$ | C－VM | $2-F Y$ | $2-11$ |
| 2－14\％ | د－100 | e－Vp |  | 1r |
| C－Irv | －10\％ | $2 . \mathrm{V} \Delta$ | ب－FF | －1r |
| 2 －IYA | c－10V | $2-\mathrm{V} 7$ | ¢－f ${ }^{\text {c }}$ | C－IF |
| c－1ra | ¢－101 | －－VV | \％ | c－10 |
| C－1F。 | －109 | ，VA | $\underline{C-F V}$ | 17 17－17 |
| 相｜f｜ | 110 | ＿V9 | ．FA | 1V |
| 2 Ifr | $2-111$ | د－A0 | － | $2-11$ |
| C－IFF | $2-11 Y$ | － 11 | 2000 | C－19 |
| د－IfF． | － $11 \%$ | －$\lambda^{-1}$ | c－A1 | $2-r$ O |
| －IFS | －11F | － | －$\Delta r$ | C－Y |
| －IFY | c－110 | －Af | － | S－YY |
| C－ifv | －117 | C－AD |  | C－YY |
| ب－IFA | －11V | 2－ヘイ | $2 \sim \Delta \Delta$ | $2-Y$ P |
| －1pa | －111 | － 1$\rangle$ | $2-\Delta y$ | －Y ${ }_{\text {＿}}$ |
| 10100 | －119 | 1人1－1 | $2-\Delta V$ | － |
| $2-1 \Delta 1$ | －190 | －19 | $2 \rightarrow \Delta \lambda$ | － H |
| －10\％ | 1 1 | $2-90$ | －09 | 2 PrA |
|  | －1ry | $2-41$ | c－7。 | － 4 －الف |
| c－10F | 3－Irr | $2-8 Y$ | 119\％ | － $\mathrm{r}^{\text {r }}$ |
|  | ب－17F | c－4r | ？－TY | $2-m 1$ |



## 4.

## Gubail claculus uass

 اقتصادى دصر فـ كننده و توليدكننده مييردازده، به عبارت ديگر، با فعاليتهاى انفرادى سرو كار دارد. اقتصاد

 قيمتها، اشتغال و تراز هرداخت ها در حو حوزه اقتصاد كلان است است
 ملى و جريان Y و V، متخارج سرمايهگذارى وا
 يسانداز تخصيص مى يابد (Y


 مصرفى خانوارها (C) و مخارج سرمايه گذارى بنگاهمها (I) (I)
 سرمايه گذارى، تزريق است

 یسانداز.
7 ـي. درآ مد ملى، مجموع درآمدى است كه خانوارها، طى يكك دوره معين (معمولاً يكت سال ) از بابت فروش

V


 ماليات به دولت برداخت مى شود. (Y=C+S+T) اين رابطه، هميشُه (درحالت تعادل و غير تعادل) برقرار است.



Y Y Y الف. نشت، جريانى است كه از جريان اصلى اقتصاد خارج شود. با توجه به شكل سـؤل


دارند.
If - - F





 الست در محاسبات تمى آيد.






 وججود

 . 11
خالص مالياتهاى غير مستقيم -إستهلاكك - توليد ناخالص ملى
درآمل ملى، همالن نوليد خالص ملى به قيمت عوامل مى


 GNP عنوان مثال، معاملات غير قانونى، كالاها
 نمىى
استهلاكك - سر مايهگّذارىى ناخالص = سرمايه گذارى خالص


 كر NI وار دنمىششود ولى در PI والرد ميشّود.


 (ب) نيز غلط است، زيرا استهلاكك در NNP وجود ندارد. گّزينه (د) غلط امت، زيرا كالاه ها و خخدمات نهايى





 كشور.
 شاخص به ارزش حقيقى (تابت) به دست مى آيد.


 هزينههايى كه طى يكك دوره در بكشور انجام مییگيرد برابر با توليد است، توليد ناخالص ملى به دست مى آبد. هخارج كل برابر است با مسجموع مسخارج مسصرفى
 موجودى انبار


 بيانغگ, GNP است.
 خلدمات نهايى توليد شده، توسط بنگاهها را نشان مىدهدا




 برنامهريزى شبده (ثقاضای كّل) برابر با عرضبه كِل است.

 تعادل قرار دارد．

 شده است）، بنابراين، بنگاهها به كاهش قيمت اقدام مىكيند و دورهُ بعد، توليد راكاهش مىدهند．
 نشده در موجودى انبار، منفى است）بنابراين، قيمت افزايش يا يافته و توليد در دوره بأ بعد افزايش مى يابلد
 هr ـد．قيمت（ارزش كالا）، برابر است با ارزش كالاهاى واسطهاى بـ اضافه ارزش افزوده（مزد، بهره، الجـاره و $\Delta+\Delta+\varphi+\eta+1 \circ=r$ 。
$10+\Delta+\Delta+Y_{0}=f$ 。
V V $7 \Delta+Y \circ+10+10+\Delta=110$
＾ץ ـالف．ارزبُ افزوده ايجاد شده طى همه مراحل ساخت كالا، برابر است با قيمت آن كالا． $V \Delta \circ+1 Y \circ+7 \circ+1 \circ \wedge=1 \circ r \wedge \quad \quad$ Q ．F。＿الف．توليد ناخالص ملى، برابر است با ارزش كالاها و خديت نهايى توليد شده در يكت كشور． $1100 \times 1=1100$
＝100－fo＝7。 －T－FI




 برنامهريزى شده و نشده）، مخارج دولتى و خالص مخارج خارجيان كه همان خالص صادرات باشد． $\mathrm{GNP}=\mathrm{C}+\mathrm{I}+\mathrm{G}+\mathrm{X}-\mathrm{M}$








（E－PD

 فراغت نيز در محاسبات وارد نمىشود، زيرا ارزش بازارى يـدا نمى

 مىشود．
 （1－A．




 مازاد بودجه و يا علم پسانداز و پسانداز دولت مى．

پسانداز دولت مثبت است．
 ساختمان و تجهيزات）مى شود و سرمايهگذارى برنامهريزى نشده يا نامطلوب كه هــمان تـغيير نـاخواسـته در مو جودى انبار باشد، سرمايهگذارى اطالق مىگگردد．خريد زمين يا سهام از نظر شخصهى، يكك سرمايهگذارى است ولى از ديل كلان فقط تغيير مالكيت امت و به／از ظرفيت توليدى جامعه، حيزى اضافه كم نشده است． （ $\Delta V$
． $\boldsymbol{\Delta} \boldsymbol{\Delta} \boldsymbol{\lambda}$
时 $=00-Y \Delta-\Delta 0=F Y \Delta$
＝$=\Delta \circ \circ-Y \Delta-\Delta \circ=F Y \Delta$
－をーワ。
＝$=00-Y \Delta=F V \Delta$
－ 71
استهلاكك - NNP=GNP
 كالاها و خلدمات واسطهاى به كار رفته برايى توليد در آن بخشّ．
 نمى آيل．
 همه ساختمانهاى توليد شلده در كشور6 سر مايهگذارى به حساب مى آيل． 7 7 －ج．GNP ، ارزش فروش كالاها و خلدمات نهايى است، يعنى ارزش كاللاما و خدمات واسطهاى به دليل









.VI
.VY
.e-VY
 به حساب مى آيد.
 منفى استا
 دولت (G) و خالص صادرات (X-M). (GV

 هسانداز، برابر بانشند (I=S).


 ارزش توليد گوشت را بايد در نظل بـگيريه. ( $=1000-10=4$ \&


 ه^-ج. به توضيحات باسخ سؤال 9 ا رجوع كنيد.

 كرده باشيم.
AV


بنابواين:
AA A
= $=190+Y 0=Y$ = 10

$$
190-Y_{0}=1 V_{0}
$$

- 19



$.5-91$
GNP = مخارج مصرفى خصوصىى(C)+ مخارج دولمت (G)


$$
\begin{aligned}
& G N P=Y \Delta 0+Q 0+V \Delta+Y F-Y Y=F I V \\
& \text { NNP = GNP- استهلاكك }
\end{aligned}
$$

=V = $=V-\Delta 0=Y \Delta$

$$
N N P=F i v-r \Delta=r q r
$$


-9F
سهم بيمه الجتمأعى ه سود توزيع نشـهـ شر كتها . 1 -9


$$
P I=r v r-r \Delta-1 \Delta-F_{0}+r r=r_{0} q
$$



- -97

. Sm - 9 V

= $=\Delta q-\mu \Psi=r r$
8 18
 49-القـ.
مصرف + بهره هيرداخت شده توسط مصرفكنیدگان + پسانداز =
100 100
$r Y_{0}=10+\Delta+{ }_{i}=Y_{0} \Delta$
GNP = مالياتهایى غير مستقيم + استهلاك
.e-101

$$
\begin{aligned}
& G N P=Y V \wedge+Y r+r Y=r r r \\
& G N P=C+I+G+X-M=r r r=Y \cdot \Delta+\Delta \eta+G+\eta \\
& \Rightarrow G=\eta 7
\end{aligned}
$$

PI = $=Y Y 0+Y Y=Y F Y$
Y Y
$D I=C+S+$ 190 $=C+7+F \Rightarrow C=110$
$G N P=C+I+G+X-M=1 \Lambda \circ+p q+\Lambda F+q-1 Y=r \circ V$

. $-1 \circ f$
$\mathrm{NI}=Y \Delta \Delta-Y Y=Y Y Y$
PI= مالياتهای شخصى (مستقيم) + درآمل قابل تصر ف $=190+Y \wedge=Y Y \wedge$

 ارزش جارى، به ارزش ثابت به اين صورت عمل مىكنيم: (iNP $\times 100$

از آن جاكه شاخص قيمتها در سال پايه، هه الاست، بنابراين دز سال بايه ارزش متغيرها به قيمت ثـابت و جارى برابر مىشود. $-4=109$

 و رشد آن را نسبت به شاخص قيمت سال پايه (100) محاسبه كنيـم.

TF $10=\frac{7 \Lambda_{0}}{\Delta \Delta 0} \times 100=1$ MF $=\frac{1 \text { FF- } 100}{100} \times 100=$ YF


 يعنى
 I ا I FF ( ميشود.
目 $\mathrm{GNP}=(Y \circ \times 1 \circ)+(1 \Delta \times \Delta)+(1 \circ \times Y \circ)=\Delta V \Delta$

I 7 اسب. بايد مقادير توليد سال

 IrVr $\operatorname{GNP}_{1}=(1 \circ \times \Delta)+(Y \circ \times Y \circ)+(1 \Delta \times F \circ)=1 \circ \Delta \circ$
$P_{i r V Y}=\frac{\sum^{V Y_{i}} Q^{V r}}{\sum P^{V o}{ }_{i} Q^{V T_{i}}} \times 100=\frac{\left(Y_{0} \times \Delta\right)+\left(Y_{0} \times Y_{0}\right)+\left(1 \Delta \times F_{0}\right)}{\left(10 \times Y_{0}\right)+\left(\Delta \times Y_{0}\right)+\left(Y_{0} \times 1 \Delta\right)} \times 100=1 Y_{0}$

1 1 ـ ـالف．بايد GNP به قيمت ثابت را محاسبه كنيم، تفاوت GNP به قيمت ثابت بـه دليسل تـفاوت در تـوليد است، زيرا اثر افزايش قيمت خنثى شده است．

$G N P_{1 。}=\sum P^{i_{0}} Q^{\gamma_{0}}{ }_{i}=(\Delta \times 1 \circ)+(1 \circ \times Y \circ)+(Y \circ \times \mid \Delta)=\Delta \Delta \circ$
IYVY حقيقي GNP－GNP $7_{0}=7 \Delta 0-\Delta \Delta 0=100$
O 1 － 1 －
GNP＝1Y०0 $\times 0.0=90000$ 。
$\frac{700}{000} \times 100=1 Y$ 。
｜I I الڤف．
 درصد افزايش داشته است．
．د IYY

 $A=F_{0}+r_{0}+r_{0}+10+\gamma_{0}-\Delta=1 \Delta \Delta$ اضافه خالص درآمد عوامل توليد از خارج． توليد ناخالص ملى به قيمت بازار＝خالص مالي

$$
\text { 位 }=1 \Delta \Delta-\mid f_{0}=1 \Delta
$$

I YV بيش تر از تقاضاى كل مى لـاشد．
$\mathrm{GNP}=\mathrm{C}+\mathrm{I}+\mathrm{G}=r \wedge 0+100+10 \Delta=\Delta \wedge \Delta$ ． $1 Y A$
$D I=C+S=r \Lambda_{0}+\eta_{0}=F F_{0}$

保 $=$ FD $0+Y 0+Y 0+Y \Delta=\Delta Y \Delta$
｜r｜

 ץr
$D I=C+S=Y Y_{0}=C+I V_{0} \Rightarrow C=Y \circ \Delta \circ$
有

$N N P=C+I_{n}+G+X-M=Y 1 \circ \circ=Y \circ \Delta \circ+Y Y \circ+G+\eta \circ \Rightarrow G=77 \circ$
و
\％
 با استهلاكت．
 وقتى به عنوان همسر خخدمت مى كنلد، ارزشُ خلدمات او



$$
\text { GNP }{ }_{V r}=\frac{7 Y Y}{1 F_{0}} \times 100=F F 0
$$

1FD

میىباشد.
(-I FV طور متوسط دز جامعه ه ه
 السيت

 اش $\mathrm{P}_{\mathrm{t}}=\frac{\sum \mathrm{P}_{i}^{t} \mathrm{Q}_{i}^{t}}{\sum \mathrm{P}_{i}{ }^{\circ} \mathrm{Q}_{i}^{t}} \times 100$ $t$ قيمت: P $_{\text {t }}^{\text {t }}$
 $t$ مقدار كالاي أ در سال Q ${ }^{\text {Q }}$





$$
\text { V. } \quad \text {. }=\frac{r_{00}-Y_{0} 0}{Y_{00}} \times 100=00
$$

-ها ـ ـالف.

IAY


 1 1 PP غيرمستقيم وجود ندارد.



$$
\begin{aligned}
& \text { (GNP } \text { Mran }=\frac{Y 3_{0}}{1 A_{0}} \times 100=1 \mathrm{FF} \\
& \Rightarrow \text { حقيقي GNP }=\frac{1 F F-100}{100} \times 100=F F
\end{aligned}
$$

101-101
. 409
. $\mathrm{c}=17$ 17








## مدلهاى

## تعيين درTمد ملى

1 ـ ت تعادل از نظر كينزينها موقعى اتفاق مىافتدكهـ،


 د) همه موارد بالا صحيح است.

○ به سه سؤال بعد، بر مبناى اططلاعات جدول زير باسخ دهيد (ارتام به هزار ريال):

| درآمد قابل تصرف | Yo | YYO | YO. | rvo | Yoo |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| مصرف | Yod | rro | rro | r90 | rıs |

Y - ميل نهايى به مصرف برابر است با:

- /va (2
1/0 (x
- با
- / الف


ج) جسانداز (ه-) است.
2) ميل نهايى به بسانداز

الف) ميل متوسط به مصرف هـ
ب) ميل متوسط به بسانداز به / / است.

rido
ros (ج
Yo(ب
الف)
هـ ـ ـ ب برابر است با:


 د) نسبتى از تغييرات درآمد كه مصرف نمى نشود.

4 ـ ميل نهايع به هسانداز (MPS) عبارت است از:
الف) افزايش در يسانداز نان انـي از افزايش يك واري واحد درآمد
ب) بسانداز تقسيم بر مصرب

ج）كاهش در پسانداز ناشى از تورم
د）افزايش در پسانداز، ناشى از افزايش يك واحد مصر ن
○ الطلاعات زير در مورد يكى اقتصاد فرضى مىباشد（ارقام به ميليارد ريال است）：

 است، مصرف YOD میباشلد．
با توجه به اطلاعات داده شده، به f $f$ سُوال بعد باسخ دهيد：

V ـ ـ ميل نهايى به مصرف برابر است با：
－$/ 81$
－／＾（ج
－／ 1 （
د）با اطلاعات داده شده، قابل محاسبه نيست．
ج

د）با اطلاعات داده شده، نمىتوان تعيين كرد．
－／r
－／الف） 9
＾ـ ـ ميل نهايعى به پسانداز برابر است با：
－／الف）
－／r
9 ـ سطح تعادلى درآمد ملى برابر است با：
Yoo（الف）
100（ب）

ه 1 ـ اتگر درآمد ملى برابر با هـ باشـ، تغيير در موجودى انبار ناخواسته（برنامهريزى نشده）برابر
است با：
－（د
1•1
Yole
الف）
O اطلاعات زير در مورد يكـ اقتصهاد در دسترس مىباشد（ارقام به ميليارد ريال است）：

$$
C=100+\circ / \wedge Y
$$

مخارج دولت و مالياتها نيز وجود ندارد．با توجه به اطلاعات فوق به ب سؤال بعد پاسخ دهيد：

$90(2$
ج1001

1＾•（ب）
人。（الف）

$\Delta 00$（
ج1001

Voo（ب） Foo（الف）

1Y००1

د）با اطلاعات داده شده نمى توان تعيين كرد． الف）
ب1000

أ ـكتاب "تئورى عمومى اشتغال، بهره و پول"،
 ب) به وسيله كينز نوشته شد. ج) قانون سى (Say's Law) را مورد انتقاد قرار داده است. د) همه موارد بالا صسحي است.

○ به جهار سؤال بعد بر اساس جدول زير پاسخ دهيد (ارقام به ميليارد ريال):

: برابر است با: MPC_ 10

$$
\frac{r}{\Delta}
$$

$$
\frac{Y}{\Delta}
$$

$$
\frac{r}{10}
$$

الف (ا0
\& 1 ـ ضريب تكاثر سرمايه گذارى، برابر است با:
ro(s

$$
r \frac{1}{r}(x
$$

f الف
IV ج) ا درصد
^1 ــ اگر سرمايه گذارى خالص، Y Y 1 ميليارد ريال باشل، سطح تعادلى NNP برابر است با:
rvo(a

ج
الف)

O بر اساس جدول زير، به ه سؤال بعد پاسخ دهيل:


MPS ـ 19

$$
\frac{17}{10}(x
$$

$\frac{7}{10}$ الف
د) در سطوح درآمدى مختلف، تفاوت مىكند.

$$
\frac{f}{10}
$$



$$
\text { Fo } \quad r \frac{1}{r}(ج
$$

rer الف)

ا Y ـ اگر سرمايه گذارى خالص، Y Y Y ميليارد ريال باشل، درآمد ملى در حالت تعادل برابر است با:

$$
\text { Yイ०(a } \quad \text { PVY }
$$

بアY r الف)


ميليارد ريال كمتر يسانداز شود، سطح تعادلى جديد دوآمد ملى برابر است با：
rq. (2

YA。（ج
YV。（ب）
Y7．الف）
Y Y ـ اگر سرمايه گذارى خالص، Y Y ميليارد ريال باشـد و دولت هب ميليارد ريال ماليات از درآمـد

rlo(2
rq。(

Y人。（ب）
YVo（الف


ج ج）هر دو است．
د）هيجكدام از موارد بالا صسحيع نيست．

الف）نرخ بهره است． ب）درآمل است．

Y Y ـ از نظر كينز، عامل تعيينكنتده مقدار يسانداز؛
ج）هر دو عامل است．
د）هيّعكدام از موارد بالا صحيح نيست．
الف）نرخ بهره است． ب）درآمل قابل تصرف است．

O جلول زير، اطلاعات مربوط به يكـ اقتصاد دو بخششى مىباشد،با توجه به جلول به دو سؤال بعد هاسخْ دهيد：


Y Y ـ درآمل ملى در حالت تعادل برابر است با：
$\Delta 7 .(2$
$\Delta F \circ(ج$
aYo（ب）
الف）ه0
 －Yo（s

$$
Y \circ(ج
$$

ب） الف）
 واحد است، در اين اقتصاد، Vo

ب）سرمايهَكذارى يششبينى نشده در موجودى انبار وجود دار دارد．
ج）چسانداز بيشبينى نشده وجود دارد．


O با توجه به جدول زير به دو سؤال بعد پاسغ دهيد: (ارقام به ميليارد ريال است.)


Yq ـ سطح درآمد ملى در وضعيت تعادل برابر است با:
F7. (o
FFO(T
FY.
Poo (الف)

الف) بيش تر از Y ميليارد ريال، كامش مي يابلد.
ب) ب
ج) تغيري
د) بيشتر از Y ميليارد ريال، انزايش مىيابد.

بالف) وجود وجود قانون إنگل.

ج) اين كه درآمد قابل تصرف برابر است با جمع مصرون و بسيانداز.
2) هيجكدام از موارد بالا صحيح نيست.
rr _ ـاگر درآمد افزايش بيدا كنذ، منحنى مصرف،
 ب) تغييرى نمىكند.
rr ـ ـانزايش موجودى انبار ناخواسته (برنامهريزى نشده)، الف) در نهايت، منجر به افزايش توليد برنامهريزى نشده مى

ب) نشانهاى است از اين كه مازاد عرضه وجود دارد ج) به اين معنى است كه سرمايهگذارى خواسته شده از يس النلاز واقعى بيشتر ور است.
 د) بيانگر تعادل كينزى است.

$$
\begin{aligned}
& \text { O } O \\
& \text { مــــبناى شكــــلـ } \\
& \text { روبــــهـرو (مـــلـل } \\
& \text { دويخشى) طراحـى } \\
& \text { ثـده است. }
\end{aligned}
$$


ج (
الف) مب ميليارد ريال
(2 PFo
ب)
ها ـ ضريب تكاثر (ضريب افزايش) مخخارج مستقل، برابر است با:
ج)
r الف)
د) با اطلاعات داده شده نمى توان محاسبه كرد.
\&

$$
\frac{1}{9}\left(0 \quad \frac{f}{9}(?\right.
$$

$$
\frac{V}{\Lambda}
$$ الف)



ج (
د (ج

الف) م
ب ب FFo ميليارد ريال


^٪ ـ در كدام نقطه، ميل متوسط به مصرف، يكـ است؟
O (a
D (ج
ب)
C الف
4 9 ـ ميل نهايحى به مصرف، برابر اسـت با:
$\frac{\mathrm{CE}}{\mathrm{FH}}$ (
$\frac{C E}{B E}$
 GH (2

D (a
lf OF (جرا OH (الف) OG
 OF (
OG در هطوح درآمل بيش تر از

$$
\begin{aligned}
& \frac{C D}{G H} \text { (2 } \\
& \frac{\mathrm{CE}}{\mathrm{CH}} \text { (ج } \\
& \text { ش } \\
& \frac{\mathrm{GH}}{\mathrm{CE}} \text { (ب) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ب) كمبود كالاهاى اساسى در دو دوره جارىى. }
\end{aligned}
$$

> د) در هر سه مورد.
> 40 ـا اگر تابغ مصرف به سمت بالا انتقال ييدا كند،
ج) تابع بسانداز ممكن است به بايّين يا بالا انتقال بيدا كند.
د) تابع سِانداز، تغيير نمىكند.
ب) انتظار ركود در اقتصاد.
ج) تغير در درآمد مصرفـ كر كننده.

د) افزايش شديد در موجودى نقد نگّهدارى شده به وسيله خانوارها. ـ خV


 د) در مده نقاط روى اين خط، يساندانداز با درآمد، برابر است.

Y^ ـ ـاگر تابع دصرف، خطى و داراى شيب مثبت باثد، آنگاه:
 ب) ضريب تكاثر به وسيله نسبت ج) جا جر همه سطوح در آمل، ثابت است. ده APC با افزايش در آمل، افزايش مي ايبد.
¢q 9 - ارتباط بين MPS و MPC به صورت كدام يك از عبارت زير مى اباشد؟
MPS/MPC=1 (ج
MPS-MPC= الف)

1 -MPC=MPS (2

$$
\text { MPC-MPS= } 1 \text { ب }
$$

0. 


ب) سِ انداز اين شخص حتماً منفى است.
 د) در نقطه سربهسر، فعاليت مىكند.

ه 1
الف) اگُ در آمد قابل تصرف، ب) آگر MPC در همه سطوح درآمد، مقدار ثابتى باشده، APC نيز در همه سطوح در آمد بايد ثابست باشد.
 افزايش مىيابد.
 O با توجه به شكل زير به

© or
د) الف و ب
BN (ج
ND (ب)
EF (الف)
"
د) بـ وج

د) همه موارد BY (ج OY OY 1 (الف

هF $\frac{Y_{1} Y_{2}}{B N}()^{2}$ $\frac{B M}{B N}$ BN (الف) ها ـ مدل بالآ، يكى مدل

ج) جهار بخشى است. الف) دو بخشثى است.

د) نمى توان تعيين كزد. ب) سه بخشى است. \& \& ـ در يكى مدل سه بخشى براى تعيين درآمد ملى تعادلى لازم است؛

ج
'I+G=S+T (2
ـ هV أكر نرخ ماليات افزايش يابل، فـريب تكاثر مشارج دولت،
ج) ممكن است كم شود.
2) نتيجه، معلوم نيست.

الف) I=S و G=T باشد.
بـ (I+G=T باشد. الف) زياد مىشود. باك) كم مىشود.

ـ هA الكر ميل نهايمى به بسانداز كاهش يابد، ضريب تكاثر مخارج دولتى، ج) ممكن است كم شود.
د) نتيجه، معلوم نيست. الف) زياد مىشود. ب) كم مىشود.

O با توجه به شكل زير، به سه سؤال بعد باسخ دهيل:


ه 9 ـ ـ سرمايه كذازنى برنامهريزى نشـده به ازاى درآملد ملى Y Y برابر است با:
EB (3
BD (ج
با (ب)
AB (الف)
-
EB (3
ج
باب)
AB (الف
 د) در درآمد ملى صفر

$$
\mathbf{Y}_{r}
$$

بY Y) الف
 برابر است با:
100010
1F00(ج)
$\Delta \Delta$ (ب)
الف)
r
IPFD(S
ج
$\Delta \Delta$ (ب
الف)
FF
Irfos
ヘ人) (ج
1700)

الف)
101 90
¢ 9 ـ اگگر بنگاهها موجودى كالاهاى واسطهاى و نيمه ساخته خود را افزايش دهند، سرمايه گذارى: الف) الفزايش مىيابد. ب) كامش مئيابد. ج) تغيري
د) سرمايه گذارى برنانمهريزى شدهـ، كامش مىيابد. FV ـ ـ نقاط روى منحنى مصرف كه پايين خط الف) اين كه هِ اندازاز، مشبت است. ب) اين كه مصرفكندندكان زياد خرج مى مكند.
 د) مقدار در آمدى كه قرض گر فته مىشود.
^9 ـ تابع مصرف در مدل كينز، نشان مىدهد كه،


ب) مصرف حقيقى كمتر از در درآمد قابل تصرف حقيقى افزايش مىيابد.
ج) ميل نهايى به مصرف، بين صفر و يكك است. 2) همه موارد بالا.

99 9 ـ ........ شيب تابع مصرف ناميده ميشود.

ج) نرخ نهايى ماليات 2) ميل متوسط به مصرف

الف) قانون سى
ب) ميل نهايى به مصرف

الف) مقدار سِسانداز، كاهش مى يابِّد
ب) انتظار مىرود كه مقدار سرمايه گذارى، كاهش يابد.
ج) ج (2 كم مى شود.
2) APC


2) 1 م ميليارد ريال، افزايش مىيابيا

الف) 7 ( 7 ميليارد ريال، افزايش میا
ب)
(C+I+G) در نتيجه كدام يكـ از عوامل زير، - با فرض ثبات بقيه عوامل، شيب تابع تقاضاى كل . VY
|فزايش مىيابل؟
MPS الف) افزايش در
ب) افزايش در MPC
ج) كاهش در مقدار ضريب تكاثر (ضريب افزايش)
د) كاهش در مقدار شكان تورمي
 يسانداز كنتند، اين تصميم باعث مىشود كه،

الف) (تغييرى نكند. NNP بـ) (فزايش يابل. ج (ج ( بـليل كاهش وجوه قابل دسترسى برای سرمايهگذارى، كاهش يابل. دNP (2 ابتدا افزايش، و سيس كاهش يابل.
_ VY

خ C ( $\mathrm{APC}=\mathrm{MPC}=1$ بود
د) ضريب تكاثر، برابر با صفر است.

الف) APC=MPC=0 خو اهل بود.
ب) APC=APS=0 خواهلد بود.

ـ ض V
MPC-MPS (الف) $\frac{1}{\text { MPC }}$
\& \& ـ قدر مطلق ضهريب تكاثر ماليات، از ضهريب تكاثر متخارج دولت: ج) ممكناستبيشترباشد. د) مساوىاست. الف) بيشتر است. با بكمتر است.

الطلاعات زير وا در نظر بخيويد و به س سؤال بعل باسخ دهيل:

| $Y$ | 100 | $r_{00}$ | $r_{00}$ | $\psi_{00}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $I$ | 10 | 10 | 10 | $1_{0}$ |
| $G$ | $\psi_{0}$ | $\psi_{0}$ | $\psi_{0}$ | $\psi_{0}$ |
| $C$ | 100 | $r_{00}$ | $r_{0}$ | $r_{00}$ |

ـ سططح تعادلى درآمد ملى برابر اسـت با: VV

$$
F \circ \circ(2
$$

ج

Yoo الف)
ـ ـضريب تكاثر (ضريب افزايش) برابر است با: VA
Y (د
r

P(ب)
الف)
 rYo( PD:(ج rooler الف)

O روابط أقتصادى كشورى در ملدل زير بيان شله است :

$$
Y_{d}=Y-T, T=10+0 / Y Y, G=00, I=100, C=Y \circ+\circ / V \Delta Y_{d}
$$

د) الف و ب
$Y_{d}, T, C(2$

Te

TgIg $\mathrm{Y}_{\mathrm{d}}(\underset{ }{\text { P }}$

ج) رابطه سرمايه گذارى د) الف و ب

با توجه به مدل، به 9 سؤال زير پاسخ دهيد:
A. ــكدام يكى از متغيرها، برونزا مىباشد؟

G (ب)
I الم
( 1 ـكدام يكـ از متغيرها، درونزا مى
G
G و $C$ (الفش)
 الف) رابطه مصرف ب) رابطه ماليات

د) همه موارد
$Y_{d}=Y-T$ ( الف) رابطه ماليات ب) رابطه مصرف

ـ ـكدام يكى از دوابط، رابطةٌ نهادى مىباشلد؟ AF
ج) رابطه مخارج دولت 2) رابطه سر مايه گذارى

ج) رابطه سرمايهگذارى
د) هيجَكدام از موارد

الف) رابطه مصرف
ب) رابطه ماليات
A 0 ـكدام يكـ از روابط، رابطه فنى مییاشد؟ الف) رابطه هصرف ب) رابطه ماليات ر

O روابط كلان اقتصادى زير را در نظر بگيريد و به ط سؤال بعد باسخ دهيد: $I=100, ~ G=0$ 。 $T=10+\circ / \Lambda Y, ~ C=f_{0}+\circ / \wedge Y_{d}$
=Y $=Y_{d}$
¢ 1 ـ درآمد ملى در حالت تعادل برابر است با:

$$
\text { Vo0l } \quad 7 \Delta \circ l
$$

190) 

الف)
AV ـ ـودجه دولت در مدل فوق،
ج) در تعادل است. 2) نمىتوان تعيين كرد. الف) كسرى دارد. با باز مازاد دارد.
^^ ـ خريب تكاثر جزء مستقل ماليات (ماليات ثابت) برابر است با: $-Y / \wedge \Delta(2$

$$
F / \Delta(r
$$

ب1

الف) هـ
19 ـ ضهريب تكاثر نرخ ماليات برابر است با:

$$
\frac{-b}{1-b+b t}\left(3 \quad \frac { - b Y } { 1 - b + b t } \left(c \quad \frac{-1}{1-b+b t}(ب)\right.\right.
$$

ه ه - شرط تعادل در ملـل تحهار بخششى درآمل ملى، كلام يكـ از عبارت زير مى باشد؟

$$
\begin{gathered}
\text { Y=C }=\mathrm{I}+\mathrm{G}+\mathrm{X} \text { (الف } \mathrm{Y}=\mathrm{C}+\mathrm{I}+\mathrm{G}+\mathrm{X}-\mathrm{C}
\end{gathered}
$$

ا 9 ـ در مدل سه بتخشى اگُ
د) نمى توان تعيين كرد.
7. (ج

Pole
هo (الم
 دولت و سرهايه گذارى مستقل برابر اسـت با:

$$
\frac{1}{1-b-b t}\left(2 \quad \frac{1}{1-b+b t}(\underset{1-b}{1-b})\right.
$$

ه ـ هـريب تكاثر بود بجه متوازن در سؤال تبل برابر است با: ج) كو جككتر لز يكي ب) بزرگّكتر از يك الفـ) يك

O روابط كلان اتتصادى كشورى به صورت مل زير ارائه شده الست: $\mathrm{I}=0$ 。 $\quad \mathrm{G}=\mathrm{T}=\mathrm{r}_{0} \quad \mathrm{C}=100+\circ / V 0 Y_{\mathrm{d}}$

با توجه به اطلاعات فوق به $\&$ سؤال بعد پاستخ دهيل:
9٪ ـ مقدار دزآمل ملى در ححال تعادل، برابر است با:
7YO(3
70017
90)

الف)
 باتحى بمانل، متارج دولتى و مالياتها هجه مقلار بايل زياد شونل؟
F: (o
ج rol
ب10

الن
\& 9 ـ ضريـب تكاثر (ضريب افزايش) سرهايهگذارى، بوابر است با:

$$
0 / Y \Delta(
$$

- /VA (T
- 

P الف


Yool
ه० (ج

FOl الف) 100

 rals
ج 7. الف)

99 - تابع یسسانداز، كلام يكى از توابع زير محباشد؟

$$
\begin{aligned}
& \text { I+G+X=S+T+M(Z } \\
& \text { 3) بو }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{array}{lr}
S=-100+0 / V \Delta Y(ج & S=100-0 / V \Delta Y \text { الف ب) } \\
S=-100+0 / Y \Delta Y_{d}(2 & S=-100+0 / V \Delta Y_{d}
\end{array}
$$

O با توجه به نمودار زير كه مربوط به اتتصاد يك كشور فرضى مىباشد، به f سؤال بعد پاسخ دهيد:


Y. (2

Y
Y
Y, الف)
101 ـ ــ در سطح درآمد ملى Yo مقدار یسانداز برابر است با:
$-\mathrm{a}+\mathrm{I}_{\mathrm{o}}+\mathrm{G}_{\mathrm{o}}(\mathrm{a}$

Yo (a
-a (ج a+Io (ب
a (الفض
I O Y Y
YY
Y, الف
r r
ج) بى ثباتى است.
د) نمى توان تعيين كرد. الفّ) تعادل پإيدار است. ب) تعادل نا پايدار است.

را به اندازه،

ج) ه ه ه ا ميليون ريال به پايين انتقال مىدهد.


ج) ميل نهايي به هسانداز را بالا مىبرد. 2) مقدار شتاب انزايش درآمل راكاهش میى دهد.

الف) ه ه ميليون ريال به بالا انتقال مىدهد. ب) ه ه م ميليون ريال به خايين انتقال ميدهد. 1 1 ه ـ ميل نها يـى به كصرف بيشتر، الف) ضريب تكاثر را افزايش مىدهـد. ب) ضريب تكاثر راكاهش میدهـل.

 ب) كمتر از 1 م ميليون ريال به بالا انتقال مى يابلد.

ج) كمتر از 1 م ميليون ريال به هايين انتقال مىيابلد.


/ /V0
ج
الف) VD ميليون ريال
د (Foo ميليون ريال
بـ)
 نهايَ ماليات نيز Y/ برونزا مىباشل.) برابر است با:

10
Y/VV(Z

- /Y(ب)
-/^ (الف)

9 ه 1 - يكـ مل سـه بتخشى تعيين درآمل ملى راكه در آن ماليات، بروتزا است در نظر بگيريد، اكنون اگر ماليات به صسورت تابعى از درآمد ملى درآيل، باعث مى شود كه؛

الف) درآمل ملى تعادلى، كاهش يابل. ب) در آمد ملى تعادلى، افزايش يابلـ ج) ممكن است در دآمد ملى تعادلى، كاهش يابلد. د) ممكن است درآمد ملي تعادلى، افزايش يابد.

ه ا ا ـ افزايش نرخ نهايع ماليات (ضريـب ماليات)، باعث مىشود كه تابع مصرف،
ج) شيب كمترى ييداكنل.
الف) به بالا منتقل شود.
د) شيب بيشترى يِيا كنل.
ب) به هإين منتقل مى شود.
111 ـ شكاف (حفر0) ركودى عبارت است از فزونى درآمل ملى بر ............. در سطح اشتغال كامل.
ج) تقاضاي كل
د) پّ پسانداز كا
الف) مصرف كل
ب) عر ضه كا

ج) كاهش مالياتها
د) الف وع الف) افزايش مخارج دولتى ب) افزايش عر ضه يول

ج) افزايش درآ مد ملى مىشود.
د) الف و ب صسحيع است.
الف) كاهش درآملد ملى مى شود.
ب) كاهش ماليات مىشود.
 الف) تابع مصر ف به, انلازه ميل نهايیى به مصرفن ضوبلر ماليات، به بايِن منتقل شود.

ب) مخارج دولت به تابع مخارج كل اضافه شود. ج) تزريق و نشت در مدل، انزايش يابد د) همه موارد بالا صحيح است.

11 ال ـ برأى اين كه تعادل، پايدار باشد (در مدل دوبخشى و با اين فرض كه سرمايه كــذارى بـرونزا باشد)، MPC بايل،

ج) كوجكت تر از يكت باشد.
د) بزرگثتر از يك باشد.

الف) كوحكهكتر از صفر باشد. ب) صفر باشلـ.

118 ـ اگُر در تعادل اشتنال كامل، دولت، مشخارج خود را ه ميليارد ريال افزايش دهد، برای ثبات
تيمتها دولت بايد،
الف) مالياتها را ها ميليارد ريال، كاهش دها دهد



د) هيجكدام از موارد بالا صحيح نيست.
O با توجه به شكل زير به V سؤال بعد پاسخ دهيد:


در كدام سطع درآمد ملى، برابر با يك است؟ APC ـ IIV
OJ
OM (ج
OH (ب OG (الف
\11 ا ـ در سطع درآمد OJ ، مقدار پسانداز، برابر انــت با:
KC 1
KD (ج
JD (ب)
JK (الف)
119 ـ ـ شيب تابع مصرن،
ج) با انزايش درTمد، كاهش مي ايابد.
2) ابتدا الزايش و سبس كامش مىيابد. الف) با الفزايش درآمد، افزايش مىيابد. ب) ثابت است.

I IY.

خواهد بود با:
JL و OJ (2
ج.
ب)
GA و OG (الف


الف) (OH خواهد بود.
د) به اندازه HJ افزايش خواهد يافت.
ب) به اندازه GH افزايش خواهد يافت.

HJ/Cl (a
BF/FH (ج
MG/KD (ب)
LK/CK (الف
س
ج) شكاف ركودى KD وجود دارد.
الف) شكاف ركودى GJ و.جود دارد.
د) شكاف ركودى CL وجود دارد. ب) شكاف تورمى BF وجود دارد.

 درآمد ملى در حال اشتغال كالـ كامل برسيم ؟
ج)
الف) ه ا ميليارد ريال
د
ب)
 الف) شيب تابع مصرف باضريب تكاثر برابر است. ب) شيب تابع تسانداز با ضريب تكاثر برابر است. ج) ه ميليارد ريال كاهش در ماليات، GNP را بيشتر از ه ميليارد ريال افزايش در مشارج دولت، افزايش مى
د) اگر MPS برابر با يكك باشد، ضريب تكاثر هم يكك است.

باشند، انتقال تابع سرمايه گذارى به سمت با بالا
الف) باعث مىشود كه تابع يس اندأز به سمت بايين انتقال يِيداكند.
 ج) مقدار NNP را افزايش مىدهلد ولى مقدلار بسانداز واز راكاهش مىدهد. NNP () و هسانداز را افزايشن ميدهد.

I YV
 ب) مالياتها بايد افزايش و مخلارج دولت كاهث ياند يابد تا شكاف از بين برود.

ج) سرمايه گذارى برنامهريزى شده از پسانداز برنامهريزي شده بيش تر استـ.


زيرا،
المف) سرمبايه گذلارى بيشبينى نشبـه منفى وجود دارد.



MPC+MPS=1

r الفش اگك .ميليارد ريال افزإيبن عيىيابلد.






ITa

ج) انزايش پسانداز است است.


الف) افزايش سرمايه گذارى است. ب) الزايش مصرن است.

O با توجه به شُكل زير، به دو سوُال بعد ياسخ دهيد (



اسصت با:
$\mathrm{AD}(3$
BD (ج
CB CB AB (الف)




ب) ايجاد كسرى بودجه بابشد.
ج) ايجاج مازاد بودجه باشد. د) ايّجاد موازنه بودجه بأشُل.






الف) كاهسر مخانيج ب) انُزايش مإليابت

 با) باهسُ نوخ ماكياتها



ع) كاهش مخاربج دولتي و تشويق يسانداز
د) هلئحك

الفـش) بياست مالى انبساططى بي) سياست بالىى انقباضمي

بسودهند الست?






باشد. در همين سال، تخمين زده مىشود كه مـخارج دولت، ه^ ميليارد ريال، مـالياتها 9 م مـيليارد
 بسانداز 1 م ميليارد ريال باشد. به منظور ثبات قيمـتهاها، دولت بايد،


ب) مخارج خود را افزايش دهد.



اF。 ـ مهمترين سودمندى تثبيتكننده خودكار درون ساختارى، اين است كه؛ الف) تضمين مىكند؛ بودجه دولت در دورهماى تجارى، متوازن باقى بماند.

ب) احتياجى به تصويب قوانين ندارد.



 غيرتورمى باشد، دولت بايل،
الف) مالياتها را به اندازه Y Y ميليارد ريالن، كاهش ده دهد.

ج) مالياتها را به اندازه
د) مالياتها را به اندازه Y^ ميليارد ريال، كاهش دهد.

الف) مخارج دولت برای مزد و حقوق كاركنان ، اثر بيش ترى بر افزايش درآمد ملى دارد تا پِرداختّهاى انتقالى.
ب) ايجاد كسر بودجه، اثر افزايشى بر درآمل ملى و ايـجاد مازاد بودجه اثر كاهشى بر در آمد ملى دارد.
ج) ضريب تكاثر متغير هاى نشتى مثبت است.
 است وضعيتى را ايججاد كند كه عملاً پس انداز ملى كاهش يابلد



 د) افزايش برابر درآمدها و مخارج دولت ، NNP را افزايش مىدهد.
 ساختارى" مىیباشد؟
4
الف ) مالِات بر درآمل اشخاص و شركتهاك هيرداختههاى انتقالى و سوبسيدها به طور خودكار و مستقيماً تتحت تأثير سطع درTمل ملى مى.
ب) ماليات بر درTمل اشخاص و شركتها به طور خو دكار همراه با افزايش درآمد ملى، افزايش مىيابنل ، و سوبسيدها و چر داختتهاى انتقاللى به طور خودكار ك همراه با افزايش درآمل ملى، كاهش میى يابند.

ج) انذازه ضريب تكاثر بودجه متوازن دولت ، با درآمل ملى رابطهُ معكوس دارد.
د) همراه با افزايش درآمل ملى6 درآملهایى جمع آورى شده از طريت ماليات بـر شـركتها و اشــخاص؛ كاهش، و سوبسيذها و يرداختتهاى انتقالى ، افزايش مى يابلل.

If0 الفّ) هر گُونه ماليات، به برنامههاى مخارج ارتباط دارد. بـ) افراد و بنگّاهها، مـخارج خود راككمتر از افزايش ماليات، كاهش مىدهند. ج) كاهش در مخارج دولت، بستگى به افزايش در مشخارج سرمايهگذارى بتخت خصوصى نلارد. د) افزايش ماليات با تو جه به ضريب تكاتو بزرگكتر، أث بيشترى از انزايش مهارج دولت دارد.

ميليارد ريال، ماليات بحمعآورى كند و همه آن را خرج كند؛ در اين صسورت، الفـ) سطع عمومى قيمتها كاهش مىيابل.
ب) سطع تعادلى درآمل ملى به مس Fr ميليارد ريال، افزايش خواهل يافت.
ج) سطع تعادلى درآمد ملى به FY ميليارد ريال، افزايش خواهد يافت.
د) نرخ دستمزد يولى كاهش خواهد يافت.
IfV دولت ، داراع ملزاد باشبل،
الف) بايل شكاف تورمى وجود داشته باشل.
 ج) بايل شكافت ركودى وجود داشته باشد.

IFA ـ ـ "مازاد بودجه اشتغال كامل " اشاره دارد به؛
الفـ) تعداد نيروى كارى كه بيكار مىباشلد، وتتي سطع بيكارى Y درصه است. ب) مقدار مازاد بودجه دولت ، وتتى اتتصاد در اشتغال كامل مى باشل. ج) مقدارى از GNP اشتغال كامل كه در همان سال توليد6 مصر فت نمى شود.



الف) كاهش مالياتها اثر انبساطى بيشترى دارد اري

 د) ضريب تكاثر هنگگامى كه MPS پايين است ، بيشتر مى باشاشد.
(0.
 ب) مقدار ضريبـ تكا


 افزايش بابل ، هميحنين
 حالت تعادل ، برابر امتـ با :

$$
I Y / \Delta 0 \quad 100(ج
$$

© 0 (4)
ro (الف)
ז سرمايه گذارى ثابت خالص و $\operatorname{~HInv~تغيير~در~مو~جودى~انبار~مىباشد).~}$

$$
\begin{array}{rrr}
\mathrm{GDP}=\mathrm{C}+\mathrm{I}_{\mathrm{g}}+\mathrm{G}+\mathrm{X}-\mathrm{M}+\Delta \operatorname{Inv}(\mathrm{P} & \mathrm{GDP}=\mathrm{C}+\mathrm{I}_{\mathrm{g}}+\mathrm{G}+\mathrm{X}-\mathrm{M} \text { ( الف } \\
\mathrm{GNP}=\mathrm{C}+\mathrm{I}_{\mathrm{n}}+\mathrm{G}+\mathrm{X}-\mathrm{M}+\Delta \operatorname{Inv}(\mathrm{a} & \left.\mathrm{GDP}=\mathrm{C}+\mathrm{I}_{\mathrm{n}}+\mathrm{G}+\mathrm{X}-\mathrm{M}\right)
\end{array}
$$

Q با توجه به شكل، به Y سؤال بعد جواب دهیيد (فرض كنيد كه درآمد ملى اشتغال كامل ه هو باشل):


Irots

人。(ج Y०الف)

- /
1 (ج
- /
- / الف)
 جأرى چه مقلار از درآهل ملى الشثغثال كمتر است؟ Yo (o Y

10(ب)
الفى)
LOV



ه
با



 د) به قدار افزايش دز هزينههاىى دولتى ضربدر ضريب تكاثر، به بايين انتقال بيدا ميكند.

104 ـ شُكاف انبساطى را به كدأم يكـ از دوشهاى زير مى توان از بين برد
الف) افزايش مساوى در درآمدهاى مالياتي و مشخارج دولتى. ب) افزايش در هز ينههاى دولتى و كاهش در دزآملههأى مالياتى دولت. ج) كاهش مساوى در درآمدهاي مالياتى و هزينههاى دولتى. د) كاهش در درآملهُاى مألياتى.

190 ـ سياست مالى الختيارى عبارت اسـت از :
الف) تغيٌرات خودكار در دريافتىهاى ناخالص مالياتى كه ناشى از ساختار ماليات بر درِّآمد است. ب) برعكس تثبيت كتنذههاى خخودكار، داراى تأخير در تصنميم و أقدام هستند. ج) تغييرات غمدى در هز ينههاى دولتى و دريافتى هاى مالياتى دولت. د) موارد ب و ج صصحيح إست.

اء| أ ـ در مدل دوبخشى، هنگامىكه سرمايهگذارى برنامهريزى شده، از پسانداز بـيشتر مـىشود،

> الف) افزائش سرمايه گَذارى در موجودى انبار نمى شود. ب) كاهشي پسإنداز مىشود. ج) انزا ايش درآملد ملى مى مشوح. د) هيِّكدام از موارد باللا مصحيح نيست.

Y Y Y

ج) ممكن است غلط باشد.
د) درباره آن نمىتوان نظر داد.

الف) صسحيع است.
ب) غلط است.

شی اـ اگگر در ططى دورهأى معين، سرمايه گذارى برنامهريزى نشده در موجودى انبار افزايش يابلد، الف) پسانداز كل در دورههانى بعلـ، افزايش مىيابل. بی) شرط برابرى پس انداز واقعى و سر مايهَّنازیى واتعى برقرار نخواهد شد. ج) درآمل ملى در دورههاى بعل، كاهش خواهو اهل يافت.

 |فزايش خواهد يافتاها.اين گزاره،
ج) ممكن است صحيح باشل.
الف) صـتحت است.
د) قابل اظهار نظر نيست.
ب!) غلط است.

 سطع درآمل ملى ه م 1 ميليارد ريال باشل. باتو جهه به اطلاعات داده شده كدام يك از جحملههاى زير |شتباه مى.باشد؟
الف) سرمايهگذارى واقعى از سرمايهَّذارى برنامهريزى شله، بيش تر است.
 ج) توليد6 برابر با فروش است.
د) سرمايهگّارى برنامهريزى نشده در مو جودى انبار، مشبت است.

سرمايه گذارى I=I باشلد، ضريب تكاثر سرمايهگذارى برابر است با : $\frac{1}{1-b t+m+g}(ج$ $\frac{1}{1-b+b t}\left(\frac{1}{1}\right.$

$$
\frac{1}{1-b+b t+m-g-i}(2
$$

$$
\frac{1}{1-b-b t-m+g+i}
$$

IfV (كه I I=I تكاثر سسرمايه كذارى برابر اسست با:

$$
\begin{aligned}
& \frac{1}{1-b+b t+m-g-i}(? \\
& \frac{1}{1-b+b t+m-g+r}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \frac{1}{1-b+b t+m-g}(\mathrm{l} \\
& \frac{1}{1+b-b t-m+g}
\end{aligned}
$$

A\& مصهرف مستتقل، برابر المست با:

$$
\begin{array}{cc}
\frac{1}{1-b t+m+g}(? & \frac{1}{1-b+b t}(2) \\
\frac{1}{1-b+b t+m-g-i} & \frac{1}{1-b-b t-m+g+i}(?
\end{array}
$$

 اين معنى اسـت كه،
الف) تابع تقاضـاى كل، عمودى است.
ب) تابع تقاضاى كل بر خط PD $P$ درجه منطبت است. ج) در هر سطع درآملف، تقاضا بيش از عرضه اس است. د) تابع تقاضاي كل

اططلاعات مربوط به روابط كلان أتتصادى كشورى به صورت زير مىباشد:

$$
g I_{0}=9 Y / 0, t=0 / Y, M_{0}=00, T_{0}=10 \circ, C=1 Y 0+\circ / 9 Y_{d}, X=100, m=0 / 10
$$

G=F。o
IV。
Foool

$$
1000 / V 1
$$

1Non/ir(ب) الف)
| ـ ال |V|

$$
\text { F(2 } \quad Y / r Y(Z
$$

Ve
7 الفن 7
( IVY
درآمل ملى) بيش تر باشله ضريب تكاثر،
ج) الرتباطى به ميل نهايى به نشت ندارد.
الف) بزرگكتر مىشود.
د) ممكن است بزرگُتر شود.
بـ) كو جكك تر مىشود.
 تكاثر؛
ج) هيتّ اثرى نمى يذيرد.
الفن) بزرگكتر مىشود.
د) اثر كمترى بر درآمل ملى خواهلد داشت.
ب) كو جهك تر مىشود.
 كاهش دهد، درآْلد ملى تعادلى،
ج) انزايش مى يابل.
د) ممكن است افزايش ياكاهش يابل.
الف) كاهش مى يابل. ب) ثابـت بمىماند.
 باشد، جه اتفاتى مىانتد؟

المف) اقتصاد دو هر وضثيتى باشله ه4 بوى تعادل ميرود.

 د) اقتهاد در همر وضعيتى غير الز نقطله تعادل باشيذه از تعادل دور مى شود. IV\& ج) جسانداز، صفر است. د) هرسه مورد صشیح است. الف) تابع مصرف، خط ب) مصرفـ با درTمل برابر است.



 ب) ثابت مى ماند.

IVA


 مى ياند.
2) در اشتغال كامل، افزايش در سرمايهگذارى بايلد بيش الز افزايش در سِانداز باششد، در غير اين صورت به تورم مىيانجامد.

IV9 ــ اگر توليد واقعى در سمت راستِ تقاطع خط f0 درجه و تقاخـاى كل (C+I) ، باشل، الف) توليد مازاد، وجود دارد.

 د) هده موارد بالا صهحيح است.

ج) افزايش برابر در مالياتها و مخارج دولت
الف) افزايش در نرخ بهره
د) هِّجكدام از موارد بالا

ب) افزايش در نرخ ماليات

ج) تغيير نمىكند.
د) ممكن است كاهش يابد. الف) كاهش مىيابد. ب) افزا (ايشـ مى يابلد.
 ‘افزايش يابد، درآمل ملى تعادلى، چیه هقدار ثغيير مىكند؟
-Y/OVR -YVDCE YV/D(ب) -YV/D (الف
 الفّ) مالياتت، تابعى از درآمد ملى باشد.
ب) ماليات؛ برونزا باشل (تابعى از درآمل ملى نباشدل). جـ) سر. دا واردات، كمتر الز صشدرات باشد.



اسـتـبا:

$$
\begin{aligned}
& \frac{\sum \Delta Y}{\Delta I}=\frac{I}{1-b}(ج) \\
& \frac{\sum \Delta Y}{\Delta I}=\frac{-I}{1+b}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \frac{\sum \Delta Y}{\Delta I}=\frac{1}{1-b}\{ \\
& \frac{\sum \Delta Y}{\Delta I}=\frac{-1}{1-b}(ب)
\end{aligned}
$$

 ج) سرمايه گذاري واقعى
 2) پِس انداز

§ §
د)استوارت ميل
ج) فريدمن
ب) كينز
الف) سى
(AV

ج) ثابت باقى مى ماند.
د) ممكن است كاهش يابل.

الف) افزايش مىيابلد.
ب) كاهث مىيابد.
 سطح ڤّبلى خود برگرددء مجموع اثر افزايش سرمايه گذارى بر درآمد ملى در دورههاى آينده، چهه مقدار خواهد بود؟
$\Delta \circ(2$
FOl
ب)
الف) 1 (

پاسخنامه فصل

| 2 －Irs | $2-94$ | r7－ب－ | －rr | $2-1$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2 IY7 | －90 | $2-74$ | －rr | Y Y |
| 2 －IYV | 7 97 －الف | － 7 － | د－rp | －r |
| I 1YA | C－9V | 77 7 7 － | －r | $e^{-r}$ |
| د－1Y9 | $2-91$ | －7V | rr＿الف | －${ }^{-1}$ |
| E－1ro | $2-99$ | د－7＾ | e－rr | 7 |
| د－｜Y｜ | 100 | 99 | －r＾ | C－V |
| －MYY | P－101 | د＿V。 | －rq | ＾－ |
| rrer | e－10r | 2－V1 | －fo | 9 9 |
| $2-1 \% F$ | r | －Vr | －Fl | 10 |
| 2 －1r8 | $2-10 \%$ | －－Vr | C－Pr | 11 |
| د＿Iry | －10ه | c－Vf | $2-P Y$ | $2-1 Y$ |
| Hrv | ج－10\％ | $2-V \Delta$ | － PF | \％ |
| Ar｜＿الف | $2-10 \mathrm{~V}$ | －－V7 | －${ }_{\text {－}}$ | 2 －If |
| د－IY9 | －101 | C－VV | C－F4 | －1s |
| －1fo | 109 1010 | 2－VA | efrv | 2－17 |
| －｜f｜ | －110 | $2-\mathrm{Vq}$ | C－FA | －IV |
| P－IfY | －-111 | 2 － 1 。 | 2 － $4 q$ | －11 |
| 2 IPY | $2-11 Y$ | $2-11$ | C－0． | －19 |
| －Iff | HTF | － | － 01 | $e^{-r}$ |
| －1FD | $2-11 F$ | $z^{-N r}$ | 2－Ar | 2 Y 1 |
| －1F7 | e－110 | －AF | $2-\Delta r$ | 2－Yy |
| $2-I F V$ | －117 | $2-\wedge \Delta$ | $2-\Delta F$ | د Y Y |
| －1FA | 11V | $\mathrm{T}^{-17}$ | － | ，YF |
| －1f9 | $2-111$ | －$\wedge$ V | د－${ }^{\text {d }}$ | －－－ |
| －100 | 119 | $2-\wedge \wedge$ | －$\Delta V$ | \％－－ |
| e－101 | －1ro | $2^{-\wedge 9}$ | 人ه ـ الف | － |
| －lar | $2-\|Y\|$ | $2-90$ | 9 9 －الف | －YA |
| e－1㫙 | $2-1 Y Y$ | C－91 | \％ | $3-Y 9$ |
| － $1 \Delta F$ | $2-1 Y Y$ | z－9Y | － 71 | \％ |
| －100 |  | e－9\％ | －${ }^{-7}$ | $e^{-r \mid}$ |



##  <br> مأها





 تقاضاى كل مى

$$
M P C=\frac{\Delta C}{\Delta Y}=\frac{Y 0}{Y \Delta}=0 / \Lambda
$$

$S=Y-C=Y \circ \circ-Y \cdot \Delta=-\Delta$
r r

Y-؟



$\mathrm{MPC}=\frac{\Delta C}{\Delta Y}=\frac{90-10}{100-0}=\frac{\Lambda_{0}}{100}=0 / \lambda$
$e^{-v}$

MPC + MPS $=1 \Rightarrow 0 / \wedge+$ MPS $=1 \Rightarrow$ MPS $=0 / \gamma$
^1-1
q-الف. شرط تعادل در مدل دوبخشى (مدلى كه فقط خانوارها و بنغاهها در آن وجود دارند) براير است با: $\mathrm{Y}=\mathrm{C}+\mathrm{I}$



$Y=100 \Rightarrow C=100+0 / \Lambda(100)=110$
11
$Y=100+0 / \wedge Y \Rightarrow Y=\Delta 0 \circ$

$Y=C+1=100+0 / \Lambda Y+Y_{0} 0 \Rightarrow Y=1 \Delta 00$
r|r 1 | 1 الف

MPC $=\frac{\Delta C}{\Delta Y}=\frac{r Y V-r Y_{0}}{r r_{0}-r Y_{0}}=\frac{V}{1_{0}}$
. If
18 18
 حند برابر افزايشب مى يلبد:
稙 $=\frac{\Delta Y}{\Delta I}=\frac{1}{1-b}=\frac{1}{1-M P C}=\frac{1}{\text { MPS }}=\frac{1}{1-0 / V}=r \frac{1}{r}$

برای استخراج فرمول ضريب تكاثر، بايل درآمد ملى تعادلى را به دست آورد و از آن نسبت به سرمايهگذارى مشتق گرفت．
$=A P S=\frac{S}{Y}=\frac{1 \Delta}{\mu V_{0}}=0 / \circ p$
IV I
تعادلى NNP $=C+I=Y F \wedge+\mid Y=Y$ १。
－
$M P C=\frac{\Delta C}{\Delta Y}=\frac{Y \Delta 0-}{Y \Delta \circ-}$
$\frac{1}{1-b}=\frac{1}{0 / F}=Y / \Delta$
－19i
$Y=C+I=Y\urcorner \wedge+I Y=Y \wedge$ 。
ا
 raO＝rvA＋1r

 （ اندازء افزايش مى يابد．
 تصرف را عامل مهم تعيين پسانداز میا


$$
Y=C+I=F V_{0}+\Delta \Delta_{0}=\Delta Y_{0}
$$

 كل است و از موجودي انبار، كاسته مى شود．

 خواهد بود． $Y=C+I=f \mid f+f \eta=f \eta$ 。 YQ ـد．درآمل ملى در حال تعادل ، برابر است با：
。 $Y=C+S \Rightarrow \frac{\Delta Y}{\Delta Y}=\frac{\Delta \mathrm{\Delta C}}{\Delta Y}+\frac{\Delta S}{\Delta Y} \Rightarrow 1=M P C+M P S$
Y Y＿Y Y منحنى مصرف مى شود．
شr ـ ب．آكر مازاد عرضه وجود داشته باشد ، به اين معنى است كه همه كالاها به فووش نرفته است و بنابراين بـ موجودى انبار، اضانه شده است است
باش I＝S باشل، يعنى نشت برابر با تزريق باشد．در سطع درآمد مـلى

ه هـ ـب. ضريب تكاثر برابر است با MPS $\frac{1}{\text { MPS }}$ MPS $=\frac{Y_{0}-1 \Delta}{Y \Lambda_{0}-Y F_{0}}=\frac{1 \Delta}{F_{0}} \Rightarrow \quad{ }^{\prime}=\frac{Y_{0}}{1 \Delta}=Y / 77$
MPC $=1-$ MPS $=1-\frac{1 \Delta}{\varphi_{0}}=\frac{Y \Delta}{\varphi_{0}}=\frac{\Delta}{\Lambda}$
ฯ
 $\Delta Y=\Delta I\left(K_{t}\right)=\| \Delta\left(\frac{p_{0}}{1 \Delta}\right)=r_{0} \Rightarrow Y=r \Lambda_{0}+p_{0}=p_{0}$



است.
-
 درآمد OH ، مقدار در آمد برابر است با DH=OH و مصرف برابر است با CH ، بنابراين پسانداز برابر است $\mathrm{S}=\mathrm{Y}-\mathrm{C}=\mathrm{DH}-\mathrm{CH}=\mathrm{CD}$

با:
 نشاندهنده برابرى مصرف و درآمد ملى مىباشد.
 ملى است، بنابراين چسانداز، منفى مىباشد.


 مى شود، بنابراين، تأع مصرف دلـ به سمت بالا انتقال بيدا مى وكند.

 مصرف اثر مى گذارند، باعث انتقال منحنى مصرف مىتر اعردد.
 APC . FA (ميل متوسط به مصرف) در تابع مصرف خطى، با افزايش درآملد، كاهش مىيابد. ضريب تكاثر نيز معكوس . MPS
\&q



I اه - هب. در تابع مصرن خطى، MPC شيب تابع است كه مقدار ثابتى مىباشد. ولى APC شيب خطى است كه از تابع مصرف به مبدأ مختصات وصل مىكيميم كه با افزايش درآمد، كاهش مىيابد.



$$
\text { كمه } 6 \text { SF=EY }-F Y_{1}=E F
$$

Y


 AF شيب تابع مصرفت مى. EM=BM=Y, $Y_{r}$ برابر المتـ با:



 . $\mathbf{G}=T \mathrm{~g} \boldsymbol{I}=\mathbf{S}$ است، نه برابر


 A ـ ـ القف. ضويب تكائر






 تهاحلي Y Y استي $Y=C+I=\lambda \Delta+0 / q Y+\Delta \Delta \Rightarrow Y=1 F \circ \circ$
$I=S \Rightarrow S=\Delta \Delta \quad$ Fr

راه سكل طولاني ميبابشد.
 $Y=C+I \Rightarrow 1 F 00=C+\Delta \Delta \Rightarrow C=1 Y F A$

$$
K_{I}=\frac{1}{1-b}=\frac{1}{1-0 / 8}=10
$$

 سرمايهگذارى تلقى مى شود. اگگر اين تغيير با برتامه قبلى صورت
محسوب مىشود.

شV



و يكي است، يعني همه الزايشل در آمد، به مصرنب تخخصيس بيدا نمىكند.
MPC $=\frac{\mathrm{dC}}{\mathrm{dY}}=\mathrm{b}$
97-7
 كاهش بيلا ميكند و به MPC APC
$\Delta N N P=\Delta Y=K_{1} \Delta I=\frac{1}{1-M P C} \Delta I=\frac{1}{0 / Y}(Y)=1 。$
. -V I
VY - VY (MPC) شيب تقاضاى كل را افزايش مىدهد.



استشم بنابراين، باعث افزايش NNP ميشود.
 ديگر، C=Y خواهد شل، كه در اين صورت 1 MPC=APC=1 مى شود.
 برابر است با: $\quad 1 \quad \frac{1}{1-\mathrm{MPC+}(\mathrm{MPC}) t}$ b
 مطلق ضريب تكاثر ماليات محىباشلد. VV VV


$$
K=\frac{1}{1-M P C}=\frac{1}{1-0 / 0}=P
$$







( 1
AY


 الصول مسلم و ناشى از تعاريف باشلِ، مثل تعريف درآهد قابل تصرف كه برابر است با درآمد منهاى ماليات.


$$
Y=C+I+G=f_{0}+0 / \wedge(Y-10-0 / 1 Y)+100+\Delta 0 \Rightarrow Y=\eta \Delta 0
$$

$$
\begin{align*}
& T=1 \cdot+0 / 1(\eta \Delta \cdot)=V \Delta>G=\Delta 0 \\
& K_{T}=\frac{-b}{1-b+b t}=\frac{-0 / \wedge}{1-0 / \Lambda+0 / \cdot \Lambda}=-r / \wedge \Delta
\end{align*}
$$





 شرط تعادل در اقتصاد مىباشند.

$$
S+T=I+G \Rightarrow S+Y_{0}=\Delta \cdot+Y_{0} \Rightarrow S=Y_{0}
$$

11-ج. 9 با استفاده از شرط تعادل:

 $K_{G}=\frac{\Delta Y}{\Delta G}=\frac{d Y}{d G}=\frac{1}{1-b+b t}$ ضريب افزايش مخارج دولت به دست مى Tيد:

ץ 9 - -ج. ضريب تكاثر بودجه متوازن، برابر است با جمع ضريب تكاثر ماليات ثابت و ضريب تكاثر مخارج دولت:

$$
\mathrm{K}_{\mathrm{BB}}=\mathrm{K}_{\mathrm{G}}+\mathrm{K}_{\mathrm{T}}=\frac{1}{1-\mathrm{b}+\mathrm{bt}}+\frac{-\mathrm{b}}{1-\mathrm{b}+\mathrm{bt}}=\frac{1-\mathrm{b}}{1-\mathrm{b}+\mathrm{bt}}<1
$$

كه به اين معنى ممباشله، اگر دولت، ماليات و مخارج را به يكك ميزان تغيير دهد، درآمد ملى كم تر ازآن تغ تغيير مى

$$
\begin{aligned}
& Y=C+I+G=100+0 / V \Delta(Y-Y 0)+\Delta 0+Y_{0} \\
& Y-\circ / V \Delta Y=1 \Delta \Delta \Rightarrow Y=7 Y_{0}
\end{aligned}
$$




$$
K_{1}=\frac{1}{1-b}=\frac{1}{1-o / V \Delta}=f
$$

$K_{1}=\frac{\Delta Y}{\Delta I}=f \Rightarrow \frac{Y_{0} 。}{\Delta I}=f \Rightarrow \Delta I=\Delta$ 。
药 $\frac{\Delta C}{\Delta Y}=M P C=0 / V \Delta$ $K_{G}=\frac{\Delta Y}{\Delta G}=\frac{100}{\Delta G}=F \Rightarrow \Delta G=r \Delta \quad$ مخارج دولتى بايد،

$$
S=Y_{d}-C=Y_{d}-100-0 / V \Delta Y_{d}=-100+0 / r \Delta Y_{d}
$$



$\mathrm{S}=\mathrm{Y}-\mathrm{C}=0-\mathrm{a}=-\mathrm{a}$.









كاهش يابد و به Y برسد.

 گزينه（ج）صحيح نمىباشد، زيرا
 $\Delta \mathrm{T}>\Delta \mathrm{T}(\mathrm{MPC})$
$\frac{\Delta Y}{\Delta G}=\frac{1}{1-M P C}=\frac{\Delta Y}{100}=\frac{1}{1-0 / V \Delta} \Rightarrow \Delta Y=F_{0} 0$ 10 10

$$
K_{G}=\frac{1}{1-b+b t}=\frac{1}{1-0 / \Lambda+\left(0 / \Lambda x_{0} / Y\right)}=r / V v
$$

9 ه 1 ـ ـالف．درآمد ملى تعادلى، هنگامى كه
$\mathrm{Y}=\frac{\mathrm{a}-\mathrm{bT} \mathrm{T}_{0}+\mathrm{I}+\mathrm{G}}{1-\mathrm{b}}$
$\mathrm{Y}=\frac{\mathrm{a}-\mathrm{b} \mathrm{T}_{0}+\mathrm{I}+\mathrm{G}}{\mathrm{I}-\mathrm{b}+\mathrm{bt}}$
ماليات تابعى از درآمد ملى نباشدلى
درآمد ملى تعادلى، هنگامى كهى ماليات تابعى از
$\mathrm{Y}_{\mathrm{d}}=\mathrm{Y}-\mathrm{T}=\mathrm{Y}-\mathrm{T}_{\mathrm{o}}-\mathrm{t} \mathrm{Y}$
－
$C=a+b Y_{d}=a+b Y-b T_{o}-b t Y=a-b T_{o}+(b-b t) Y$




 انقباضى نام دارند.كاهش مشخارج دولثى و يا افزابش ماليات، سياست انقباضهي نام دالرند.
 كاهش در آمد ملى مىشود. . $-1 \mid F$


 تقاضاى كل، ماليات بايد بيشتر لز سخارج دولت افزايش يابد ثا تفاضايى كل، ثابث با باقى بماند. I IV ـالف. در سطع درآمد ملى OG


$$
\mathrm{S}=\mathrm{Y}-\mathrm{C}=\mathrm{CJ}-\mathrm{KII}=\mathrm{KC}
$$

119
(Yo


 $K_{1}=\frac{\Delta \mathbf{Y}}{\Delta I}=\frac{\mathrm{HJ}}{\mathrm{CL}}$

$\frac{\Delta Y}{\Delta I}=\frac{1}{I-M P C}=\frac{F_{0}}{\Delta I}=F \Rightarrow \Delta I \pm 10$ IYF




 I YV






بوجودى انبار (يِشڤبينى نشلده)، منفى امتت.




 r| تساوى بإيل G>T باشلد.
 يابلد.
 Y Y ا

 I YA $Y=C+1+G=1 F_{0}+A_{0}+A_{0}=F_{0}$






 بجلوگيرى مى شود. | ا ا 1


$$
\Delta \mathrm{Y}=\Delta \mathrm{T}\left(\mathrm{~K}_{\mathrm{T}}\right)=\Delta \mathrm{T}\left(\frac{-\mathrm{b}}{1-\mathrm{b}}\right) \Rightarrow \Delta \%=\Delta \mathrm{T}\left(\frac{-\mathrm{o} / \mathrm{V} \Delta}{\mathrm{~V} / \mathrm{S}}\right) \Rightarrow \Delta \mathrm{T}=\mathrm{Y}
$$

(1FY بإعث كابهش درآّل ملى ثعادلى میى شو 2.
左 1 FY

IFA

 $\Delta Y=\Delta \circ \times I=\Delta 0 \Rightarrow Y=r \lambda_{0}+\Delta_{0}=\Psi \Psi_{0}$

الوزإيشّ مىى دمل:

I FV


 ضريب تكاثر وقتى ماليات، تابعى از درآمد ملى نباشد، برابر است با مى شود (تُبيت كنتده خود دار) ضريب تكاثر برابر است با

$\Delta Y=Y \Delta \times 1=Y \Delta$

( 1 هr
 نمىياشد، زيرا مخارج سرمايه گذارى خالص است ولى در سمت چبپ اتحاد، توليد ناخالص ملى نوشته شله
-
1 DF

 MPC= $1-$ MPS $=1-\circ / Y=0 / \wedge$
1 1 1 ـالف. فاصله درآمد ملى اشتغال كامل از درآمد ملى جارى، برابراست با شكاف ركودى ضـربدر خـريب تكاثر.
I DV
1ه人 ـالفـ
 يابل. كاهش مساوى در ماليات ومخارج دولتى، طبق قضيه ضريب تكاثربودجه متوازن، تقاضاى كل را را كاهش

مىیدهد.

 خودكار عمل مىكننل، داراى تأأخير نمى.
17 1 1 -ج. هرگًاه تزديق بيشترازنشت باشد، تقاضاى كل نيز بيش تراز عرضهـكـل است؛ بـنابرايـن درآمـل مـلى،
افزايش مىيابل.

 تخصيص بيدا مىى
ץ 1 ا - ج. افزايش سرمايه گذارى برنامهريزى نشده، نشانهاى است از اين كه عرضه كل بـيش تر تر از تـقاضاى كـل


$Y=C+I=100+0 / \Lambda Y+\Delta \circ \Rightarrow Y=V \Delta \circ \quad \quad$ V




 عالمت منفى در مخرج كسر ظاهر مىشوند.

 است، در مدرج كسر نمى آيل.
17^
 تابع تقاضاى كل دارای عرض از مبلأ مبت و شيب بزرگكتر از يكك مىباشلد، در همه سطوح درآملى، تابع تقاضاى كل، بالاتر از خط

$$
Y=C+I+G+X-M=1 Y \Delta+0 / 9(Y-1 \Delta 0-0 / Y Y)+9 Y / \Delta+900+100
$$

IVo

$$
-\Delta \Delta-0 / 1 \Delta \Rightarrow Y=\mid \Lambda \cdot \wedge / I Y
$$

$$
K_{G}=\frac{1}{1-b+b t+m}=\frac{1}{1-0 / q+(\circ / q)(\circ / Y)+\circ / 1 \Delta}=Y / Y Y
$$

I IVY

 دولت از قلر مطلق ضريب تكاثرى ماليات، بزرگكتر است، در نهايت، درآمل ملى تعادلى افزايش مىيابل. IVA -J. IVA عرضهه كل بيش تر از تقاضاى كل است و تغيير در موجودى انبار، مشت مىباشد، در نتيجه، توليد كاهش مىيابلد و از تعادل دور مىشويم. در سمت راست نقطه تعادل، تقاضاى كل بيشتر از عرضةء كل مى،باشله در نـتيـجه توليد افزايش مىيابل و از نقطه تعادل دور مىشويم. به عبارت ديگر، تعادل ناهايلار مىباشل.
 وقتى هز ينه برابر درT مل است كه مصرف6 خط


$$
\begin{aligned}
& \text { كل تقاضا=Y } Y^{d}=a+b(Y-T)+I_{0}+G_{0} \\
& Y^{\mathrm{d}}=\left[a-b T_{0}+I_{0}+G_{0}\right]+(b-b t) Y
\end{aligned}
$$

با جايگزينى تابع ماليات و ساده سازی خواهيم داشت:
بنابراين شيب تقاضاى كل (ـ) IVA
 (سرمايهگذارى بيشبينى نشده) مشبت خواهد بود.
 | | | |

$$
Y=C+I+G=Q\urcorner / F
$$

. I AY با استفاده از ضويبه تكاثو نرخم ماليات:

$$
\frac{\Delta Y}{\Delta t}=\frac{-b Y}{1-b+b t}=\frac{-\Delta / A(Q Y / F)}{1-0 / A+(0 / A)(0 / 1)}=-Y V \Delta \Rightarrow \Delta Y=-Y V \Delta(0 / 1)=-Y V / \Delta
$$

|AF

A A




 $\frac{\Sigma \Delta Y}{\Delta I}=\frac{1}{1-b}$






 (1) IVv
 .

$$
\begin{aligned}
& \frac{\Sigma \Delta Y}{\Delta I}=\frac{1}{1-b}=\frac{1}{1-0 / \Lambda}=\Delta \\
& \Sigma \Delta Y=\Delta \Delta I=\Delta \times 10=\Delta 0
\end{aligned}
$$

:


نظّريهاهى
مصرثـ و نسرماية كذارى






APC Y

 ج ج با تغيير درآمده تنيير, ميكند.
2) با با با بابر استـ.
r
ج) نظريه درآمه نسبى دوزنبرى

 ب) نظريه درآمد مطلكّ كينز


جاك كالاهاي سرمايهائ
2

الفش) كالالهاي بىدوام
ب) بالالاكايى بادوانم

امست كه:
الف) بردم بيش از درآمدشان بسانتداز ميكتيند.





ج) هر دو (الف) و (ب) درست است.
د) هيجحكدام

الفـ) MPS شبت است.
ب) MPS صعودى است.

V ـ اكگر آمارهاى سرى زمانى نشان دهندكه APC تقريباً در طول زمان ثابت باقى مىماند، الف) مىتوان نتيجه گرفت كه اين آمارها قابل اعتماد نيستند. ب) اين به عنوان ايرادى بر فرضيه در آمد مط مطلق تلقى مى ج) ممكن است علت آن اين باشد كه تابع مصرف كو تاممدت در طول زمان به بالا جابهجا شده است.
د) موارد (ب) و (ج) صحيح است.
^ ـ كينز عقيده داشت كه:
الف) مصرفكنندگان با انزايش درآمدشان، تـنها بـخشى از افـزايش درآمــد را بـه پسانــداز ااخـتصاص مىدهند.
 ج) هر دو مورد بالا صحيح است.

د) هِّعِّدام
 -0/Y( $+0 / Y($ الفـ)
 متوسط به مصرف به ترتيب برابرند با:

- / 1 9 • /

الف)
با
1 I ـ تابع مصرف غيرتناسبى C=a+bYd بيانگر آن أست كه: الف) در برخى از سطوح درآملى، يساندانداز منفى است.


ج) ميل نهايى به بسانداز د) همه موارد بالا صـحيح است.

IY ـ بر اساس تتورى درآمد نسبى، مصرنـ كل،


 د) موارد (ب) و (ج) درست است.

Mr

$$
\begin{aligned}
& C=100+0 / \Delta Y(? \\
& C=0 / \wedge+0 / \Delta Y(0
\end{aligned}
$$


C=0/YY(1)
( أ ــ در كدام يكـ از توابع زير MPC منساوى APC است

$$
\begin{aligned}
& C=100+0 / \Delta Y(ج \\
& C=0 / \Lambda+0 / \Delta Y(2
\end{aligned}
$$

C=
$C=0 / \Delta Y$ (ب

ها ــدر كدام يك از توابع زير، با انزايش درآمل، APC MPC سريعتر از بقيه به هم نزد يكى مىشوند؟

$$
C=F_{\circ}+\circ / \wedge Y(ج
$$

د) موارد (ب) و (ج) درست است

$$
\begin{aligned}
& \text { C=0/7Y (الفـ } \\
& \text { C=100+0/^Y(ب) }
\end{aligned}
$$

¢
 اين خانواده:
الفن) پس انداز خودش را به سطع بسانداز خانوادههايى بردرآملتر افزايش مىدهد.
ب) مقدار يولي يسانداز خود راكاهش مىدهل.
ج) مقلدار يولي حسانداز خود را افزايش مىدهمد.
د) موارد (الف) و (ج) صصحيح است.
( تابع مصرفن تناسبى بلندمدت استخراج شده از دادههای سرب زمانى، IV
 هستقل.

ب) با تابع دصر غ غير تناسبى كه در طى زمان به سوى باللا جابهجا مىشو د، سازگار است.
ج) نظريه درآمل نسبى را زير سؤال مى.برد.
د) همه موارد بالا صشحيح است.
 بالا نسبـت به -خانوارهاى كمدرآمل، افزايش مصرف، نسبـت به افزايش درآمل، كم تر بوده است، مى توان

نتيجه گُ فت كه:
الف) با افزايش درآمل در طول زمان6 ميل نهايى ب4 مصر ب) با افزايش در آشد در طول زمان، مصرف كل كاهش مى يابن. ج) مصرف، مستقل از درآثل دائمى است. د) تابع مصرف كو تاهمدت قابل اعتماد نيست.

19 ــ أز ديل فريلمين، درآمل دائمى،
الف) هيجَ گاه با درآمد جارى بوابر نسست.

ب) بستگیى به يشبيني و انتظارات خانواده از از درآمل دارد.
 د) موارد (بب) و (ج) درست است.
.

ج) نسبت ثابتى الز ورآدر دايمى است.
د) نببت غيرثابتى از درآمد دايمي است.

الف) نسبت ثابتي از درآمد جارى استا
ب) نسبت ثابتى از دز آهد اتفاقى الست.

ال - Y ا بر طبت نظريه درآمد نسبيى،

ب) در ركود اقتصادى، APC افزايش میيابد الما در دونق، فقط تأ سطع حلاكـثر روآمــد تـبلي، كـاهش
مى يابد.
 د) موارد (للفّ) و (ج) درست اسبت.
 انزايش يابد، با فرض ثبوت شرايط ديخر، بر طبق فرضيه دوآمد نسببى؛ الف) APC و MPC ثابت باقي مى ماند.
ب) ميل متوسط به مصرف خانو ارها و ميل متوسط به مصر بـ كاكل جامعه ثابت باقى مىیمانل. ج) ميل نهايى به مصرف تغ تغيير مىكند. د) مواود (الفـى) و (ب) صبحتي است.


ج) فرضيبه دزآهد نسبي

الفي) فرضيه درTآمد دطلق

 الف) فقط تابع مصرف كوتا تماتل وجود داريد.


ج) هو دو تابي مصيرف وجود دار دارند. د) هيحيكدام از موارد بالا درست نيست.


ب) مقدار درآملى الست كه خانوار محيتواند مصرف كند ثا همه ثريوتش در طول غمو مصرف شود.


د) مولارد (الفش) و (ج) درست است.
\&


 () ممه موارد بالا هسحيع استّ.
( TV


 جه شيطّ مصرفي عادت (بكردواند. د) موارد (ب) و (ج) صستيح است.
 الفه) نظريه جر خبه زند و1 نظر به در آمد بطلق ب) نظر به در آمد دأيمىي
 ج) نظر جـه درTمد دابميا
 الف) نظر يه درTا ب) نظريه درجآمد نسبي








ج) مصرف جاوي و مصر ف دائمي با هم برابرنلد.



> ب) الف) درآمد دائمد نسبى ج) درآمد مطلق
r


 د) در دوران ركود اقتصادى درآمد دائمى كوجكيكتر از درآمآمد جارى است.
r٪ ـ با توجه به فرضيه درآمد دايمى فريدمن، مىتوان استنباط كرد كـه در دوران ركـود اتـتصادى معهولاً،

ج) درآمد اتفاقى مثبت است.<br>د) درآمد اتفاقى فزاينده است.<br>الف) در آمد اتفاقى صفر است.<br>ب) درآهد اتفاقى منفى است.

ro ـ تحقيقات تجربى كوزنتس در باره رابطه واتعى مصرف نشان داد كه در بلندمدت: ج) ميل متوسط به مصرف ثابت است.

الف) تابع مصرف خطى است
ب) تأبع مصرن از مبدأ مى گَذرد.
\&
 الف) تئورى درآمد مطلق و و تتورى درى درآمد نسبى ب) تئورى درآمد مطلق و تئورى در درآمد دائمى ج) تيورى درآمد نسبى و تئورى درى درآمد دائمى

. ـاكر مالياتها افزايش يابد و مردم گمان كنند اين افزايش موقتى است، rV


ج) اثرى بر در دآمد جارى نداري


د) درآمد اتفاتى مبثت است.
O با توجه بـه نــمودار
روبهرو به سؤالهاى

دهيد:

الف) به نقطه E مىرويمr.
ب) به نقطه B محرويه.
ج) نمى توان معلوم كرد به كدام نقطه میرويم.
د) در همان نقطه اوليه (A) قرار مىگیريم.

الف) به نقطه C مىرويم.
ب) به نقطه D میرويـم•
ج) در نقطه A مىیمانيه.
د) نمى توان معلوم كرد كه به كدام نقطه مىرويم•
 تصهميم خود مطلع كند،
الف) مصرف به سوى نقطه C مى آيل.
ب) مصرفت به سوى نقطه D مى آيل.
ج) ممرفن از نقطه A جابه4 جا نمىشو 2. د) مصرف ابتدا به نقطه D و سيس به نقطه C مجابهجا مىشود.

أ - بر اساس نظريه درآمد دايُمى، آگُ مردم دويابند كه كاهش ماليات كه قبلاُ موقت اعلام شده بود،
اكنون دائمى شده است،
الف) مصرف به نقطه A برمىتردد.
ب) مصرف در نقطه C ثابت مى ماند.
ج) دصرف به نقطه D میرود.
د) مصر فن ابتدا به نقطه A مى Aود و ميس به نقطه D منتقل مى شود.


| $Y$ | 0 | 10 | $Y 0$ | $Y_{0}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $C$ | 10 | $1 \Lambda$ | $Y \&$ | $Y Y$ |

ب

- / 1 (a
- 17 (ج
-/f(e)
- / Y الف

- / $\Delta \Delta$

1/^(ج
YA!
1 1 (الف)
f f

ج) تئورى درآملد نسبى دوزنبرى
د) تئورى خرخه، زنليكى موديليانى

الف) تتورى درآمل مطلق كينز بـ) تئورى درآمد دائمى فريلدمن

ج)
الف) در آمد مطلق
(3) جرخه زهن

ب) درآمد نسبى
.




هي
مىداند؟
ج) جتؤزى درآمد نسبى
الف) تئورى درآمد مطلق
2) ب) تئورى در آمل داتمىى
 الف) مخارج مصرفى به وسبله درآمل طول عمر به اضافه



د) همه موارد بالا
49 ـ يكى طرح سرمايه گذارى در صـورتى از نظر اتتصيادى تابل توجيه اسـت كه:


 د) موارد (ب) و (ج) صحيح است.


ج) نرخ بازده داخلى كاهش يابِد.
د) اليزش حال منافع يروزه كاهش يابلد.

الف) نرخ نر بهره افزايس يابلد. ب) نرخ بهره كاهش يابل.

پY

 جا




ج) جيروزه اول و سوم
الف) يروزُه اول

ب) بروزه دوم و سوم
M



 د) نمى توان معلوم كرد كه هزينه ها ييش تر اسيت يا الرزش حال درآملد.

 ب) نرخ بازده دالخلى إفزايش هي يابلد.




ج (
2) نرغ بهره و كارايىى (بازدهي) نهايمي سر مايه

الف) نرخ بهره و Aصرون ب) هصرون و يسسانداز

1 1 با تو جه به بحدول صفحه ه


\&

DV
اسست از:
Y وVF/ $V F \circ$ (
A هـ ـ اگر نرخ بهره بازار ها درصد باشلد، طرح
ج) اجرا يا عدم اجراى آن بى تفاوت است است
د) با اطلاعات موجود نمى توان باسخ داد. الف) اجرا مى شود.
ب) اجرا نمىشود.
 الف)

- 9 ـ سرمايه گذارى زمانى انجام مى شود كه:

الف) حجم مطلوب سر مايه كوچكت تر از موجودى واقعى سرمايه باشد. ب) ححم مطلوب سر مايه بزرگك تر از موجودى واحى واقعى سرمايه باشد. ج) حجم مطلوب سرمايه بوابر با موجودى وان واقعى سرم د) حجم مطلوب سرمايه كو جكت تر از درآمل باشل.

أ 4 ـ موجودى سرمايه واقعى در سال جارى برابر است با موجودى واقعى سرمايه در سال قبل بعلاوه

د) موارد (ب) و (ج) صحيح است.

الف) سرمايه گذارى ناخالص ب) سرمايه گذارى خالص.
 و استهلاك ه درصد ذخيره واقعى سرمايه باشلد،
الف) سرمايه گذارى ناخالص ب) سر مايه گذارى خالص ج) سرمايهگذارى نا د) موارد (الف) و (ب) صسحيح است.

شه ـ نوخى كه ارزش سحال منافع سرمايه گذارى را با ارزش حال هزينههاى آن برابر مىكند،

ج) نرخ بازده داخلى سرمايهگّنارى نام دارد.
د) موارد (ب) و (ج) صشیع است.

الف) نرخ بازده خارجى نام دارد.
ب) كارايى نهايى سرهايه نام دارد.
_f \&
ج) چیگَونگی توزيع منافع در طول عمر طرح
د) همه موارد بالا الف) هز ينههای سرمايهگذارى ب) منافع سرمايهتذارى

0 © ـ در مدل كالسيكـها، نرخ بهره با برابرى كدام يكـ از متغيرهاي زير، تعيين معشود؟ الف) مالياتها با پِسانداز واقعى

 د) تقاضا و صرضه بول

צ 9 _كدام يکـ از متغيرهاى معادله زير، نشانگر كارايهى نهايى سرمايه هستنل؟

$$
C=\left[\frac{R_{1}}{(1+r)}\right]+\left[\frac{R_{y}}{(1+r)^{r}}\right]+\ldots+\left[\frac{R_{n}}{(1+r)^{n}}\right]
$$

الف) C 6 هز ينه جايگزينى با ج ( 6 r r r r ت

$$
(1+r)(3
$$

SV ـ ـنظريههاى شتاب نظريهها يحى هستنل:
الف) درباره سرمايهگذلارى و رابطه آن با نرخ بهره
 ج) درباره سرمايهگّاربى و رابطه آن با سطع قيمتها و و تورم د) هر سه هورد بالا صسحيح است.
^9 ـ در الگوى ساده شتاب سرمايه گذارى، الف) رابطه سر مايهگذارى خالص و توليد بردسى مى ب) فرض مى شود سرمايهگذارى لازم برایى دستيابى به ذخـيره مـطلوب سـرمايه در يكك دوره انسجام مى شو 2.
ج) فرض مى شود نسبت سرمايه به محصول همواره مقدارى ثابت است.
د) همه موارد بالا
\& 9 ــرابطه كدام يكـ از اجزاء سرمايه گذارى با تغييرات توليد يا درآمل، به وسيله تحقيقات تجربى، بيشتر تأييد شده است؟

الف) سرمايه گذارى خالص
د) سرمايه گذارى در سالختمان
ب) سر مايه گذارى ناخالص
V. ير اساس اصل شتاب ساده، اگر اقتصاد وارد وضعيت ركود شود، الف) سرمايه گذارى خالص مار مثبت است.

 د) نرخ بهر هكاهش مى يابد.
"
$2-\Delta V$

- $\Delta \Delta$
$\mathrm{C}-\Delta 9$
- 

2.71
2- - Y
$2-7 \%$
$2-7 F$
-
C-77

- IV
$2-7 A$
$\begin{gathered}\text { - } 79 \\ ب-V 0\end{gathered}$

P-Pr
c到_pf

- $F D$

S—F7
2 - $F V$
$3-F A$
$3-p q$

- 0
$3-\Delta 1$

- الهr

C- $\Delta F$
$2-\Delta \Delta$

- 07
- 

院
C-M
E-YY
-rr

- $M P$
$2-r \Delta$
C-TM
- 

A
-
. Fo
C-FI
د-FY
-10

- 17

IV
1 ا ـ الفّ
$=-14$
$C^{-Y O}$
ب-YI

- 1
er
- 
- 

د. $\Delta$

- 7

د-V
$2-Y Y$
-
Hr HR
C-9
. $Y F$
10
$2-r \Delta$
$2-11$
C-Y
C-1Y
$2 . r V$
C-Ir
$2-Y A$

- If


## 

## 




 مى يابد و بر عكس. اين تابع مصرف، غير تا تناسبى نام دار دارد. r -
 نسبت


مىشود.

 تصرن مىداند.








 رود. يعنى شيب تابع بساندانداز، همراه بـا افزايش درآمنـد، انزايش ميايبد. I -ج. افزايش نسبت تغير در بسانداز به تغيير در درآمد، اين
 صعودى است، مانند شكل زير، بنابراين MPS وكه شيب اين اين تابع است، هم مثبت است و هم در در حال افزايش
 درآمد مطلق، بيانگگ ثبات ميل متوسط به مصرف بودند. يكى از علل اين بديده اين اين است كه ممكن است تانع

مصرن در طول زمان به سمت بالا جابهجا شود.



 متزله عدم بسانداز است است


$$
\text { MPS = } 1-0 / \Lambda=0 / Y \text { = شيب سِانداز }
$$



 I 1 ـد. تابع يسانداز عبارت خواهد بود از:
$S=Y_{d}-C=Y_{d}-a-b Y_{d}=-a+(1-b) Y_{d}$
در درTمدهايى كه ثابت و مثبت مىياشد. هرجيه Y Y - -
 مصرف آهستهتر از سرعت كاهش درآمد است است. در نتيجه
 باشد، MPS=1-0/ / $0=0 / \Delta$ خواهد بود.




بگذرد، اين دو شيب برابر خواهند بود.
 برابرند. توابع (ب) و و (ج) شيبها (ج) عرض از مبدأكوجكت (ج) سطح درTمد، APC تابع (ج) كوجككتر از APC تابع (ب)
 سريعتر به MPC نزديك بيش بيود.












 تعريف مى تكنلد يعنى:

 درآمدهاى گَذرا (يا اتفاقى) صر فــ چسانداز برايى جبران نوسانهاي درآمد در آينده مى شود و مـيان مسصرفن اتفاقى و در آمد اتفاقى نيز الرتباطلى نمىی بيند.

 مىرويم بنابواين APC افزايش مـى يابلـ. آگـر ركـود بـايان
 كه
 در واقع در سمت راست A تابع مصرف كو كوتاهمدت وجود ندارد (خط نقطه خين). Y Y _ Y. وقتى در آمد خانواز ها همه با يكت نسبت مساوى بالا رود، موقعيت نسبى هر خانوار در جامعه ثابت باقى مانده است. بنابراين تمايلات مصرفى خود را تغيير نمىدهند و نسبت افزايش مصرف هر هر خانوار برابر با نسبت


 ץ رونق) إثرى بر MPC ندارد، بنابراين ضرايب تكائرى همواره ثاببت مىمانند. _Y _ب. وقتى نوسان وجود ندارد يعنى اقتصاد به آهستگى در حال رشد است. در اين صورت در نظريه درآمد
 اختلاف در MPC و APC تنها زمانى پديدار مىشود كه ركودى رخ دهد و در آمدها كاهش بيابل.













 مؤثر بر سطلح مضرون استـ.

 مىیكند.


 است مصرف دائمى و جارى برابر خواهند بود.



 و APC ثابت و برابرند.




دائمى است.
 درآمد اتشاقى در دوران ركوده، منفى مى، باشد.

7' - جلا كننل و اين كار را با استفاده از تفاوت نتايج حاصل از دادههاى مقطعى و دادههـاى سـرى زمـانى انـجام
 كو تاهمدت و بلندملت نيز استفاده مىشود.

-     - YV V ب4 عنوان يكك درآمل اتقاقى منفى مىانگارنل. بنابراين درآمل جارى كه حاصل جـمع درآملهایى دائمى و اتفاقى

است، به خاطر منفى بودن درآمل اتفاقى كو حكك تر از درآمل دائمى مى شیود.

 طرف B میروند.
ه' - -
 مصر ف خود را به طور متناسب كم نمىيكند (يعنى روى دنحنى مصر فن كو تاهمدت كه داراى عرض از مبدأ است، به عقب میرونل).

 سوى نقطه C مىرويم.
 درآمل دائمى مى آورند. بنابراين وقتى Y مىكند و به نقطه D مى TTيمr. اين بيانگ, آن است كه تأع دصر نـ كو تاهمدت به طرف بالا جابهجا شله است تا به نقطه D رسيدهايم• $M P C=\frac{\Delta C}{\Delta Y}=0 / \wedge \quad: \quad$ _PY $\mathrm{APC}=\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{Y}}=\frac{1 \Lambda}{10}=1 / \wedge \quad$.E-PY
 درT مل كاهش مىيابلـ، دادههاى جلول ياد شلده نظريه درآمد مطلق را تأيس مىینند.

| $Y$ | 0 | 10 | $Y_{0}$ | $r_{0}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $M P C=\frac{\Delta C}{\Delta Y}$ | - | $\frac{\Lambda}{10}$ | $\frac{\Lambda}{10}$ | $\frac{\Lambda}{10}$ |
| $A P C=\frac{C}{Y}$ | $\frac{10}{0}$ | $\frac{1 \Lambda}{10}$ | $\frac{Y}{Y}$ | $\frac{Y_{P}}{Y_{0}}$ |

(FA مى.اشل. پس هر توزيع درآمل خاص، ميل متو سط به مصروف خاص نيز دارد. هرا كه با تغيير توزيع درTملـ،

رفتار مصرفى خانوارها نيز مطابق طبقه درآملىى كه در آن قرار گر فتهاند تغيير مىكند و بنابرايـن APC تـغيير مى يابلد.
 مصرف متناسب در طول عمر اختصاص دهند. تابع مصرف اين تئورى به صورت الم







 نيز نسبت مصرف به درآمل بالاتر است.



 خارجى) باشد، رابطه تصميمگيرى به صورت

 اگر i<r باشله سرمايه گذارى قابل تو جيه است.







埕
 و احداث يا عدم احداث بروزءه بى تفاوت است.








مى ايابل.
ه 4 ه
$1 Y 00=\frac{1 P_{0}}{1+r}$ $r=0 / 17$ 7
$\frac{r q_{0}}{1+\sigma / 10}=r \Delta f / \Delta$
$. \Delta-\Delta V$
 $1000>\frac{1090}{1+0 / 10}$

Q 9 -ه. تنها در طرح C كارايى نـهايى سـر مايه بـيش از

 ا 7 ـ د. موجودى واقعى سرمايه در هر سال عبارت است از موجو
 به دست مى آيذ.
$Y(د)=Y \times 100=170 a$
 (استهلاك سرمايه گذارى ناخالص
 سرمايه گذارى خالص الص Y



 (C) منافع سرمايه گذارى (مقادير (C)
 آنها بيش تر است).


 سرمايه گذالدى، در آمل ملى تعادلى را را تعيين مىكند.


 V V $I_{t}=\alpha\left(Y_{t}-Y_{t, 1}\right) \quad$ تغيرات دور



 مشخصس شود دالريم:
 فرض میشود يغنى با جايگذارى در معادله مرمايه كَذارى، معادله شتاب به دست مى آيد:
$\mathrm{I}_{\mathrm{t}}=\mathrm{I}\left(\nu \mathrm{Y}_{\mathrm{t}_{\mathrm{t}}}-\nu \mathrm{y}_{\mathrm{t}_{-1}}\right) \rightarrow \mathrm{I}_{\mathrm{t}}=\nu\left(\mathrm{Y}_{\mathrm{t}}-\mathrm{Y}_{\mathrm{t}_{-1}}\right)$





 ( مى $Y_{t}<Y_{t-1}$ اين الحگو به شمار میرود.


تعاريف،، عرضه، تقاضا، تعادل، نظريات و سياستگّارى

1 ـ تعلاد دنعاتى كه يك واحل نقــينگى بحامعه، به واسطه داد و سـتلد، از دست يكـ نـفر بـه دست نام دارد. $\qquad$ ديگرى جابهجا میشود، .
ج) نرخ رشل
د) سرعت گردش پول
الف) سرعت معامالات ب) سرعت درآمد

Y ـكدام يكى از اقلام زير را با توجه به تعريف يوله، نمى توان بول به سساب آورد؟ ج) سكههای طلاى بهار آزادی الفـ) بُن كازمندى

د) هر سه مورد بس) كوين كالاهاى اساسى
 الف) قانون آنها را يول محسوب مىكند.
ب) به انلازه موجودى حسابهای جاری، در بانككها اسكناس و مسكوكك وجود دارد. ج) نرخ بهره به آنها تعلق نمى گیر 2.
2) مى توان به وسيله جكك؛ از سيردههاى ديدارى به عنوان يكت وسيله مبادله استفاده كرد.


ج) نسبت سيرده بلندمدت
د) هر سه مورد

الف) جسانداز قانونى
ب) نسبت ذخيره قانونى
 كه در هر اتتهـادى هسحوديت ثروت وجود دازد، اضافه عرضه در بازار یول بيانگر:

الف) اضانه تقاضا در بازار اوراق قرضه است.
ب) اضافه عرضه در بازار اوراق قرضها است.
ج) بازار يول هيح رابطهاي با بازار اوراق قرضه ندارد. د) بازار اوراق قرخهه همواره در تعادل است.

؟ ـ ــجـحان نقل ينگي، عامل ارتباط كلام يكـ از متغيرهاى زير است؟
ج) نرخ بهره و بازده نهايی سرمايهگّاریى
اليف) پسانداز و درآمل
د) نرخ بهره و تقاضایى یول


V - تقاضاى حقيقى براى يول وتتى دو برابر میشود كه مقدار ريابلهاى درخواستى مردم،


 د) ثابت بماند و قيمتها دو برابر شود.

بايد برابر باشد با:
الف) كل در درآمد فرد در آن دور بره مالى
 ج) كل ثلروت فرد در در آن دوره مالى (2) كل عرضه كار فرد

 مىشود.

مىشود.

ج) افواد بول را براى سِانداز مى اخواهند و با افزايش درآمد، سِسانداز باز بالا مىرود.

-1 ـ ـاز ديدكاه كينزى، تقاضاى يول،
 ب) فقط تقاضاى معاملاتى است كه تاني تانع نرخ بهره است.



 تقاضاى حقيقى يول و تابع درآمد و و
 روبهوو بـه 9 سـؤوال بـعدى پـاسخ

I 11 ــ منحنى عرضه هيول،
†لف) دارای كشش بیى الهايت است. ب) داراي كيثش كم است.
د) دارابى كشش هاى مشتلفي استى.
 التن) همان


د) نمى نوان معلوم كرد.
"



د) فقط تقاضا راكاهش ميدهلد, و اثرى بر نرخ بهره ندارد.


الف) منحننيهاي L L ابابت مىمانند و

 د) شيب هنحنى هاى L افزايش مىيابلد.

10 ـ اگر در شكل بالا حساسيت تقاضاى پول نسبت به نرخ بهره بالا رود، يعنى مردم با تغيير نرخ بهره، عكسالعمل بيشترى نشان دهند، آنگاه:

ج) تابع تقاضا جابهجا مىشود. د) تابع عرضه بول به راست مىرود.
ج) ج) منحنى IS IS به ته راست ممى میرود.

الف) شيب تأبع تقاضا بيش تر مى شود. بـ) شيب تابع تقاضها كم تر مىشود.

1. 1 ـ هو هجه عرضه بول افزايش يابد،
 ب) منحنى LM به راست میرود.



 2) هر سه مورد
^1 ـ ـبا توجه به تعريف يول، كدام يكـ از موارد زير را مى توان به عنوان عرضه يول پذيرفت الف) اسكناس و مسكوكك درگردش

ب) اسكناس و مسكوك در گر دش و
ج) اسكناس و مسكوك در گردش
د) هر سه مورد

در واقع،
الف) فقط تابع رفتار بانكکهاى تجارى است.
ب) فقط تابع رفتار بانكك مركزى است.


 الف) كل اسكناس و مسكوك اس در دست مردم


 بانكك مركزى


ج)
د (

الف) ه ! \% است.
ب)



الف) درآمد اسمى جامعه بالا مىرود. ب) قيمتها كاهش مى ايابد. ج) سرعت گردش يول كاهش مى يابد.
د) موارد (الف) و (ج) صسيح است.
Y

 ج) با افزايش عرضله، سرعت گردش پول ور نيز بالا ميرود.
2) هيع كدام
_ Yf الف) اولى بر نقش پول به عنوان وسيله معامله تأكيل دارد، دومى به عنوان وسيله ذخيره ثروت. ب) اولى بر نقش هول به عنوان وسيله ذخيره ثروت تأكيل دارد، دومى به عنوان وسيله معامله. ج) اولى سوعت اوكى بردش ويول را در نظر مىگيرد6 دومى خير. د) تفاوت اساسى ندارند.



$$
M^{\mathrm{d}}=\mathrm{K} \cdot \mathrm{P} \cdot \mathrm{Y}(\underset{ }{P}
$$

د) هر دو گزينه (الف) و (ج) صشيح است.

$$
\begin{aligned}
M^{d} & =\frac{P}{V} Y(ا ل ف \\
M^{d} & =\frac{K}{V} Y
\end{aligned}
$$

צ צ ـ ترازنامه بانكـ نشاندهندهُ اين است كه:
الف) دارايى بانكك برابر با خالص سود است. بـ) دارايى خالص بانكك برابر است بإكل دارايى اش منهای بلههى بايش. ج) سود و زيان سالانه را نشان مىدهد. د) دارانيى بانكك منهاي بلهى بانكك برابر با سود است.
 ج) ذخاير قانونى الف) اسكناس و مسكوكك نقدى (3) همك موارد بالا ب) سپر بههای بانكك نزد بانكك مركزیى
 مركزى ه هه ا ميليون ريال از اوراق قرضه دولتى را از شركت B بخردى ححساب جارى شركت B در

بانكى A به اندازه
ج)
الف) ه م P ميليون ريال افزايش میيابل. د ب)

ج (
(Y○○ (
الف)
ب)

ج)
د) با با

اץ ـ با اين فرض كه اقتهـاد داراى بازار اوراق بهادار نعال باشد، ابزار روزانه و سريع بانكى مركزى براع اعهال سياست بولى كدام است؟

ج) كنترل وامهاى بانكتهاي تبجارىن
د) خريذ و فروش اوراق قرضه دولتى

الفـ) كتترل نرخ ذخيره قانونى ب) كتنترل نرخ تنزيل مجدد

YY ـ مهمترين منبع سود بانكـهاى تجارى كدام است؟


ب) بهره (سود) وامها و بازده سرمايه گَلاريها

د) هر سه مورد



 a) بانككها ديگر وام نمىدادند.

〒F

 ه ه اكدام يك از گزينههاى زير درست است؟





 تبديل كند، عرضه بولن،
الفی) تغييرى نمى
ب) كا كمتر از ج) ديقاً



الف) عرضه هول بيشتر میىشود.

 2) هر سه مورد

 الف) برابر با ضريب تكاثرى يول خواهد بود. ب) 1 ( 1 خواهد بود.
ra _كدام يك از ابزارهای زير، جزء ابزارهاى تغيير عرضه هول توسط بانكـ مركزى نيستند؟
ج) تغير نرخ تنزيل د) تغير تعداد بانككهاى تجارى

الف) عمليات بازار آزاد (باز) ب) تغيير نسبت ذخيره قانونى
\% ـ ـ ذ

 ج) ذزصدي از كل سنرّ دهماى ديدارى (جارى) و ومذتدار (سسانداز) است. د) هر سه مورد

أ ـ ـ بانكـهاى مركزئ،
الف) با بايد در مركز كشور احـيا احداث شوند.

ج) تأميزكننده درآمدهاى لازم براى دولت هستند.
s) هيجكدام

YY


مكيشود.

ج) يول ميان مددم دست به دست ميشود. دا هر هر سه مورد

Y Y


ج) الفش)

د)
اخ اضافى نگهدارى كننّل، آنگاه خريب تكاثرى سپرده برابّر اسـت با:

$$
\begin{gathered}
\frac{1+k}{r+k}(r \\
\frac{r+1}{k}(2
\end{gathered}
$$

الف)
res (ب)



$\Delta(2$
ج1/9

1•1
Yo الف)
\&


 د) نقدينه مو جود در بانكك

YV


ج) بنج ميليون ريال كاهش
د) ده ميليون ريال كاهش
٪
چه خواهد بود؟

$$
\frac{1}{r+k}\left(0 \quad \frac{1+k}{r+k}(\underset{c}{c}\right.
$$

 خريـب افزايش پول،
ج) بزرگتر است.
د) نمى توان معلوم كرد.

الف) يكت ميليون ريال افزايش ب) جهار ميليون ريال افزايش

د) سير دههاى نزد بانكك مركزى

ج) جپايه پولى بعلاوه نقد ينه در دست مردم
(د) صفر

ب) سيردهماى جارى بعلاوه نقدينه مردم
ا 1 ـ ـعرضه پول در اين اقتصاد برابر است با:
الف) سير دهها بعلاوه نقدينه ب) بايه پولى

ه ـ ه ه
د)بيش از يك
ج) يك

- / ب

الف) صفر
rه ـ وقتى بانكى مركزى با عمليات بازار باز، اوراق قرضه دولتى را مىفروشد،
ج) عرضه هول را بالا مى برير.

د) اثرى بر عرضه بول ندارد.


- 0 - ترجيحات نقد ينغى را با،

الف) منحنى عرضه هول نشان مى نـوهند.
 ج) عرض از مبدأ منحنى تقاضاى يول يول نشان مىدهند.

د) هيج كدام

 مى يابد؟

000010
0.0.

Y الف)
0\&
 I(s

- /
- /role
- /



 بايد سياست حداقل دخالت را بیى

هV ـ هياست بولى ويزهاى كه در جممالات بالا نهفته است بيانگر....... است. ج) نظريه زخائر صد در صد د) اصل موجود بودن اعتبار الف) سياست قرضههانى كو تاهمدت دولتى ب) نظريه تعادل نقدينگى


ج) كاهس قيمتها
د) انزايش نرخ بهره و قيمتها


الف) عدم تغير تِيمتها
ب) افزإيش قيمتها
Oبا توجه به شكل رو به رو به دو سؤّل
بعدى بأـخ گوييد:

بيانگر تئورى مقدارى پپل، در شكل, حدى و بدون انعطاف آن است. هو ــ
CD
AB (الف
CD و AB (2
BC (ب)

CD, AB(2
CD (ج
BC (ب)
AB (الف
19 ـ از ديدگاه كينزى، مهمترين عامل به وجود آورنده ترجيحات نقدينگى كدام است؟
ج) ماليات
د) نرخ تورم
الف) شرايط عدم اطمينان ب) درآمذ


ج) هدف سفتهبازیى و معاملاتى است.
د) هدن جسانداز است.

الف) فقط هدف سفتهبازى است. ب) فقط هدف معاملاتى است.

(مثل شحجم مرمايه) مانتد:
الفش) سوعت يكث اتو مبيل اسست در مقايسه با مسافت ميان اتومبيل و شهر مقصد.
 ج) هز هزينه است در مقايسه با درّآمد.

(inflation tax) به مفهوم،
 ب| جكاهيّس قدرت بول قرض


 كردش بول چحند است؟
ج) ج.
الف) F F ميليارد ريال fis $\frac{1}{p}$
¢ 4 ـ سرعت گُردش پول انزايش مى يابد، اگر: الفش) نرخ ثورم كاهش يابـد

 د) نرخ تورم بسيار بالا باشد اما ثابت بماند. 8V الفب) سرعت گردش
ج) سرعت گردش يول و نرخ بهره بالا مىرود. ب) نرخ بهره كم مىشود. د) قيمتنها كاهش مىيابد.




2) همه موارد بالا

99 ـ تغيير ارزش چول،

ج) با تغير نرخ بهره رابطه عكس دارد:
د) هر سه مورد

الف) دقيقاً عكس تغيير قيمتها استا است. ب) دقيقاً عكس تغير تثاضائى يول الست.
.Vo
M.V=P.Y المش) عبارت است از


د) هبه موارد بالا

- VI

ج) آگر در يكت سال نگاه كنيم يكت جريان است.
د) اصولاً متغير نيست.
 بـ) يكّك متغير جويانى (روانه) است.


الف) با شرط نبوت شرايط ديگر، GNP حقيقى بالا رود.

ج) با شرط ثبوت شرايط ديگر، نرخ بهره كاهش يابـلد. د) همه موارد باللا


ب) سرعت گردش بول را افزايش مىدهد انـو ج) باعث زيان بدهكاران مى شـوهود. د) نرخهاى بهره راكاهش میدهد.

الف) خريد و فروش بايد در يك زمان انجام شو انود.


د) بايد نيازهاى خريدار و فروشنده با هم تطابق داشته باشند.
Vه
الف) نشانگر نرخى است كه ذخير ه يولى هر جامعه در يكك سال، با آن نرخ دست به دست مىشود. ب) نسبت نقد ينه به سپر وهمهاى ديدارى است.
 د) خريب تكاثر پولى را نشان مىدهد.
 الف) سرعت گردش پی پول ثابت است.
ب) سرعت گردش يول و مقدار محصول حقيقى ثابت است.
ج) تقاضا ثابت است.
د) نرخ بهره، سرعت گردش يول و عرضه كار ثابت است.
اين است كه:
الف) M, يك متغير ذخير الى است اما M M

ج) در M

(M1) ـ مهمترين انگيزه نگهدارى ماندههاى یولى VA

د) انگگيزه نوع دوستى است.
. الصلىترين و مهمترين وظيفه بول اين است كه بول، VQ

ج) معيار ير داختهانى معوق است.
د) واسطه مبادله است.

الف) وسيله ذخيره ارزش است.
ب) واحد شمارش ارزش است.

A ـ ـ در دنياى امروز، بيش تر نقدينه در گردش، الف) به صورت مسكوكك است. ب) به صورت جهك است.

X 1 - بر اساس نظريه مقدارى كلاسيكـها، با ه ا درصد افزايش در عرضه پول، الف) GNP حقيقى ${ }^{\circ}$ ( درصد أفز ايش مى يابلد. ب) GNP حقيقى 10 ( درصل كاهش مى يابل. ج) سطح قيمتها ه ا درصد افزايش مى ايابل. د) سطع قيمتها ه 1 درصد كاهش مىيابد.
 درست است؟

 ج) آنان تئورى مقدارى يول راكلاَ قبول ندارند د) آنان بر خلاف كلاسيكکهاى قديمى، هم سرعت گردش پول و و هم GNP حقيقى را متغير مىدانند. r ب ـ اگگر عرضه يول بيش ازتقاضاى آن افزايش يابل،

ج) قيمت ممكن است بالا يا پايمن رود.
د) ارزش پول افزايش مىيابل. الف) سطح قيمتها كاهش مى يابِد ب) سطع قيمتها افزايش مىيابد.
 اسمى چجقدر خواهد بود؟ GNP

ج (
د)

ب) با
^ ه ـكدام يكـ از موراد زير جزء تعريف تكنيكى M (تعريف گسترده عرضه پول) نيست؟ ج) سهام بازار بورس
د) سهام صندوق تعاونى بازار پول
ب) سير دهمای مدتدار و پس انداز


د) هيجكدام
ب) نقدينه در دست مردم
AV الز آن جاكه يول به عنوان يكـ واسطه مبادله عمل ميكند، باعث ميشود،
الف) نيازى به نوشتن چجك نباشد.
ب) تخصصص به وجود آيل.
ج) نيازى به كالایى واسط نباشد


الفش) قانون "سه" معروف است " يول
د) قانون "اوكان " معرون است.
ب) بانون "گرشام" معروف است.

## پاسخنامه فُصل ع

| ． C ． | －ها | $2-r v$ | $2-19$ | $2-1$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2 －Vf | － 0 － | $2-r \wedge$ | S－Yo | $e^{+}$ |
| －Vه | － ＿$_{\text {－}}$ | －rqa | C－YI | $2-r$ |
| －V7 | C－${ }^{-\Delta \wedge}$ | 2 －fo | C Y Y | －f |
| $e^{-V V}$ | e－${ }^{-89}$ | 2－fl | H | ها－الف |
| －VA | ج－90 | ب－Fr | －YF | 2.4 |
| $2-\vee 9$ | － 11 | $\mathrm{C}^{-F r}$ | P－Y | －V |
| $2-10$ | \％Y－7\％ | － 1 － | ب－Y7 | － |
| ［－N1 | r｜ | 2 －ps | $2-Y V$ | 9 |
| 2－AY | － 74 | C－F7 | rat－ | 2 l 。 |
| － | $2-70$ | － PV | －ra | －11 |
| $2-A F$ | C－77 | C－PA | د－Y。 | －1r |
| ج－＾ө | C－7v | ？－pq | د | \％Ir الف |
| －－ヘ7 | 2 －7＾ | －ها | Hr | e－17 |
| 2－AV | 99－7 | － | C－r | 10 |
| 1＾1 | $2-V$ 。 | C－AY | S－rf | 17 |
|  | －VI | － | 2－r | اV |
|  | $2-Y Y$ | －－$\Delta f$ |  | 11－1 |


 نمى شود و هيح درآملى به وجود نهى آيد و اقتصاد به ركود مطلت كشيله مى شود (در صـورتى كـه مـعامله


چهه زيادتر شوده درآمل ملى (اسمى) بالاتر مىرود.
 بذهى ها به كار مىرود و واحل شمارش و وسيله ذخيره ثروت نيز هست. گُ جهه موارد الفن و بـ و ج ممكن
 نبودن ارزش اسمى آنها و عدم مقبوليت عام؛ نمىتوان آنها را يول به حساب آورد.
 و در واقع بلدن وسيله معامله انجام دهله موجودى حسابهاى جارى پول مـحسوب ميشوند.

 مى آورنده ورشكست نشونل. درصـد اين ذخيره را نسبت ذخيره قانونى مى وخواننل. ه ـ الف. هون در هر اقتصاد6 محلدوديت ثروت وجود دارد6 بنابراين مجموع عرضه ثروت بايل برابر با مسجموع
 مساوى باشل با مجموع تقاضاى حقيقى براى بول (L) بعاووه تقاضایى حقيقى برایى اوراق (DB). به زبان ديگر
 يول و يرانتز دوم اضافه تقاضهای اوراق را نشان مىدهل و طبق قانون والراس جمع آنها بايل صفر باشل. بنابراين اگر در بازار پول، اضافه عرضه وجود دارد بايل در بازار اوراق، اضافه تقاضا وجود داشته باشل تا محلوديت بالا

برقرار باشد.



 از تقاضاى اسمى تقسيم بو سطع قيمتها. بنابراين اگر قيمتها ثابت بمانل ولى مردم دو برابر قبل تقاضایى پول بِكنتل، تقاضاى حقيقى پول دو برابر شده است.
 گُرفته است كه بقيه ثروت خود را به صورتهاى مختلفت غير يولمى نگّه دارد.










 "
 If
 بزرگث مىشود و تابع تقاضا به بالا جابهجا مى شوود ولى شيب آن آن ثابت است.



 نقاط بهره تعادلى كمترى را نـان


 را وام داده باشد.













 بولى در بانككها ذخيره مىشود و قلدرت زايندگى بانككها بالا میرود. ا Y - ج. میدانيم كه ضريب افزايش سيرده يعنى حلاكثر مقدارى كه با افزايش يكت واحل در ذخاير بانككها، بر

 واقع اين ضريب حل افزايش سيرده يا حل زايندگّى يول را به واسطه يكك واحل تغير در ذخاير بانككها نشان

مىدهل. بنابراين:





 را نيز بنابر عللى در كو تاهمدت ثابت مىدانند. بنابراين افزايش M تنها بر P ائر ميگذارد زيرا رابطه فوق يكك

اتحاد است و همواره برقرار است.


 معادله تشابه رياضهى دارنل يعنى K= نيست بلكه متغير هايى در هركدام هست كه در ديگرى در نظر گرفته نشده است.

 دارايى خالص بانكك مشت خواهل بود.
( Y Y V از شكل هايى كه در سؤال گَته شلده است، يا به صورت تركيبى از آنها، نگَهدارى مى شود.





 قدرت وامدهى بانكك را بالا بيرند.
| به همين اندازه بالا رفته است.

 . خارج از ايران).


 .











 ضربدر ضريب تكاثرى يولي، كاهش مىيايبد. V



 q

تعداد بانكکها بستگى ندارد. بنابراين با باز شدن يكك بانكك جديد، تنها برخى سپردهها از ديگر بـانكکها بـه


 نقد مراجعه كردند، نقدينه وجود داشته باشد و بانكت ورشكست نشود.



 مىكننل اما فقدان آنها بازارهاى ارز را مختل نمى انـيكند.



 سيزدهما وام دادهاند و يول خلق كردهاند. اما اكنون ذخاير اضافى بانككهاكه مى توانند وام دهند ه ه ا الميلارد
 $\frac{1}{\%}(100)=\Delta 00$ \%
 خاطر يكك واحد تغير در ذخاير قانونى بانككها نشان مىدهد، يعنى


 برابر است با:











FA - FA $m=\frac{\text { حند ريال بول در اقتصاد زاده مى شود، بنابراين }}{\text { یی }}$


اگر صورت و مشخرج را تقسيم بر سهرده كنيم داريم:

 و خط DF حجم بول است, ضريب افزايش هـول عبارت است از
 عبارت است أز $;$
 كه تكاثر نيز روشن است: $\frac{1}{r}>\frac{1+k}{k+r}$ تنها زمانى كه
 نيز ذخاير احتياطى (اضافى) نگّه ندارنــنـ، ايـن دو دو ضريب مساوى خواهند بود.

 است.

 عر هr مى افزايد و ضريب تكاثرى يكت است. r مى شود. بنابراين بايه پولى كاهش مى يابد. هF

 $\Delta M^{s}=\frac{1000}{\circ / \Delta}=Y 00$ 。 بنابراين:
 $\Delta \circ \circ=0 / Y Y-Y \circ \circ r$

$$
\Delta 00=0 / \gamma\left(\mu_{0} \circ 0\right)-\gamma_{0} \circ r
$$

$$
\Delta \circ \circ=q \circ \circ-F_{\circ} \circ r \Rightarrow r=0 / Y \Delta
$$

 دولتى مىندد و اجازه نمىدهد بانكك تا هر كجا خواست خريد
ه^ ه -


قيمتها كاهش مى يابل. اين مطلب از رابطه M.V=P.Y نيز مشـخص مى شود. به عبارت ديگر، باكـنز شـدن يولها، جريان هزينهها كاهش مى يابل يعنى معاملات كم مى شود و تقاضاى كل هايين مى آيل و اين بـه كـاهش قيمت مى انحجامل.



سمت بالا حركت مىكينيم.

محصول صفر است و بنابراين صورت رابطه كشش صفر مىشود و كشش صفر خواهد شد:





 Y Y -ب. كلاسيككها بر 'ين باورند كه مردم فقط به خاطر انجام معاملات، وبول تقاضا ميكنند و بنابراين، حداقل پول لازم را نگه مى دارنذ.

 ذخيرهاى است.
FF F


 ها ـد. سرعت گردش پول يكك عدد مطلق است و واحد شمارش ندارد و از معادله مبادله به دست مى آيد:

 آن كه پولى به دست آوردند، آن را خرج مى كنند و با اين كار سر عت گردش بول بر را با بالا مى برند.


 نزد خود نگه ندارند. بنابراين سريع تر خرج مى


 نيز اين هو لها را خود افراد مى تواني اند توليد كينبد.

 ارزش يول دقيقاً رابطه عكس با سططح قيمت دارد.



 يول استخراج كردند.













 فروشنده باشد.








نشان مىدهد.
V كامل و ثابت مىدانستنل، بنابراين رابطه يكك به يكك ميان M (حجم پول) و P (سطع قيمتها) وجود دارد. MV

 آنان كه جمعاً


 كه بول باعث شد بتوان عمل خريد را از عمل فروش جدا براكرد و نيازى به تطابق نيازهاى خريداز و و فروشنده
 اكنون نيز در بسيارى از موارد عمل مى شود) اما وظيفه هچهارم مختص بول است است.








 بلندمدت GNP را در سطح اشتغال كامل مى دانند. ץ طرف پساندازها راكاهش مىدهد كه باعث افزايش مصرف مىشود، و از طـرف ديگـر سـرمايهگـذارى را افزايش مىدهد. افزايش مصرف و سرمايه گذارى به معنى افزايش تقاضا در بخش واقعى اقـى اقتصاد است و بنابراين سطح قيمتها افزايش مى يابلد.
AF
 میدهل، يعنى MV = PY اما PY شاخص محلدودى از GNP اسمى است. بنابراين رابطه كامل تر به صورت




سبردههاى پسانداز و مدتدار بانككها (توجه شودكه اين تعريف بر اساس تعريف M2 در آمريكا بيان شده
است).
 يول است.
VV
اما در اقتصاد پولى اين ضرورت از از بين مىرود.

 نگڭدارى پولى كه قيمت فلز آن افزايش يافته است مىكنند و بنابراين يول خوب ان از جريان خارج مىشود.

تعادل همزمان باذارهاىكالا و پول
IS - LM مدلهاى
(سياستهاى پولى و مالى )

نشان مىدهل. $\qquad$ IS
الفـ) تركيبات مختلف نرخ بهره و درآمل حقيقى راكه بازار يول در تعادل مىىباشل. ب) تركيبات مختلف نرخ بهره و عرضه هول راكه بازار كالا در تعادل باشل. ج) تركيبات متختف عرضه وول و درآمل حقيقى راكه بازار كاللا ور تعادل است. د) تركيبات مختلف نرذ بهره و درآمل حقيقى راكه بازار كالا در تعادل است.

Yـ تابع IS كدام يكـ از توابع زير میباشل؟

$$
\begin{aligned}
& Y=V r \circ-r v \Delta r(P \\
& Y=V r \circ+r v \Delta r(2
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Y=Foo+V } \\
& \text { Y=F。o-V }
\end{aligned}
$$

س ـ أگر مصرف مستقل،

$$
\begin{array}{ll}
Y=V \wedge \circ-r \wedge \Delta r(Z & Y=F \circ \circ-r V \Delta r(ا ل ن \vee \circ-r \wedge \Delta r(2
\end{array}
$$

 مىآيل؟

$$
\begin{aligned}
& Y=V Y \circ-F V \Delta r(P \\
& Y=\lambda r \circ-r v \Delta r(2
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Y= } 7 \text { ro-rvor (الف } \\
& \text { Y=Aro-fVor (ب) }
\end{aligned}
$$

 مى آَيد؟

$$
\begin{aligned}
& Y=P V \Delta-F Y \Delta r(Z \\
& Y=\Delta 00-Y \circ \circ r(2
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Y=VYo-YYAr (الف } \\
& \text { Y=fY }
\end{aligned}
$$

\& ـ منحنى IS به اين دليل شيبب منفى دارد كه، الف) نرخ بهره پايين6 تأبع مـخارج كـل بـرنامهريزى شـلـه (AE=C+I+G) را بـه ســمت يـايين انـتقال مىدهـ.

ب) نرخ بهره پاينن، تابع AE را به سمت بالا أنقال مىدهمد.


د) كاهش نرخ بهره، مقدار تقاضاى يول را افزايش مىدهد.
ـ ا ی V

ج) روى منحنى LM قرار داريم.
د) بازار هول در تعادل است.
الف) روى منحنى IS القار دار داريم.
ب) بالایى منحنى IS قرار داريم.
ـ ــاگر I>S باشل،
الف) در پإين منحنى IS قرار داريم.
ب) در بالای منحنى IS قرار داريم.
9 ـ أكر عرضه كل بيشتر از تقاضاى كل باشد،
ج) بالای منحنى IS قرار داريم. د) نمى توان تعيين كرد.

الف) روى منحنى IS قرار داريم.
ب) بايين منحنى IS قرار داريم.

ه ا ـ در كدام يكـ از موارد زير، انتظار داريم كه IS به سمت راست انتقال نيابد؟
الف) مخارج دولت افزايش يابل.
ب) ماليات كاهش يابلد.
 د) مقدار صادرات افزايش يابد.

$$
\begin{aligned}
& \text { ، IS اـگر كشش سرمايه گذارى نسبت به نرخ بهره صفر باشد، منحنى } 11 \\
& \text { ج) شيب مشبت بيدا مىكند. } \\
& \text { ب) عمودى مىشود. }
\end{aligned}
$$

Y Y ـ ـ اگر خريب تكاثر هزينههاى دولت، ب باشد و دولت مخارج خود را ها واحد افزايش دهد، آنعاه ، IS منحنى

> الف) به اندازه ها ا واحد به سمت راست جابهجا مى شود.
> ب) به اندازه ج) به اندازه د) به اندازه ها 1 واحد به سهت چپ جا جابهجا مى شود.





الف)

ه 1 ـ ـد يكى مدل سهبخشى، فرض كنيد كه سرمايه گذارى تابعى از نرخ بهره نيست ولى مصرف، تابع مستقيمى از درآمد ملى و نرخ بهره باشد، آنگاه:

ج) منحنى IS شيب منفى دارد.
د) منحنى IS شيب مشبت دارد.


D (a
C

الف) منحنى IS عمودى میشود.
ب) منحنى IS افقى مىشود.
O با توجه به منحنیى IS در شكل روبهرو،
به Y بؤال بعد باسخ دهيد:

10 ـ در كدام نقطه، اضافه عرضه داريم؟
B(ب)
A (الف)
¢ا ـ در كدام يكـ از نقاط، بازار كالا در تعادل است؟
Bg (2
ج
ب) با
DوA (الف)
، IS اگگر ماليات ثابت افزايش يابد، انتظلار داريم منحنى IV
ج) باهمان شيب به راست برود. الف)
د) هم شيب آن عوض شود و هم جابهجا شود. ب) با همان شيب به جي برود.

1^ ـ در يكـ مدل سهبخشى، سرمايه گذارى تابعى از نرخ بهره مى باشد و i خـريب نرخ بهره در تابع
 باشد، آنگاه شيب تابع IS برابر است با:

$$
\begin{array}{r}
\frac{1-b+b t}{-i}(? \\
\frac{1-b}{-i}(2
\end{array}
$$

$$
\begin{aligned}
& \frac{-b i}{1-b+b t} \text { (الف } \\
& \frac{t i}{1-b+b t}
\end{aligned}
$$

 هصرف برابربا ^/ / و مصرف مستقل

ج) منحنى IS ثابت مىماند.
د) تابع پسانداز به راست مىرود.
. Y.
الفـ) منحنى IS به سمت راست مىرود.
ب) منحنى IS به سمت حیپ مىرود.

هستند. $\qquad$

Y=C+S

د) موارد الف و ب صحيح است.
بب) S+T=I+G

YY Y ـ در يكى اقتصاد دو بخششى (شاهل خانوارها و بنگاهها)، منحنى IS ، بيانگر تركيبهايع از درآمد
ملى و نزخ بهره است كه:
ج) شرط S=I X ا بر آورده مى سازد.
الفـ) شرط S=G را برآورده مى سازد.
د) شرط S=C را بر آورده مى سازد.
ب) شرط
r Y ـ منحتنى IS ، بيانگر تركيبههايى از درآمد ملى و نرخ بهره است كه:
 ب) بخشّ تجارت خارجى اقتصاد را به تعادل مىرسانـند.
 د) بخش كالايى اقتصاد را به تعادل مىر سانند.

LM بيانگر تركيبهايـى از درآمد ملى و نرخ بهره است كه: YM الف) بخش كالايى اقتصاد را به تعادل مىرسانند. ب) بنخش يولى اقتصاد را به تعادل مىرسانند. ج) جكل اقتصاد را به تعادل مىرسانند. د) تجارت خارجى را به تعادل مى رساننل.

O آگر تقاضای معاملاتى و احتياطى پول MY عرضه چول

YO ـ معادله LM ، كدام يكـ از معادلات زير همباشد؟

$$
\begin{aligned}
& Y=97 \circ+10 \circ r(ج \\
& Y=\Delta Y+o / \operatorname{Hr}(\Delta \\
& \text { Y= الف (الف } \\
& \mathrm{Y}=\mathrm{K} \% \circ+\Delta \circ \circ \mathrm{r}(\mathrm{C}
\end{aligned}
$$

צ Y ـ در كدام يكـ از تركيبات درآمل ملى و نرخ بهره زير، بازار זول در تعادل مى باشد؟

$$
\begin{aligned}
& \text { r=0/10, Y = } 00 \circ \text { ( } \\
& \text { د) موارد الف و ب } \\
& r=0 / 1 \circ, Y=V) \circ \text { (الفـ) } \\
& r=0 / Y \circ, Y=1780(ب)
\end{aligned}
$$

YV _ Y اگر مردم ه

و ضريب نرخ بهره در تابع تقاضاى سفتهبازى نيز YO - باشمد، آنگاه شيب منحنى LM برابر است با :

> الف)
 و عرخه بول

$$
\begin{array}{ll}
Y=V \circ f-\Lambda \circ \circ r(z & Y=V \circ f+\Lambda \circ \circ r(l) \\
Y=V \circ f+r \circ \circ r(2 & Y=\Lambda \circ \circ+V \circ f r(ب)
\end{array}
$$



$$
\begin{aligned}
& Y=V \circ f+1 Y \operatorname{or}(T) \\
& Y=V \circ f+f \circ \operatorname{or}(2 . \quad Y=11 \circ f+\Lambda \operatorname{oor}(ب)
\end{aligned}
$$

 بازار يول هيجّ تغييرى نكند معادله LM به جه صـورت تبديل مى شود؟

$$
\begin{aligned}
& Y=V \circ F-1 \eta \operatorname{or}(T \\
& Y=\Delta 00-\lambda \Lambda \circ r(2
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& Y=V \circ f+17 \operatorname{cor}(\text { الف } \\
& Y=V \circ f+\Lambda \operatorname{cor}
\end{aligned}
$$

 بيدا كند، معادله LM جديد را به دس دست آوريد.

$$
\begin{aligned}
& \text { Y=rar-Foor (ج } \\
& Y=\Lambda \circ \circ+\varphi \circ \circ(2 \\
& \begin{array}{c}
Y=Y \circ \circ+f \circ \circ r\binom{\text { ( }}{Y=r \Delta Y+F \circ \circ r(ب)}
\end{array}
\end{aligned}
$$

الف) عرضه يول

ج) ضريب تقاضايى معاملاتى يول نسبت به درآمد د) موارد ب و ج صحيح است.
rr ـ فرض كنيد تابع تقاضاى معاملاتى پول به سمت بالا جابهجا شود، در اين صورت، الف) منخنى IS به سمت جي میروود.


 صفتحه بعد، خواهد بود؟



ج



الف)

هr ـ ـرض كنيد قيمتها كاهش يابد، در اين صورت،
الف) منحنى LM به سمت راست جابهجا مى شود.





$$
\begin{aligned}
& Y=\eta \Lambda F+\Lambda \circ \circ r(T \\
& Y=V \Lambda F+\lambda r \circ r(2
\end{aligned}
$$



ج) قسمت AB را طولانیتر مىكند. د) قسمت AB را به بالا انتقال مىدهد.

O با توجه به شكل LM روبرو، به ّ سؤال بعد پاسخخ دهيل:

، افزا يش در عرضه پول بول rV
الف) قسمت AB راكو تأهتر ب) قسمت AB را تغيرى نمىدهد.

$$
\begin{aligned}
& \text { تبديل خواهد شد؟ } \\
& \text { Y=V。f+N॰ } \\
& Y=V \wedge f+\Lambda \circ \circ r(ب)
\end{aligned}
$$

^ه ـ اگگر بانكى مركزى نرخ تنزيل مجدد را افزايش دهد، آنگاه؛ الف) قسمت CD به راست جابهجا مى شود.

ب) قسمت CD به جپپ جابهجا مى شود.
ج) قسمت CD
د) قسمت CD به سمت راست حرخش مى


بِّ) قِيبييت CD به بِإيست ميرِوِد.

ج) قسهت BC يرشيبتر مىشود.
د) تسمت AB به راست مىرود.
، ـ LM .
الف) شيب مثبت دارد.
ب) تركيبات مختلف نرخ بهره و درآمد حقيقى را نشان مىدهد كه عرخها و تقاضاى يول برابرند.
 د) همه موارد بالا صحيح است.

الف) نرخ بهره بالاترى برايى تعادل بازار يول لازم است است
ب) نرخ بهره هاين ترى برائى تعادل بازار هول لازم است است ج) منحنى بايد به سمت راست انتقال يِيداكند. د) عرضه پول بايد افزايش يابل.
.انزايش عرضه پول، FY
الف) باعث حركت به پايِن، روى منحنى LM ميشود.

ج) منحنى LM را به سمت چیٍ منتقل مى د) منتحنى LM را به سمت راست منتقل مىكند.

الف) عرضه بول يا سطع قيمتها افزايش ييداكند.

 د) عرضه يول كاهش يا سطع قيمتها كاهش ييدا كند.

ق ـ FF
الف) نرخ بهره مربوط به دام نقدينگى است
ب) فقدان تقاضاى سفتهبازیى براى پول در نرخهاي بهر بهره بالاتر است.
ج) ناسيه كينزى منحنى LM است. د) الف و ج صتحيح است.
 $\mathbf{M}^{\mathrm{s}}<\mathrm{M}^{\text {d }}$ (

S<I
$M^{\mathbf{s}}>M^{\text {d }}$ (ب S> الف)

ج) افزونى تزريق نسبت به نشت
د) موارد الف و ج صسيح است.

الف) اضافه عرضه هول ب) اضافه تقاضاى پول

 ب) در بازار كالا، عرضه بزرگك تر از تقاضاست از


ج
. $\mathbf{Y}^{d}<Y^{s}, M^{d}>M^{s}$ (د

O با تو جه به شكل زير، به V سؤال بعد پاسخ دهيد:
:A A
الف)
ب)

الف) اضافه عرضه در بازار بول و بازار كالا وجود دارد

 د) نمىتوان معلوم كرد كه بازارها در جه وضه وضعيتى قرار دارند.

C 12
B (ج

 ب) در هر دو بازار بيش تر از حد تعادل است.
 د) در بازار بول بيشتر از حد تـر تعادل" و در بازار كالاك كمتر از حد تعادل است. DY ـ هتتى هر دو بازار هول و كالا در تعادل قرار دارند، اتتصاد در وتمعيت ...... است. F (a

B (ج
E (ب)
D (الف)
rهه ـ وقتى اقتصاد در نقطه H قرار دارد، مكانيسم عرضه و تقاضا براى رسيلـن به تعادل سراسرى،

اقتصاد را ابتدا،
الف) روى منخنى LM به سوى E عركت مىدهد.
ب) به سوى نتطهاى مانند A A حركت میى مريهد.

2) نمى توان معلوم كرد كه حركت به جه سي سيى است.


 ○ روابط زير را در نظر بگيريد و به ه هؤال بعد پاسخ دهيد: (ارقام به ميليون ريال)

I= $=Y_{0} 0-Y_{0} 0 r$ r

$M^{s}=1 \wedge \circ$ عرضه پول
C= $100+0 / 0 Y$ كصرف


QD ـ ـدرآمد ملى و نرخ بهره تعادلى به ترتيب برابرند با:

$$
\begin{aligned}
& \text { •/ } 1 \Delta \text { و } \\
& \text { الف) } \\
& \text { - / 10و10。 } \\
& \text { با }
\end{aligned}
$$





 د) منحنى LM به اندازه ه 1 واحد به راست منتقل مى شود.
 مشخص كنيد؟
الف) LM و IS ثابت مى مانند.
 ج) ( LM (د به راست و IS به چـي مىرود.

ه ه ـ با توجه به سؤال بيشين، درآمد ملى و مصرف ملى تعادلى به ترتيب برابرند با:

FD. و
الف)
FDOg $\Delta q$ • (

ه \& ـ اتگر بانكى مركزى اوراق قرضه دولتى را به مردم بفروشد، آنگاه: الف) تقاضاى كل و LM به سمت چـ ب) تقاضاى كل و LM به سمت راست مى الـي ورند. ج) تقاضاى كل و IS به سمت راست مى وروند. د) هر سه مورد صشحتح است.
(\$ 1 ـ فرض كنيد اقتصاد در دام نقدينگى ترار دارد و ضريب تكاثرى هزينههاى دولت دولت هزينههاى خود را ه ا واحد كاهش دو دهد آنگاه درآمد ملى تعادلى

ج) ج


الف) Y واحد كاهش مى يابد.
ب) ه 1 واحد كاهش می ايابد.



 د) منحنى LM به سمت هب مىرود و نرخ بهره و درآمد افزايش مى ايابد.

O با توجه به روابط اتتصادى كلان يك كشود فرضى كه در زير آمده است، به f سؤال بعد باسخ دهيد:

$$
\begin{aligned}
& C=\Lambda 9+\circ / \& Y \\
& I=1 Y \cdot-10 \circ r \\
& M^{s}=Y \vee \Delta \\
& M_{y}=\circ / 1 Y \\
& M_{r}=Y \vdash \circ-Y \Delta \circ r
\end{aligned}
$$

د) ه م ه اواحد
ج YVD واحد YV
ج ج
r

: 8F ـ نرخ بهره تعادلى برابر است با با \% الف) 4 \%

9 9 ـ اتگر سرمايهگذارى مستقل به 9V واحد كاهش يابد، درآمد ملى تعادلى جهه مقدار تغيير مىيابد؟

§§ ـ ـ پس از كاهش سرمايه گذارى مستقل، نرخ بهره تعادلى برابر است با:

$$
\% \text { f }(2
$$

ب)
الف)


ج) منحنى IS به سمت راست مىشود. د) منحنى IS به سمت چچپ مىشود.

الف) منتحنى LM به سمت راست ميشود. ب!) منحنى LM به سمت خی میشود.

A\& ـ انزايش نسبت ذنخيره قانونى بانكـهاي تجارى توسط بانكـ مركزى باعث انتقال

ج) منحنى LM به سمت راست ميشود. د) منحنى LM به سمت شیب مىشود.

الف) منحنى IS به سمت راست مىشود. ب) منحنى IS به سمت جيت مىشود.

4 9 ــاگُ مخارج ححقيقى دولت افزايش يابل و بقيه عوامل ثابت باشنل، الف) IS به سمت حی منتقل مى شو فَ نوخ بهره و GNP حقيقى كاهش مىيابل. ب) به IS سمت راست منتقل مىشود، نرخ بهره و GNP حقيقى افزايش مى يابل.
 LM (د به سمت خـب منتقل مى شود و درآمل حقيقى افزايش مى يابل.
: IS - LM مدل Vo
 ب) نشان مى دهل نحَّونه سطع قيمتها افزايش مىيابل.
 نمىدهد.
د) يلديده بايگزينى (يابرونرانى) را نيز در نظر مىگیرد.

ج) شيب مشبت دارد.
د) شيب منفى دارد.
الف) انقى مىشود.
ب) عمودى مىشود.

سياستهاى زير بيش تر مؤثر است؟
ج) هر دو سياست يولى و مالى
الف) سياستهاى بولىى
د) نمىتوان تعيين كرد. ب) سياستهاي مالى
 ج) سياست پولى مؤثر است.
د) موارد ب و ج صسیيع است. الفـ) سياست يولى مؤثر نيست. ب) سياست مالى مؤثر نيست.
 الف) قدر هطلق شيب منحنى IS زياد باشل.
3) الف و ب صحتح است.

ب) شيب منحنى كم باشل.
VD
الف) اقتصاد در دام نقدينگى است.
ب) منحني LM افقى است.
ج) سياست هولى، اثرى بر سطع درآمل ملى تعادلى ندارد.
د) همهٔ موارد بالا
 الف) قدر مطلق شيب IS كم و شيب LM ز ياد باشل. ب) شيب LM كم و قلد هطلق شيب IS زياد باشد. ج) شيب IS و LM كم باشذ. د) شيب IS و LM زياد باشل.

ـ ـيانگر نقاط IS VV

ج) برابرى نشت و تزريق مىباشل.
د) الف و ج صحتح است.

ج (ج ( LM (,
(لف) تعادل در بازاز كالا مىباشد. ب) تعادل در بازار يول مىياشد.

VA ـ افزايش ماليات، باعث انتقال منحتنى الف) IS به سمت راست مى شود.




ج) ه ها واحل به سمت راست متتقل مىكند.


الف) ه ه ا واحد به سمت راست منتقل مىكند.


و مخخارج دولتى، موجب
الف) انتقال IS به اندازءٔ هه ها واحد به سمت راست مىشود.
ب) هيج تغييرى در IS نمى شُود.

د) تغيير خاصى در IS و LM نمى شود.
1 ـ ـ موقعى گفته مىشود بازار پول در تعادل است كه :
ج) منحنى IS حتماً منحنى LM را قطع كن.
الف) منحنى LM جابهاجامى شو ب) عرضه بول و تقاضاى بول برابر بانشت باشد.

O با فرض اين كه منحنى IS داراى شيب منفى و LM داراى شيب مثبت باشد به V سؤال زير هأسخ دهيل.

AY ـ ـ ـياست مالى انبساطى باعث مى شود كه نرخ بهره و درآمد ملى تعادلى،
الف)افزايش يابند. ب) كاهش يابند.

٪ الف) افزايش يابند. ب) كاهش يابند.
(اجراى همزمان سياست بولى و مالى انبساطى باعث مى شود كه: الف) نرخ بهره و در آمل ملى تعادلى آلى، افزايش يابيند.

 د) درآمد ملى افزايش يابد، ولى نرخ بهره بستگى به شدت هر سياست دارد. ه ه ا اجرای سياست مالى انبساطى و سياست پولى انتقاضى باعث مى شود كه:


 2) درآمد ملى تعادلى كاهش يابد، ولى نرخ بهره تعادلى بستگى به قذرت سياستها دلى دارد.
\& \& ـاگر دولت مخارج خود را افزايش دهل، نرخ بهره و درآمد ملى تعادلى ،
الف) افزايش مى يابند.
ب) كاهش مى يابند.
ج) نرخ بهره افزايش ولى درآ آمد ملى، نامعلوم است. د) نرخ بهره نامعلوم است ولى درآمد ملى، افزايش مى يابدل
_ ـ ـاگر دولت به طور همزمان، مخارج و مالياتها را به يكى اندازه افزايش دهل، نرخ بهره و درآمد ملى

، ^^ ـ اتر سرمايه گذارى افزايش ولى ححجم بول كاهش يابد، نرخ بهره و درآمد ملى تعادلى
الف) افزايش مى يابد.

 د) نرخ بهره افزايش مىيابلد ولى در آمد ملى، نامشخص استى است

9 9 ـ اثر جا يگزينى (برون رانى) وجود دارد به اين علت كه افزايش در متخارج مستقل ممكن است،

ج) ضريب تكاثر را افزايش دهد.
د) نرخ بهره را الفزايش دهد.

الف) نرخ بهره را پايِن آورد.
با با ا افزايش دهد.

ه 9 ـ موقعى كه مخارج مستقل افزايش مىيابد، تابع مخارج كل برنامدريزى شده (در مدل تعيين درآمد
ملى) ممكن است كم تر از افزايش مخخارج مستقل به سمت بالا انتقال بيدا كند، اين امر به دليل :

ج) سفتهبازى در بازار سهام است.
حان كاهش قيمتهاست.

الف) كاهش در عرضه پول است. ب) اثر برونرانى (جايگزينى) است.

9 9 ـ يديده جايگزينى يا برونرانى (Crowding out)، به اين دليل اتفاق مىافتد كه :

 ج) سرمايه گذاران بخش . د) همه موارد بالا صحيح است.

Y Y ج) سطح قيمتها
2) مخارج حقيقى دولت

الف) عرضه هيول
ب) نرخ ماليات


د) هرسه مورد الف) منحنى IS به راست مىرود.
ب) منحنى LM به راست مىرود.

ج) (AD IS وه راست ميزوند.
الف) (الف IS LM وه راسث مىروند.


ج) در سمت چچپ IS قرار دارد.
الف) در سمت چچ LM LM قرار دارد.
د) در سمت راست IS قرار دارد.
ب) در سمت راست LM قرار دارد.
§ 4 ـ اگر دولت، بودجه خود را افزايش دهد و آن را از طريت فروش اوراق قرضه به بانكـ عـركزى

ج) منحنى LM به راست میرود.
د) هر سه مورد

الن) منحنى IS به راست میرود. بب) در آمل ملى تعادلى افزايش مى يابل.

O بازار پول و كالای (بتخش پولى و بـخش واقعى) يك اقتصهاد بدون تجارت خارجىى به صورت زير است. باتو بحه به اين اقتصاد فرضّى به F سؤال بعدى باسـخ دهيد: (ارقام به ميليارد ريال)

$$
\begin{array}{llll}
C=r_{0}+\circ / \Lambda Y_{d} & Y_{D}=Y-T & \frac{M^{s}}{P}=100 & \frac{M^{d}}{P}=0 / Y-1 \eta r \\
& G=Y_{0} & T=Y \circ & I=\Delta \circ+\circ / / Y-100 r
\end{array}
$$

QV

$$
\begin{array}{r}
Y=1 \circ F_{0}+1000 r(ج) \\
Y=1 \circ f \circ-1000 r+M^{s}(2
\end{array}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Y=1000+100r(الف } \\
& Y=100+1 F \circ r(4
\end{aligned}
$$

^9 ــ كدام يكـ از روابط زير، بيانگر معادله LM در اقتصاد ياد شده است؟

$$
\begin{aligned}
& Y=\Delta \circ \circ+\Lambda \circ r+P(P \\
& Y=1 \circ 0-\Delta \circ \circ r(2
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Y= } \\
& \text { Y= } 0 \circ \circ+\operatorname{Aor}(1)
\end{aligned}
$$

99 ـ درآمل ملى تعادلى برابر است با:

$$
10001
$$

$000(ج$
DFO (ب)

- الف)

ا 1 ـ ه نرخ بهره تعادلى اقتهاد ياد شـله برابر اسـت با:

- / Y Y
- $/ 01$

ب1 rه الفـ)

101 ـ هر هیه حساسيت (كشش) سرمايه گذارى نسبت به نرخ بهره بيش تر باشل،

ج) منحنى LM عمودىتر میشود.
د) منحنى LM افقىترمىی الود.

الن) منحنى IS عمودى تر مى شود. ب) منغنى IS افقى تر مىشود.
 دارد؟

$$
\begin{aligned}
& \text { 。/Y } \Delta Y=10 \circ+10 \circ r \quad, \circ / Y \Delta Y=17 \circ-\lambda \circ \circ r(1) \\
& Y=F \circ \circ+F \circ \circ r \quad, \quad Y=8 F \circ-r Y \circ \circ r(ب) \\
& Y=F \circ \circ+F \circ \circ \circ r, \quad \circ / Y \Delta Y=17 \circ-\Delta \circ \circ r(z \\
& \circ / Y \Delta Y=1 Y \Delta+1 \circ \circ \circ r \quad, \quad Y=17 \circ-\Delta \circ \circ r(3
\end{aligned}
$$


$\mathrm{IS}_{\boldsymbol{r}}, \mathrm{IS}_{\boldsymbol{\gamma}}(\boldsymbol{O}$
ج (IS

بـ (ب)
IS, (الف

هم ا ـ در كدام يكى از معادلات IS و LM زير، سياست پولى بيشترين تغيير را در درآهد ملى تعادلى، اي يجاد مى نمايد؟

$$
Y=f \circ \circ+f \circ \circ r \quad, \quad Y=\Delta \circ \circ-r \circ \circ \circ r \quad \text { الف }
$$

$$
Y=f \circ \circ+Y \circ \circ \circ r, \quad \circ / Y \Delta Y=1 \% \circ-\lambda \circ \circ r \quad(ب)
$$

$$
\circ / \Delta Y=Y \circ \circ+1 \circ \circ r \quad, \quad \circ / Y \Delta Y=1 \%-\lambda \circ \circ r \quad(P
$$

$$
\circ / Y \Delta Y=100+10 \circ r \quad, \quad \circ / \Delta Y=Y Y 0-170 \circ r \text { (2 }
$$



O با توجه به منحنىیهاى LM شكل روبهرو، به 9 سؤال بعد پاسخ دهيد:
lo 9 ـ با كدام منحنى LM ، سياست پولى بيشترين اثر را بر درآمد ملى تعادلى دارد؟ $\mathrm{LM}_{\varphi}$ (2 ... $\mathrm{LM}_{\mathrm{r}}\left(\mathrm{e} \quad \mathrm{LM}_{Y}\right.$ (ب) LM,

ها ^ا - با كدام منتحنى LM ، افزايش مخارج دولت، باعث كاهش سرمايه گذارى بخش خصوصى به همان اندازه مىشود؟
LM $_{\mathrm{F}}(\boldsymbol{s}$
$\mathrm{LM}_{\mathrm{r}}(\underset{ }{( }$
LM (ب)
LM, الف
1ه 9 ـ با كدام منحنى LM ، سياست مالى هيجگونه اثرى بر درآمد ملى نخواهد داشت؟ $\mathrm{LM}_{\mathrm{F}}$ (د

LM $_{\mu}$ (ج
LM
LM, (الف
$\mathrm{LM}_{\mathrm{F}}$ (2
$\mathrm{LM}_{\boldsymbol{\varphi}}(\mathbb{}$
LM ${ }^{( }$
LM, (الف
-1 أ باكدام منحنى LM، اجراى سياست مالى انبساطى، فقط باعث افزايش نرخ بهره مىشود؟

$$
\mathrm{LM}_{\varphi}(\mathrm{J}
$$

$$
\mathrm{LM}_{\varphi}(\mathrm{P}
$$

LM
LM, الف


$$
\mathrm{LM}_{\varphi}(2
$$

${ }^{L^{2}}$
LM
LM, (الف)


ج) وقتى LM افقى باشد.
د) وقتى LM شيب مُبت داشته باشد.

الف) وتتى LM عمودى باشد.
ب) وقتى IS عمودى باشد.
r ا

ج) وقتى LM شيب مثبت داشته باشد.
د) وقتى IS شيب منفى داشته باشد. الف) وقتى LM عمودى باشد. ب) بوتى LM افقى باشد.

. $\frac{1}{1-b+b t} . . .$.
ب) كوحككتر از
الف) برابر با
ج) بزرگكتر از

10 ـ ـاگر قسمت زياد انزايش عرضه بول به صورت پول بدون استفاده نگهدارى شود، سياست يولى،

ج) كاملاً بىاثر است.
د) فقط نرخ بهره را افزايش مىدهد.

الف) كاملاً مؤثر است.
ب) كمتر مؤثر است.

مىدهد؟
ج) (
د) بو
الف) LM كاملاً افقى باشد.
ب) باماماً عمودى باشلـ.
O سه تابع سرمايه گذارى شكل روبرو را در نظر بعيريد و به دو سؤال بعد ياسخ دهيل دون

ـ باكدام تابع، سياست مالى بيشتوين اثر را بر درآمد ملى تعادلى دارد؟ IV $I_{\mu}, I_{r}(\partial$
$I_{r}(ج)$ $I_{r}(ب)$

I, الف
11^ ـ ـ باكدام تابع، سياست بولى بيشترين اثر را بر درآمد ملى تعادلى دارد؟ $I_{r}, I_{1}(\partial$
$I_{r}(ج)$


O سه تابع تقاضاى سفته بازى بـرای يـول در


سؤال بعدى پاستخ دهيل:

19 1 19 ـباكدام تابع، سياست مالى بيشترين كارايـ را دارد؟

$$
\mathrm{M}^{\mathrm{d}}, \mathrm{M}^{\mathrm{d}},(2
$$

$$
\mathrm{M}^{\mathrm{d}}{ }^{( }
$$

$\mathrm{M}^{\mathrm{d}}{ }_{\mathrm{Y}}(ب)$ M
. IY. ـ با كدام تابع، سياست مالى انبساطى، فقط نرخ بهره را افزايش مىدهد؟


$$
M^{\mathrm{d}}{ }_{\psi}(ج
$$

$\left.M^{\mathbf{d}}{ }^{( }\right)$ M الف)
| | ا


$$
\mathrm{M}^{\mathrm{d}}{ }^{\prime}(\text { ج }
$$

$$
\mathrm{M}^{\mathrm{d}}
$$ M

كا يك از توابغ زير منيباشلن؟

$$
\begin{aligned}
& Y=\Delta 00-r \circ \circ r(P \\
& Y=r \circ 0-r \circ \circ r(2
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& Y=F V \Delta-10 \circ r(\text { ب) } \\
& Y=F V \Delta+100 \circ r
\end{aligned}
$$


تابع ISكدام يك از توابع زير مى الشاشد؟

$$
\begin{aligned}
& Y=f q \Delta-1 \circ \circ r(z \\
& Y=f q \Delta+1 \circ \circ(2
\end{aligned}
$$



ج) Y و Y اكاهسُ مى يابلد.
دا

ج) باعث افزايش درآمد ملى مى شود. د) باعث انزايش نرخ بهره مى شود.

الف) Y كاهش و I افزايش میيابد. ب) انزايش و I اكاهش مىيابد.

I Y0 ـ در مدل IS-LM ، افزايش ماليات، باعث
الف) كاهش سرمأيه گذارى مى مشود.
ب) انزايش سر مايه گَذارى مىشود.

ج) در آمد ملى انزايش مىيابل.
د) ب و ج صسحي است.

الف) سرمايه گذارى كاهش مى يابد. ب) نرخ بهره كاهش مىيابد.

$$
\begin{aligned}
& \text { Y= } \\
& Y=f V \Delta+1 \circ Y \circ r(ب
\end{aligned}
$$

بر YV

ج）ج（S به حالت افقى نزديكك باشد．
د）بـ وج

الف）LM به حالت افقى نزديكك باشد． ب（ با به حالت عمودى نزديك باشد．

O با توجه به روابط زير به سه سؤال بعدى یاسخ دهيل：

$$
\begin{array}{cc}
C=q \circ+\circ / V \Delta Y_{d} & \frac{M_{y}}{P}=\circ / r \Delta Y \\
I=r \Delta \circ-Y \circ \circ \circ r & \frac{M r}{P}=I r r-\Delta \circ \circ r \\
G=T=Y r & \frac{M^{s}}{p}=r \Delta \circ
\end{array}
$$

$$
\begin{aligned}
& Y=f 7 f+Y \circ \circ \circ r(z \\
& Y=f 7 f-Y \circ \circ r(2
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& Y=f \eta f+Y \circ \circ \circ r(P \\
& Y=f 7 f-Y \circ \circ \circ(3
\end{aligned}
$$

AO。（a


I YA ـ معادله البرابر است با ：
Y＝الف
Y= |rif-人

LM برابر است با ：LM

$$
\begin{aligned}
& \text { Y=| } \\
& \text { Y=IrネF-A○or (ب) }
\end{aligned}
$$

ه ـ ـ درآمد ملى تعادلى برابر است با： IYYF（الف）fY\＆

## پاسخخنامه فصل 0

| －100 | －－V9 | － | －YV | $2-1$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $2-108$ | － | －－${ }^{-}$ | r | $e^{-r}$ |
| ＿ H － | $2-11$ | C－$-\Delta$ | －ra | －r |
| $2-10 \wedge$ | －Ar | －－ | －Yo الف | $2-f$ |
| $2-109$ | $]^{-N}$ | $2-\Delta V$ | －r | ه |
| $2-110$ | د－ $1 p$ | －$-\Delta \wedge$ | د | 7－ |
| 111 ـ110 | －$-\wedge \Delta$ | 9 | rrer | V |
| r｜ 1 ـ الف | 7 1 －الف | － 7 ـ الف | －－${ }^{-1}$ | 1 |
| 忹－ | Av | C－71 | －ror | －9 |
| －llf | $2-10$ | － 7 － | ¢ | －10 |
| －110 | $2-19$ | \％ | －rv | －11 |
| $2-117$ | －90 | － 74 | －rı | r Ir |
| Ilv | $2-91$ | －7ه－ | － | $2-I T$ |
| c－111 | C－9r | 2 － 77 | دP\％ | 2 － 17 |
| －119 | s－9r | －IV | －الفl | ？－10 |
| －－\％ | －9F | د．7ヘ | 2 －FY | $2-17$ |
| P－｜Y｜ | －90 | －79 | Hr | 1V |
| ＿IYY | $2-97$ | $2-\mathrm{V}$ 。 | $2-F 4$ | －1＾ |
| －－IYY | 2－9V | －VI | 2 － 8 | z－19 |
| －liYf | －91 | －Vr | $2-87$ | －Yo |
| －1Y0 | －99 | － | ب－PV | $2-Y$ |
| צ＇וY ـ الف | （－10\％ | د $\mathrm{VFF}^{\text {F }}$ | －FA | $C^{-Y Y}$ |
| IYV | －101 | $2 \mathrm{~V} \Delta$ | － 49 | د－YY |
| －1YA | $2-10 r$ | －آلف | $2-\Delta$ 。 | －${ }_{\text {－}}$ |
| －－1Y9 | \％ | $2-V V$ | － | －Y |
| －－1\％。 | －10\％ | －VA | －$-\Delta r$ | $2-Y 7$ |

## 

## تعادل هم



 I=S و Y=C+I


- $\boldsymbol{e}-r$




 عكس متغير هاى تزريقى (سرمايه گذارى، مخارج دولتى و....) مىباشد. تغيير متغير هاى برونزا، IS را به شكل
 انتقال IS به دليل تغيير در مصرف مستقل برابر است با : $\Delta a\left(\frac{1}{1-b}\right)=1 \circ(\Delta)=\Delta 0 \Rightarrow I S: Y=V r \circ+\Delta \circ-r v \Delta r=V \wedge 0-r v \Delta r$ F $\Delta I\left(\frac{1}{1-b}\right)=r \circ(\Delta)=10 \Rightarrow \quad \Rightarrow \quad I S: \quad Y=V r \circ+100-r v \Delta r=\lambda r \circ-r v \Delta r$






 اثر تغيير ميل نهايى به واردات نيز، شبيه تغيير نرخ ماليات مى الشاشد.

$$
Y=C+I=\varphi \Lambda+0 / \Lambda Y+q \Lambda-\Lambda \Delta r=V \varphi \cdot-q Y \Delta r
$$

 شده) و درآمد ملى تعادلى كاهث مىيابد. بنابراين در بازار كالا، نرخ بهره و و درآمد ملى تعادلى رابطهُ معكوس با يكديگر دارند.
V V الف. در تمامى نقاط روى منحنى IS، شرط تعادل (نشت = تزريق) برقرار مىباشل. در همه نقاط بإيين منحنى

،IS تقاضاى كل از عرضه كل بيش تر است و يا تزريق از نشت بيشتر مىباشد و در نقاط بالاى مـنـحنى IS عرضه كل بيش تر از تقاضاى كل و يا يا نشت بيشتر از از تزريق مى الشد. ^ ـ ـالف. به توخيحات هاسِخ سؤال V 9 -ج. به توضيحات پِاسخ سؤال V رجو ع كنيد. - 1 -ج. به توضيحات ياسخ سؤال

$\Delta Y=r \times \Delta=1 \Delta$ Y Y ـ الف. به توضيحات ياسخ سؤال
 تقاضاى كل و درآمد ملى نيز تغير نمىكند.
If مستقيمى بين درآمل ملى و نرخ بهره بر قرار مى شود و IS شيب مبت خواهد يافت.

اه - 1 -ج. به توخيحات باسخ سؤال V رجوع كنيد.
7 ا 17 -د. به توضيحات باسخ سؤال V ال رجوع كنيد.
IV إب. به توضيحات پاسخ سؤال با رجوع كنيد.
$C=a+b Y_{d} \quad I=I_{0}-i r \quad T=T_{0}+t Y \quad G=G$ 。

- 11
$Y=C+I+G=a+b\left(Y-T_{0}-t Y\right)+I_{0}-i r+G . \quad Y-b Y+b t Y=a+I_{0}-b T_{0}-i r+G 。$
$Y=\frac{1}{1-b+b t}\left(a+I_{0}-b T_{0}-i r+G_{0}\right)$
IS شيب: $\frac{d r}{d Y}=\frac{1-b+b t}{-i}$
9 ا -ج. به شيوه حاسخ مسأله \1، شيب IS برابر است با: $\frac{d r}{d Y}=\frac{1-b}{-i}=\frac{1-0 / \Lambda}{-100}=-100 r$
.
 شرط تعادل در مدل سه بخشـي را نشان مىدهد.
 دوبخششى مى باشد.

MF است. در تمامى نقاط روى منحنى LMM عرخه پول و تقاضاى پول با يكديگر برابرند. در هدهٔ نــاط بـالایى
 تقاضاى بول بيش تر از عرضه هول مى باشلد.
 Y ـ ـد. با قرار دادن مقادير گزينههاى الف و ب در معادله LM، مشخص مىشود كه روى منحنى LM قرار داريم؛

بنابراين، بازار يول در تعادل مىباشد.
 حقيقى بول Mos باشد، شرط تعادل در بازار هول عبارت است از: $M^{s}=M^{d} \Rightarrow M_{0}{ }^{s}=k Y+L_{0}-L r \Rightarrow r=\frac{M_{0}{ }^{s}-k Y-L_{0}}{-L}$
LM $_{\text {M }}^{\text {شيب منحتى }}: \frac{d r}{d y}=\frac{k}{L}=\frac{0 / Y}{Y 00}=0 / 001$
Ms =M $=$ d $\quad$ :الف. با استفاده از شرط تعادل در بازار پول YA $Y \circ \circ=\sigma / Y \Delta Y+I Y F-Y \circ \circ r \Rightarrow Y=V \circ f+\Lambda \circ \circ r$


 ضريب تقاضاى معاملاتى نسبت به درآمد ملى. $\Delta Y=\Delta M^{s} \times\left(\frac{1}{K}\right)=\frac{100}{\circ / Y \Delta}=F_{0} \Rightarrow L M: Y=11 \circ f+\Lambda \circ \circ r$
$M^{d}=M^{s} \Rightarrow \circ / Y \Delta Y+I Y F-F \circ \circ r=Y \circ \circ \Rightarrow Y=V \circ f+17 \circ \circ r$
。
$M^{d}=M^{s} \Rightarrow \circ / \Delta Y+\mid Y F-Y \circ \circ r=Y \circ \circ \Rightarrow Y=Y \Delta Y+F \circ \circ r$
ابت
 L

 نيز افزايش مى يابلد. LM
هF
 سمت راست مىگردد. Y واحد به سمت راست انتقال بيدا مى كند.
 به سمت راست انتقال مىدهد.
 سمت چیپ انتقال مىدهد.

 منحنى LM، به سمت چیپ دوران مىكند و يرشيبتر مىشود، يعنى در هر سطح درآمل ملى، به علت تقاضایى بيشتر براى پول، نرخ بهره افزايش مى يابل.
. ــ Fo


 يابد و در نتيجه عرضه و تقاضای يول برابز شوند. . - FY
 ( FF ناحيه كينزى منحنى LM مشهور است.
位


ـب. به توخيحات پاسخ سؤال V FV
F FA




 كالا، تعادل بر قرار مىباشد.

 (ه هF دهده مى تواند منحنى LM را از نقطه F عبور دهد و به تعادل عمومى بازار كالا و يول دست يابد.
 IS : $Y=C+I=\mid \Delta \circ+\circ / \Delta Y+Y \circ \circ-F_{\circ} \circ r \Rightarrow Y=V \circ \circ-\Lambda \circ \circ r$
$L M: M^{s}=M y+M r \Rightarrow 1 \Lambda 0=0 / Y \Delta Y+\Delta \circ-1 \circ \circ r \Rightarrow Y=\Delta Y_{0}+Y_{0} \circ r$
IS $=L M \Rightarrow V \circ \circ-\lambda \circ \circ r=\Delta r \circ+f \circ \circ r \Rightarrow r=\circ / \| \Delta \Rightarrow y=\Delta \lambda 。$
$Y=\Delta \Lambda_{0} \Rightarrow C=1 \Delta 0+\circ / \Delta\left(\Delta \wedge_{0}\right)=F F_{0}$
$r=\circ / \| \Delta \Rightarrow I=Y_{0} \circ-F_{0} \circ(\circ / \| \Delta)=\mid F_{0}$
. $\Delta V$ انتقال مىدهد.
ه^ه - ه. تغير سر مايهگذارى مستقل، باعث تغيير منحنى IS مى شود و مقدار تغيير آن نيز برابر است با تـغير در سرمايهگذارى مستقل ضربدر ضريب تكاثر سرمايه گذارى.
$\Delta Y=-r \circ\left(\frac{1}{1-b}\right)=-r \circ\left(\frac{1}{1-\circ / \Delta}\right)=-7$.

هq 9 ـالف.
$Y=\Delta \eta_{0} \Rightarrow C=\mid \Delta \circ+0 / \Delta\left(\Delta \eta_{0}\right)=F Y 。$
 بيلا مىكند و در نتيجه تقاضاى كل كاهش مى ميابد. I 7 -ج. در وضعيت دام نقدينگى (LM انقى) سياست مالى، حداكثر كاراييَ را دارد. تغير در در دآمد ملى برابـر $\Delta Y=1 \circ \times Y=Y \circ$ است با تغير در هزينههاى دولتى ضربدر ضريب تكاثر مربوط الـي Y Y r 7 .الف.

IS: $\quad Y=C+I=\Lambda Q+\circ / \neg Y+1 Y \circ-1 \Delta \circ r \Rightarrow Y=\Delta Y Y / \Delta-Y V \Delta r$
LM: $\quad M^{s}=M y+M r \Rightarrow Y V \Delta=0 / X Y+Y F \circ-Y \Delta \circ r \Rightarrow Y=Y \Delta \circ+Y \Delta \circ \circ r$
IS $\left.=L M \Rightarrow \Delta Y Y / \Delta-Y V \Delta r=r \Delta \circ+r \Delta \circ \circ r \Rightarrow r=\frac{\mid V Y / \Delta}{Y \wedge V \Delta}=0 / \circ\right\urcorner \Rightarrow Y=\Delta 0 \circ$

$\Delta I=r r \Rightarrow$ IS: $\quad Y=F q \Delta-r v \Delta r$
8ه
$I S=L M \Rightarrow F q \Delta-r v \Delta r=r \Delta \circ+Y \Delta \circ \circ r \Rightarrow r=\frac{11 \Delta}{Y \Lambda V \Delta}=\circ / \circ f \Rightarrow Y=F \Delta \circ$ $\Delta Y=-\Delta$ 。

7 7 -د. به توضيحات پاسخ سؤال 7 ها رجوع كنيد.
YV
 99-4.
 [ $\Delta Y=\Delta G\left(\frac{1}{1-b}\right)$ [ بهره، اثر تغير مخارج دولتى بر درآمد ملى به اندازه تغير مخارج ضريلد



 دولتى، نرخ بهره تغيير نمىىند.
 وجود دارد.
LM VY


 تعادلى نخواهد داشت.
 , الغيير مىدهد، اثرى بر درآمد ملى ندارد و فقط نوخ بهره را تغيير مىدهل. . هـ. به توضيـحات واسخ سؤال VF
 . V7 الف. به توضيحات پاسغ سؤال VY رجوع كنيل
.د. ـد. به تو VV
-VA

- V - -
.
مىیند.
 داشته باشيم.
A XY

 بستگى به شدت سياستهایى بولى و مالى دارد.
 ولى تغيير در دوآمل ملى بستگى به مقدار انتقال IS و LM دارد.
 NV نرخ بهره تعادلى انزايش مى يابل.
 درآمل ملى بستگى به مقلار انتقال IS و LM دارد.


 حقيقى پول تغير میىنده درنتيجه LM تغيير كرده و درآمل ملى تعادلى (تقاضاىكل) نيز تغيير مىكند.

 مى يابل.
ه 90 .د-99

IS: $Y=C+I+G=r_{0}+\circ / \Lambda\left(Y-Y_{0}\right)+\Delta_{0}+\circ / / Y-1 \circ \circ r+F_{0}$
$\Rightarrow Y-0 / \Lambda Y-0 / 1 Y=1 \circ \Delta-10 \circ r \Rightarrow Y=1 \circ \mathrm{~F}_{0}-100 \circ \mathrm{~F}$
LM: $\quad M^{s}=M^{d} \Rightarrow 100=0 / Y Y-1 Y r \Rightarrow Y=\Delta \circ \circ+$ 人。r

100

 $\frac{d r}{d Y}$ عمودى نزديكت كمتراست)، بنابراين سياست ماللى كارايى بيشترى دارد.

K 1 ـ ـالف. به توضيحات ياسخ سؤال VY رجوع كنيد.











 I IY Y الف. 1 Y





 عرضه هول، درآمد ملى را به ميزان
 I IA ا 19 -بـ. جون LM افقى میشود.


ا ا ا -ج. آگر LM كاملاً عمودى باشلى، اثر جايگزينى كامل است و LM هنگامى كاملاً عمودى است كه تقاضا براى يول از نرخ بهره تبعيت نكند.
IS: $S=I \Rightarrow-F_{0}+\circ / Y Y=\Delta \Delta-Y \circ \circ r \Rightarrow Y=F V \Delta-1 \circ \circ \circ r$ I I YY IS: $S+T=I+G \Rightarrow-F_{0}+\circ / Y(Y-Y \circ)+Y_{0}=\Delta \Delta-Y_{0} \circ r+Y \circ \Rightarrow Y=f q \Delta-Y_{0} \circ \circ r$ . I Y FF كاهش مى يابل. كاهش نرخ بهره باعث افزايش سرمايه گذارى خو خوامد شد


 كاهش سرمايه گذارى مى شود.
I YV

 IS: $\quad Y=C+I+G=Y \circ+\circ / V \Delta(Y-Y F)+Y \Delta \circ-Y \circ \circ \circ r+Y F$ 1 1 -
$\Rightarrow Y=$ Mr7F- 人。oor
$L M: \frac{M^{s}}{P}=\frac{M_{y}}{P}+\frac{M r}{P} \Rightarrow Y \Delta \circ=0 / Y \Delta Y+I Y F-\Delta \circ \circ r \Rightarrow Y=F Y F+Y \circ \circ \circ r$
-T-IY9


## تو(م، بيكارى

## اقتصاد طرفـ عرضه


○ با توجه به نمودار روبرو، به \& سؤال
بعدى بـاسخ دهـيد: (AD مـنتحنى
تقاخـاى كل مىباشد
| ـ انقى بودن منحنى عرضه كل در ناصله درآمد OYo، به اين دليل است كه:
الف) اقتصاد در دام نقدينگى قرار دارد.
ب) تابع توليد اقتصاد بازده صيودى بی به مقياس دارد درد
ج) در بيش تر بخشث هاى اتتصاد، ظرفيت اضافى توليد وجود دارد. د) هوارد (ب) و (ج) صسيح است.

Y ـ علت آن كه شيب منحنى عرضه كل در ناصله , Y افزايش مى يابد، آن است كه: الف) دولت كنترل قيمتها را را رها مىكند ب) ظرفيتهاى توليد شروع به افز افزايش مى ركنند. ج) اقتصاد به اشتغال كامل رسيده است.
د) بخشّهاى مختلف اقتصاد يكى پس از ديگرى، بِه حداكثر ظرفيت توليد خود مىرسند. ، Y,
الف) اتتصاد به اشتغال كالم كامل همه منابع مىرسد.

 2) همه موارد بالا صسحيح است.

「
الف) زمانى اتفاق مىافتلـ كه تقاضا افزايش مى يابلد، اما برخي بخشرهاى اقتصاد در اشتغال كـامل هسـتند، يعنى اتتصاد نزديك اشتغال كامل اسل است ب) فقط در درآمدهاى Y به بالا، مى توان اند اتفاق بيفتد.

ج) بدين معنى است كه قيمتها به خاطر افزايش تقاضا، بالا رفتهاند. د) همه موارد بالا.



ج) در دوره اول بيشتر است.
د) در دوره دوم بيشتر است.

الف) در دو دوره برابر است.
ب) وجود ندارد.
\& ـ در منحنى عرضه كل،
الفـ) قسمت افقى منحنى مربوط به بلندمدت است. ب) قسمتى از منحنى كه افقى است و قسمتى كه شيب مثبت دارد، مربوط به كو تا تاملدت است. ج) قسمتى از منحنى كه عمودى است، مربوط به بلندمدت است. د) موارد (ب) و (ج) درست است.

V
الف) بين نرخ بيكارى و نرخ تورم، رابطه منفى وجود دارد.

 2) همه موارد بالا صحيح است.

ـ ـ منحنى لافر (Laffer) ، بيانگر اين است كه :
 ب) با افزايش نرخهاى ماليات، درآمد مالياتى كل همواره كاهش مى ايابد.
 د) افا افزايش نرخهاى ماليات، درآمد مالياتى كل ابتدا كاهش و سِّس أفزايش مى يابل.

9 ـ اتتصاد طرن عرضه،

ب) توصيه مىكند كه مالياتها كاهش يابند.
 د) همه موارد بالا
-1 ـ شوك (يا ضـربه) تقاضا،
 ب) با سياستهاى دولت به وجود مى آيل. ج) با تغيير رفتار تقاضايى مردم به وجود مى آيد.
| 1 - وقتى مردم بيشبينى مىكنند كه تورم افزايش خواهد يافت يافت، آنگاه:
الف) سرعت گردش پول و نرخ بهره كاهش مى يابند.
 ج) اثرى بر سرعت گردش يول ندارد. د) تصميمات غير عقلايى خواهند گرفت.

IY I I ـ تورم طرف تقاضا، وقتى رخ مىدهد كه :


ج) عرضه كو تاهمدت سريع تر از تقاضا افزايش يابـا
د) نرخ دستمزدها، سريع تر از قيمتها بالا رونلد.
r| ـ در سطح اقتصاد خردد، معمولاً براى مردم،

 ج) تورم طرف تقاضا و تورم طرف عرضه تفاو تور تى ندار د) هر دو نوع قابل جداسازى است.
¢

$$
\text { الف) ( } \left.\frac{Y}{M Y} \times 100\right) \text { درصد }
$$

$$
\text { ب) ( } \left.\frac{r}{10} \times 100\right) \text { درصد }
$$

10 ـ منظوز از بيكارى طبيعى چجيست؟
الف) منظور بيكارىایى است كه ناشى از طبيعت و ساختار اقتصاد باشد (قراردادهـا، قـوانـين و روالهـاى
 ب) همان بيكارى سطح اشتغال كامل، يا بيكارى تعادل بلندمدت، يا بيكارى ساختارى است، كه بيكارى اصطكاكى نيز مى گويند.
ج) وقتى است كه انتظارات بنگاهها و كارگران درباره رفتار قيمتها و دستمز دها، صحيح است. د) همه موارد بالا صحتيح است.

19 ـ فرد بيكار از نظر علم اقتصـاد، كسى است كه:



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

ج) خواهان مزدهاى بالاترى است.


ج) برآيند فشار تقاضا و عرخه است
الف) فشار تقاضا است. د) تورم ركودى است.

ب) فشار عرضه است.

الف) ناشى از فشار تقاضا است.
ب) به تورم ناشى از فشار هزينه موسوم است.
ج) ناشى از فشار عرضنه است.
د) موارد (ب) و (ج) درست است.
19 ـ يك دور تجارى،
الف) نوسان (رونت و ركود) سايليانه در فعاليتهاي اقتصادى است.
ب) نوسان (رونق و ركود) مستمر و بدون وقفه زمانى، در فعاليت اتتصادى در هر هـ ه ا سال است.


د) هر سه گزينه صحيح است.
-
المف) نرخ رشد بول در اقتصاد بايد فزاينده باشد. ب) نرخ رشد يول در انتصـاد بايد كاهنده باشدل
ج) نرخ رشد بول در اقتصلاد بايد داراى يك قاعده د) بايد اقتصاد رابا تغيير مداوم نوخهایى رشد بول، كنترل كرد.

می مىبندد. براى دورى از اين مسأله، سياستهاى گوناگونى بيشنهاد شده است است كه يكى از آنها:

ج) سياست درآمدى است.
د) هر سه مورد بالا صحيح است.

الف) سياست مالى انبساطى است. ب) سياست پولى انقباضى است.
.
الف) عمدتاً به اجزاء تقاضا توجه دارد.
ب) بر خالف قانون سى، معتقد است تقاضا، عرضه خود را به وه وجود مى آورد.
ج) اقتصاد طرف تقاضا است.
2) هر سه مورد

YY ـ ـورباره تورم، فرضيه انتظارات تطبيقى در شكل بسيار ساده خود، بيانگر آن است كه :



د) موارد (الف) و (ج) درست است.
 افزايش مىيابد،
الف) انتظارات تورمى مردم، همواره از تورم واتعى كو چكك تر است. ب) انتظارات تورمى مردم، همواره از تورم واقعى بزرگكتر انر است.

ج) انتظارات تورمى مردمَ با توزم واقعى برابر است.
د) موارد (الف) و (ج) مسحيح است.
Y Y ـ فرض بنيادين نهفته در نظريه انتظلارات عقلايى، اين است كه :


ج) مردمگاه در انتظارات خوده مرتكب خططا مىشوند، اما انتظار ها به طور. متو سط صسحيعاند.
د) همه موارد بالا درست است.

اصول كدام مكتب اقتصادى است؟
ج) از جان مينارد كينز و مكتب نتوكلاسيك
الف) از آدام اسميت و مكتب كلاسيك
د) از از فريدمن و مكتب يولگرا ب) از زان باتيست سیى و مكب كلاسيكك
 الف) همه مهاجرين غير قانونى از كشور اخرام اج اج مى



د) سطع قيمتها كاهش يينا مىكند.
Y Y - و قتتى اقتصاد در كمتر از ححل اشتغال كامل است، افزايش غيرقابل انتظلار در عرضه يول، الف) منحنى عرضه كل كو تاهملت را به راست جابهجا مى ابكند.

 د) منحنى تقاضاى كل را به راست جابهجا مى جكند.
 تججديلنظر مىكنتن. در نتيتجه اين تجحديدنظر ها، الف) SRAS (عرضه كل كو تاهملت) جابهجا مى شود. ب) AD (تقاضاى كل) جابهجاً مىشود. ج) نرذ بيكارى طسيعى تغيير مىكنلد. د) سطع طبيعى GNP تغير مى منلد.

هـ ــ نرخ طبيعى بيكارى، بالاتر از صفر است، جحرا كه :
الف) مردم تنبل هستند.
بـ) بس انداز از سرمايه گذارى بيش تر است.
ج) بِيدا كردن شغل مطلوب زمان مىبرد.
د) انخراج كارگّان، قانونى است.
ا اץ ـ ـحركـت روى منحنى SRAS ، زمانى اتفاق مى|فتل كه :
ج) عرضه نيروى كار افزايش يابل.
الف) سطع قيمت انتظارى تغيير كند.
() يكك شوك عر غضهاى به وجود آيل.

ب) منحنى تقاضاى كل جابهجا شود.
Y ب ـ مكانيسنم (سازوكار)هاى خود ـ اصهلاح كن (يا تثبيتكننلدهاى خودكار)؛ الف) به طور خود به خود تورم راكنترل مىكننل. ب) به طور خود به خود باعث رشد به اقتصاد مى شو نل. ج) به عنوان يكت سياست خودكار6 هنگام ركود و توزم به كار مىافتند تا Tشفتگیىها و نوسانات راكاهش دهند. د) به عنوان يكت سياست خودكار، هنگام كسرى و مازاد تجارى به كار ميافتند تا تراز تجارى برقرار شود.

سr ــ علت توجه به تثبيـتكنندههاى خودكار آن است كه: الف) تأخير يا وقفههاى درونى آنها (وقفه تشخيص، وقفه تصميم، وقفه اقدام) صفر است. بـ) وقفههاى برونى آنها (وقفه در تأثير) صفر است. ج) هر دو نوع وقفه در Tنها صفر است.


و وتفه تأثيرگذاري) كمتر باشدلـ،

ج) تلفيقى از دو سياست يولى و مالى برمىتزينين. د) از تثبيتكندمهماى خودكار سود مى جويد.

الف) سياست يولى برئى ب) سياست مالى برمى كزيند.

$$
\begin{aligned}
& \text { ro ـ منحنى عرضه كوتامدلت، داراى شيب مثبت است، چرا كه: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ب) بيكارى طبيعى هميشه مثبت است }
\end{aligned}
$$

 د) هم، در ميان كارگران توهم يولى وجود دارد و هم قراردادهاى ثابتى ميان كارگَارانٍ و كارفرمايان بسته مى شود.
\&

ب) مقدار منابع، كارايى منابع و قيمتهاى انتظا انظارى (مقادير قيمت مورد دانتظار) ثابت است. ج) عرضه نيروى كار، دستمز دها و ويمتها واي ثابت استا


ـ ـ ـ rv


ب) بيمههايى بيكارى افزايش يابي
ج) مالياتها به صورت تصاعدى تنظيم شوند د) سياستهاى يولى و و مالى، ثابت نگیهداشته شوند.
^^ ^ ـ وقتى بيكارى، بالاتر از بيكارى طبيعى است،
ج) محصول كل بيش از حد اشتغال كامل است.




 ج) مسأله تأثير نرخهاى بهره بر تور تورم بود. د) هر سه مورد بالا درست است.
† ـ ـ بر اساس نظر فريدمن - فِلِّس،

الف) رابطهاى كه منحنى فيليس ميان تورئ وم و بيكارى نشان مىدهد، فقط در كوتامدت برقرار است.

ب) در بلندملت منحنى هاي فيليس در سطح تورم طبيعى، و در جهت افزايش بيكارى جركت مىكننلد.
 د) موارد (الف) و (ب) درست است.


 در سطع اشتغال ناقص و افقى مى دانند.
 د) كينزيها معتقدند كه هرگز عرضه كل به اشتغال كامل نمى دسد.
( برداشت طرنداران انتظارات تطبيقى از منحنى فيليس ، اين است كه : FY

 انتظارى باشد.
ج) نرخ بيكارى، ممراه با تورم افزايش مىيابد. د) رابطه منفى بين نرخ بيكارى و نرخ تورم؛ فقط در بلندمدت برقرار است.

پاسخخنامه فصل 9
rrv
$2-r \wedge$
qu
有 for

- Fl

بFr

د-YA

- YQ الف

苗
err
r
-

e-19
$Z^{-Y}$
C-Y
2-YY

- $Y$ Y
_ YF
$2-Y \Delta$
-Yף
$2-Y V$
$2-10$
-11

$$
2-r
$$

$$
2-F
$$

$$
2-\Delta
$$

$$
2-7
$$

$$
2-V
$$

C- -1
$2-9$



1 -ج. وقتى ظرفيتهاي اضافى در بخشه هاى اقتصادى وجود دارد، افزايش توليد باعث افزايش هـزينه مـتو سط


 برسند، منحنى AS عمودیتر مى شويا








 بعد فقط باعث افزايش قيمت شده الست.













 دولت نيز (حتى با نرخهاى مالياتى بالا) كاهش میيابيلم.

9 ـ ـد. ديلگاه اقتصادى|ی كه بر عرضه تأكيد مىورزد، معتقد است دولت با ايجاد انگیيزه براى افزايش بازدهى و
 يكى از عمدهترين ابزارهاى اين سياست، كاهش نرخ ماليات الست.



 نقد نگگه ندارند و به محض به دست آوردن يول، آن را به ثارايى هاي ديگ, تبديل كنند يا برايى مصرف آينده،



 كاهش يابلد، براى برقرارى رابطه، بإيد V و بالا رود. وقه
 قيمت مىشود و تورم ناشى از تقاضا به وجود مي آيد آيل




 جابهجايیى هاى شغلي و جستوجوها و انظظارات شغلى و ... ميهباشد. اين بيكارىى، جزء ساختار اقتصاد است و






 الز بيكار در اقتصاد، بيكار غيرارادى يا غيراختيارى است.
 قيمت، ناشى از فشار تقاضا بوده است (تورم ناشى از فشار تقاضا).




تغير مىكنند و دوباره به سوى بهبود و رونق مىروند. برایى توضيح ادوار تجارى، نظريههاى گوناگونى داده شده است. برخى آنها را ناشى از نوسانهاى برداشت محصول در نتيجه تغييرات جوى مىدانند. برخى به على






 Y ا - -ج. فر آيند تثيت تورم (از طريق سياستهاى يولى و مالى)، هم طولانى است و هم با بيكارى همراه است.


 موافل تجارى راه براى كاهش رونل صصودى دستمزدها و تيمتها كوتاهمدت فيليس به پإيين جابهجا مى شود.







 تورمى سال i در شكل (i=0) برابر است با:
$\pi_{0}^{e}=\lambda_{1} \pi_{-1}+\lambda_{r} \pi_{-r}+\ldots+\lambda_{n} \pi_{-n}=\sum_{i=1}^{n} \lambda_{i} \pi_{-i}, \lambda_{1}>\lambda_{Y}>\ldots>\lambda_{n}, \Sigma \lambda_{i}=1$




خواهد بود.









 بنابراين هيجّجاه كمبود تقاضا بها به وجود نمى آيد.










 جلجيد در اشتغال كامل برقرار شوردي



 .



 روى منخنى عرض


 خيلى كاهش يابد و (به وسيله ضريب تكاثرى) ستاده كل كاهش يابد.















سنجيده مىشود.









 در منحنى فيليس، حينين نشان دادند



 مى شوند. بنابراين بيكارى در حد طييعى مى ماند و تورم افزايش ميابيد.



تـتاضاى خـود را بـه وجـود مـى آورد، آقتصـاد را


 ديدگاه آنان شرضه كل، عمودى و دو در سطح اشتغال

 عرضه در يكت سطع قـيمت نـعين؛ افـقى است و



 انعطافـ بِذيرى كامل دستمز دها، و نظريه كينزينها بر بايه فرض خسبندكَى دستمزدها قوار

 كشف كرد)، يعنى (u-

 يعنى (u-



# اقتصاد بينالملل 

## تجـــارت، ماليه

1-وجود تجارت جهانى ميان كشورها، بيانگر اين است كه : الف) قانون مزيت مطلق، آن را توجيه مىيكنديا

 د) تجارت جهانى، سود آورتر از بازركانى داخلى است.

Y - 「
 در انگلستان برابر است با:
الف) ب) 1 واحد



ج) در توليد گندم عدم مزيت (عدم برت برتى) داردر. 2) هر سه مورد


 ج) انگّلستان لباس و گندم وارد مىيكند. د) انگلستان لباس و گُندم صادر میكند.

ه ـ قانون مزيت نسبى، اشاره به آن دارد كه :

 ج) همه كشور رها مى توانند از صادرات وات و وار دات سات سود بيرند. د) هيجّكدام
 هر دوز كارگُ دز اين دو كشور به ثراد جُير باشهـ:


الف) كشور B فقط در نان، مزيت مطلق دارئ. بب) كشور B فقط در هارجهه، مز يت مطلق دارد.




 ج) كثشور B در هلر دو كالا مزيت نسبى دارد
?

الف) هر دو كالا عدم برترى مه مطلق داردر.

$$
\begin{aligned}
& \text { بب) بارجَه برئّرى نسبى دارد. } \\
& \text { ج) هر دو مورد (الفض) وي (ب) }
\end{aligned}
$$


9- با توجه به سؤال (f)، اكُر بين A و B تجارت آزالد باشلس،

 ج) كشور B هر دو كاللا وا صادر میى اكند.








11 ـ وتتى تججارت آزاد وجود دارد (با حذن ملاحظات غيراقتصادى)، ،





Y Y ـ و وتىى با افزايش توليد، هزينه متوسط توليد هر واحد كاهش مى يابد،

ب) حجم تجارت جهانى افزايش مى يابد.

د) نمىيتوان اثر آن رابر تجارت معلومَ كرد.
با ـ اين نظريه كه "تجارت كالا و خدمات، جانشينى برايى تحرك عوامل توليد يعنى زمين، كـار و سرمايه؛ محسوبب ثى شودٌ از كيست؟

ج) جان مينار دكينز
د) برتيل اوهلين

الف) آدام اسميت
ب) ديويد ريكاردو
| 1 - ـ وجود صرفههاي مقياس،
الف) تجارت جهانى را تشويق مىكند.
ب) بانع گسترش تجارت تج جهانى مى شور.
ج) باعث تحركث عوامل توليد ميان كشور ها مىا میود.
2) الثُى بر تجارت جهانىي ندارد.
\$1 - يكى از انتقادات مهمى كه از شركتهانى حَند مليتى مىشود، آن است كه: الفس) آنها انانع تجارت جهانيانى هستند.



 دارایى دستمز د بايين مشل تايوان، رقابت كنند" صـحيح نيست؟
 ب) جون كالا هاى آمريكايى بيشتر مر مورد
ج) چيون برايى هر دو كشور سودمند است كها بها بر اساس مزيت نسبى خود به توليد و تجارت بيردازند.

IV


 د) ترجيحات، ميان كثور هما متفاوت باشد.

11 ـ ـبا برقرارى تعرنه يا سهميه بر واردات يك كالا،


 د) اقتصاد در بلندمدت هزينهاى نمى ير دازيازد.

19 ـ اثر نهايمى بستن تعرفه، بر اشتغال داخلى چيست؟
الف) اششتغال ثابت مىمياند.
ب) اشتغال افزايش میيابيد.
ج) اشتغال در صنايعى كه رقيب وارداتند (و با تعرفه حمايت شدهاند) افزايش مىيابد و اين افزايش از صنايع ديگر تأمين مىشود.
2) اشتغال در صنايع صادراتى افزايش مى يابد و اين افزايش از صنايع رقيب واردات تأمين مىشود.



ج) منافعى برای صنعت اتوميبل ايران دارد كه كمتر از كاهش در در اضافه رفاه مصرفكنندكان (بـه واسططه افزايش قيمت اتو مييل) است.
د) حون براى دولت درآمل دارد، كل رفاه را بالا مى برد.
 با تخصيص همه منابع به Y بتواند
 الف) براى اين دو كشور سودى در در تجارت

 د) نرخ مبادله به صورت rXA

○ با توجه به اطلاعات زير كه مربوط به جدول (منحنى) امكـانات تـوليد دو كشـور (الف) و (ب)

مىباشد، به 9 سؤال زير پاسخ دهيد (ارقام بر حسب تن):

جلول امكانات توليد كشور الف:


جدول امكانات توليد كشور ب:

| $E$ | $D$ | $C$ | $B$ | $A$ | $y^{\prime}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 0 | $1_{0}$ | $r_{0}$ | $r_{0}$ | $\mu_{0}$ | $r_{0}$ |
| $r_{0}$ | $q_{0}$ | $q_{0}$ | $r_{0}$ | 0 | $\theta_{0}$ |

YY ـ ـ هزينه فرصت توليد يك واحد چاى بيشتر در كشور (الف) كدام است؟
ب) بالف) يك واحد واحد قند

ץץ ـ اگر كشور (ب) در نقطه C باشد، هزينه فرصت يكـ واحد افزايش در توليد قند جيست؟

ج) ا واحاحد جای است.
(o

ج) ثابت است.
د) ابتدا ثابت و سسس انزايشى است.

ج) افزايشى است.
د) ابتدا كاهشى و ستس افزايشى است.

ب)
r٪ - هزينههاى توليد قند در كشور (الف)،
الف) افزايشى است.
ب) كاهشى است.

$$
\begin{aligned}
& \text { ro - هزينههاى توليد جاى در كشور (ب)، } \\
& \text { الف) كاهشى است. } \\
& \text { ب) ثابت است. }
\end{aligned}
$$



 د) كثشور (الف) بايد هر دو را ها هادر كند و كشور (ب) هر دو رو را وارد كند.
( YV

^^ ـ ـ فرض كنيد كه دو كشور (الف) و (ب) بيش از تخصص و تجارت، هر دو در جدول امكانات


حاصل از تخصص يافتن و تجارت، برابر است با:

ج
(
 ب) بF

Y Y ـ با توجه به تخصص يافتن دو كشور و تجارت ميان آنها، مى توان نتيجه گرفت كه: الف) قيمت جاثى در كثور (الف) بالا مىرود.

 د) قيمت قند در كشور (ب) كاهش مىيابد.
 تتيجه تجارت،
الف) قيمت زمين در كشور (الف) افزايش ميـيابلد.
ب) قيمت زمين در كشور (الف) كاهر مر مى الفيابد.
 د) قيمت سرمايه در كشور (ب) كاهش می (ب)

ا r ـ جز اهدافـ سياسى، دولتها جه اهدأف اقتصادى را در جلوگيرى از تجارت آزاد بي ميگيرند؟

ج) حمايت از مز دهاى بالا در در داخل
د) همه موارد باللا

الف) حمايت از از صنايع نوزاد ب) افزايش اشتغال ذاخلى

Y
الفـ) مزيت نسبى مربوط به تجارت جه جهاني استيت


د) جريان كالا در تجارت داخلىى، محدود به مرزهانى ملى است.
ر O 0 را به دست مىدهنند ــرح شده است:


r ـ ـ بر الساس شكلها ما مي توان گفت كه:





Y


ب) ايتاليا هر X رادر ازاء يكك تا تا دو واحـد Y Y به يونا

د) همه موأرد بالا صسجيع است.

 كنند و دست به تجارت بزند، جه افزايشي در هكل توليد دو كشور به وجيود هيا آيد؟

$$
\begin{aligned}
& \text { ج) } \\
& \text { الف) ه ه والحد X و ها وا واحه } \\
& \text { ب) }
\end{aligned}
$$

צ" ـ فرض كنيد كه X سرمايهبر و Y كاربر باشد. مى توان انتظلار داشت كه در نتيتجه تجارت، الف) قيمت سرمايه در ايتاليا افزايش يائر يابد. ب) تيمت كار در ايتالي افزايش يابد.





 اوليه دلار در ايران ميباشد :


OM(s
OC
^٪ ـ نرخ تعادلى مبادله، در ابتدا برابر است با: الف) OC ريال برای يك دلار ب) باريال برای يكت دلار

هq ـ ـ نرخ تعادلى ارز، در ابتدا برابر است با:
OB (الف) OA OA

در سيستم نرخ ارز شناور،

الف) نرخ ارز به OC افزإيش مىيابلد.
ب) نرخ ارز ثابت مى ماند.
 د) مازاد ارز به اندازه FG جه وجهود مى آيلد.

أ ا ـاگر دولت ايران واردات را محدود كند و و در عين حال نرخ ارز را ثابت نگه دارد، كدام يكـ از نتايج زير را مى توان استنباط كرد؟


 د) عرضه ارز كاهش مى يابلد.

ات اتر كيفيت كالاهای صادراتى ايران بهبود يابد، انتظار داريم كه :



ஈ الف) منحنى عرضه ارز به راست برود

 الف) اخراج كارگران ايرانى شاغل در زُاين

ب) افزايش قيمت كالاهاى ايرانى نسبت به كالاهاى وارداتى
ج) آزاد شدن استفاده از ويدئو در ايران
د) همه موارد بالا


ج) توسط مكانسيم عرضه و تقاضهاى ارز در كشور
د) به وسيله قيمت طلا

الف) توسط مقامات پولى يك كششور ب) توسط صندوق بين المللى پول

الف) در سيستم نرخ ارز ثابت، بانكك مركزى دست به خريد و فروش ارز در يكت نرخ ثابت ميزند تا نرخ ارز ثابت بمانذ.
ب) در سيستم نرخ ارز شناور يا انعطاف يذير، بانكك مركزى هيج دخالتى در بازار نمىكند و نرخ ارز در بازار تعين ميشود.
ج) در سيستم نرخ ارز شناور كنترل شده يا شناور آلوده، بانكک مركزى براى تأئير بر نرخ ارز، تا حدودى دست به خريد و فروش ارز مىزند.

د) همه موارد بالا
 ج) تقويت يول ملى

الف) كاهش نرخ ارز
(2) هيتِكـدام

ب) افزايش نرخ ارز


ج) دلار تقويت شده است.
د) موارد (ب) و (ج) صحيح است.

الف) هول ملى ايران ثقويت شده است.
ب) پول ملى ايران تضعيف شده است.
Y 9


ب) اثرى ندارد.
ج) كسرى تراز هر داختها را را أفزايش و مازاد آن را راكاهش مىدهد.
د) هم كسرى و هم مازاد راكاهش میدههد.
هـ ـ ـ تقاضاى ارز در داخل يكـ كشور به كدامريكى از عوامل زير بستگى دارد؟
الف) تقاضا براى واردات در كشور و نرخ ارز
ب) عرضه كالاهاى وارداتى و قيمت كالا هالى وارداتى
ج) تعرفههاى گمركي كالاهاى وارداتى واتى و انتظارات نـات نسبت به تغير قيمت ارز.
دِ) همه موارد بالا.

ا 1 ـ ـ عرضه ارز در هر كشور بستگى دارد به :

ب) عرضه كالاهای صادراتى آن كششور
ج) تشويق صادرات توسط دولت
د) همه موارد باللا

ج) قيمتهاى داخلى تغييرى نكنند.
0) هيعكدام

الف) قيمتهاى داخلى كاهش يابد. ب) قيمتهاى داخلى افزايش يابلـ.

O با توجه به جلول زير كه نشاندهنده خلاصه تراز پرداخـتههاى كشور Xاست، به جهار سؤال بعدى پاسخ دهيد:
'ميليون ريال

$$
\begin{aligned}
& +Y १ \circ \\
& +117 \\
& +\Delta \wedge
\end{aligned}
$$

$-r 7 r / \Delta$
$-101 / \Delta$

- $\boldsymbol{\wedge}$
$-1 f / 0$
rq
$-1 f / \Delta$

كالاها
خلدمات
درآمل دريافتى از خارج
واردات
كالاهـا
خدمات
X درآمد خارجيان از سرمايه گذلارى در كشور

خالص يرداخت هایى انتقالى دولت (وام و كمكى) خالص انتقال سرمايه
+AV معاملات ذخايرسمى (انتقال ذخاير ارزى وطال وتغيير بدهى به خارجيان)。
rه ـ مازاد تراز پرداخت هاه این كشور چجقدر است؟
ج(
د) صفـر
الف) اه ا ا ميليون ريال
ب) به

ج) (
AV (2 ميليون ريال

ب) به 4 ميليون ريال
ه0 ـ مانده حساب نامرئى، برابر است با:

ج ج ا F/D - ميليون ريال
AV (د

ج)


الف) / أ / / ميليون ريال
ب) ه / ه ا ميليون ريال
هY ـ مانده حساب جارى، برابر است با :
الف) ( VY/D ميليون ريال
بـ (AV - ميليون ريال
ـ هحساب سرمايه، 0 - VV





ه A. ج) از طريق تغيير در درآمد

د) از از طريق همه موارد بالا
 ب) از طريق تغيير در قيمتهاى انـير خارجي

Yاسنختامه فصل

$$
\begin{aligned}
& \text { C-4q } \\
& 2-\Delta \text { 。 } \\
& 2-\Delta 1 \\
& \text { - } \Delta r \\
& \text { e- } \Delta r \\
& \text { } C-\Delta F \\
& \text { - } \Delta \Delta \\
& \text { } \\
& 2-\Delta V \\
& 2-\Delta \hat{A}
\end{aligned}
$$

－rv
$e^{-r \wedge}$
－rq
C－F。
－$P 1$
$2-P Y$
C－Pr
2－FF
C－FA
$2-P q$
－FV

$$
2-F A
$$

－r
Y
＿rv
＿YA
Y Y 4 ＿الف
。
$2-r 1$
s－rr
rrr
د． HF

ه ه ـ الف
rar ـالف

S－IT
1
IP
$2-Y$
$2-10$
$2-r$
c－17
P
－IV
C－
e－11
C－7
e－19
－
$T-Y_{0}$
C－YI
＿YY
－
－9
c－10
S－YY
－11
C－YF
－1r

## 言

## 








 انگّلستان است.
 مىكند پس انگالستان در مورد توليد لباس مزيت مطلق دارد. اما با مقايسه نسبت توليد دو كالا در دو كشـور $\frac{\Lambda}{7}>\frac{Y}{r}$

 نسبت توليد لباس است. يس توليد گَندم در انگگلستان هيجِ مزيتى نلاري




 مزيت مطلق دارد.
الف. لبا مقايسه نسبت توليد دو كالا در دو كشور داريم : V.
بنابراين B در توليد نان مزيت نسبى دارد، اما در توليد پارحهه خير.


 ( $A$ A ( $\frac{100}{\Delta 0}>\frac{1 Y 0}{100}$ )
 نسبى دارد.















 نيست)، نزديك میشيود. If







 توليد كند.
 مختلف توليد كند. اكنون تجارت جهانى زمانى سودمند است كـه به كثشور اجازه دههد، بيش از از امكانات توليدى

خود مصر نـ كند.

 صنعت خاصى كه از او او حمايت شلده است، میا


apoH اضافه رفاه مصرف كندكانان:
bpoF اضافه رفاه توليدكنندگان داخلى:
.

S

: ماليات بر واحد اتوميبل : T
تقاضاى داخلى براى اتومييل : D

يبي لز بستن تعرفه :
q.
q. عرضه داخل
q. $9 . \quad$ واردات

يس از تعرنه به اندازه T T P. $+T=P_{1} \quad$ قيمت
qr qr ${ }^{\text {عرضه }}$
$q_{r} q_{r} \quad$ واردات



 يكك واحد قند از دست داد. بنابراين هزينه فرض


در توليد قنل، مجبور است ( YF
 توليد قند، يكك واحد توليد هایى كاهش مى يابد. در واقع منحنى امكانات توليدكثور (الف)، خطى است.
 دست بدهيم. يعنى منحنى امكانات توليد كشور (ب) خطى است.
 ץ واحد قند. بنابراين توليد جاى در (الف) ارزانتر و توليد قند ذر (ب) ارزانتر است. در نتيجه به سود هر دو است كه (الف) در چایى و (ب) در تند متخصص شوند و و و با هم مبادله كنند. YV چایى، برابر يكت واحلد قند است و در كشور (ب) برابر سه واحد قند. بنابراين اگر در برابر يكت واحد هایى به كشور (الف) مقدارى بيش از يكى واحد قند يرداخت شود، حاضر به مبادله مىشود و نيز اگر برايى هرواحد جاى از كشور (ب) مقدارى كمتر از سه واحد قند درخواست شود، حاضر به مبادله است. يسن رابطه مبادله برایى
 شيب منحنى امڭانات توليد كشور (ب) است.

 الختصاص دهند. بنابراين كشور (الف) به نقطه A وكشور (بب) به نقطهE روى منحنى امكانات خود مى روند.






(الف) افزايش مىيابد ( وقيمت قند، كاهش).

ه ه ـالف. مىدانيم كه مزيت نسبى كشور (الف) در توليد جایى است كه يكى كالاى زمينبر است. وقتى تجارت


 كامش مى يابل. در نتيجه زمين گگرانتر و سر مايه ارزانتر مىشود. ا ا
 خارج وارد شود و صنايع نوزاد ورشكست شوند. همحخنين وقتى كشورى در توليد كالاهاى سر مايهبر مـزيت نسبى دارد، تجارت آزاد باعث واردات كالاهاى كاربر مى شود. در نتيجه كميابى نيروى كار در داخل كاهش مىيابد (كاهش اشتغال و افزايش بيكارى) و مزدها نا نيز أفت مى اركندا
 يكك كشور است و تجارت ميان نواحى (به جاى كشور هاما) انجام مى شود. ץץ ـالف. هزينه فرصت يك وامحد Y يا نرخ نهايى تكنيكى جانشينى (منفى شيب منحنى امكانات توليد) بـراى




 برقرار مىشود. هr ــالق. يس از آغاز تجارت يونان تمام امكانات خود وا به توليد ه و واحد Y و ايتاليا تمام امكانات خود را به
 كشور هو افزايش توليد به وجود آمله است.




.
 ,لار يا






 الست اين الخـافه عرخه را خود، خر يدارى كند.
.- FY F


عرضه الرز به راست مى شود.
FY - FY الزايش مىيابل. اين به مفهوم افزايش تقاضاى اوز در هو نرخ ارز است. يعنى منحنى تقاضاى ارز به بالا و راست

مى سازد. افزايش قيمت كالاهاى ايراني باعث مى شود، تقاضا به سوى كالاهاهى خارجى معطوف شوذ و واردات

 حیپ رفتن عرضه ارز، هر دو، نرخ ارز را افزايش مىدهند.
 نرخ شناور است.












 تقويت مىشو 2.
\&q



 مىيريازند) و بنابراين صادرات كاهش هي منفى دارد ( و بر كسرى تراز اثر مبـت انـ).






بالا مىبرد (و بر عكس).
 بالا مى برد و عرضه ارز ( الرزى كه حاصل فروش صا صادرات است و به دانلّ كشور آمده است ) بالا مىرود.





 بنابراين، كل قيمتها در داخل افزايش مىيابدل
 در خدمات، بعلاوه خالص بر داختتهاى يكت طرفه ـ شامل انتقالى و درآمد از خارج)؛ بعلاوه مانده حسـاب


 رسمى بيانگر مقدار كسرى تراز پرداختارهاست و در اين مثال برابر AVاست. هF - YQ०- Y Y / / $\Delta=-$ VY/ $\Delta$ ها ها ـالف. حساب نامرئى، تجارت خـدمات را اندازه مـى $|19-1 \cdot 1 / \Delta=| p / \Delta$

عبارت است از :
ه 4 ـالف. مىدانيم اقلام اصلى تراز پرداختهاء حساب جارى است بعلاوه حساب سرمايه. خالص انتقال سرمايه،


درآمدهاى ديگُ) در حساب جارى قرار دارد، كه جمع جبرى آنها









 باكاهش درآمد، واردات نيز كاهش مى يابد تا سرانجام كسرى تراز بيرداختها برا به صنفر برسد.

# كنكور Tزمايشى 

## 1

اـ در محاسبه GNP، صادرات،



 Y ـ تفاوت درآمد شغخصى با درآمد ملى، به علت وجود، آل
 ب) ماليات بر درآمد شركتها آن است كه جزء
 د) همه موارد بالا است.

「 「 ـ خالصى صـادرات، هنگامى منفى مى شود كه،


 د) واردات كالاها و خدمات، بيش تر از صادرات كالاه انا و خدمات بات باشد.
\& ـ ـكدأم يكـ از جملههاى زير، صسحيح است؟



 برابر است.

ه ـ ـ عاملى كه باعث برابرى پسانداز واقعى با سرمايه گذارى واتحى مى شـود كدام است؟


§ ـ در يكـ اقتصاد در حال رونق،
الف) (NNP ، بيشّتر از GNP است.


د) خالص صادرات، مبت است.
V
NI(2
PI (ج
GNP (ب)
NNP (الف

اين مسأله بدين معنى است كه:




9 ـ سطع درآمل ملى در حال اشتغال كامل در اقتصاد هنگامى ايججاد مىشود، كه،
الف) تابع يسانلاز و سرمايه گذارى، يكديگر را قطع كتندلد ب) تابع C+I،
 2) هيجع كدام از موارد بالا صنحيح نيست.

ه ـ ـ معمولاً ، افزايش در درآمد ملى كه از افزايش در متخارج سرمايه گذارى ناشى مىشود، زياد است هر گاهاه،

ج (APC كو جكك باشد.
ده (د

الف) MPCك كو با ب) بزرگك باشد.

O مدل اقتصاد كلان زير را در نظر بگيريد و به f سؤال مربوط به آن هاستخ دهيد:

$$
\begin{array}{ll}
C=r_{0}+0 / \Lambda Y_{d} & G=10 \\
I=q_{0} & T=0
\end{array}
$$

11 ـ ـكدام يكـ از متغيرها درونزا مىباشند؟
Ig $T$ g G
CgIT(T)
C Y Y ب
C الف)


$$
\begin{equation*}
9.12 \tag{ج}
\end{equation*}
$$


-YO(
AP(ج
1Yo1ب
A (الف)
 تغيير در ماليات انـجام دهله مقدار تغييو لازم در ماليات، بوابر اسـت با:
ج
المّش)


ا ا ـ انواع تأخيرات مربوط به سياستهاى پولى و مالى عبارتند از: الف) تأخخير در تشخيص، تأخيز در تصميم، تأخير 'در اقدام.

ب) تأخير در تشختيص؛ تأخير در اقلام، تأخير در اعالام.
ج) تأخير در تشخيص، تأخير در تصميم.
د) تأخير در تشخيص، تأخير در إملام.
8 1 ـ هلف دولت افزايش درآمل تعادلى به انداز دولت و هالياتهای مستقل به تو تيـب 0 و F ـمى باشله. اگر دولت مالياتها , اسست هزينهها وا به حیه مقلار تغيير دهد تا به هلدفبدست يابل؟

Po (الف)
 الف) بيث تر درTآمدهاى Tآن در سالهاى نزديكك به دست اTيل. ب) بيش تر در آملماهى آن در سالهاى دور به دست آيد. ج) اثرى بر NPV يرورُهها ندارد. (

A ا ـ ذر نظريه درآملد دائمى مصرفـ، ميل نهايیى به مصرف در بلندملدت،

ج) مساوى ميل متوسط است.
د) يكك است. الف) بزرگّكتر از ميل متوسط است. بـ) كو چجكت تر از ميل متوسط است.

19 ـ با توجه به اطلاعات زير،
نرخ ذخيره قانونى
نرخ ذخاير احتياطى (اضانى) = 10 درصد
 متجموع ذخاير بانكیها = 1000 واحل
ضريب تكاثرى سپردههاى بانكى (حداكثر قدرت خلت يول سيستم بانكىى) برابر اسنت با: 1/V1

F F

$$
\begin{aligned}
& \text { r.A rin }
\end{aligned}
$$

> Z(a)
> E (ج
> D (ب)
> F (الف
الف) بازار كالا در .تعادل است.
ج) بازار كالا ذر عدم تعادل است.
ب) بازار پول ذر تعادل است.
، Z Z $Z$ _ _
الف) اضافه يرضه در بازار كالا وجود دارد.
ب) اضانه عرضه در بازار يول و اضافه تقاضا در در بازار كالا والا وجود دارد.
ج) اضافه تقاضبا در بازار يول و كالا ورار وجود دارد.
د) ب و ج صسحيع است.
ب) عرضه پول بيشتر از تقاضاى يول است

شاخصل قيمتها در همين سال Y Y باشل، توليد ناخالصى داخلى به قيمت جارى برابر است با:

ج
د) ها 7 ميليارد تومان

الف) VYم


Y Y ـ اثر ايـجاد كسر بودجه بر سطح تعادلى NNP ، مشابه
ج) كاهش در سرمايه گذارى است. د) كاهش در MPC است. الف) كاهش در پسانداز است. ب) كاهش در مصرف است.

ץץ ـ با فرض ثبات ساير شرايط، كدام يكى از سياسـتهاى زير، اثر انبساطى بيشترى بر درآمد ملى دارد؟
الف) اليجاد كسر بودجه كه با قرض گرفتن از مردمه تأمين مالى شده باشّد. ب) ايجاد مازاد بودجه كه براى بازير داختت بدهى انهاى دولت به كار رود.


د) ايجاد يكك بودجه متوازن
 الف) ارزش زمان فراغت، افزايش مى يابل. ب) ارزش زمان فراغت، كم مىشود.

Y Y ـ اگر سياست انقباضى بولى اجرا شود،
الف) سهم G و GNP الف GN الزايش مى يابد.
ب) سهم G و G ا C ( ج) سهم 1 از GNP كاهش می ويابل.


Y Y ـ تابع عرضه كل كينزينها،

ج) در حالت كمتر از اشتغال كامل، افقى است. د) همه موارد بالا صسحي است.

الف) ابتدا نزولى و ستس صع ب) در هر سطع اشتغال، عمودى است.

الف) مدت زمان متو سط دست به دست شدن بول است.
 ج) متوسط دفعاتى است كه يكت واحد يول در دست تمام افراد جامعه ميگّردد. د) متوسط دفعاتى است كه كل حجم پول جامعه به وسيله معامله دست به دست مىشود.

Y^ ـ در كدام يحى از موارد زير، انتقال IS به طور انقى به سمت جحب كمتر از بقيه موارد است؟

ج) انزايش بير داختهالى انتقالى
د) كاهش مصرن مستقل

الف) كاهش مخارج دولتى
ب) انزايش ماليات

Y Y ـكاهش تقاضاى كل در كدام قسمت از منحنى عرخه كل، منجر به ركود مىشود؟
 ب)قسمت افقى منحنى عرضه كل

。 الف) وتتى تابع مصرف تناسبى باشد. ب) وقتى تابع مصرف از مبدأ مختصات بگّنرد.

ا
ج) انتقال منحني تقاضاى كل است. د) الف و ج صحيح است.

الف) انتقال منحني عرضه كَل است. ب) حركت روى منحنى برخهـه كل است.
 تجارى نزد بانكى مركزک، هیه نام دارد؟
ج) شبهول
الف) نقد ينگىى
د) تقاضاي پول
بك) بايه پولكى
شr ـ أز نظر كلاسيكـها، نرخ بهره در بازار سرمايه تعيين مىشود كه در اين بازار، عرضه و تقاضاى
سترهايه به ترتيب عبارت است از :

ب) هسانداز كل و سر مايهگذاریى كل.
ج) جسانداز كل و تقاضای يول.
د) عرضه پول و سرمايهگذارى در موجو دنى انبار برنامهريزی شذه.



 د) نرخ بهره در إتصاد هيَج تغيرى نهيكند.

ماليات تأمين كن:ا
الفغ) درآمل ملى و نرخ بهره تعادلى، تغييرى نمىكنند. ب؟) ورآمل ملى و نرخ بهره تعاذلى، افزايش میى ايابنل.






ج) منحنى تقاضاي كل به راست جابهجا مى شود.
د) همه موارد بالا درست است.

- TV

الفن) تغيِرات ححجم يول، متغير آساسى در تعيين رفتار GNP است. ب) سياست جای بولىى، همراه با تأخير در تشخيص و تصميم است.

ج) سياست ووللى فعال، نوسانات GNP را شدت ميبخخشل.
د) همه موارد بالV
 الف) فقط متغير هاى حقيقى را تغيير میىدهد. . .

 ذستهزدهاى حقيقى باشلد،
ب) بياست مياست بولى كارايى دارايى دارد.

- Fo

الف) در بلندمدت داراراى شيب منفى است
 ج) جر بلندمدت، عمودي استري


## 

| -rf | C-70 | 14 14 الف | $2-10$ | 1-4ب |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| هr -r | C-7\% | $e^{-r o-1}$ | 11 | $2-r$ |
| $2-4.4$ | $2-r v$ | د-Yo.r | r 1 ـ | $2 . r$ |
| $2-r v$ | -rı | - Yo-r | $2-14$ | $2-f$ |
| - - H - | 2. Yq | C-ro-r | -tp | - ها |
| د. | د-ro | C-Y | 10 ـ الف | -' |
| C-F. | 1* | CYM | 17 17-17 | C-V |
|  | - P 7 | $C^{-r r}$ | 1V | ^-1ب |
|  | rrer _remer | - PF | e-1^ | $3-9$ |

## كنكور Tازمايشى

## $r$



$$
\begin{aligned}
& 1 \text { ـ ـ ـ ـ توليد ناخالص ملى برابر است با: } \\
& \text { ب1r } \\
& \text { foo (الف) }
\end{aligned}
$$

| farta | \% 1 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | ffr | alr ب\% | Foo(الف |
|  |  | 1 ـ ـ ب ـ درآمد ملى برابر است با با |  |
| frils | PFY(P | OIY(ب) | Foo) الف |
| 1 ـ 1 |  |  |  |
| دrvor | rur |  | FAr (الف |
| 1-0 ه ـ درآمد قابل تصرف برابر است با |  |  |  |
| rrvo | rur | بAr | FAr (الف) |
|  |  |  | اسهم، GNP |
| ج ( GNP 6 ( |  | الف) همان GNP به قيمت جارى است. |  |
|  | ) |  |  |

「 جه اتفاتى خواهد افتاد؟ الف) بودجه دولت، دجار كسرى خواهد شد. ب) سطع عمومى قيمتها كاهش خرو اهد اهد يافت.

ج) ( 2) موجودى انبار برنامهريزى نشده (ناخواسته) افزايش مىيابل. †

ج) موجودى كالاههاى بادوام
د) نرخ بهره

الف) درآمد قابل تصرف جارى
ب) مو جودیى دارايى هاى نقدى

ه ـ اگر توليد حقيقى در سمت چچپ مححل تقاطع تابع پسانداز و خط سرمايه گذارى باشد (I برونزا در نظر گرفته مى شود)،
الف) توليد مازاد، وجود دارد.
ب) سرمايه گذارى يسشبينى نشده در موجودى انبارد انبار، منفى است.
 د) همه موارد بالا صسيح است.
¢ ـ خريب تكاثر (ضريب افزايش)، در ملل دو بـخشى، برابر است با:
ج) عكس شيب تابع مصرف
2) عكس شيب تابع يسانداز

ب) شيب تابع حسانداز

V ．اگر تابع مصرف به طور موازى به سهـت بالا انتقال بييدا كنل، ضريب تكاثر سرمايه گذارى،

ج）تغيير نمىكند．
د）ممكن الست تغير كند．

الف）كو حچك مى شود．

ب）بزرگّك مىشوحـ．

1 ـ اگگر محور افقى در ملل سهبخشى تعيين درآهد ملى، NNP（درآمد ملى）باشل، عرض از مبدأ تابع

$\mathrm{a}_{\mathrm{o}}-\mathrm{bT}$（a
ج（ج
b（ب）
ao（الف
○ با توجه به شكل زير، به سه سؤال بعد پاسخ دهيل ：


9 ـ سطع تعادلى NNP ، برابر است با ：
rャワ（s）
rnole
FIT（ب）
PVo（الف
：برابر است با MPC－I。

$$
\frac{1}{r}(2
$$

$$
\frac{1}{\Delta}(\underset{ }{2}
$$

$$
\text { الف(ب) } \quad \frac{Y}{r} \text { ب }
$$

I 1 ـ در اقتصاد فوق، دولت،
ج）اثر انبساطى بر سطع NNP دارد．
د）دارايى بودجه متوازن در همه سطوح است．
 الف）شكاف تورمى بايد وجود داشته باشد．
 ج）شكاف ركودى بايد وجود داشته باشد．
د）سرمايهگذارى برنامهريزى شلده از پس وبانداز برنامهريزى شده، بيشتر است．
Ir ـ در مدل جههاربخشى تعيين درآمل ملى، اگر عرضه كل، كمتر از تقاضاى كل باشد، ج）در آمد ملى، افزايش مى يابلد． د）همه موارد بالا صحتح است． الف）قيمتها، افزايش مىيابد． ب）موجودى انبار، كاهش مىيابد．

४

الف) ايجاد كسر بودجهه كه با قرض گرفتن از مردم، تأمين ماللى شده باشد.
ب) ايجاد مازاد بودجه براى بازخريد اوراق قرضهه دولتى.


د) ايحجاد مازاد بودجه كه در خزانهدارى ذخيره شود.
10 ـ متحلوديت نقد ينگی، كدام يكـ از نظريههاى مصرف را با اشكال رو به رو مىكند؟
ج) نظريه مصرف مادئليانى
الف) نظريه مصرف كينز
(2) بو

ب) نظريه مصرف فريلمن
\&
تعادلى اسـت.)

$$
\frac{Y^{*}}{1-b}\left(3 \quad \frac { Y } { 1 - b } \left(\underset{1-b}{1-b} \quad \frac{1}{1-b}\right.\right. \text { (a) }
$$

 الف) عرضه كل، بيش تر از تقاضهاى كل است.

ب) نشت، بزرگّكتر از تزريق است.
ج) سرمايهگنارى برنامهريزى نشله در موجودى انبار، وجود دارد. د) همه موارد بالا صسحت است.

11 ــدام يك از اتتصهاددانان زير، اعتقاد داشتند كه تعادل در كمتر از اشتغال كامل هم مى تواند به وجود آيد؟

19 ـ موقعى كه منتحنى تقاضاى كل، عرضه كل را در قسمـت افقى آن قطع مىكند،
ج) بيكارى غيرارادى وجود دارد.
الف) تعادل در اشتغال ناقص وجود دارد.
ب) مزدها به سمت يايِن، غيرانعطاف پذ يرنل.



واححل بولىى؛ آنگاه حداكثر ححجم سهردههاى مردم، نزد بانكها برابر خواهل بود با:
1r00010
100001

FO.O. الف)
 الف) MPS و MPC به هـ نزديسكتر مىشونل. ب) MPC و APC با سرعت بيشترى به هم نزديكت مىشونل.

ج) تابع مصرف، بيش تر به يك تابع كوتاممدت شباهت يِدا مىكند.
د) همه موارد بالا صصحيح است.
 الف) تغييرات ارزش اوراق سهام در طول عمر طرح

ب) حجم اشتغال در طول عمر طرح
ج) وضعيت توزيع منافع (درآمدهاى خالص) در طول عرل عمر طرح
د) هيجحكدام
WY ـ ـ اختلاف كلاسيكـها و كينزينها در باره تقاضای پول،



واسطه يك واحد افزايش در ذخاير بانكهاه برابر برابر است با:
$\% \Delta(a$
$\frac{1}{\Delta}(x$
Yo(ب)
الف) ه
Yه ـ با توجه به مدل IS-LM افزايش مخارج دولت،
الف) نرخ بهره تعادلى راكاهش و و درآمد ملى تعادلى را الفـلى الزايش مىدهد.


د) اثرى بر نرخ بهره وره ندارد.
§

ج) تغير در ثروت
د) تغيير طول عمر افراد

الف) تغيير درآمد دائمى ب) تغيير در مصرف متوسط

ج) كاهش كشش سرمايه گذارى نسبت به نرخ بهر بهره
2) همه موارد الف) افزايش ميل نهايى به مصرف

ب) انزايش نرخ ماليات
 الف) IS به حألّت عمودى نزديكت تر باشد.
 ج ( LM و IS به حالت افقى نزديككتر باشند.

१ 9 ـدر مدلى كه دستمزدها و تيمـت انعطافــذـيرند و عرضه نيروى كار تابعى از دستمزد حقيقى است،

كدام يك از سياستهاى زير، اثر بيشترى بر درآمد ملى حقيقى و اشتغال دارد؟ الف) سياست بولى انبساطى ب) بياست مالى انساطى
ج) سياست ولولى و مالى انبساطى
د) سياست يولى و مالى اثرى بر اشتغال و درآمد ملى حقيقى ندارد.
.


ج) انحراف توليد ملى از سطح اشتغال كامل به ديليل اطلاعات ناقص مى باششد. د) همه موارد بالا صحيح است.

ال ـ ـ سياست پولى، در كدام يك از وضعيتهاي زير، مؤثر نمىباشد؟ الف) اLM افتى باشد.
ب) بيب مثبت داشته باشد و منحنى عرضه كل علي عمودى باشد.
ج) جا (LM وادى باشند ولى عرضه نيروى كار تابعى از دستمز دهاى حقيقى باشد. 2) همه موارد بالا صحيح است.
r r ـ اگر مصرف مستقل افزايش يابد، منحنى تقاضاى كل،
الض) به راست انتقال مىيابد.
ب) به حب انتقال میيابد.
ץ ـ ـ هرچه تقاضاى سفتهبازى يول، نسبت به نرخ بهره، حساسيت بيشترى داشته باشد، مـنحنى
تقاضاى كل؛

$$
\begin{aligned}
& \text { الف) به حالت عمودى نزديكتر مى شودهـ }
\end{aligned}
$$

 تقاضاى كل را به سمت راست انتقال مى دهند، الف) الثرى ندارند. ب) قيدت را الزايش مىديهند.
ج) سطح قيمتها و بيكارى را إياين مى آورند. د) سطع قيمتها را افزايش و بيكارى راكاهر آش مىدهند.

 ب) شوكك تقاضا بود و در بسيارى از كثشور رهاى صنعتى به تورم نـي ناشى از نشار تقاضا انجا انجاميد.

ج) از ديدكاه تئورى اقتصادك كلان، مىتواند عامل تورم ركودى باشد.
د) موارد الف و ج هسيح است.
\& \& ـ اقتصاددانان طرفدار انتظارات عقلامه، عقيده دارند كه شكان ركودى،
الف) به طور خودكار از بين نمىزوود.
ب) به طور خو بوكار از بين مىرودهـ

د) وقتى سذف مىشود كه مخارج دولت افزايش يابد.
TV
الف) ناشى از اصطكاكت غيرقابل بلوگيرى در بازار نيروى كار است.



د) همه موارد بالا صتحيع است.




 خصوصى رالز دور خار 1) همه موارد بالا صصحيح است.

و
 ج) نظريات يولگرايان است.

الف) تتورى انتظارات تطبيقى است.
2) هيجّكدام

ب) تتورى انتظارات عقلايى است.




ج) همه كشور ها با به يكسان سود مى مبرند
2) كشورهاى حادركنتده كالاهاتى مصنوع

## 

| rr | - Mf | $2-10$ | $2-7$ | $2-1-1$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| S-mp | - - | 3.17 | e-V | e-1-Y |
| s-rs | - ${ }^{-Y}$ | $2-12$ | د-A | - - - الم - |
| - | - YV | -11 | ه- | 寿 |
| s-rv | 2 Y - | $2-18$ | -10. | 2-1-0 |
| $2-r \wedge$ | $2-Y 9$ | C-Yo | c-11 | - Y |
| 4 4 - | $2 . r$ - | - - | S-IY | $e-r$ |
| بFo | $2-r 1$ | C-YY | s- 14 | F |
|  | -rr ـr | rrer -r | د- IF | هـ - بـ |

## كنكور Tزمايشى

## $\mu$

| ا ـ به سؤالات زير، بر ¢ايه اطلاعاتى كه مربوط به حسابهاى ملى يك كشور است |  |
| :---: | :---: |
| Foo | مـخارج مصرفى خصوصى |
| 1rA | خريد كالاها و خدمات توسط دولت |
| $\wedge \wedge$ | سرمايه گذارى ناخالص دانح |
| $v$ | خالص صادرات |
| Fr | استهلاكى كالاهاى سرمايهاى |
| 0. | خالص مالياتهاى غيرمستقيم |
| req | حقوق و دستهزد |
| IY | اجاره |
| 10 | -880. |
| Or | درآمد حاصل از مالكيت |
| \% | ماليات بر سود شركتها |
| ry | Dividends سود تقسيم |
| ry | سود توزيع نشده شركتها |
|  | 1 ـ 1 - |
| АQY\% | الفr*) |
|  | I - Y ـ س - |
| fD ( | \|r| الف| |
| د) با توجه به اطلاعات فوق نمى توان محاسبه كرد. | vrer |
|  | 1- 1 ـ ـ درآمد ملى برابر اسـت با |
| $\Delta V Y(3) \quad \Delta \hat{O}$ | AFA (الف) |

 $\Delta Y$ (s)
$\Delta Y \circ$ (ج
ه०r (ب)
الف) الز
I ـ ه - درآمد قابل تصرف، برابر است با :
pry (الف
ه○Y(ب)

Y ـ تغاوت توليد ناخالص داخلى با توليد ناخالص ملى، كدام يكى از موارد زير مىباشد؟ ج) مالياتهاى غيرمستقيم ب) خالص در آمد عوامل توليد از خارج
 مى فروشد، ارزش افزوده صنعت A A المران ، برابر است با:
ج) ه ه
الف) ه هF تومان
ب) ه هـ ب. تومان



الف) ب)

ه ـ عاملى كه سرمايه گذارى واتعى را با سرمايه گذارى ييشبينى شده، برابر مىكند، عبارت است از : الف) سرمايه كذأرى در موجودى انـار انبار ب) سرمايه گذارى يسّبينى نشده در مو موجودى انبار ج) جا يس انداز واقتىى د) هِ انداز يششبينى شده 4 ت تقاضاى كل در اقتصاد سهبخشى، برابر است با:

$$
\begin{gathered}
\mathrm{C}+\mathrm{I}+\mathrm{T}(\mathrm{Z} \\
\mathrm{C}+\mathrm{I}+\mathrm{S}
\end{gathered}
$$

الف) C+1
C+I+G (ب

V - يسانداز شخصى (بخش خحصوصى) ،
الف) آن قسمت از درآمد قابل تصرت شخصى است كـ كه بعد از مخارج مصرفى، باقى مىياند.
ب) بر درآمد ملى، منهای ماليات مستقيم است.
ج) ج (جNP ، منهاى ماليات مستقيم است. ج) درآمد شخصى، منهاى ماليات است.

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

$$
\text { O G/s } \mathrm{O} \text { با توجه به شكل، به } 9 \text { سؤال بعد باسـخ دهيد: بسانداز }
$$

OA(د
OD ج(
بיOB-DG (ب

OC (الف

9 ـ مقدار تعادلى مصرف، برابر تخواهد بود با :

$$
\begin{aligned}
& \mathrm{FC}+\mathrm{OC}(\mathrm{P} \\
& \mathrm{OB}+\mathrm{FC}(2
\end{aligned}
$$

ج) با انزايش NNP 6 ثابت مى 6 ماند.
د) با انزايش NNP ، كاهش مى يابل.

AC/FC(3
GH/HD (ج

OC-FC (الف OD-DG (ب)

ه ا ـ شيب تابِ چس انداز،
الفـ) همراه با افزايش NNP ، زياد مى شود. ب) برابر است با ابريب تكاثر.
: MPS ـ 11
FC/OC (الفت) FC/AC
،OD IY
الف) سرمايهگذارى برنامهريزى نشله، برابر است با
 ج) سر مايهگذارى برنامهريزى نشده، برابر است با GH . د) سرمايهگذارى برنامهريزى شده، برابر است با GH

پ

$$
\text { F(2 Y(ج } \quad Y / \Delta \text { ب) }
$$

f f
 ب؟) براى اقتصاد بياملى نلارد، زيرا نابرابرى بين درآمل مالياتى و مشخارج دولت نيز وجود دارد. ج) برايى اقتصهاد مهم است، زيرا باعث تغييرات در درآمله اشتغال و سطع قيمتها مى مشود. د) به دليل پايين بودن MPC ، مىىباشل.

10 ـ انزايش يكسان يسانداز در همه سطوح درآمل، ضريب تكاثر را

ج) تغيير نمىدهل.
د) ممه موارد بالا امكانيذير ميباشد.

الف) كاهش مىدهد. ب) افزايش مىدها.
\&

ج) هيل نهايى به مصر فت برابر
 الف) ميل نهايى به مصرف برابر با ب) ميل نهايى به مصر ف برابر

IV
الفض) مازاد C+In +G ب) علدمكارايى تقاضهاى كز در NNP اشتغال كامل مى. ج) مازاد S+T از I (

 ج) جاشپ
د) افزايش ماليات بر در آمد اشـناص الف) افزايش ماليات بر سود شركتها ب) قرض گرفتن از بانكکهاى تجارى




ج) اححلاث آن بىتفاوت است.
د) با اطلاعات مو جود نمى توان تصيميمرگفت. الف) با يل احلداث شود. ب) نبايل احداث شود.
 تغيير درآهل هلى به انلازه ......... محشود.
列 YOO (T الف)

ب)
 بالاتتر باشله كدام يكـ از توابع واردات زير، الين هلف را تأمين مىكتند؟

$$
\begin{array}{r}
M=m Y(? \\
M=0
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{r}
M=M_{0}+m Y \text { (الفـ) } \\
M=\bar{M}
\end{array}
$$


كل ذخاير بانكىها = ه م م ا ميليارد ريال

نقدينه (اسكناس و مسكوك) در دست مردم = =
نرخ ذخاير احتياطى = r درصد
نرخ ذخاير قانونى بانكـها = ^ درصد
Y ( الف)

Y Y ـ تقاضاى معاملاتى و احتياطى پول از نظر كينز، بستگى به،

ج) درآمد ملى و نرخ بهره جارد.
ب) نرخ بهره و نرخ ماليات دارد.

ج Y ـ موضوعى كه از اعتبار تئورى درآمد مطلق كينز كاست و اقتصاددانان را به فكر ارائه تئوريهاى جديد مصرف انداخت الف) افزايش مصرف در زمان جنگگ جهانى دوم


 ه 0 ـ در تئوريهاى اتتصاد كلان جديد (تئورى انتظارات عقلایى)،

 ج) سطح قيمتها نرخ طبيعى بيكارى را تعيين مىيكند. د) عرضه كل به تنهايى، مهمترين سسأله اقتصاد است.

צץ ـ اگر يكـ اقتصاد باز با وجود دولت، در حـر حالت تعادل باشد و واردات آن، بيشتر از صـادراتش باشذ، كدام يكى از گزينههاى زير درست است است
 ب) سرمايه گذارى بعلاوه مخارج دولت بيش از يساندانداز هما بعلاوه مالياتها است. ج) مالياتها بيش از مخارج دولت دولت است. د) سرمايه گذارى بعلاوه مخارج دولت، كمتر از پسانداندازها بعلاوه مالياتها است.

دولت باكدام يك از سياستهاى زير، مى تواند تقاضاى كل را افزايش دهد؟ YV

ج) افزايش نرخ بهر
د) تشويق سرمايه گذارى خصوصى

الف) تشويق سِانداز ب) مازاد بودجه
^^ - براساس برداشت بيروان اصل شتاب از منحنى فيليس، نرخ بيكارى از نرخ طبيعي بـيكاري كمتر خواهد شد هر گاه،

الف) تورم واقعى، بيشتر از تورم انتظارى باشد. د) تورم واقعى، صفر باشد. ب) تورم واقعى، كمتر از تورم انتظارى باشد.

Y9 - براساس نظريه مصرفكينز،
الف) ادوار تجارىى، بر ميل نهايى به مصرف اثرى ندارد، أما ضريب تكاثرى را تغير مىدهلد. ب) ميل نهايى به مصرف در ركود، كاهش و در رونق، افزايش میى يابلد. ج) ادوار تجارى بر MPC و و و وريب تكاثرى اثرى اثر ندارد. MPC (2 و ضريب تكاثرى انزايش مىيابند.
اكر هزينه سرمايه گذارى ه ه

براى اين طرح برابر است با:
ج) 9 د درصد
د) 9 / / درصصد
الف) ه/ / ا درصد
ب) 9 (1 درصد

الف) كشش تابع تقاخاى بول كمّ تر خواهل بود
ب) شيب منحنى تقاضاى يول كمتر خواهل بول بود. ج) منحنى تقاضاى بول بيشتو به بالا جابهجا مى شود.

د) منحنى تقاضاي پول عمودى تر خواهد بود.
، Md=K.P.Y _ _ r Y Y

الف) تقاضاى پول را از ديدگاه كمبريج نشان مىدهد كه ضريب K Kاهيت V
فيشر را دارد.



د) تابع تقاضاى بول از ديدگاه كينز است.
rr ـ در يك اقتصهاد دوبخشى، وقتى S>I است، الف) اقتصهاد در موقعيتى بر روى منحنى IS آرار دارد. ب) اقتصهاد در موتعيتى در بالالى منحنى IS اتحاد درار دارد. ج) اقتصاد در موقعيتي در سمت خِبٍ منحني IS ترار دارِد.

د) موقعيت اقتصاد، قابل تعيسن نيبست.


ج) اقتصادِ در دامنبهِكلابسيكب LM باشبِي. LM (د دِرِاي شِبِ مֵشبت باششد.
 بِ) منحنبي IS عمودى بأشيه.

هr ـ منحنى لافر (Laffer) نشاندهنده اين ايله است كه،
الف) انزايش نرخ ماليات، فقط تا حلى مى مى تواند درآمد كل مالياتى را بالا بيرده ب) افزايش نرخ بيكارى به كاهش نرخ تور تور مى انـانجامد. ج) افزايش نرخ ماليات به انزايش بيكارى مى انـيانجامد. د) همه موارد بالا صحيح است.
\& ـ ـ منحنحى تقاضاى كل در كدام يكـ از شرايط زير، كاملأ عمودى است؟ ج (LM عمودى باشد. (2 (2 اشيب منفى داشته باشد. الف) LM افقى باشد. ب) ( افقى باشل.


ج) مالياتها كاهش يابد.
د) در همه موارد بالا

الف) مخارج دولتى افزايش يابد. ب) صادرات افزايش يابد.

الف) به طرفداران نظريات فريدمن اطلاق مى مشان
 ج) معتقد به اين هستند كه فقط با سياست يولى فعال، مى توان انى اتتصاد را سامان داد. د) الف و ب صححي است.
 زيرا عملاُ نمى توانند باكشورهاى داراى دستمزد پايين رتابت كنند" ، صرفاً از ديدگاه اقتصادى دی، الف) صشحيع است. ب) غلط است.
ج) فقط وقتى كشورٍ دارأى دستمزد بالا، پس از تجارت آزاد بهصورت واردكننده درآيد ، غلط استـ. 2) فقط در باره كالاهاى كاربر، صادق است.

 د) افزايش قيمتها ب) افزايش حجم پول و مخارج دولتى



C-YF

- Y الف
- 

$2-r v$
_ Y _الف

- Yq
$e r$ 。
ات
rrer
e-10
-17
د-IV
e-1^
19 ـالف 19
$2 Y_{0}$
$2-Y 1$
C-YY
_ Y

7
V
$2-1$
ـ 9 ـالف

- 10 e-1-f

$$
2-1-\Delta
$$

- 11
- $Y$

P-Ir
e-r

- $1 r$
ef
C-IF
- ه


## كلكور/Tمايشى

## $\varepsilon$

$$
\begin{aligned}
& \text { I ـ تفاوت درآمد شخصى با درآمد قابل تصرف در، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ب) باليات بر درآمد اشخاص است. } \\
& \text { ج) سود توزيع نشده شركتها است. } \\
& \text { د) ماليات بر سود شركتها است. }
\end{aligned}
$$

O با توجه به اطلاعات داده شده، به r سؤال بعد باسخ دهيد (ارقام به ميليارد ريال) :
10.0

100
roo
$\Delta$ 。
Yo.
1.

90012

17012
900 (7
r ـ ـ درآمد شـخصىى، برابر است با :
الف) 700(ب)
r ـ ـ درآمد قابل تصرف، برابر است با :
910 (الف)
NNP - Y
10100 1000(ج

الف) ه

جرداختصهاى مربوط به بيهمهاى اجتماعى
ماليات بر سود شركتها
سود توزيع نشده شركتها
يرداخت هاى انتقالى
ماليات شخصى ( ماليات بر درآمد اشخاصى)

AFO (e درآمد ملى
r

 ب) كالاها و خِدمات غيرقانوني

ج) كالاها و خدمات غيربازارى و ارزش فراغت
د) همه موارد بالا

 است با:

V
الف) اتتصاد در حال يشرفت است.
ب) صادرات بيستر از واردات است.
ج) سرمايهگْارى خالص، منفى الصى است.
GNP (2 اسمى زياد مى شود ولى GNP حقيقى كاهش مى يابلد.
1 ـ اكر مخارج برنامهريزى شده Q ميليارد ريال، تغيير كند و باعث • Y ميليارد ريال تغيير در درآمد
ملى شود ، ضريب تكاتر برابر است با :
ro
F)

الف)
9 ـ شكان ركودى هنگامى رخ میدهد كهي




باشد.
د) موارد الف و ج صشيح است.
ه ا ـ در مدل دوبخششى پسانداز واقعى، هميشه برابر است با:
ج) سرمايهگذارى بيشبينىنشده الف) سرمايه گذارى واقعى د) تغيير در موجودى انبار ب) سرمايه گذارى يشبينى شده

11 ـ مقدار تقاضاى كل، در بخش خصوصى اقتصهاد به وسيله .......... تعيين مىشود.
الف) تقاطع تابع مصرف و پساند د) مجموع مخارج خانوارها و بنگاهها ب) برابرى MPC و MPS
 يابد ، NNP چند ميليارد ريال، انزايش مى
ris

1 (ج
Pl
Y الف





ج) ج (3) ه

الفش) 9 F ميليارد ريال، افزايش يافته است. با IV ( IV (

أ ـ ـ موقعى كه مخخارج دولت و مالياتها به مدل كينزى افزوده مىشود
الف) تابع مصرف به سمت بالا منتقل مىشود دو دو
ب) شرط تعادل به صورت S+G=I+T در مى آيل.
ج) شرط تعادل به صورت S+T=I+Gدر مى آيد.
د) همه موارد بالا صحيح است.


$$
\frac{1}{0 / V} l \text { (الف) }
$$

¢1 ـ از نظر تئورى كينز، كدام يك از موارد زير صححيح نيست؟
C+I+G=Y (الف
ب) سرمايه گذارى، تابعى از نرخ بهر




ج) تغييرى نُميكند.
د) نامعلوم است.

الف) افزايش مىيابد.
ب) كاهش مىيابد.
 متوازن دولت (افزايش يكسان در مخارج دولتى و ماليات ثابت) برابر است با :


( $\left.\frac{d Y}{d I_{0}}\right)$ در جه دامنهاى قرار میگيرد؟

$$
\begin{aligned}
-\infty<\frac{d Y}{d I_{0}}<\infty(ج & 0<\frac{d Y}{d I_{0}}<1 \text { (الف } \\
1<\frac{d Y}{d I_{0}}<\infty(0 & 1<\frac{d Y}{d I_{0}}<\Psi(ب)
\end{aligned}
$$


ضريب تكاثر بودجه متوازن،
الف) با ميل نهايى به واردات رابطه مستقيم دارد.
ب) با ميل نهايى به واردات رابطه معكوس دارد.
ج) با ميل نهايى به واردات رابطهاى ندارد.
د) برابر با يكك است.
ا ا ـ در تئورى جحرخه زندگى ( تئورى مصرف موديليانى )،


ج) افراد 6 ثروت و درآمل طول عمر خود را برایى داشتن مصرف يكنواخت بر نامهريزى مىكننل.
د) همه موارد بالا صسحيع است.

 YOQo
ج)
د
الف)
ب)
r F ـ ـاز نظر كينز ، تقاضاى سفتهبازى يوله تابعى است از:
ج) سطع قيمتها
الف) درآمل
د) نرخ بهره و درآمل
ب) نرخ بهره

ج) دارايى شيب بيش تر مىشود.
د) دارای شيب كمتر مىشود. الفـ) به سمت راست، انتقال بيدا ميكنل. ب) به سمت حیپ، انتقال بيدا مىكند.


ب) منحنى عرضه كل كوتاهملت را:به حثب منبرد و قيمتها را افزايش و GNP , Gاكاهش میدهل. ج) منحنى عرضه را به راست، انتقال مىدهمه.

د) موارد الف و ج صشحت است. .

داشته باشلد
( $\mathrm{Y}^{\mathrm{l}}<\mathrm{Y}^{\mathrm{d}}, \mathrm{M}^{\mathrm{s}}>\mathrm{M}^{\mathrm{d}}$.
الف)
．$Y^{s}>Y^{d}$ g $M^{s}<M^{d}$（د
با
 الف）بزرگڭتر از يكت اقتصهاد بدون بخش بو بولى است است



د）موارد ب و ج صحيح است．
ـكدام يكى از سياستهاى زير، اثر انبساطى بيش ترى بر درآمد ملى دارد؟
الف）الفايش هزينهاماى دولتى از طريق افزايش مالياتها



צ 9 ـ ـر كدام دامنه، ظرفيت بدون استفاده و بيكارى چششمگير عوامل توليد در سراسر اتتصاد، وجود
دارد؟

ه٪ ـ ـدر كدام دامنه، تنها برخی از بخشش هاى اقتصاد، ظرفيت مازاد دارند، يا به عبارت ديگر در برخى از بخشهها عوامل توليد بيكار، وجود دارد؟
Q。Q

OQ。（الف）
د) هيعكدام از موارد بالا
ب) (OQ

اس ــاگر در ركود اقتصادی، APC（ميل متوسط به مصرف）جــامعه انـزايش يـابد ، ولى در رونـت
 نظريههاى زير، سـازكارى دارد؟

ج）نظر يه درآمد دائمى فريدمن
د）نظريه حر جرخه زندگى موديليانى

الف）نظريه درآمد مطلق كينز ب）نظريه درآمد نسبى دوزنبرى

ץ ץ ـ هنگامى كه موجودى واقعى سرمايه هر بنگاه، بزرگتر از ححـم مطلوب سرعايه آن باشد،

$$
\begin{aligned}
& \text { Qo }{ }_{1} \text { (ج } \\
& \text { د) هيجِ كدام از موارد بالا } \\
& \text { OQ。 (الف) } \\
& \text { OQ }
\end{aligned}
$$

الف) سرمايه گذارى ناخالص بنگاه، منفى خواهد بود.

ج) سرمايهگّذارى خالص، مثبت و سرمايه گذارى ناخالص، منفى خواهد بود. د) سرمايه گذارى خالص، منفى خواهلد بود.

بr ـ اگگر در اتتصادى، همواره اضانه عرضه بیل برابر با اضانه تقاضاى اوراق بهادار باشد، مى توان نتيجه كرفت كه در آن اقتصاد،
الف) به اندازه حجم هول ، اوراق بهادار وجود دارد ب) تمام دارايىى هاى غيريولى به شكل اوراق بهادار هستند. ج) نرخ بهره وجود ندارد. د) نرخ بهره بازار يول، همواره برابر نرخ بهره اوراق بهادار است.

الف) بر نقش وول به عنوان وسيله معامله، تأكيد دارد. ب) بر نقش هول به عنوان وسيله ذخيره ثروت، تأكيد دارد.

ج) بر سرعت گردش بول ورل و نه مقدار آن، تأكيد دارد. د) همان نظريه تقاضاى يول فيشر است.

هr ــ اگر عرضه نيروى كار، تابعى از دستهزد حقيقى باشد و انعطاف پذيرى دستمزدها و قيمتها نيز وجود داشته باشد ،
الف) منحنى عرضه كل، عمودى است. ب) منحنى عرضه كل، افقى است.
\& \& ـ هر چهه ميل نهاییى به مصرف، بزرگتر باشد، منحنى تقاضاى كل،
الف) عمودى تر مىشود.
ب) انقىتر مى شود.
ج) شيب مبثت يِيدا مىكند.
د) شيب منحنى تقاضاى كل، ارتباطى به ميل نهايىى به مصرف ندارد.
VV

ج) مالياتها، تغيير يابد.
د) تكنولوزى يا حجم فيزيكى سرمايه، تغير كند.
^M ـ ـ منحنى اوليهاى كه فيلييس (Philips) استخراج كرد، بيانگر رابطه منفى ميان، ج) نرخ بيكارى و نرخ دستمز دها بود. د) نرخ استغال و نرخ دستمزدها ونرد.

الف) حجـم يول، تغيير كند.
ب) مخارج دولتى، تغير كند. الف) نرخ بيكارى و نرخ تورم بود ب) نرخ بيكارى و نرخ تغيير دستمزدها ونا بود.

 د) اقتصاد در ذامنه كلاسيكى LM قرار داشته باشد. ب) اتتصاد در دام نقدينگى باشد. Yo ـ بوقعى كه سطح واقعى قيمتها با سطح قيمتهاى مورد انتظار برابر است ، الف) تعادل اقتصاد كلان در كوتاتامدت و بلندي ب) شكاف تورمى وجود ندار ندارد.
ج) شُكاف ركودى وجود ندارد و و نرخ بيكارى با نرخ طبيعى بيكارى برابر است. د) همه موارد فوق، صحيح است.

## K

| rrer -r | ه\% - ب | -1V | $2-9$ | 1-r |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| -rf | \% Y - الف | -1^ | 1010 | -Y |
| هr \% ـ الف | $2-Y V$ | $2-19$ | $2-11$ | C-Y |
| \% | $2-Y \wedge$ | -ro | C-Ir | \% |
| $3-r v$ | 9 \% ـ الف | $2-Y 1$ | $2-14$ | $2-0$ |
| ^r | ${ }^{-r}$ | 2 - Yr | C-1F | 7 - ب- |
| -r9 | -r\| | H | e-10 | -V |
| 2-fo | $2-r r$ | - Yf | ج-19 | ^ - ب- |

# سؤالات اقتصادكلان، آزمون ورودى كارشناسى ارشد مديريت 

## *|YVo_Y| سال تحصيلى


 فرمولهاى زير بيانگر اين تعريف مىباشد؟

$$
\begin{equation*}
\mathrm{GNP}=\mathrm{C}+\mathrm{I}+\mathrm{G}+(\mathrm{X}-\mathrm{M})+\mathrm{D} \tag{1}
\end{equation*}
$$

$$
\begin{equation*}
\mathrm{Y}=\mathrm{C}+\mathrm{I}+\mathrm{G}+(\mathrm{X}-\mathrm{M}) \tag{Y}
\end{equation*}
$$

(T) $\mathrm{Y}=\mathrm{C}+\mathrm{G}+\mathrm{I}_{n}+(\mathrm{X}-\mathrm{M})-\mathrm{T}$
$\mathrm{Y}=\mathrm{GNP}-\mathrm{D}$



 هيجّكدام از اينها




F F ـ تعادل در اشتغال كامل، يعنى:
تساوى غرضه كل و تقاخاى كيلى (1)


هر سه جواب بالا صحيح است.
 در تاب آررده ثـمانان.

ه - بدنظر طرفلاران مكتب كينز،
(I) كاهش نرخ دستمزد، موجب افزايش توليد مى (Y)
(Y)
(
(F)
\& ـ در صورتىكه MPC برابر b فرض شود، ضهريب افزايش (ضريب تكاثرى)، برابر خوالمد بود با:

$$
\begin{gather*}
K=\frac{1}{1-b}  \tag{w}\\
K=\frac{1}{b}
\end{gather*}
$$

$$
K=\frac{1}{b-1}
$$

$$
\begin{equation*}
K=\frac{1}{b+1} \tag{r}
\end{equation*}
$$

كدام يكـ از جملات زير، صححيح است؟ V

اگر درآمد ملى، كاهش يابلد، ميزان بسانداز كم شده و ميل به مصرف نسـبت بـه مـيزان درآمـد، (Y)
انزايش بيدا مىيكند.
(Y)

افزايش ميل به نقدينگى، موجب افزايش سرمايه گذارى مى (F)
^ ـ در ششرايط بتحران بيكارى عوامل، توصيه مىشود،

(Y)
(Y) (Y)
(F)

9 ـدر محاسبه توليد ناخالص ملى، كدام يكى از اقلام زير نبايد منظور شود؟ (I) (I) (I (I) (F)
(Y) حقوق دريافتى بازنشستگان (Y)

(I)
(Y) خلمات به كار میرود.
(Y)
(fr (f)
| 1 ـ براى از بين بردن شكاف انقباضى، دولت بايد باندازه تأثير [ميزان] شكاف،

> (r)
> (F)
> (1) بر ميزان ماليات دريانتى ييفزايد.
> (Y) از سياست ضدتورمى، استفاده نمايد.





「
 آن جامعه برابر خواهد بود با:


If ـ
 (Y)



15 ـ به منظور ايجاد تعادل در ترازيرداختهها، دولتها مى توانند، [لبا اين فـرض كـه كـــرى تـراز
يرداختها وجود دارد.]

> نرخ رسمى يول خويش راد در برابر ارزهاى خارجى، افزايش دهندا
> ماليات بر توليد راكاهش دهند.

## ياسخنامه سؤالاتاقتصادكلان، آزمون وروودىارشناسىارشد مديريت 

(r)-Ir
(Y) -10
(Y) - $V$
( $\boldsymbol{r}$ ) $-\boldsymbol{F}$
( ${ }^{(r)}=1$
(r) - If
(F) -11
(Y) $-\wedge$
(f) - $\Delta$
$(\Gamma)-r$
(1)-10
(1)-Ir
(r) -9
( $\boldsymbol{(})-7$
(F) $=\boldsymbol{F}$

## سؤالات اقتصادكلان، آزمون ورودى كارشناسى ارشد مديريت

## ITYI_ YY سال تحصيلى


 YYo (F) IVD (Y) $1 \Delta \circ$ (Y) Yoo (1)

「 ـ تغاوت بين توليد ناخالص داخلى و توليد ناخالص ملى، (1) (1) استهلاك كم میباشلد
(Y)
(Y) خالص درآمد عآم (Y)
(F)

 واحلد، مىيبايد به اندازه،

$$
\begin{array}{lll}
\text { fo (ro } & \text { واحد باحد باشد. } & \text { واشد. }
\end{array}
$$

(1 YO واحد باشد.
(Y (Y واحد باشد.

Y تكاثر سرمايه گذارى، عبارت است از:

$$
\begin{array}{ll}
\frac{1}{1-b+b t}(r) & \frac{1}{1-b} \\
\frac{1}{1+b-b t} \text { (f) } & \frac{1}{1+b}
\end{array}
$$

كه b ميل نهايى به مصرف و t نرخ ماليات ميباشد.
ه - فرمول شاخص پاشه، براى محاسبه شاخص قيمتهاكدام يكى مىباشد؟

$$
\begin{align*}
& \left.\mathrm{P}_{\mathrm{t}}=\frac{\sum \mathrm{P}_{\mathrm{i}}^{\mathrm{t}} \mathrm{Q}_{\mathrm{i}}{ }^{0}}{\sum \mathrm{P}_{\mathrm{i}}^{\circ} \cdot \mathrm{Q}_{\mathrm{i}}{ }^{\circ}} \text { ( } \mathrm{r}\right) \\
& \mathrm{P}_{\mathrm{t}}=\frac{\sum \mathrm{P}_{\mathrm{i}}^{\mathrm{t}} \mathrm{Q}_{\mathrm{i}}^{\mathrm{t}}}{\sum \mathrm{P}_{\mathrm{i}}^{\circ} \mathrm{Q}_{\mathrm{i}}^{\mathrm{t}}}(1) \\
& \mathrm{P}_{\mathrm{t}}=\frac{\sum \mathrm{P}_{\mathrm{i}}^{\mathrm{t}} \mathrm{Q}_{\mathrm{i}}^{\mathrm{t}}}{\sum \mathrm{P}_{\mathrm{i}} \mathrm{Q}_{\mathrm{i}}{ }^{\circ}}  \tag{f}\\
& \mathrm{P}_{\mathrm{t}}=\frac{\sum \mathrm{P}_{\mathrm{i}} \mathrm{Q}_{\mathrm{i}}^{\mathrm{t}}}{\sum \mathrm{P}_{\mathrm{i}}^{\mathrm{t}} \mathrm{Q}_{\mathrm{i}}^{\mathrm{t}}} \tag{Y}
\end{align*}
$$

مقدار كالاى i در سال بايه ${ }^{\text {Q }}{ }^{\text {i }}$
t شاخصى باششه در سال Pt
t قيمت كالاى i در سال Pi
قيمت كالاى i در سال پايه
t مقلار كالاى i در سال Qi
§ ـ د در مدل دوبخششى تعادل درآمد ملى، شرط تعادل عبارت است از:
$\mathrm{I}=\mathrm{S}$ ( r )
$\mathrm{Y}=\mathrm{C}+\mathrm{I}$ ( 1 )
rg (F)
$\mathrm{Y}=\mathrm{C}+\mathrm{S} \quad(\mathrm{Y})$

 (Y)
(

 واحد باشد، در آن صورت، سرعت گر گردش پول، برابر است 1. (F)
$f(r)$
$\Delta$ (Y)
$r / \Delta$ (1)
9 ـكدام يك از موارد ذيل، جزءء ابزارهاى سياست بولى در ايران نمىباشد؟ (
(I) نسبت سيرده قانونى
(F)
(Y) نرخ بازده سهام (Y)

ه 1 ـ اگر حجم پايه پولى، نصف و ضريب تكاثرى پول، دو برابر گردد، در آن صـورت : (
(F)
(1) حجم پول، نصف میش (Y)
(Y) حجم يول، دو برابر مىشود.

I 1 ـ مهمترين منبع پايه پولى در دوره بعد از پيروزى انقلاب اسلامى چهه بوده است؟

(F) بدهى دولت به بانككها (F)

(1) شيب نزولى دارد.
(f)
(Y) افقى است.

٪
(1) (1) (Y) نرخ مالياتها با افزايش مأخذ مالياتها تغيير نمىكند.

(F)

If
(1) درآمد ملى آن دوره، ثابت خواهد ماند.
(Y) (Y) درآمد ملى در آن دوره، افزايش خواهد يافت.
(Y)

فقط منجر به افزايش سطح عمومى قيمتها خواهد شد.
كا ـا ــ در شرايط كمتر از اشتغال كامل، افزايش هزينههاى عمومى در بخش كالاها و خلدمات به شرط
كاهش هزينههاى انتقالى به همان ميزان،
(1) هنجر به افزايش درآمل ملى خواهد شلد.
(Y)
( $\mathbf{~ ( Y ) ~ م ن ج ر ~ ب ه ~ ت و ز ي ع ~ ع ا د ل ا ن ه ت ر ~ د ر ا ٓ م د ~ و ~ ث ر و ت ~ خ و ا ه د ~ ش د . ~}$
در درآمد ملى، بىاثر خواهد بود.

## باسخنامه سؤالاتاقتصادكلان، آزمونوروودئكار شناسىارشدمديريت ITYI_VY سال تحصيلى

(r) - Ir
(r)-1。
(Y) - V
( $\mathbf{Y}$ ) $-F$
(1)-1
(Y) - If
(r) - 11
(f) - 1
(1)- $\Delta$
(r) - Y
(1)-10
(Y) - IY
(Y)-9
(f) -7
(1) - r

## سؤالات اقتصادكلان، آزمون ورودى كارشناسى ارشد مليريت

## | WY W_YY سال تحصيلى

 (Y) كليه معاملاتى است كه در يكك اقتصاد، در طول يكت دوره يك ساله انجام مىشود.
 (F)

$$
\begin{aligned}
& \text { Y ـ منظور از سرمايه گذارى مستقل؛ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { (F) }
\end{aligned}
$$

 افزايشى برابر YQ درصد را نسبت به سال پايه نشان دهد. درآمد ملى به قيمت ثابت، برابر خواهد بـد بود

FVD。 (F)
$7000(r)$
Fooo (Y)
rvo. (1)
Y ـ ـ در يحى اقتصاد دوبخشىى، در صهورتى كه متوسط مصرف (APC) برابر


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) (Y (Y (Y) } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { ( }{ }^{(\Psi)} \text { ( } \\
& \text { (F) (F) }
\end{aligned}
$$

ه ـ در يكى اقتصاد دوبخشى، اگر ميزان مصرف برنامهريزى شله برابر 0 0 و سرمايه گذارى برابر roor واحد باشدل،
( (1) درآمد ملى [تعادلى] برابر ه Po o خواهد بود.


^ ـ در صورتى كه نرخ ذخاير قانونى سبردهمهاى بانكى، افزايش يابد،
(1) (1)
(Y) (Y) (Y (Y)
 (f) (f)
، ـ در معادلa MV=GNP

M (1)
M
(V) (V) (V) (F) نمايشخر كليه وسائل يرداخت در مبادلات (VNP) اس (F) است.

 اقتصيادى آن جامعه برابر خواهد بود با: $f(F)$

$$
\begin{equation*}
r(\mu) \tag{1}
\end{equation*}
$$

$$
7 \text { (Y) }
$$

1 (1) ـيببكوچكتر از يك در تابع مصرف، به اين مفهوم است كه: (1) ميل نهايى به مصرف، كوحكر (1)
 (V) همئ بوارد فوق.

$$
\begin{aligned}
& \text { § ـ تِفاوت بين توليد ناخالص ملى و توليد ناخالص داخلى، }
\end{aligned}
$$

> هز هاينه استهلاك ك سرمايهما است
> (Y)
> خالص درآمد عوامل از خارج است.
> V - در صورتى كه دولت به استقراض از بانكى مركزى مبادرت نمايد، (

> بإيه يولى، تضعيف میشيود
> پايه يولى، افزايش مىيابد.

$$
\begin{align*}
& \text { (Y) (Y) درآمل ملى [تعادلى] برابر } \\
& \text { (Y) } \tag{f}
\end{align*}
$$


W| ـ منحنى IS ، كدام يكـ از روابط زير را نشان مىدهد؟
(1) رابطه مشت بين نرخ بهره و سطع درآمد ملى. (Y) (Y) رابطه منفى بيننرخ بهره و سطح درآمد ملى. (f)



10

 19 ـ ـانكـ مركزى از كدام يكى از طرق زير مىتواند امكان أفزايش سبردههاى ديدارى را به وجـود

> (1) كاهش حجم ذخاير نقلى بانكکها و يا انزايش ذخاير قانونى سيردهمها. (Y)
كاهش حجم ذخاير نقدى بانكتها و يا كاهش ذخاير قانونى سريردهما.

ـ در يكى مدل اتتصاد حهاربخششى، افزايش صادرات، IV. (1) منجر به كاهش درآمد ملى كشور صادركننده، خواهد شدلـد
 ( در درآمد ملى كشور صادركننده، بى تأثير خواهد اند بود.
 (1) اسكناس و مسكوك منتشره به وسيله دولت و سهر دههانى ديدارى نزد بانكکها.




19 ـ افزايش نرخ تنزيل به وسيله بانكى مركزى، مبين كدام يك از حالات زير است؟

 (Y) (f) كاهش نرخ تنزيل در بازار.

Y- ت تورمى كه علت بروز آن افزايش دستمزدها يا فشار مزد باشد، در حقيقت، (1) تورم ناشى از افزايش تقاضا است.
 (
(F) نظريه طرفدارانان مكبب يولى، در بارهٔ تورم است.

## باسخنامه سؤالاتاقتصادكلان، آزمون ورودى كار شناسىارشد مديريت ITVY - YF سال تحصيلى

(Y) - IV
$(r)-1 r$
( ${ }^{4}$ ) -9
(F) - $\Delta$
(f) -1
( ${ }^{(1)}$ - $1 \wedge$
(r) - If
(r) -1 。
(F) -7
(1) - Y
(1) -19
(r) -10
(F) -11
( $Y$ ) - V
(Y) $-Y$
(Y) - Yo
(Y) -17
(1)- IY
( $(\boldsymbol{r})-\wedge$
(f) $-f$

سؤالات اقتصادكلان، آزمون ورودى كارشناسى ارشل مليريت
ITYY_ YF سال تحصيلى

ا ـ تفاوت بين توليد ناخالص داخلى و توليد ناخالص ملى،


Y ـ خريب فزاينده هزينههاى عمومى،
(1) بزرگتر از از ضريب فزاينده مالياتها است.


باشد ضريب فزاينده مالى در آن جامعه، برابر خواهد بود بود با:
f (f)
$r$ (r)

- ( r )




تأثير در درآمد ملى كثشور صادرككندهه، نخواهمد داشتا
ه ـ در صورتىكه افزايش هزينهها در بودجه كشور، منحصراً از مححل افزايش مالياتها تأمـين شـود
صرفنظر از ميزان ضريب فزاينده مالى،

(Y) (Y)
( ( )
در سطح در دآمد ملي، تنغيرى حامل نخواهو شد
¢




با افزايش درآمد، سرمايه گذارى افزايش مىيابد.



(r) با حذف كالاهايى كه در بازار مبادله نمى شود.

به GNP (1) GNP
(Y) به


(Y)
(r)
(F) (Fطح جارى سر مايه گذارىى رابا تغييرات در سطح توليد.
 در يكى از وضعيتهانى زيرا


$$
\begin{equation*}
\text { نرخ بهره ه } 1 \text { / ه وططح درآمد ه •^ ريال باشد. } \tag{Y}
\end{equation*}
$$


نرخ بهزه ه 1 / / و سطع درآمد ه ه 9 ريال باشد.
1 | 1 ـ منحنى فيليس، نشاندهـنده كدام يكـ از حالات زير است


(r) نرخهاى بالاى بيكارى همراه با الزايش بسيار در نرخهاى دستمزد يولى.
(f) (f نرخاى بالاى تورم همراه با افزايش كمى در نرخهاى دستمزد بولى.
r (I) حجم بول + سير دهمایى دولتى
(Y) ( اسكناس و مسكوكث در دست مردم + سيردهمهاى ديدارى.

> (اسكناس و مسكوك منتشره + سيردههاى غيرديدارى بخش خصوصى.
> ؟! ـ ـ سرمايه گذارى القايع، بر اثر كدام يكـ از حالات زير، ايجاد مىشـود؟
> (1) انزايش در واردات (Y)
> (Y) افزايش در صادرات (Y)

أ ـ ـ در صورتىكه انزايش هزينههاى خريد كالاها و خدمات به وسيله كاهش هـزينههاى انـتقالى، جبران شود،
(1) درآمد ملى، افزايش خواهد يافت.
(Y) درآمد ملى، كاهش خواهد يافت.

درآمد ملى، تغيرى نخْواهد
درآمل قابل تصرف افراد، كاهش خواهد يافت.
10 10 برای سياسـتهاى يولى و مالى، ابزارهاى اجحرايم مجزايعى مـورد اسـتفاده است. كــدام يكى از ابزارهاى زير، مربوط به سياستهاى پولى نيست؟
(1) تغييرات ذخاير قانونى سيردهها
(Y) انتشار و توزيع اوراق قرضه دولتى [توسط بانكت مركزى]
(Y (Y جيرهبندى اعتبارات بانكى
(F)
\&
(1) از طريق استفاده از ذخاير مالى [دولت] تأمين مالى شوند.
(Y)
(Y)
(F)

ياسخنامه سؤالاتاقتصادكلان، آزمون وروذى الر شناسى ارشد مديريت IFYY = VF سال تصصيلى

(1)- If
(f) -10
(Y)-17
(F) -9
( ${ }^{(1)}-10$
(1)-11
(r) - IY
( $Y$ ) $-\Delta$
(f) -7
( $Y$ ) $-V$
( $Y$ ) $-\wedge$
(r) -1
(1) $-Y$
(r) $-r$
(Y) $-F$

 "سرمايه گذارى مستقلِ" مى گويند.
(F)

#  مسكوكات و اسكناس 

(Y) مسكوكات و اسكناس و سر مايههاى [خسابهاى] جارى مردم تزد بان بانك.
(Y)
(f) (f)

## باسخنامه سؤالاتاقتصادكلان، آزمونوروديكار شناسىارشداقتصاد 

| (r) - Y | (Y) - 17 | (f)-11 |  | (1) -1 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| (Y) - YY | (r)- IV | (r) - IY | (Y) - V | (1) $-Y$ |
| (r) - Y | (r) - 11 | (1)- ir | (r) - $\wedge$ | (Y) - $Y$ |
| (Y) - Yp | (r) -19 | (1)- If | (1) -9 | (r) - F |
| (Y) -YD | (1)-Y。 | (r)-10 | (F) -1. | ( ${ }^{\boldsymbol{r}}$ ) - ${ }^{\text {d }}$ |

## سؤالات اقتصاد كلان، آزمون ورودى كارشناسى ارشد اقتصاد

## | WYo_ Y| سال تحصيلى

ا ـ در محاسبه توليد ناخالص داخلى، تغييرات موجودوى انبارها مىبايست،
( ( ) در رونش توليد منظور شود. ( ( ) در در روش درآمد منظور شود.

Y ـ مصرف





$$
\begin{aligned}
& \text { 「 ـ در نمودار تعيين درآمد كينز در كدام يك از حالات زير، تعادل ناهايدار وجود دارد؟ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { (Y) } \\
& \text { (F) } \\
& \text { f ـ ش ش } \\
& \mathrm{I}=\mathrm{S} .(\mathrm{r}) \mathrm{S}+\mathrm{T}=\mathrm{G}+\mathrm{I} \text { ( } \mathrm{I} \text { ) }  \tag{1}\\
& \mathrm{M}+\mathrm{S}+\mathrm{T}=\mathrm{G}+\mathrm{I}+\mathrm{X} \quad \text { (f) } \mathrm{Y}=\mathrm{C}+\mathrm{S}+\mathrm{T} \tag{Y}
\end{align*}
$$

هـ ـ افزايش ميل نهايى به وإردات، موجب

 مى شود.

9 - توزيع درآمد به نفع خانوارهاى كم درآمل، موجب مىگر

(Y) مصرف كل از طريق جابهجايى (انتقال) رو به بالالى منحنى مصرف، افزايش يالبا يالبد.


A ـ سياست انبساطى مالى، در درجه اول،

(Y)
( ${ }^{(Y)}$
(F)

4 ـ تفاوت ميان حجم نقدينگى بخش خحوصى (1) (1) و شبهيول عبارت اسبت از:
(I) نقدينگی، همان شبهول (Y) (Y)
(Y)
(Y)

شبه هول، بخشى از نقدينگى است.
ه ـ ـ اگر قيمت اوراق قرضه، انزايش يابد به معنى اين است كه اسه:



11 - 11
(I) (Yازاد حسابهاى جاري مىشود. (Y) (
(F)

Y Y ـ سياست أنبساطى ماللى، همراه با سياست انقياضى پولىى، باعث مىشود كه؛
زياد شود ولى نرخ بهره ممكن است بالا يا با يايسن زود.


نرخ بهره كم شود و GNP ممكن است بالا و يا پا يايِن زود.

(1) توليد ناخالص ملى حقيقى، بيشتر از توليد ناخالص ملى اسمى باشد.

(
(F)

F F ـ ـ اگر در كشورى نسبت سرمايه به بازده (محصول) به مرور زمان افزايش يابل، اين افزايش به اين معنى است كه،

> (1) سهم سرمايهداران از درآمد ملى، افزايش يافته است.
(Y) (Y)




$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& (\text { (F) }
\end{aligned}
$$

دريافت مىكنند برابر است با:

$$
\begin{aligned}
& \text { (I) (I ) } \\
& \text { (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

\& 1 ـ هرگاه در اقتصاد، تمامى منابع در اشتغال كامل باشد و مخارج دولت افزايش يابد، جه اتفاقى

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) بانكك مركزى، پول چآپ خواهد كرد. (Y) ارزش حقيقى پول، كاهش خواهد يافت. }
\end{aligned}
$$

خر IV خواهد گذاشت و آنها را افزايش خخواهد داد (1) اقتصاد در بيكارى نباشد.

(Y) بازار عوامل توليد با تنگناهاى اقتصاد روبرو نباش (Y) (F) (F) منحنى IS ، كاملاً عمودى بار بالشد.
 درآمد سالانهاى برابر با


$$
\begin{align*}
& (r) \\
& \text { ( }  \tag{Y}\\
& \text { ( } \tag{1}
\end{align*}
$$



# سؤالات اقتصاد كلان، آزمون ورودى كارشناسى ارشد اقتصاد 

## 

> 1 - براساس نظرئ درآمل مطلق، كدام يك از شرايط زير، صحيح است؟ (1) ميل متوسط به مصرف با افزايش درآمد، كاهش مى يابلد. (Y) ميل متوسط به مصرف، ثابت است.
 (F)

Y - براساس نظريه درآمد نسبى دوزنبرى، كدام يكـ از شرايط زير، صحيح است؟
 (Y) ( (Y)
(F) (F) (Fوزنبرى معتقد است كه در سالهاى ركود، درآمد جارى، تنها عاملى است كه روى مصرف جارى
تأثير مى گذارد.

「 ـ با نرخ تورم حقيقى دارد؟
 † شرايط زير، صـحيح است؟
 (Y) (Y) (Y (Y
(Y)



( (1) افزايش در نرخ بهره (i) و كاهش در درآمد ملى (Y).

#  <br> (Y) و أفزايش در درآمد ملى (i) (Y) <br> (F) أفزايش در نرخ بهره (i) و درآمل ملى (i) (F) <br> ٪ ــكدام يكـ از اقلام زير، در درآمد ملى (NY) شامل نمى شود؟ <br> ( <br> (F) (F) <br> - درآمل ا فراد أز محل الجار (1) <br> (Y) حقوق كارمنذان بِمانى 

> V - در يكى اقتصصاد بسته و بدون دولت، درآمد وقتى در تعادل است كه،
> (I) موجودى انبار، صفر باشد.
(Y)
(r)
(P)
^ ـ ارزش تنزيل شده نعلى (PDV) درآمدهاى آينده از سرمايه گذارى،
(1)
(Y)
(T)

با نرخ كارمزد وامها، رابطه مستقيم دارد.
9 ـ از نظر اتتصاددإنان كلاسيكى، منحنى عرضه كل،
( (
(F)

ها ـ ـر كدام يكـ از سالات زير، تورم حاهِل مى شود؟
(1) انتقال منحنى عرضه كل بطرف جي و و بالا
(انتقال منجنى تقاضاى كل بطر (Y)
( انتقال منحنى عرضه كل بطرف حثّ و تقاضاى كل [به طرف راست]
(f) (f) كليه حالات فوق


(F) درزآمد ملى، كاهش مىيابل. (F)

Y
 (Y)
( ( $)$


「


( ( )
(f)
flf ـ ـ در شرايط توهم پولى و حداقل دستمزدها،




10 ـ در كدام يك از موارد ذيل، سياست مالى هيج تأثيرى بر سطح درآمد ملى نخواهد داشت؟
(1) منحنى LM (
(Y) دارارى شيب بینهايت باشد.
 منخنى IS عمودى باشد.
(1) ـ قيمت اوراق قرضه با نرخ بهره،
(1) رابطه مستقيم دارد.
(Y) رابطه عكس دارد.
(F)
r


(Y) أزايش سرمايه گذارى و ج جابهجايى IS (Y)

(F) أزايش مصرف و جابهجايى IS مى أىود.
\11 ـ براساس فرضيه درآمد دائمى،




مصرف خانوار، با تغييرات در ذرآمد انتظارى تغيرنمىكنذ، بلكه با تغييرات در درآمــد زودگـنـر
تغيير مىكند.
19 ـ منحنى تقاضاى كل، نزولى است حچون :
(1) با مصرف بيشتر يكن كألا، مطلوبيت نهايى كاهش مى يابد، لذا حاضويم قيمت كمترى بيردازيم. (Y)
افزايش میدهد و توليد بالا مىرود.
(Y) (F)
( ـ ـنرخ بيكارى طبيعى،
آن (1)
(T) ( (f) ○ با استفاده از فرض ثابت بودن ساير شرايط و يكى از كلمات جهارگانه زير، جمملات سؤالات زير را تكميل كنيد:

M Y ـ ـ در اقتصادى در شرايط تعادل، تزريقات (injections) به سيستم گردشى درآمد و توليل، بزرگتر از تراوشات (Leakages) ، دولت مواجه با مازاد بودجه و تراز تجارى داراى كسرى در يك سال معين
 (1) بزرگكتر [از]
(Y) كوجكت
(
(F)

ـكدام يكـ از موارد زير، جزء ويزگى هاى تابع مصرف كينز بهشمار میرود؟ YY (1) در بلندملدت، ميل متوسط و نهايى به هصر ف برابرند.
(Y)
( (



(r)

اكر (F)

شرايط زير، صحيح است؟؟
(1) ابعاد وولى و واقعى اتتصاد با هم تحليل مى شوند. (Y)
(r) (Y) (Y)

فرض میشود كه دستمز هولى، انعطاف انبساطى دارد ولى انعطاف انتقاضى ندارد.



Fo (l)

Y Y ـ ـ در اقتصاد كلاسيك، بازار يول، تئورى تعيين
(1) سطح قيمت است. (Y) (Y) سطح اشتغال است.

Y Y ـ د د مباحث تعادل طرف تقاضا، تغيير متغيرهاى سياست (مالى و يولى)،

(Y)

را تغير دهد.
(F) (F) به هر صورتى كه انتخاب شود، توليد و قيمت رابا هم افزايش مىدهد.

$$
\begin{align*}
& \text { MPC=APC }  \tag{1}\\
& \text { MPC }>\text { APC }  \tag{Y}\\
& \text { MPC<APC } \tag{1}
\end{align*}
$$

MPC=APC و در سطوح بالا MPC<APC در سطوح پإين درآمد، MPC

(Y)

(F)
تأثيرى ندارد.

צץ - منحنى عرضه كل از نقطهنظر كينزيها (Keynesians) و يولىها (Monetarists)كدام يك از حالات زير را بخود ميگيرد؟
 آن كشور در شـرايط نرخ ارز ثابتى،


(ّ) نه كم تر از حلد، و نه بيشتر از حد ارزشيابى مىشود.
(F) احتمالاً در شرايط نرخ ارز شناور، ارزش بول آن كثور، انزايش مىيابد.
 كا كاهش خواهد يافت

ز.
(1) فقط ارزش كالاهاى واسطهاى رابه حساب آورد.

فقط كالإهاى نهايى را به حساب آ آورد.
(Y) تمامى معاملات و مبادلات را به حساب آورد.

$$
\begin{align*}
& \text { سرعت واتقى يول، با سرعت مطلوب بي بول بر برابر است. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { درآمد كل در وضبيت تعادل خواهد بود. }  \tag{F}\\
& \text { Y Y ـ تقاضاى كل براسأس نظريه مغذارى يول، بيوسته برابر با } \\
& \text { MVQ ( } 1 \text { ( }) \\
& \text { C+G+T (f) است. C+S+X } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { (Y) } \tag{}
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ا r ـ ـ سياستهاى مديريت تقاضا يكى از تغييرات زير را شامل نمى شودد: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (F) (F) ابتداكاهثش و آنگاه افزايش مى (Y) }
\end{aligned}
$$



$1 \circ \wedge$ (F)
1A. (r)
$100(Y)$
11。(1) خواهد بود با :
(IT + براساس "غرضيه درآمد دوران زندگى"، مصرف بستگى به، (1) درآمد جارى دارد در
(Y) درآمد و ثروت در طول عمر دارد دارد
(Y)
(F) (F) فقط به ثروت دارده



(T) (T)
(F) (F)


(F) (F) به سمت راست، جرخش بيدا خواهد كرد.
(Y) به سمت راست، انتقال خو/هد يافت.

ـ ـ ـ مدل اقتصـاد كلان اقتصاددانان كلاسيك، بر اين فرض استوار است كه،
(I)

(r) مزد يولى را (
(F)

(1) تورم ناشى از انبساط تقاضا است.
(Y)
(
(f) (f)


(Y) سياست ماللى، كاملاً بىاثر استر است (Y)
(Y)
(f)
 (I) هر نوع تورمى كه در حد معقول باشد، منجر به افزايش توليد خواهد شد. (Y) ( (f)

## باسخنامه سؤالاتاقتصادكلان، آزمونورودى كارشناسىارشداقتصاد |rYo_Y| Wال_تحصيلى

| (r)-rr | (1)- Yo | (r)- IV | (F)-9 | (Y)-1 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| (Y) - MF | (Y)-Y7 | (1)-10 | (Y)-10 | (F) - Y |
| (r)-ro | (Y)-YV | (1)-19 | (r)-11 | (1) - r |
| (r)-r | (r) - YA | (r)- $\mathrm{Y}_{0}$ | (r) - Ir | (1) - $P$ |
| (1)-rv | (1)- Y 9 | (r)- $Y$ I | (Y) - IY | (1) - $\Delta$ |
| (f) - r | (Y)-ro | (1)- MY | ( $F, \mathrm{~g}$ )-IF | (Y) - 7 |
| (r)-rq | (F)-ri | (r) - Yr | (Y) - 10 | (1) - V |
| (Y)-Fo | (1) - YY | (Y) - Yf | (\%) -17 | (Y) - ^ |

# سؤالات اقتصاد كلان، آزمون ورودى كارشناسى ارشد اقتصاد 

## |YYI_ YY سال تحصيلى

$$
\begin{align*}
& \text { 1 ـ منحنى فيليّس، } \\
& \text { (1) رابطه بين سطع عمومى قيمتها و اشتغال را نشان دهيد [مىدهد]. } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { (世) رابطه بين تورم و اشتغال را نشان دهيد [مىدهد]. } \\
& \text { رابطه بين تورم و بيكارى را نشان دهيد [ميدهد]. } \tag{f}
\end{align*}
$$


 است كاهش و الفزايش (يابيد] و يا ثابت بماند.
(Y) (\%) بازار يول و كالا، افزايش خراهو (F)

$$
\begin{align*}
& \text { r ــ كدام يكى از ضرايب فزاينده زير، با تغيير درآمد، فرقى نهى } \\
& \text { (1) خريب نزاينده ميل نهاييى به مصرف } \\
& \text { (Y) (Y) } \\
& \text { ضريب فزاينده ميل نهايى به ماليات (r) } \\
& \text { ضريب فزاينده ميل نهايى به والردات } \tag{f}
\end{align*}
$$

ـ
با يكديگر متفاوت است؟

ه - حنانجه ميل متوسط به مصرف، برابر با ^/ه باشلد در اين صورت، ضريب فزاينده سرمايهگذارى در اقتصاد دو بخشى، برابر است با:

$$
\text { هيجكدام (F) } \quad 1 / r \Delta \text { (Y) } \quad \Delta \text { (Y) } \quad \text { ( })
$$

9 ـ شيب منخنى IS ، بستغى دارد به:



كشش (f)
V

(Y) مخارج دولت، افزايش يابد.
(Y)
(f) (F) مخارج دولت و مالياتهاهر دو به ميزان مساوى، كاهش يابند.





9 ـ شرط ايجاد تعادل در يكى الگُوى سه بخششى اقتصاد كلان، اين الست كه:
(1) مالياتها با خريدها

 تمامى موارد فوق، مىتواند صحيح باشند.

ها ـ ــنحنى IS
(1) (1) منحنى تعادل در بازار كالا را نشان میدهدهـ

باشد را نشان مىدهد و شيب آن مثبت مىىاشند.



$$
\begin{align*}
& \text { I } 1 \text { - براساس "فرضيه درآمد دايمى"، }  \tag{F}\\
& \text { (1) درآمد جارى = درآمد موقتى + درآمد دآيمى } \\
& \text { (Y) (Y) درآمد دايمى = درآمد جآري } \\
& \text { درآمد بوقتى = درآمد دايمى + درآمد جارى } \tag{}
\end{align*}
$$

(F)

(I)

درTآمد افراد در طول دوران زندگى آنها با نوسان زيادى مواجه مى (Y)
(Y)
(F)
†| ـ براساس نظريه كينز، علت عمله بيكارى،،
(1) كمبود عرضه كل است.
(Y)
(Y) كمبود تقاضای كل است.
(F)

،LM If
(1) شكل عمودى خواهد داشت.
(Y)

10 ـ تفاوت مكتب اقتصهاد طرفدار عرخهه با مكتب كينز، اين است كه (1) كينز، تأكيد زيادى بر عرضه دارد.

كينز، تأكيد زيادى بر تقاضا (Y) (Y)
(Y) اقتصهاد طرفدار عرضه، تأكيد زيادى بر تقاضا دارد.

هيجكدام
9 (1) ــ راه حل مكتب اقتصاد طرفدار عرضه، براى از بين بردن تورم همراه با ركود، اين است كه

(F)
(1) انگيزه كار را افزايش دهد.
(Y) انگيزه يسانداز را الزايش دهد.
(iV
(F) شيب مثبت خواهد داشت.

وجود نخواهل داشت.
(I) عمودى خواهل بود.
(Y) نزولى خواهد بود.

$$
\begin{align*}
& \text { ^ا ـ ـدر ترسيم نمودار LM ، فرض محى شوند كه، } \\
& \text { (1) عرضه پول، ثابت است. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

(Y)

19 ـ ـدر وضيعت تله نقدينگى، منحنى تقاضاى كل، شكلى

$$
\begin{align*}
& \text { (f) (f) }  \tag{f}\\
& \text { (Y) باكشش خواهد بود. } \\
& \text { Y - تورم ناشى از "فشار مزد" در حقيقت، } \\
& \text { (1) تورم ناشى از انبساط تقاضا است. }
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) } \\
& \text { (F) (F) } \\
& \text { | Y ـ بر اساس نظريه فريدمن (فرضيه نرخ طبيعى)، در درازمدت، منحنى فيليتس شكلى } \\
& \text { ( } \\
& \text { (f) افقى خواهد داشت. } \\
& \text { (1) نزولى خواهد داشت. } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

 بول،

> (1)
> (Y)
> (F)
> (F)
( بر - بر طبق "تضيه بودجه متوازن" در نتيجه افزايش مساوى در مخارج و مالياتهاى دولت، منحنى〔IS

| ( ) | (1) به طرف (1) |
| :---: | :---: |
| (f) | (Y) |

 خواهد شد كه،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) توليد ملى حقيقى و سطح قيمتها هر دو بالا رود. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \begin{array}{ll}
\text { (F) }
\end{array} \\
& \text { Yه - بر اساس نظريه فريلمن، در درازمدت، نرخ طبيعى بيكارى، } \\
& \text {. برابر است با صفري ( }  \tag{1}\\
& \text { (F) }  \tag{Y}\\
& \text { رامىتوان كامش داد } \\
& \text { را نمى انوان تقليل داد. }
\end{align*}
$$

צף ـ نظريهكينز در رابطه با سرمايه گذارى با:
(1) نرخ بازده داخلى، ارتباط دارد.
(F) اصل (F) (Y)

ـ YV تورم ناشى از "فشار عرضه"، موقعى اتفاق مىانتد كه، (I) (Y) (Y) هيجكدام (f)

Y^ ـ در زمان تورم، درآملهاى دولت، گرايش به
 مشمول نرخ متوسط مالياتى بالالترى مى شوند
 (W)

دولت، يرداخت گردد.
(F) (F)

צ 9 ـ اقتصهاددانان بيرو مكتب "بخخش عرضهه (supply-side)" اتتصاد، معتقدند كه منحنى عرضه كل مى تواند از طريق كدام سياست زير به سمت راست، انتقال يابد؟

(F) كامش (نرخ) ماليات بر درآمد (Y)



 (F)

(1) نرخ بهره افزايش خواهو اهد يافت (Y)
(Y)
(
(F)

(I)
(Y) (Y)

بr ـ تعقق كدام يكى از شرايط ز زير، مى تواند موجب انتقال تابع مصرفكينز بهسمت بايين شود؟
(
كاهش در درآمد (1)
انزايش در درآمد
(Y) انزايش در ثروت

FF F ـ براى اين كه فرضيه درآمد مطلق كينز با اطلاعات سرى زمانى، سازگار باشد، (I) تابع مصر (I (V)
 ميل نهايى به مصرف بايد در طول زلم ميل متوسط به مصرفب بايد در طول زمان، كاهش يانـ

هr ـ فرضيه درآمد دائمى، بيان مى هارد كه افراد باگروه درآمدى بالاتر،

داراي رفتار مصر ف بابثاتى هستند.

\&
(I)
 غيريولگرا.
دلالت بر اين دارد كه نرخ بهر ه، يكك عامل مهمى در تعين سرمايه گذارى نيست.
(f)

(I) الزايش در حجمز بول
(Y) الزايش در حجم بول و كاهش در سطع قيمتها

كاهش در حصجم بول و انزايش در سطح قيدتها
^٪ ـ ـكدام يك از عبارات زير، صححيح نيست؟
 است.
اقتصاددانان پولىگرا [يولگرا] استدلال مىكندل، بعيد نيسته در اثر افزايش حجم پول، نرخ بهره انزايش يابد.
اقتصاددانان بولىگّرا [يولگرا] معتقدند كه منخنى IS دارابى وضعيتى نزديك به حـالت افـقى إست زيراكه تقاضاى كل به تغيرات نرخ بهرانه، بسيار حساس است.
（F）
است．
Q
 （Y）

تعيين مىگردد．

 كشور ها تقليل مىيابد． （F） ．ـ F．F．
（Y）اشتغال رادر بلندمدت، افزايش دهد．
اشتغال را در كوتاهمدت، كاهش دهد． （1）أشتغال را افزايش دهل． بيكارى را افزايش دهد．

ياسخنامه سؤالاتااقتصادكلان، آزمون ورودى كارشناسى ارشداقتصاد IFVI＿VY سالتحصيلى
（f）－rv
（1）－YA
（r）-19
（1）－1。
（F）-1
（f）$-1 \wedge$
（F）－ 94
（F）$-Y_{0}$
（1）－11
（Y）－Y
（r）－ヶq
（r）$-r$ 。
（r）－YI
（i）$-1 \%$
（Y）－$Y$
（ $F, Y$ ）$F_{0}$
（r）－rl
（F）－YY
（r）－Ir
（f）$-f$
（1）－rr
（Y）－Yr
（Y）－If
（f）－ 0
（r）－$r$
（r）－YF
（Y）-10
（Y）－7
（1）－rf
（Y）$-Y D$
（F）-17
（Y）－V
（f）－$r \Delta$
（ $Y, 1$ ）＿Y
（1）－IV
（r）－ 1
（F）$\quad$ r
（r）＿YV
（1）-11
（r）-9

# سؤالات اقتصاد كلان، آزمون وروِ2دى كارشناسى ارشد اقتصاد 

## IFYY_ YY سال تحصيلى

( ـ نعاليت كدام يك از بازارهاى زير در جارجّوب محاسبه توليد ناخالص ملى، منظور مىگردد؟<br>(1) بازار اوراق قرضه ( ( 1 ( بازار كالاهاى تسليحاتى دولت<br>(Y) بازار مواد مخلدر (F) بازار خريد و فروش ارز<br> - خريد سر قفلى يك مغاز (<br>(Ү) خريد يك اتومبيل جلديد [قديمى] برای كسب و كار (<br>خريد زمين

「
(1) اين امكان وجود دارد كه در كوتاهمدت، ميل متوسط به مصرف بزرگكتر از يكت باشد.

( (f)

$$
\begin{aligned}
& \text { f } \\
& \text { ( } \\
& \text { (1) انزايش مىيابلد. } \\
& \text { كاهش مىيابل. }
\end{aligned}
$$

(F) ابتدا افزايش و سبس كاهش مى يابد.




¢ - چنانجه فرض شود سرمايه گذارى بخش خصوصى، تابعى از درآمد ملى است؛ در اين صورت ضريب فزاينده،
(1) افزايش خواهد يافت
(Y) كاهش خواهد يافت.

$$
\begin{array}{r}
\text { (F) } \\
\text { V (F) } \tag{f}
\end{array}
$$





 (Y)


9 - فرض كنيد كه تابع خالص صـادرات، نسبت به تغيير در نرخ بهره شديدأ حساس باشد"، در اين صورت،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) منخنى LM با شيب تندتر ترسيم مىشود. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { (f) (F) بنحنى IS با شيب كمتر ترسيم مىشود. }
\end{aligned}
$$

•


 (f)



ضريب زاويه منحنى LM به سمت بـينهايت ميل ميل مىيكند.
تنها از طريق اعمال سياستهاى مالى مىتوان سطح درآمد (توليد) حقيقى را تغير داد.
 تقاضاى پول برای امور جارى My صورت ضرائب افزايش بخش
1/هو (F)
rg/ه (r)


 (Y) (r)

( $\ddagger$ ـ در يك اقتصاد بسته، افزايش سطح قيمتها در شرايط معمول؛ بدون اثر ثروت موجب مىگردد
 (Y)
 هِيج تغيرى در موقعيت منحنى هاى IS و LM رخ نمىدهد.

ا 10 ـ در چه شرايطى منحنى LM نسبت به نرخ بهره، داراى شيب كمتر وكشش بيشترى است؟ (1) در شرايطى كه عرضه يول، ثابت باشٌ

(r) در شرايطى كه عرضه وول، تابع غير مستقيمى از نرخ بهره باشد.
(F) در شرايطى كه منحنى عرضه يول، عمودى باشد.
¢1 ـ هر نقطه در سمت راست و پايين منحنى LM ، معرف تركيبى از درآمل حقيقى و نزخ بهره است
(1) در آن، مازاد عرضه هول وجود دارد.
(F)

IV أفزايش در نرخ ذخيره قانونى در مقابل سبردههاى ديدارى و غيرديدارى، منجر به

(F) تغيير در ضريب تكاثرى يول نمى (F)
(1) كاهش عرضه هول مىشود.
(Y) افزايش عرضه بول ميشود.

11 ـ ـياست خريد اوراق بهادار دولتى از مردم، توسط بانكـ مركزى،

تو(
(f)
(1) "ايايه پولى " را افزايش مىدهد.
(Y) (Y)

19 - افزايش قروض عهومى به سيستم بانكـهاى تجارى،

(Y) باعث تورم مىشود زيرا اعتبارات بخش دولتى رازياد مىكند.
(Y) (Y)



 (
(f)

باشد.
Y -
 گردش يول برابر خواهد بود، [با:]

$$
\Delta 0 \text { (F) }
$$

YD (r)
$A(Y)$
Y(1)

 چجقدر است؟

1. (f)
$\wedge$ ( ${ }^{(r)}$
$\Delta$ ( Y )
(1)

 زير مىباشد؟

| - نرخ (r) | (1) |
| :---: | :---: |
| (f) | (Y) |

Y Y ـ ـ در وضعيت "دام نقدينگى" منحنى تقاضاى كل، شكلى

| (V) | (1) |
| :---: | :---: |
| (F) | (Y) |

Yه ـ منحنى عرضـه كل كلاسيكـها انتقال مى يابده.


* ظاهرأ كلمه "ميليون" در متن سؤال، اضافى است.

$$
\begin{align*}
& \text { به طرف حیه، اگر افزايش در تقاضاى كل صورت پذيرد. }  \tag{Y}\\
& \text { به طرف راست، اگر افزايش در بهر هورى به وجود آي آيد. } \\
& \text { به طرف چیه، اگر افزايش در عرخه كار چديد آيد. } \tag{f}
\end{align*}
$$

צץ ـاگر مزد پولى افزايش يابل و هيجچگونه تغيير [ى] در سطح قيمتها موجود [به وجود] نيايد، در اين صـورت، مزد حقيقى؛

$$
\begin{align*}
& \text { (I افزايش يافته و كاهش در اشتغال نيروى كار به وجود مى آيد. } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { كاهش يافته و كاهشى در اشتغال نيروى كار به وجود مى آيد. } \tag{F}
\end{align*}
$$

 (1) (1) (Y) مردم انتظار داشته باشند كه در آينده نزديك نرخ (Y) (Y) (f)
 موجب مى ششود كه اتتصاد كشورهاى غربى در كوتاممدت، با
(
(f)

تورم بيشتر روبهرو شود. (1)
(Y) بيكارى بيشتر روبهرو شود.
 تورم (در شرايط يكسان)،
( ( ) به سمت راست و بالا انتقال خواهد يافت. (Y) (
(f)

(1)
نرخ بيكارى و نرخ تورم قيمتها

نرخ بيكارى و نرخ افزايش هزينه توليد

اب ـ انتقادات فريدمن از منحنى فيلييس، كدام يكـ از موارد زير را شامل نمىشود؟

 ( ( ) شديدى را تجربه كرد.
(f)
 داشته باشيم.
(Y) (F) (F)
 نتيجهاى در مورد تودم در اين سال مى توان (1) نرخ تورم، بسيار شديد بوده است است
(Y) تورم نسبتاً بالايى وجود داشتها استا (Y) (Y) تورم ناشى از فشار دستمزد، وجود (Y) (f) (f) هيج گونه نتيجهاى در مورد تورم در اين كشور نمىتوان گرفت.

FY - تورم ناشى از فشار عرضه، موقعى به وجود میى آيدكه،



(1) كتترل مستقيم قيمتها
(Y) كتترل مستقيم دستمزدها
(Y) تغييرات در مخارج و ماليات دولت


(r)

IV (F)
(1) (
(Y) (Y)

بـ به نظر شما كدام يك از دو هدفى كه در هريك از موارد زير، براى اتتصاد ملى، ذكر شده با هم

$$
\begin{aligned}
& \text { Y Y ـ مسأله اساسى مطرح شده در منحنى فيلييس، اين است كه، }
\end{aligned}
$$

ثبات قيمتها و اشتغال كامِل (Y)
(Y) اشتغال كامل و رشد اقتصادى (Y)
(Y)
(F)
^ז ـ اگر ارزش خارجحى پول يكـ كشور بالاتر از نرخ واقعى آن، ارزيابى شود، در آن صورت، (1) صادرات كاهش مى يابد.
(Y) واردات كاهش مى البادرات
( F (
(F)

Q
(1) (Y (Y)
 (Y)
(F) قيمت هرگرم طلا بر حسب بول خارجى.





## پاسخنامه سؤالات اقتصادكلان، Tزمون ورودى آكارشناسى أرشد اقتصاد IFVY - VF Wال تحصيلم

| (F) - rr | (r)-YD | (1)- IV | (f) - 9 | (r)-1 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| (r)-rp | (1)-Y7 | (1)-10 | (r)-10 | $(Y)-Y$ |
| (r) - r | (Y) - YV | (r)-19 | (f) -11 | (1) - r |
| (F)- Y | (F)- YA | (Y) - Yo | (1)- Ir | (1) - F |
| (Y) - rV | (1)-Yq | $(Y)-Y$ I | (F)- Ir | (1)- $\Delta$ |
| (F)-rA | ( $)^{(r)}$ - | (F)- YY | (r) - If | (1)-9 |
| (1)-ra | (f)-rl | (r)-r | (r)-10 | ( ${ }^{(1)-V}$ |
| (F)-Fo | (r)-rr | (r)- YF | (r)-17 | ( ${ }^{(1)}$ - $\wedge$ |

# سؤالات اقتصادكلان، آزمون ورودى كارشناسى ارشد اقتصاد 

## M MYY_ YY سال تحصيلي

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 ـآلودگى هوا چچگُونه در محاسبة GNP ( توليد ناخالص ملى) وارد مىشود؟ } \\
& \text { (1) اصلاًَ وارد نمىشود. } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { ( آثار نامطلوب آلودگى از GNP كسر هىشود. } \\
& \text { (f) }
\end{aligned}
$$

Y Y Y
باشد، در اين سال،


(Y) سرمايهگذارى خالص برابر صفر است.

سرمايه گذارى خالص منفى است.
「 ـ ـ از يك سطح قيمت ثابت در سال با يه، كدام يكـ از نتايج زير، استنباط مىگردد؟ (1) (Y)

ارزش توليد ناخالص ملى حقيقى، بيشتر از ارزش توليد ناخالص ملى هولى است.

(f) ارزش توليد ناخالص ملى حقيقى، برابر با ارزش توليد ناخالص ملى هولى استى استى (f)

F F ـ تئورى درآمد دائمى فريدمن، بر اين نكته تأكيد دارد كه،



(f)

گَذرا است.
ه ـ در نظريه درآمد نسبى دوزنبرى (Relative Income Hyphotesis) ،
MPC=APC در دوران ركود (r)
APC=MPC<1 (1) در بلندمدت

APC=MPC=1 در دوران رونق (f)
APC $>M P C<1$ در بلندمدت (Y)
§ ـ بر اساس فرضيه دوران زندگى مصرف موديگليانى [موديليانى] ، دو نغر با همان سـن و سـليقه مصرفى و ضممناً تركيب خانوادگى و درآمدى، [يكسان]
(1) به يكت ميزان، مصرف خواهند كرد.
(Y)
 (F) V


كاهش در نرخ بهره به وجود آيد.
(Y) رشد جمعيت، افزايش يابد.
^ ـ ـكدام يحى از عوامل زير، سرمايه گذارى را افزايش نمىدهد؟ (I) افزايش در توليد انتظارى (Y)
(Y) كاهش در نرخ بهره
( ( )
(F)

خصوصى در نظر گرفته مىشود.
9 ـ در صورت منظور كردن نرخ ماليات بر درآمل، ضريب افزايش بودجه متعادل،

(Y)

(f)

ه ـ ـ اختلاف ميان ضريب فزاينده ماليات و ضريب فزاينده درآمدهاى انتقالى، جه مىباشد؟
(1) (1)

(Y)

> يرداختهاى انتقالى، بر MPC اثر مى گذارد.

ميزان قد, علق آنها مساوى است اما علائم مختلف دارند.



> Y Y ـ در كدام يكـ از حالات زير، سياست مالى، اثر بيشترى دارد؟ $\circ / \mathrm{K} \Delta \mathrm{Y}=10 \circ+100 \mathrm{CLM}$ (1)

> ץ| ـ سياست مالى، هيّج تأثيرى بر سطع درآمد نخخواهد داشت اگر، (1) (1) منحنى LM اراى شيبى برابر صفر باشلد. (Y) منحنى LM شيبى بى نهايت داشته باشلـ (Y) (f) F f
( (
نسبت سرمايه به محصول، بسيار كم باشد.

10 ـ يكى افزايش در حجـم حقيقى پول، موجب يكى افزايش نسبتاً زياد در درآمد تعادلى مىشود، هر قدر،
( (1) حساسيت تقاضا براي يول نسبت به بهره كمتر و حساسيت تقاضا برای سرمايه گذارى نسبت به بهره زيادتر باشد.
(Y) حساسيت تقاضا برایى پول نسبت به بهره زيادتر و حساسيت تقاضا برابى سرمايهگذارى نسبت به بهره

كم تر باشل.
( (
باشد.
(F)

بهره باشل.


 چول) چحقدر خواهد بود؟

```
(Y)
| (F)
```

(1)
(Y)

IV ـ افزايش در نرخ بهره، موجب


ذ( (Y)

^1 ـ با افزايش توليد و درآمد ملى،

 (r) (F)

19 ـ هزينه فرصتى نگهدارى يول، عبارت است از:
(





است با:

| Yf (f) | (\%) | ( 1 - (Y) | (1) 19 ¢9 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |






 (1) سطع دستمزد تعادلى حقيقى را كاهث می میدهد

 (F) سطح دستمز د اسمى تعادلى را كاهش أمىدهد] ولى دستمز دهاى حقيقى، بدون تغيير مىماند. r

(1) (1) نرخ بيكارى بالا و نرخ تورم نيز بالا باشد.

 (F) نرخ بيكارى بالا و نرخ تورم، بايِين باشد.
( Y - در حارجوب منحنى فيلييس، افزايش دستمزدهاى اسمى در بلندمدت، موجب مىشود؛



(F) قيمتها به اندازه تفاضل نرخ افزايش دستمز دها و نرخ افزايش بهر هورى نيروى كار افزايش يابند.
(IO ـ مطابق با فرضيه نرخ طبيعى بيكارى،

(Y)


צY ـ ماربيج مزد ـ قيمت (ivage - price spiral) ، وضعيتى است كه در اثر
(1) افزايش مخارج سرمايه گذارى در اشتغال كامل پديد میا


(f) أزايش حجم هول در شرايط اشتغال كامل پديد مى آيد.



(Y)
(F)



(Y)
(f) محال است كه مازاد عرضه كل وجود داشته باشده

Y9 - شيب منحنى تقاضاى كل، كمتر خواهد بود، هر قلد ،

(Y) باشد.
(r) (f) حساسيت تقاضا براى پول، نسبت به بهره، كمتر و ضريب افزايش (تكاثر) درآمدى بزرگگتر باشد.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) أفزايش (Y) }
\end{aligned}
$$

(r) انزايش GDP در بقيه نقاط جهان
(F) كند بُدن رشد بيشرفت فنى در ساير نقاط جهان

## ياسخنامه سؤالات اقتصادكلان، Tزمون ورودى كار شناسى اوشد اقتصاد IFVF = YF سال تحصيلى

(Y) - Y $\Delta$
(F)-18
(r) - IT
(1) $r$, $r$ )-V
(f) -1
(Y) - Y7
(f) - Yo
(T) - If
(f) -1
(f) $-Y$
(1)-YV
(Y) - YI
(1)-10
(r)-9
(f) $-r$
(r) - YA
(r) - YY
(1)-17
(f) -10
(1) $-F$
( $1, f^{f}$ )-Y
(Y) - YY
(f) - IV
(1)-11
(1) $-\Delta$
(r) $-r$.
(f) YF
(Y) - 1 A
(f) - Ir
(f) -7

# سؤالات اقتصاد كلان، آزمون ورودى كارشناسى ارشد اقتصاد 

## M MYY_VA سال تحصيلى

 كسرى بودجه خود را به ميزان 1 ( واحدكاهش دهد، ميزان تغيير در مخارج عمومى براي اين منظور

عبارت است از:

Y ـ ـاگر يك مرد مجرد با خدمتكار زن خانه خود ازدواج كند، در آن صورت،
كاهمش ميابد NNP ( 1 )
افزايش مىيابد. NNP (Y)
(
(f) به نوع خلدماتى بستگى دارد كه انجام مىدهند.

「
(T) بازده نهايى سرمايه گذارى إست]
(F) بازده نهايي سرمايه (إست]
(1)
(Y) سرمايه گذارى خالص إست].


 [إست با:|

> ميليون ريال و iVA. (1)
> (Y)
> (Y)

ه ـ هر چه حساسيت سرمايءگذارى نسبت به نرخ بهره بيشتر باشيد:


(r) شيب منحنى تقاضاى كلى كمتر خواملـ بود
(F) شيب منحنى تقاضاى كل بيشتر خواهد بود .

8 ـ بر اسـاس تئورى درآمد دائمى:

(Y)

(F) رابطهایى ندارند.

V ( درآمد ملى) باشنلد در آن صورت در وضعيت تعادل: L L = V
(1) ضريب فزاينده بخش يولى بيش تر از ضريب فزاينده بخش مالى است.

ضريب فزاينده بخش يولى كمت تر از ضريب فزاينده بخش مانلى استى (Y)
(Y) هر دو مساوى مى، (Y)
(F) با توابع داده شده قابل بررسى نيست.
^ ـكاهش ميل نهايع به واردات و افزايش حساسيت سرمايه گذاران در مقابل نرخ بهره:
(1) در يكك جهت قلر مطلق شيب منحنى IS راكاهش مىدهند.
(Y)
(Y)
(F) ارتباطى ندارند.

9 ـكدام يكى از عبارات زير درستتر است؟
(I) كاهش سريع ارزش خارجى ريال نتيجه تورم داخلى است است
(Y) تورم داخلى نتيجه كاهش سريع ارزش خارجى ريال است.
. ارتباط مستقيمى با يكديگر ندارند (Y)
(f) بين آنها يكت تأثير متقابل وجود دارد .

ه ا ـ فرض كنيد كه مالياتها و مخارج دولت هر دو به يكـ ميزانكاهش يابند، اگر نرخ ماليات بر درآمد صفر باشله، بنابراين:
(1) درTمل ملى و كسرى بودجه تغييرى نمىאند.
(Y) كسرى بودجه تغييرى نمىكند ولى درآمل ملى كامش مىيابل.
(r) كسرى بودجه تغييرى نمىكند، ولى درآمد ملى انزايش مىيابد.
(f) مصرف و مبارج دولتى هر دو به يكت ميزان كاهش مىيابند.

I 1 ـ مفهوم نرخ يهرة حداتل، باكدام يكى از موارد زير سازگارى دارد؟
LM قسمت افقى منحنى (I)
IS قسمت عمودى منحنى (I)
IS قسمت افقى منحنى (F)
LM قسمت عمودى منحنى (Y)

Y Y ـ ا اگر اقتصاد در دام نقدينگى باشد، بنابراين:
(1) منحنى عرضه كل (Aggregate Supply) عمودى است.

(Y) (Y) منحنى تقاضاى كل (Y) (Ygregate Demand) افقى است.
(f) (f) سياستهاى يولى در تغيير در تقاضاى كل توليد خيلى مؤثر است.

٪

(F)
(I) افزايش در نرخ استهالا كك

افزايش در نرخ بهره اسمى (Y)
If
(1) توليد ناخالص ملى اسمى و توليد ناخالص ملى حقيقى هر دو با يكك نرخ افزايش مى يابند.

 (F)

10 ـ شاخص ضمننى تعديل كننده GNP به صورت زير مى باشد، (1) توليد ناخالص ملى اسمى تقسيم بر توليد ناخالص ملى حقي
 توليد ناخالص ملى اسمى منهاى توليد ناخالص ملى (Y) (F) توليد ناخالص ملى اسمى بها اضافه توليد ناخالص ملى (F)
 ماليات به صورت T يابل، ابتدائاً هصرف:
(
(1) به ميزان
(F) به ميزان (F /

(IV - بر اساس "فرضيه درآمد دوران زندگى" موديگليانى [موديليانى] ، مصرف بستگى به:

(Y)
(Y)
(F) فقط به ثروت بستگى دارد.

(1) ميل نتوسط به مصرف ثابت است.
(Y) با افزايش درآمد ميل متوسط به مصرف كامش مىيابد.
 (F) ميل متوسط به مصرف همواره كمتر از ميل نهايى به مصرف استا

19 ـاتگر تابع تقاضاى سفتهبازى برای يول وجود نداشته باشل، در اين صورت:
( ( )
(Y) (Y) سياست مالى كاملاً بیاثر اثر است.

(F) سياستهاى يولى و مالى دالراى كارايايى زياد هستند

 (Y) (Y) منحنى فيليس و عرخلي كل عملي
( ( $)$

| Y - وقتى بانكى مركزى بخواهد عرضه هول، را از طريق عمليات بازار باز افزايش دهد،

$$
\begin{aligned}
& \text { (F) نرخ ذخاير قانونى بانكکها را راكاهش میدهدلـ }
\end{aligned}
$$

Y Y - [در نتيجه] افزايش در سطح عمومى قيمتها، با توجه به اثر يبگّو و در يكى اقتصاد بسته، (1) (1) منحنى هاى IS و LM به طرف راست انتقال بيدا مى مكنن.

(Y)

Y






Y ـ ـ در يكى مدل اقتصادی،




\&
 جند درصد بايد باشد؟

| (f) | (Y) 9 (Y | ( ${ }^{\text {F }}$ (Y) | (1) |
| :---: | :---: | :---: | :---: |

ـكدام يك از عبارات زير صححيح است؟ YV
 قيمت عوامل توليد است. (Y) توليد ناخالص داخلى به قيمت عوامل توليد بعلاوه خالص درآمد عوامل توليد از خارج مساوى توليد خالص ملى به قيمت عوامل توليد [است]. (世) توليد ناخالص ملى به قيمت عوامل توليد بعلاوه خالص ماليات غيرمستقيم مساوى توليد خالص ملى به قيمت بازار است.
(F) توليد ناخالص ملى به قيمت عوامل توليد منهاى استهلاكت سرمايه مساوى درآمد ملى (توليد خالص ملى به قيمت عوامل توليد) است.

 واحد افزايش يابد، در اين صورت مصرف انزايش پيلا خخواهد كرد به اندازه،


Y

$$
\begin{array}{llll}
C=000+0 / 8 Y_{d} & G=000 & L_{1}=0 / Y Y & M^{s}=000 \\
T=100 & I=Y 00-Y i & L_{2}=Y 0-Y i &
\end{array}
$$



-ץ ـ تورم توام با ركود در كدام يك از حالات زير تابل توضيح است؟

# (1) حركتبر روى منحنى فيليس كوتامدلت 

(Y) انتقال منخنى فيليس كوتامدلت (Y)

(F) از روى منخنى فيليس نمىتوان اين نوع تورم را توضيح داد .
( 100 ميليون كمتر از GNP اشتغال كامل باشد و GNP مصرف) باشد، سياست مالى مناسب سياستى اميت است كه: (1) خريدهاى دولت را


> Yr ـ ـ بر انساس قانون اوكان، دو درصد افزايش بيكارى، همراه با: ( (
> (Y) كامش محصول حقيقى كم
(Y) كامش محصول حقيقى بيش از (F) كاهش محصول حقيقى تقريياً برابر 7 درصد است

بr ـ در مدلى با قيمتها و دستمزدهاى انعطافـذير و با اطلاعات كــامل، افـزايش مـخارج دولت باعث،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) كاهش سطع دستمز دهاى حقيقى مى شود. }
\end{aligned}
$$

 (F) هم دستمزد اسمى و هم دستمزد حقيقى افزايش مىيابلد.
(1) كـدام يك از جملات زير نادرست است؟

(Y) (Y) (Y انداز تغير ثروت در طول زمان است
(Y) (Y) (Y)
(f) تشكيل سرمايه در حقيقت سرمايه گَذارى است.

هr ـ مهمترين فرض اساسى در نظريه شتاب ساده در مورد سرمايه گّذارى اين است كه: (1)

نسبت سرمايه به توليد ثابت است (Y)
نست (Y)
(F) نسبت تغير سرمايه گذارى به تغيرير توليد ثابت است.
¢「 - جنانجه ارزش فعلى خالص يك طرح سرمايه گذارى در نرخ تنزيل V درصد برابر صفر باشد، در


$$
Y=7 f \circ(r)
$$

$$
Y=7 f_{\circ}-Y_{0} \circ \circ i(1)
$$

$$
Y=7 F_{0}-\Delta 00 i(F)
$$

$$
Y=7 \varphi_{0}-1000 i(Y)
$$

qج ـ ـ فرض كنيد اشتغال كامل وجود داشته و نمودأر عرضه كل عمودى باشد. كاهش مالياتها، (I) سطح قيمت و توليد حقيقى را انزايش مى (Y)
(Y) سطع قيمت را افزايش داده ولى هتى تأثيرى (Y) بر توليد حقيقى ندارد.
(Y) (F) هيج تأثيرى بر سطع قيمت يا توليد ندارد.


 (Y) أفزايش مالياتها در بخش خصوصى موجب كاهش درآمل قابل تصرف و مخارج بـخش خـش
شود.
( ) حساس نسبت به نرخ بهره میى (F)

$$
\begin{aligned}
& \text { (I) }
\end{aligned}
$$

(Y)
(F) نرخ بازده داخلى اين طرح يكك عده منفى است (F)
(I) - rv
(1)
(Y)
(Y)
(F)

## باسخنامه سؤالات اقتصادكلان، آزمون ورودى كارشناسى أرشد اقتصاد IFVF = VA سال تحصيلى

| (r)-rr | (F)-YD | (r)- IV | (f) - 9 | (Y)-1 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| (r)-rP | (1)- Y | (Y) - 1i | (Y) - 10 | (1)-P |
| (r)-r ${ }_{\text {- }}$ | (F) - YV | (r)-19 | (r) -11 | (r)-r |
| (r)- \% | (1)-YA | (r)-YO | (F) - 17 | (1) - F |
| (1)-rv | (F)- Yq | (r) - Y | (f) - ir | (r)-D |
| (r)-r | (r)-ro | (r)- Yr | (Y) - If | (1) - 7 |
| (r)-rq | (r)-ri | (r) - Yr | (1)-10 | (F) - V |
| (r)-Fo | (F)-rr | (r)- YF | (1) - 17 | (1) -1 |

## منابع اصلى مور داستفاده در طراحى اين مجموعه:

1 ـ ت تفضلى، فريدون؛ اقتصاد كلان؛ نظريهها و سياستهاى اقتصهادى؛ نشر نى، تهران،
 دانشگاهى، تهران، IYVo
r _ ـدورنبوش، رودريگُر و فيشر، استانلى؛ اقتصاد كلان؛ ترجمه دكتر محمدحسين تيزهوش تابان؛ انتشارات سروش؛ تهران، IYVI.

 9 ـ سالواتوره، دومينيخ؛ تتورى و مسائل اقتصاد بينالملل؛ ترجمه هدايت ايرانيرور و حسن كَلريز؛ نشر نی؛ تهران،




-1 ــكليهى، فِرد؛ نظريه و سياست اقتصاد كلان؛ ترجمه دكتر مهدى تقوى؛ كتابخانه فـروردين، تهران،

II ـ بروكس، جان و ايوانز، رابرت؛ سياستهاى اقتصادى كلان؛ تزجمه دكتر عبدا... جيروند؛ انتشارات پإيروس، تهران، IYqV.

12- Branson, William H. ; Macroeconomic Theory and Policy; 2nd Edition, Harper \& Row, New York, 1988.

13- Crouch, Robert L. ; Macroeconomics, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1972.
14- Dewett, K. K. , Modern Economic Theory, Shyam Lab Charitable Trust, New Delhi, 1992.
15-Edgmand, Michael R.; Macroeconomics, Theory and Policy; 2nd Edition, Prentice-Hall, Inc.; New Jersey, 1983.

16- Ethier, Wilfred J.; Modern International Economics, 2nd Edition, W. W. Norton \& Company, Inc.; New York, 1988.

17- Jhingan, M. L.; Advanced Economic Theory; 8th Edition, Konark Publishers PVT LTD; Delhi, 1989.

18- Lindauer, John; Macroeconomics; John Wiley \& Sons, Inc.; New York, 1971.
19- Vane, H. R. \& Thompson, J. L. ; An Intorduction to Macroeconomic Policy, 4th Edition; Harvester Wheatsheaf, New York, 1993.

20- Wonnacott, Paul \& Wonnacott, Ronald; Economics, 4th Edition; John Wiley \& Sons, Inc., New York, 1990.

برخى ازكتابهاى منتشرهاز سوى انتشارات فلاحت ايران：

## 

 ＂دكتر ابوالقاسم متين＂回 علم اقتصاد：يֵشرفَت، ركود يا انحطاط؟
 ＂ترجمه：محسن رنانى＂

『َ اقتصادكار و نيروى انسانى
＂دان بلانت ، مارك جكسون＂ （انتخاب در بازارهاى كار） ＂ترجمه：محسن رنانى＂

هـ فرمولهاى ساخت مواد Tرايشى و بهداشتى در منزل ＂دكتر ابوالقاسم متين＂

■کاربرد هواشناسى دركشاورزی ＂مهندس غلامحسين نصوحى＂

回 ＂دكتر محمود دامادزاده ـ مهندس على تحويلى

# Macroceonorinics 

> Testbook with the solutions MOHSEN NAZARI (ph.D) - MOHSEN RENANI (ph.D)





















 )




