रेणुका काॅलेज

अर्थशास्त्र विभाग

बी. ए. भाग दोन

सत्र:- तीन

अभ्यासक्रम

पुस्तकाचे नाव:-स्थूल अर्थशास्त्र सिद्धांत

घटक-1. स्थूलअर्थशास्त्राचा परिचय

1.स्थूल अर्थशास्त्राचे स्वरूप व व्याप्ती

2.सूक्ष्म अर्थशास्त्राकडून स्थूल अर्थशास्त्राकडे संक्रमण

3.आर्थिक क्रियांच्या चक्राकार प्रवाह

घटक-2. राष्ट्रीय उत्पन्न

 1.राष्ट्रीय उत्पन्न आणि काही मूलभूत संकल्पना

2.राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मापन

घटक-3. मुद्रा आणि मुद्रेचे मूल्य

 1.पैसे मुद्रा

2.मुद्रा मूल्याचे सिद्धांत

3.मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फिती व विस्फिती व संस्फिती

 4.मौद्रिक आणि राजकोषीय धोरण

घटक-4. उत्पादन आणि रोजगारी

1.से चा बाजाराचा नियम

2.उपभोग फलन

3.गुंतवणूक गुणक

4.गुंतवणूक फलन

रेणुका काॅलेज

अर्थशास्त्र विभाग

बी. ए. भाग दोन

सत्र:- तीन

**स्थूल अर्थशास्त्राचे स्वरूप व व्याप्ती**

प्रास्ताविक

आर्थिक विश्लेषणाच्या दोन पद्धती आहेत.1-सूक्ष्म विश्लेषण आणि 2-स्थूल विश्लेषण. सूक्ष्म आणि स्थूल या शब्दांचा सर्वप्रथम अर्थशास्त्रामध्ये वापर 1933 मध्ये ओसलो विद्यापीठाचे विद्वान प्राध्यापक रॅगनर फ्रिश यांनी केला होता. नंतर सर्व अर्थशास्त्रज्ञांनी या शब्दाचा स्वीकार केला. अर्थव्यवस्थेच्या एकाच घटकाचे किंवा अंगाचे निरीक्षण करून निष्कर्ष काढण्याच्या पद्धती ला सूक्ष्म विश्लेषण असे म्हणतात आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा एकाच वेळी व्यापाक रीतीने अभ्यास करून निष्कर्ष काढण्याच्या पद्धतीला स्थूल विश्लेषण असे म्हणतात दुसर्या शब्दात जंगलातील एका झाडाचा अभ्यास हे सूक्ष्म विश्लेषण आहे तर संपूर्ण जंगलाचा अभ्यास करणे हे स्थुल विश्लेषण आहे आर्थिक विश्लेषणाचा या पद्धतीच्या आधारावर अर्थशास्त्रीय अभ्यासाचे पुढील दोन भागात विभाजन केले जाते एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र आणि दोन स्थूल अर्थशास्त्र.

**स्थुल अर्थशास्त्र म्हणजे काय:-**

विसाव्या शतकात सुरुवातीपर्यंत सूक्ष्म अर्थशास्त्र च्या बोलबोला होता परंतु पहिल्या महायुद्धानंतर आणि विशेषतः जागतिक मंदी नंतर सूक्ष्म अर्थशास्त्राची लोकप्रियता झपाट्याने घसरू लागली कारण या जागतिक मंदीची झळ सर्वांना बसली होती या मंदीच्या बिमोड करण्याकरिता व तिच्या दुष्परिणामांपासून बचाव करण्यासाठी अनेकांनी आपले विचार मांडले त्याच वेळी प्राध्यापक मोल्थस यांनी देखील आपले विचार मांडले त्यांनी आपला विचारा अंतर्गत अर्थशास्त्राच्या पुरस्कार केला. योगायोग असा की प्राध्यापक स्केन्स यांनीदेखील सूक्ष्म अर्थशास्त्राची बाजू उचलून धरली. त्यामुळे सूक्ष्म अर्थशास्त्रला ओहोटी लागली आणि सुक्ष्म अर्थशास्त्राची लोकप्रियता भरभराटीला येऊ लागली.

मॅक्रो हा शब्द देखील ग्रीक भाषेतील मॅक्रोज या शब्दापासून तयार झाला असून त्याच्या अर्थ व्यापक असा होतो. स्थूल अर्थशास्त्र ही देखील आर्थिक विश्लेषणाची महत्वपूर्ण पद्धती आहे. प्रोफेसर जे. एल. फॅन्सन यांच्या मते स्थुल अर्थशास्त्र ही अर्थशास्त्राची अशी शाखा आहे की ज्यामध्ये मोठ्या समुच्चयाच्या, जात एकूण रोजगार, एकूण बचत आणि गुंतवणूक, एकूण उत्पन्न इत्यादींच्या संबंधाच्या विचार करण्यात येतो.

वरील व्याख्ये वरून स्पष्ट होते की स्थुल अर्थशास्त्रात अर्थव्यवस्थेतील एखाद्या एककाच्या किंवा घटकांच्या अभ्यास केला जात नाही. तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा एकत्रितपणे विचार केला जाता.े

**स्थुल अर्थशास्त्राचे वैशिष्ट्ये किंवा स्वरूप:-**

1.संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास:-संपूर्ण अर्थव्यवस्थाचा अभ्यास हे अर्थव्यवस्थेतील एकूण उत्पादन, एकूण रोजगार, एकूण उपभोग, एकूण उत्पन्न, एकूण बचत, एकूण गुंतवणूक इत्यादी अनेक घटकांच्या एकत्रितपणे अभ्यास स्थुल अर्थशास्त्रात करण्यात येतो.

2.अर्थव्यवस्थेशी निगडीत समस्यांचा संबंध:-स्थुल अर्थशास्त्राशी केवळ अशाच समुच्चयांचा संबंध असतो की जे समुच्चय संपूर्ण अर्थव्यवस्थेशी निगडीत असतात. उदाहरणार्थ अर्थव्यवस्थेतील एकूण मागणी एकूण पुरवठा इत्यादी.

3.घटकांच्या परस्परसंबंधाचे विश्लेषण:- अर्थव्यवस्थेशी निगडित ज्या घटकांचा परस्पर संबंध असतो त्यांचा अभ्यास स्थुल अर्थशास्त्रात करण्यात येतो. आणि त्या आधारावर त्यांचे विश्लेषण केले जाते.

4.अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख घटकांच्या निर्धारणाचे विश्लेषण:- अर्थव्यवस्थेत जे प्रमुख घटक असतात त्या घटकांचे विश्लेषण स्थ्ुाल अर्थशास्त्रात करण्यात येते. उदा. एकूण उत्पादन, एकूण बचत इत्यादी प्रमुख घटकांचे निर्धारण स्थुल अर्थशास्त्रात करण्यात येते.

5.धोरणाची निश्चिती:- अर्थव्यवस्थेतील एकूण रोजगारांच्या स्थितीमध्ये वाढ घडून आणण्यासाठी निश्चित धोरण आखणे महत्त्वाचे असते. त्यामध्ये मौद्रिक राजकोषीय धोरणाची निश्चिती आणि त्यासंबंधीचे विश्लेषण स्थुल अर्थशास्त्रात केले जाते.

6.सुक्ष्म अर्थशास्त्रास पुरक:- स्थुल अर्थशास्त्राचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे ते सूक्ष्मअर्थशास्त्रस पूरक आह.े अर्थव्यवस्थेतील एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अभ्यास स्थुलअर्थशास्त्रात आणि एखाद्या व्यक्तींच्या उत्पन्नाचा अभ्यास सूक्ष्म अर्थशास्त्र करण्यात येतो.

7.गृहीतांच्या आधार नाही:- स्थूल अर्थशास्त्रात इतर परिस्थिती कायम असते हे गृहीत धरले तर त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करणे सोयीचे होत नाही. कारण अर्थशास्त्रात विश्लेषण करीत असताना ज्या घटकांच्या परस्परांशी संबंध असतो अशा घटकांचा विचार केला जातो.

स्थूल अर्थशास्त्राचे महत्त्व-

1.स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये कोणतेही अवास्तविक परिस्थिती गृहीत धरल्यास येत नाही. जी प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती असेल तिच अभ्यास आपण आपल्या अर्थशास्त्रात निष्कर्ष काढण्याकरिता करतो.

2.स्थूल अर्थशास्त्र मध्ये विशिष्ट एकांच्या अभ्यास केला जात नाही तर संपूर्ण समूहांच्या अभ्यास यामध्ये करण्यात येतो.

3.सरकारला आर्थिक धोरण आखण्यात करिता विशिष्ट व्यक्तींचे उत्पन्न खर्च व उपभोगाच्या विचार करून चालत नाही तर एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न, एकूण खर्च, एकूण बचत व एकूण उपयोग याबाबतच्या सामूहिकपणे विचार करण्यात येतो.

4.अर्थशास्त्राच्या प्रभावी संचालनना करिता योग्य ती उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. स्थूल अर्थशास्त्र मध्ये एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न, एकूण उत्पादन, एकूण बचत, एकूण रोजगार या प्रकारे इत्यादींत बाबींच्या सामूहिक रीतीने अभ्यास अर्थशास्त्र करण्यात येतो

5.प्रत्येक देशासमोर काही मूलभूत प्रश्न असतात व ते सोडविण्यासाठी त्या देशाला सतत प्रयत्न करावे लागतात. उदाहरणार्थ यावेळी अर्थव्यवस्थेवर पडणारा परिणाम ज्यामुळे बेरोजगारी सारखी समस्या निर्माण होत.े तेजी व मंदी सारखा व्यापारचक्र पण आपल्याला दिसून येतो. या सगळ्या संकटापासून देशाचे संरक्षण कसे करता येईल याचा अभ्यास आपण या अंतर्गत करतो.

6.आर्थिक नियोजना करिता निश्चित उद्देश यांचे निर्धारण करून त्यानुसार साधनसामग्रीचे वाटप व उपाययोजना करणे आवश्यक असते. कारण की नियोजन करताना आपल्याला त्या नियोजनासाठी आकडेवाडी गोळा करावे लागते आणि त्या अनुषंगाने आपण स्थूल आर्थिक विश्लेषण या पासून प्राप्त झालेल्या आकडेवरून स्थिती संबंधित ज्ञान प्राप्त करू शकतो.

7.कोणत्याही देशातील रोजगारीचा स्तर प्रभावी मागणीवर अवलंबून असतो प्रभावी मागणीही एकूण उपयोग प्रवृत्ती व एकूण गुंतवणूक प्रवृत्ती द्वारे निश्चित होत असत.े प्रभावी मागणीत घट झाल्यामुळे बेरोजगारी उत्पन्न होते आणि त्या बेरोजगारीमुळे या दोघांमध्ये प्रभाव दिसून येतो. या प्रभावाला कमी करण्याकरिता याच्यावर विचार करणे व उपाययोजना करुन योजना करण्यात मदत होते.

8.स्थूल अर्थशास्त्र जास्त आहे आणि अर्थव्यवस्थेत उत्पन्न होणा-या व्यापार चक्राचे विश्लेषण करता येते आणि व्यापार चक्रामुळे होणार-या मंदिच्या अवस्थेमुळे होणारे परिणाम यावर उपाययोजना इत्यादीचा अभ्यास केला जातो.

9.स्थूल अर्थशास्त्राच्यासाह्याने अर्थव्यवस्थेत उत्पन्न होणा-या समस्यांचा विश्लेषण करून त्यांच्या निवारण्यासाठी योग्य ती उपाययोजना केली जाऊ शकते व चलन मध्ये जे विस्तार व संकोच यामुळे समाजातील वेगवेगळ्या वर्गावर जे परिणाम दिसून येतात त्या परिणामापासून समाजातील वेगवेगळ्या घटकांचे रक्षण करण्याकरिता योग्य ते धोरण स्वीकारणे आवश्यक असते.

10.स्थूल अर्थशास्त्र हे सूक्ष्म अर्थशास्त्राच्या विकासाच्या साहाय्यक ठरते कारण स्थूल अर्थशास्त्र मध्ये नियम व सिद्धांताची निर्मिती करीत असताना सूक्ष्म अर्थशास्त्राची मदत घेऊन त्याच प्रमाणे पेढे उद्योगांचे सिद्धंात देखील अनेक पेढ्यावर उद्योगाद्वारे होणार्या व्यवहारांचा अभ्यास केल्यानंतर तयार केले जाते.

**स्थूल अर्थशास्त्राची व्याप्ती:-**

1.मुद्रा व बँकिंग:- अर्थशास्त्र मध्ये देशातील पैसा, बँकिंग व्यवस्था, केंद्रीय बँक, आंतरराष्ट्रीय वित्त इत्यादींच्या संपूर्ण अभ्यास केला जातो.

2.आर्थिक विकास व नियोजनाचा सिद्धांत- दुसर्या महायुद्धानंतर जगातील अनेक देशांनी जलद आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी आर्थिक नियोजनाच्या स्वीकार केला. आर्थिक विकास ही सतत चालणारी व दीर्घकालीन प्रक्रिया आह.े

3.वितरणाच्या सिद्धांत- अर्थशास्त्रामध्ये राष्ट्रीय उत्पनाचे विभिन्न उत्पादक घटकांमध्ये कशाप्रकारे वितरण करावे याचा अभ्यास केला जातो.

4.उत्पन्न व रोजगार सिद्धांत - अर्थशास्त्रामध्ये अर्थव्यवस्थेताल उत्पन्न व रोजगाराचे निर्धारण कशाप्रकारे केले जाते याचा अभ्यास केला जाता.े उत्पन्न व रोजगार यांच्या निश्चितीकरिता उपभोग प्रवृत्ती सिद्धांत आणि गुंतवणूक प्रगतीत सिद्धांत यांच्या विस्तार पणे अभ्यास केला जातो.

5.सामान्य मूल्यसराच्या सिद्धांत - अर्थशास्त्र मधील किंमत पात्रे होणार्या बदलांचा अभ्यास केला जातो यात मुद्रास्फीति मुद्रा स्थिती संस्कृती व 20 स्पेलिंग त्या निर्माण होण्याची कारणे त्यांचे होणारे परिणाम व उपाय योजना इत्यादींच्या असतात तो विस्तार विस्तार अभ्यास केले जाते.

6.व्यापार चक्राच्या सिद्धांत - स्थुल अर्थशास्त्रामध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अभ्यास केला जातो उत्पन्नाची भिन्न उत्पादन घटकांमध्ये कशाप्रकारे विकून करावे याचा अभ्यास केला जाते.

7.आंतरराष्ट्रीय व्यापार व विनिमय सिद्धांत - अर्थशास्त्र मध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापार व विदेशी विनिमयाच्या अभ्यास केला जातो यामध्ये व्यापार चक्राचे सिद्धांत व्यापार विनिमय दर निश्चिती सिद्धांत विनिमय दरात बदल घडवून आणणारे घटक इत्यादींचा अभ्यास केले जाते.

8.राजस्व सिद्धांत - स्थुल अर्थशास्त्रामध्ये सार्वजनिक उत्पन्न, सार्वजनिक खर्च व सार्वजनिक कर्जासंबंधी राजस्वाच्या सिद्धांताचा अभ्यास केला जातो. या संबंधीचे धोरण माणसांच्या सामाजिक हिताच्या प्राप्तीसाठी अमलात आणले जाते. जेने करून सरकारच्या राजकोषीय धोरणाचा देशातील उत्पादन, उत्पन्न, रोजगार व वितरण इत्यादींवर परिणाम होत असते.

**स्थुल अर्थशास्त्राच्या मर्यादा**

आधुनिक काळात स्थुल अर्थशास्त्राचा वापर वाढत चाललेला आहे. परंतु स्थुल अर्थशास्त्राच्या काही मर्यादा देखील असतात. म्हणून त्याचा वापर काळजीपूर्वक केला पाहिजे.

1.दुर्बल वर्गावर अन्याय - स्थुल अर्थशास्त्रामध्ये वैयक्तिक उत्पन्नाच्या अभ्यास केला जात नाही, तर एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अभ्यास केला जातो. परंतु राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ झाली म्हणजे देशातील सर्वोच्च नागरिकांच्या उत्पन्नात वाढ झाली असा त्याच्या अर्थ काढणे चुकीचे आहे.

2.सर्व एककांना सारखी महत्त्व नसते - प्रत्येक समूहांमध्ये अनेक एकक असतात. या सर्व एककांना सारखेच महत्त्व नसते. काही एकक जास्त महत्वाचे असते तर काही कमी महत्वाची असते. परंतु स्थुल अर्थशास्त्रामध्ये समूहांचा अभ्यास केला जातो प्रत्येकांच्या अभ्यास केला जात नाही. त्यामुळे काढलेले निष्कर्ष चुकीचे पण ठरू शकतात

3.सामूहिक प्रवृत्तीचा सर्वत्र सारखा प्रभाव पडत नाही - समाजातील विविध वर्गांच्या हितसंबंधांमध्ये भिन्नता असते. इतकेच नव्हे तर त्या परस्पर विरोधही असतात. उदाहरणार्थ वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाल्यास व्यापाÚयांचा फायदा होइल परंतु उपभोक्तांचे मात्र नुकसान होईल म्हणजेच सामूहिक प्रवृत्तींचा सर्वत्र सारखा प्रभाव पडणार नाही. ही गोष्ट लक्षात घेतली नाही तर काढलेले निष्कर्ष पण चुकीचे ठरू शकतात.

4.समूहांच्या रचनेकडे दुर्लक्ष - स्थुल अर्थशास्त्रात समूहाचा विचार केला जातो परंतु समूहांच्या रचनेकडे दुर्लक्ष केले जाते. वास्तविक समूहातील प्रत्येक घटकांची वैशिष्ट्ये वेगवेगळी असतात. त्याकडे सगळ्यांचे लक्ष जाणे अवघड असते त्यामुळे काढलेले निष्कर्ष चुकीचे किंवा भ्रामक असू शकतात.

5.विवेकहीन वापर हानिकारक - जगातील वास्तविक समस्यांच्या विश्लेषणात स्थुल अर्थशास्त्राचा वापर हानिकारक होवू शकता.े उदाहरनार्थ स्थुल अर्थव्यवस्थांमध्ये पूर्ण रोजगाराची स्थिती आणण्यासाठी किंवा कायम ठेवण्यासाठी ज्या धोरण किंवा उपाययोजना पेढ्या किंवा उद्योगांच्या रचनात्मक बेकारी करिता लागू करण्यात आली ते योग्य होणार नाही त्याचप्रमाणे सामान्य किंमत पाचवी व नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने अमलात आणलेले उपाय विशिष्ट वस्तूंच्या किंमतीत नियंत्रणासाठी लागू करण्यात आले तर त्यामुळे विशेष फायदा होणार नाही झाले.

6.समूहाचे मापन करणे कठीण सून अर्थशास्त्रामध्ये एकमेकांच्या अभ्यास न करता समूहांचे मापन केले जाते हे कार्य बरेच कठीण असतात उदाहरणार्थ उत्पन्नाचे मोजमापन करत असताना देशात उत्पादित केलेल्या सर्व वस्तूंच्या मापनासाठी वेगळा 11 काचेचा वापर केले जाते.

7.जटील विश्लेषण चूल अर्थशास्त्राची कार्यपद्धती सध्या आर्थिक दृष्टीने फारच सोपी वाटते परंतु व्यावहारिक दृष्टीने फारच कठीण आहे सामान्य किंमत पातळीचे मापन विनिमय दराचे निर्धारण आर्थिक नियोजनाची निर्मिती व राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोजमापं इत्यादी कामे अर्थशास्त्रात केले जाते परंतु यासंबंधी विश्लेषण किंवा निष्कर्ष काढणे सोपे नसतात.

8.सामान्यीकरणात चुकीचे निष्कर्ष त्यामध्ये बरशी किंवा एकूण आर्थिक व्यवहार केले जातात काही वस्तू एका व्यक्तींसाठी चांगली समजली जाते उदाहरणार्थ जर एखादी व्यक्ती ने बँकेतून आपला पैसा काढत असेल तर त्यामुळे बँकाचे काही नुकसान होणार नाही परंतु सर्व व्यक्ती एकाच वेळी आपला पैसा काढू लागले तर बँकातील पैसा समाप्त होईल.