**भारतीय रिझर्व्ह बँक**

भारतात १ एप्रिल १९३५ रोजी भारतीय मध्यवर्ती बँकेच्या रूपाने श्रिर्झव्ह बँक ऑफ इंडियाश् ची स्थापना करण्यात आली. भारतात मध्यवर्ती बँकेची गरज फार पूर्वीपासूनच जाणवत होती. त्यादृष्टिने सन १९२१ मध्ये तीन प्रेसीडेन्सी बँकांचे एकत्रीकरण करून श्इम्पीरियल बँक ऑफ इंडियाश् ची स्थापना करण्यात आली व तिच्याकडे मध्यवर्ती बँकेची काही कार्ये सोपविण्यात आलेत. परंतु इम्पीरियल बँक प्रामुख्याने एक व्यापारी बँक होती त्यामुळे तिला पत्रमुद्रा छापण्याचा अधिकार दिला नव्हता. पत्रमुद्रा निर्गमनाचे अधिकार भारत सरकारकडे होते आणि इम्पीरियल बँक प्रत्यय नियंत्रणाची जबाबदारी सांभाळत असे. अशाप्रकारे मुद्रा निर्गमनाचे कार्य व प्रत्यय नियंत्रणाचे कार्य दोन वेगवेगळ्या संस्थांकडे असल्यामुळे भारतीय मौद्रिक व्यवस्था अपूर्ण वाटत होती. म्हणून सन १९२५ मध्ये हिल्टन यंग कमिशन (भ्पेजवद ल्वनदह ब्वउउपेेपवद) ने भारतात एक मध्यवर्ती बँकेची स्थापना करण्यासंबंधी जोरदार समर्थन केले. कमीशनच्या मते, भारतीय मुद्रा बाजारात मुद्रा व प्रत्यय नियमन करण्याची दुहेरी नियंत्रण पद्धती अयोग्य आहे. म्हणून भारतीय मुद्रा बाजाराला सुव्यवस्थित व सुसंघटित करण्यासाठी श्रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाश् ची स्थापना करण्यात यावी.

केंद्रीय बँकिंग चैकशी समितीने देखील सन १९३१ मध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेवर जोर दिला. त्यामुळे सन १९३४ मध्ये श्रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाश् अधिनियम मंजूर करण्यात आला आणि (१ एप्रिल १९३५ पासून रिझर्व्ह बँकेने आपले कार्य सुरू केले.)

**अर्थ**

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही भारताची मध्यवर्ती बँक असून राष्ट्रहिताच्या दृष्टिने जी कार्ये मध्यवर्ती बँकेला पार पाडावयाची असतात ती सर्व कार्ये रिझर्व्ह बँकेला पार पाडावी लागतात. मध्यवर्ती बँक या नात्याने बँकिंग व्यवस्थेत रिझर्व्ह बँकेचे स्थान शीर्षस्थानी आहे म्हणून तिला बँकिंग व्यवस्थेतील शिखर बँक असे म्हणतात. रिझर्व्ह बँक ही सरकारची बँक असून ती सरकारच्या वतीने पत्रमुद्रा निगर्मनाचे कार्ये करते तसेच सरकारच्या वतीने रकमा गोळा करणे व सरकारची देणी फेडण्याचे कार्य करते. बँकिंग व्यवसायात रिझर्व्ह बँकेचे स्थान सर्वात वरचे आहे. ती बँकांची बँक असून बँकांचे कोष सांभाळण्याचे व संकटकालीन परिस्थितीत त्यांना कर्ज देण्याचे कार्य करते. तसेच बँक व्यवसायाच्या विकासाकरिता सर्वोतोपरी प्रयत्न करते. व्यापारी बँका प्रत्यय निर्मितीचे कार्य करतात. परंतु व्यापारी बँकांचे हे कार्य राष्ट्रहिताला पोषक ठरेल अशारीतीने त्यांचे नियंत्रण करण्याचे कार्य रिझर्व्ह बँकेला करावे लागते. वरील विवेचनावरून रिझर्व्ह बँकेचा अर्थ मोजक्या शब्दात पुढीलप्रमाणे सांगता येईल. ष्राष्ट्रहिताच्या दृष्टिने देशातील चलन पुरवठा, बँकिंग व्यवस्था व प्रत्यय व्यवस्था यांचे संचालन, नियमन व नियंत्रण करणार्या बँकेला रिझर्व्ह बँक असे म्हणता येईल.ष् थोडक्यात, ष्मध्यवर्ती बँकेची कार्ये करणार्या बँकेला रिझर्व्ह बँक असे म्हणतात.

**रिझर्व्ह बँकेची उद्दिष्ट्ये**

 (१) देशातील किमत पातळीत स्थिरता आणून रुपयाचे मूल्य स्थिर ठेवणे. तसेच रुपयाचा विदेशी विनिमय दर स्थिर ठेवणे.

(२) देशातील व्यापारी बँकांकडून रोख कोष प्राप्त करून एक मोठा कोष निर्माण करणे व त्याद्वारे बँकांना संकटाचेवेळी मदत करणे.

(३) देशातील मुद्रा व प्रत्ययाचे परिमाण त्यांच्या एकूण मागणीनुसार समायोजित विषयाची आकडेवारी गोळा करणे व ती प्रकाशित करणे.

(४) भारतीय मुद्रा व प्रत्यय व्यवसाय व बँकिंग व्यवसाय इत्यादींशी संबंधित विविध करणे.

(५) सरकारची बँक या नात्याने सरकारच्या वतीने कर्ज घेणे, विविध देणी पार पाडणे, विदेशी विनिमयाची देवाण-घेवाण करणे आणि संबंधित विषयावर सरकारला मार्गदर्शन करणे.

(६) कृषी-प्रत्ययासंबंधी वेगवेगळ्या विषयाचा अभ्यास करणे आणि प्रत्यक्ष सहाय्यता करण्याची व्यवस्था करणे.

(७) देशातील बॉकंग व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणे आणि त्यांचा योग्य दिशेने विकास करण्यासाठी प्रयत्न करणे.

(८) विदेशी राष्ट्रांशी मौद्रिक संपर्क स्थापित करणे.

**रिझर्व्ह बँकेचे संघटन व व्यवस्थापन**

भांडवल (ब्ंचपजंस) स्थापनेच्या वेळी रिझर्व्ह बँकेचे अधिकृत रुपयाचे होते. ते १००-१०० रुपयाच्या ५ लक्ष भागात (शेयर) विभागलेले होते. सुरुवातीला वल ५ कोटी या बँकेवर खाजगी भांडवलदारांची (उद्योगपतीची) मालकी होती. कारण बँकेचे बरचसे भांडवल त्यांनी दिलेले होते. परंतु स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर सन १९४९ मध्ये रिझर्व्ह बँकेचे राष्ट्रीयकरण करून तिच्यावर सरकारची मालकी प्रस्थापित करण्यात आली.

**व्यवस्थापन** - रिझर्व्ह बँकेचे व्यवस्थापन सांभाळण्याकरिता २० सदस्यांचे एक केंद्रीय संचालक मंडळ असते. या संचालक मंडळावर १ गव्हर्नर ४ गव्हर्नर, १ वित्त मंत्रालयाद्वारे नियुक्त केलेला अधिकारी, ४ स्थानिक मंडळाचे प्रतिनिधी १० संचालक वेगवेगळ्या विभागाचे (उद्योग, सहकार, व्यापार, वाणिज्य इत्यादी प्रतिनिधित्व करणारे विशेषज्ञ असतात.

**कार्यालय**  - रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य कार्यालय मुंबई येथे आहे. कामकाज व्यवस्थितरीत्या पार पाडण्यासाठी पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण भागाकरित स्थानिक मुख्य कार्यालये अनुक्रमे नवी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई आणि चेन्नई येथे स्थापन करण्यात आली आहेत. याशिवाय अहमदाबाद, बंगलुरू, भुनवनेश्वर, भायखळा (मुंबई), गोहाटी, हैदराबाद, जयपूर, कानपूर, नागपूर, पाटना व त्रिवेन्द्रम येथे शाखा कार्यालये स्थापन केली आहेत.

**विभाग** - सद्यस्थितीत रिझर्व्ह बँकेचे १० विभाग कार्यरत आहेत. (१) बँकिंग संचालन व विकास विभाग, (२) पत्रमुद्रा निर्गमन विभाग, (३) बँकिंग विभाग, (४ बँकिंग कामकाज निरीक्षण विभाग, (५) कृषी प्रत्यय विभाग, (६) औद्योगिक वित्त विभाग (७) आर्थिक विकास विभाग, (८) नियंत्रण विभाग, (९) कायदा विभाग, (१०) आकडेवारी विभाग.

**रिझर्व्ह बँकेची कार्ये**

रिझर्व्ह बँक भारताची मध्यवर्ती बँक आहे. कोणत्याही देशातील मध्यवर्ती बँकेला कार्ये पार पाडावी लागतात ती सर्व कार्ये रिझर्व्ह बँकेद्वारे पार पाडली जातात. रिझर्व्ह बँकेच्य कार्याचे विवेचन पुढीलप्र करता येईल.

**(१) पत्रमुद्रा निर्गमनाचा एकाधिकार** - रिझर्व्ह बँक अधिनियमाच्या कलम २४ नुसार रिझर्व्ह बँकेला २,५,१०,५०, १००,१०००,५०००, व १०००० रु. च्या नोटा छापण्याचा एकाधिकार होता. परंतु १६ जानेवारी १९७८ ला मध्यरात्री एक अध्यादेश काढून १०००रु. ५०००रु. व १०,००० रु. च्या नोटा चलनातून काढून घेण्यात आल्यात. व त्याऐवजी ५०० रु. व १,०००रु. च्या नवीन नोटा चलनात आणण्यात आल्यात. ८ नोव्हेंबर २०१६ ला रात्री पुन्हा ह्या ५०० व १००० रु. च्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय प्रसारित करण्यात आला. ह्या नोटा बाद करण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे नकली नोटांना प्रतिबंध घालणे व काळा पैसा शोधून काढण हे होते. रद्द केलेल्या नोटांच्या ऐवजी ५०० व २००० रुपयाच्या नवीन नोटा निर्गमित करण्यात आल्यात. तसेच ऑगस्ट २०१७ मध्ये २०० रुपयाची नोट पहिल्यांदाच निर्गमित करण्यात आली. या नोटांवर रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर यांची स्वाक्षरी असते. एक रुपयाची नोट छापण्याचा तसेच नाणी तयार करण्याचा अधिकार भारत सरकारच्या वित्त विभागाला आहे. एक रुपयाच्या नोटावर भारत सरकारच्या वित्त विभागाच्या सचिवाची स्वाक्षरी असते बँकेचा नोट निर्गमन विभाग ह्या नोटांचे निर्गमन करते. सद्यस्थितीत रिझर्व्ह बँक न्यूनत्तम कोष पद्धतीनुसार पत्रमुद्रांचे निर्गमन करण्याचे कार्य द्य करते. या पद्धतीनुसार पत्रमुद्राचे निर्गमन करण्यासाठी निर्गमन विभागाला आपल्याजवळ

२०० कोटी रुपयाचा कोष ठेवावा लागतो. त्यात ११५ कोटी रुपयाचे सुवर्ण व ८५ कोटी रु. च्या विदेशी प्रतिभूती ठेवाव्या लागतात.

**(२) सरकारची बँक, एजंट व सल्लागार -** रिझर्व्ह बँक केंद्र व राज्यसरकारची बँक, एजंट व सल्लागार म्हणून पुढील कार्यों करते.

(प) सरकारी येणी वसूल करणे रिझर्व्ह बँक सरकारचा प्रतिनिधी सरकारच्या वतीने कर, दंड व शुल्क वसूल करते,

(पप) खर्चाचे शोधन करणे - सरकारच्या आदेशानुसार विविध खर्चाचे शोधन करणे.

(पपप) कर्जाची व्यवस्था रिझर्व्ह बँक केंद्र व राज्य सरकारांना अल्पकालीन (९० दिवसाचे) कर्ज देते. त्यामुळे सरकार आर्थिक संकटाचा सामना करू शकते.

(पअ) सार्वजनिक कर्जाची व्यवस्था रिझर्व्ह बँक केंद्र व राज्य सरकाराकरिता सार्वजनिक कर्जाची व्यवस्था करते. हे कार्य सरकारचा एजंट या नात्याने करते. रिझर्व्ह बँक सार्वजनिक कर्जाचा हिशेब ठेवते व वेळोवेळी कर्जाची मूळ रक्कम व व्याजाचे शोधन करते.

(अ) सरकारी कोषांचे स्थानांतरण सरकारची बँक या नात्याने रिझर्व्ह बँक सरकारी रकमांचे व कोषांचे देशात किंवा विदेशात स्थानांतरण करते.

(अप) विदेशी विनिमयाची व्यवस्था सरकारची बँक या नात्याने रिझर्व्ह बँक केंद्र व राज्य सरकारांसाठी विदेशी विनिमयाची व्यवस्था करते.

(अपप) मार्गदर्शन दृ रिझर्व्ह बँक केंद्र व राज्य सरकारांना आवश्यकतेनुसार वित्त, मुद्रा, योजना व इतर आर्थिक समस्यावर मार्गदर्शन करते.

**(३) बँकाची बँक-** ग्रहमालेत जसे सूर्याचे स्थान असते तेच स्थान बँकिंग व्यवसायात रिझर्व्ह बँकेचे आहे. रिझर्व्ह बँक ही बँकाची बँक आहे. सामान्य बँका लोकांसाठी जी कामे करतात तीच कामे रिझर्व्ह बँक इतर बँकासाठी करते. रिझर्व्ह बँक इतर बँकांशी स्पर्धा करीत नाही तर ती त्यांचे संवर्धन व विकास करण्याकरिता प्रयत्न करते. रिझर्व्ह बँक ही बँकांची बँक या नात्याने पुढील कार्ये करते.

**(प) अंतिम ऋणदाता** - एखाद्या ग्राहकाचे आपल्या अधिकोषाशी जसे संबंध असतात तसेच संबंध देशातील सरकारी आणि खासगी व्यापारी बँकांचे तसेच इतर क्षेत्रातील बँकांचे संबंध रिझर्व्ह बँकेशी असतात. १९४९ च्या बँकिंग नियंत्रण कायद्यानुसार प्रत्येक बँकेला आपल्या मुदती ठेवींच्या २ टक्के व इतर ठेवीच्या ५ टक्के रक्कम रोख स्वरूपात रिझर्व्ह बँकेतील त्या बँकेच्या खात्यात ठेवावी लागते. १९६२ मध्ये या कायद्यात संशोधन करण्यात आले असून या संशोधनानुसार बँकांना आपल्या संपूर्ण देयतांच्या ३ टक्के रक्कम केंद्रीय बँकेतील खात्यात ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. परंतु त्या प्रमाणात रिझर्व्ह बँकेद्वारे वेळोवेळी बदल केला जातो.

गरज पडल्यास देशातील अनुसूचित बँका संकटाच्या समयी आपल्याजवळील हुंड्या रिझर्व्ह बँकेकडून पुन्हा वटवून घेऊ शकतात व रिझर्व्ह बँकेकडून आवश्यक वित्तीय मदत प्राप्त करू शकतात. परंतु जेव्हा अनुसूचित बँकांना संकटाच्या समयी इतर मार्गांनी पैसा उभा करणे शक्य नसते तेव्हाच रिझर्व्ह बँक अनुसूचित बँकांच्या हुंड्या पुन्हा वटवून देऊनमदत करते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक ही बँकांची बँक तर असतेच परंतु अनुसूचित बँकावर नियंत्रण त्याचे कार्य देखील करते.

कोणती ने बैंक स्थापन करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून परवाना प्राप्त करणे आवश्यक अ असा परवाना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने काही अटी ठरवून दिल्या असतात. या अटाच पालन जर एखादी बँक करीत नसेल तर त्या बँकेला देण्यात आलेला परवाना रद्द करण्याचा अधिका रिझर्व्ह बँकेला देण्यात आलेला असतो. एखाद्या बँकेला एखाद्या वेगळ्या विभागात किंव शहरात जर आपली नवीन शाखा सुरू करावयाची असेल तर त्यासाठीदेखील रिझव्ह बँकेचे आगाऊ संमती आवश्यक असते. प्रत्येक अनुसूचित बँकेला आपल्या देयता आणि संपन साप्ताहिक विवरण रिझर्व्ह बँकेला द्यावे लागते. कोणत्याही व्यापारी बँकेच्या खात्याचे परीक्षण करण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेला असतो.

अशाप्रकारे देशातील बँकिंग प्रणालीच्या सर्वोच्च स्थानी रिझर्व्ह बँक असल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला काही विशेष अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. जसे –

(१) सर्व अनुसूचित बँकांचे रोख सुरक्षित निधी रिझर्व्ह बँकेजवळ असतात.

(२) अनिवार्य परवाना, अनुसूचित बँकांच्या खात्यांचे परीक्षण आणि सांपत्तिक परिस्थितीबद्दल माहिती इत्यादीच्याद्वारे इतर बँकांच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवते.

(३) तसेच अनुसूचित बँकांच्या हुंड्या पुन्हा वटवर देऊन रिझर्व्ह बँक अंतिम ऋणदात्याचे कार्य करते.

**(पपप) प्रत्ययाचे नियंत्रण** - भारतातील इतर बँकांनी जी प्रत्यक्ष निर्मिती केली असते त्या प्रत्यय निर्मितीचे देशातील गरजेला अनुसरून नियंत्रण करण्याचे कार्य रिझर्व्ह बँकेला करावे लागते. रिझर्व्ह बँक भारतातील बँकिंग पद्धतीच्या सर्वोच्च स्थान असल्यामुळे प्रत्यय नियंत्रणाचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेला देण्यात आला आहे. यासाठी रिझ बँक श्बँक दरश् नीतीचा किंवा खुल्या बाजारातील क्रियांचा अवलंब करते. १९४९ च्या बँकिंग कंपनी अधिनियमानुसार रिझर्व्ह बँक एखाद्या विशिष्ट बँकेला किंवा सर्व बँकांना असे आदेश देऊ शकते की, एखाद्या विशिष्ट व्यक्तिसमूहाला काही विशिष्ट प्रकारच्या जमानतीच्या आधारावर कर्ज देण्यात येऊ नये. १९५६ पासून रिझर्व्ह बँकेद्वारे निवडक प्रत्यय-नियंत्रणाच अवलंब केला जात आहे आणि अलीकडच्या काळात यावर जास्त भर दिला जात आहे.

**(पअ) समाशोधन गृहाचे कार्य -** रिझर्व्ह बँक बँकांची बँक व अंतिम ऋणदाता असल्यामुळे ती सुरुवातीपासूनच समाशोधन गृहाचे कार्य करीत आहे. सुरुवातीच्या काळात समाशोधन गृहांची व्यवस्था काही प्रमुख शहरांमध्येच केली गेली होती. परंतु १ एप्रिल १९९९ पर्यंत समाशोधन गृहांची संख्या १००० पेक्षाही जास्त झाली. यातील ९ समाशोधन गृहाची व्यवस्था रिझर्व्ह बँक पाहते आणि बाकी समाशोधन गृहाची व्यवस्था स्टेट बँक ऑफ इंडिया व इतर सहाय्यक तसेच राष्ट्रीयकृत बँका सांभाळतात. वर्तमान धोरणानुसार देशातील ज्या शहरामध्ये किंवा विभागामध्ये बँकेचे ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त कार्यालये आहेत तेथे समाशोधन गृहाची स्थापना केली जाते.

**(४) विदेशी विनिमय दरात स्थिरता ठेवणे** देशातील चलनाचे विदेशी चलनातील मूल्य म्हणजेच विदेशी विनिमयदर होय. विदेशी विनिमय दरात स्थिरता ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार विदेशी चलनाची खरेदी-विक्री करते. रिझर्व्ह बँकेने विनिमय दरात स्थिरता ठेवण्याचे कार्य करण्यासाठी १९३९ मध्ये विनिमय विभागाची स्थापना केली. सन १९४७ मध्ये भारत आंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधीचा सदस्य झाल्याने भारतीय रुपयाचा स्टर्लिंगशी असलेला कायदेशीर संबंध संपुष्टात आला. विनिमय दरात स्थिरता टिकवून ठेवण्यासाठी भारताने तीन वेळा १९४९, १९६६ व १९९१ मध्ये भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन केले. सन १९९३ मध्ये भारतीय रुपयाला पूर्ण परिवर्तनीय करण्यात आले त्यामुळे आता विनिमय दराचे निर्धारण बाजारातील मागणी-पुरवठ्यानुसार निश्चित होत असते.

**(५) विदेशी चलनाच्या निधींचे संरक्षण** भारतात विदेशी चलनाची देशाच्या आर्थिक विकासकार्यात बरीच आवश्यकता आहे. परंतु निर्यात कमी असल्यामुळे भारतात विदेशी चलनाचे कोष मुळातच कमी आहेत. या महत्त्वपूर्ण कोषांचे संरक्षण करण्याचे कार्य रिझर्व्ह बँकेला करावे लागते. देशातील निर्यातकांना निर्यातीद्वारे प्राप्त होणारे चलन रिझर्व्ह बँकेत जमा करावे लागते आणि आयातकांना आयातीसाठी लागणारे विदेशी चलन रुपयांच्या बदली रिझर्व्ह बँकेकडूनच प्राप्त होत असते. अशाप्रकारे रिझर्व्ह बँक देशातील महत्त्वाच्या विदेशी चलनाच्या कोषांचे रक्षण करते.

**(६) कृषी प्रत्यय** भारतासारख्या कृषी प्रधान देशात कृषी .प्रत्ययाची पुरेशी व्यवस्था करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने एका स्वतंत्र कृषी प्रत्यय विभागाची स्थापना केली आहे. या विभागाची दोन कार्ये आहेत. (प) शेतीसंबंधी समस्यांचा अभ्यास करून सरकारला सल्ला देणे. (पप) कृषी प्रत्ययाकरिता राज्य सहकारी बँका व अन्य वित्तीय संस्था यांच्या माध्यमाने कर्ज देणे व त्यात समन्वय प्रस्थापित करणे. भारतात सन १९८२ मध्ये राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (छ।ठ।त्क्) ची स्थापना करण्यात आली आणि कृषी प्रत्ययासंबंधी रिझर्व्ह बँक जी कार्ये करीत होती ती सर्व कार्ये बँकेकडे सोपविण्यात आली.

**(७) औद्योगिक प्रत्यय -** रिझर्व्ह बँक औद्योगिक प्रत्ययाचा पुरवठा करणार्या संस्था जसे औद्योगिक वित्त महामंडळ, राज्य वित्त महामंडळ इत्यादीच्या स्थापनेकरिता आपला सक्रिय सहयोग देते. उद्योगाच्या दीर्घकालीन प्रत्ययासाठी रिझर्व्ह बँकेने सन १९६४ मध्ये ष्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रत्यय (दीर्घकालीन) निधीष् ची स्थापना केली आहे.

**(८) प्रशिक्षण कार्यक्रम** - रिझर्व्ह बँक आपल्या वेगवेगळ्या कर्मचार्यांसाठी प्रशिक्षणाची व्यवस्था करते. ह्याच उद्देशाने रिझर्व्ह बँकेने १९५४ मध्ये मुंबई येथे ष्बँकर्स ट्रेनिंग कॉलेजष् ची स्थापना केली आहे. येथे अनुसूचित व्यापारी बँकांच्या अधिकार्यांना प्रशिक्षण दिले जाते.

**(९) आकडेवारीचे संकलन व प्रकाशन** - रिझर्व्ह बँक देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्रा, प्रत्यय, नियोजन, उत्पन्न भांडवल निर्मिती इत्यादी संबंधी आकडेवारी गोळा करून ती वेगवेगळ्या पत्रिकांच्या माध्यमाने प्रकाशित केली जाते. वित्तीय व मुद्रा संबंधी वार्षिक आकडेवारी रिझर्व्ह बँकेच्या ‘‘चलन व वित्तष् नावाने प्रकाशित होणार्या अहवालात आणि इतर आकडेवारी ष्रिझर्व्ह बँकऑफ इंडिया बुलेटिनष् या मासिकात प्रकाशित केली जाते. याशिवाय रिझर्व्ह बँक आपला वार्षिक अहवाल प्रकाशित करते.

**(१०) विकासात्मक कार्ये** रिझव्ह बँकेद्वारे आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी अनेक कार्ये पार पाडली जात आहेत पूर्वी ही कार्य मध्यवतों बँकेच्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर समजली जात होती. परंतु आता रिझर्व्ह बँकेला आर्थिक विकासाच्या कार्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडावयाची असल्याने तिने आपल्या कार्याचा बराच विस्तार केला आहे. सद्या रिझर्व्ह बँक करीत असलेल्या कार्यात लोकांमध्ये बँकिंग सेवासंबंधी सवयी वाढविणे, ग्रामीण व अर्धशहरी भागात बँकिंग सेवांचा विस्तार करण्यासाठी नवीन शाखांचे जाळे पसरविणे, वित्त संस्थांची स्थापना करणे आणि त्यांना प्रोत्साहन देणे इत्यादी कार्याचा समावेश होतो.

**रिझर्व्ह बँकेचे वर्जित किंवा निषिद्ध कार्ये**

भारतीय रिझर्व्ह बँकेची इतर बँकांशी होणारी स्पर्धा थांबविण्याकरिता तिला खालील कार्ये करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

(१) रिझर्व्ह बँकेला लोकांकडून व्याजाने ठेवी स्वीकारता येत नाही.

(२) कोणत्याही प्रकारचा व्यापार किंवा व्यापारिक संस्थामध्ये प्रत्यक्षपणे भाग घेता येत नाही.

(३) तारणाशिवाय कर्ज देता येत नाही.

(४) निश्चित अवधीपेक्षा अधिक काळाकरिता ऋण देता येत नाही.

(५) रिझर्व्ह बँक मागताक्षणीच देय न होणार्या हुंड्या लिहित नाही तसेच स्वीकारत देखील नाही.