**НАЗОРАТ САВОЛЛАРИ**

1. Ижтимоий бошқарув моҳияти ва тушунчаси нинг мазмун-моҳиятини очиб беринг.
2. Давлат бошқарувининг ижтимоий бошқарувда тутган ўрнини тушунтиринг.
3. Давлат бошқарувининг ўзига хос хусусиятлари ва функцияларини тушунтиринг.
4. Давлат бошқаруви ва ижро ҳокимиятининг ўзаро муносабати.
5. Давлат бошқарувининг асосий принципларини ёритинг.
6. Маъмурий-ҳуқуқий нормалар мазмуни ва таркиби.
7. Маъмурий-ҳуқуқий нормаларнинг таснифи.
8. Маъмурий-ҳуқуқий нормаларнинг ҳаракати.
9. Маъмурий-ҳуқуқий муносабатлар тушунчаси ва хусусиятлари.
10. Маъмурий-ҳуқуқий муносабатларнинг турлари.
11. Маъмурий ҳуқуқ субъектлари тушунчаси ва хусусиятлари.
12. Маъмурий ҳуқуқнинг индивидуал субъектлари: фуқароларнинг маъмурий-ҳуқуқий мақоми; давлат хизматчилари маъмурий ҳуқуқ субъекти сифатида.
13. Маъмурий ҳуқуқнинг жамоа субъектлари: давлат органлари тушунчаси ва турлари; нодавлат нотижорат ташкилотлари маъмурий ҳуқуқ субъекти сифатида.
14. Маъмурий ҳуқуқ субъектларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш.
15. Давлат бошқарувининг маъмурий-ҳуқуқий шакллари тушунчаси ва хусусиятлари.
16. Давлат бошқаруви актлари.
17. Маъмурий-ҳуқуқий шартномалар.
18. Юридик аҳамиятли хатти-ҳаракатлар.
19. Давлат бошқарувининг маъмурий-ҳуқуқий усуллари мазмуни ва турлари.
20. Ишонтириш – маъмурий-ҳуқуқий усул сифатида.
21. Давлат мажбурлови – маъмурий-ҳуқуқий усул сифатида.
22. Ижтимоий бошқарув моҳияти ва тушунчасининг мазмун-моҳиятини очиб беринг.
23. Маъмурий ҳуқуқнинг ҳуқуқий фанлар тизимида тутган ўрни.
24. Хуқуқ субъектлари тушунчаси.
25. Сўнгги йилларда давлат бошқаруви соҳасида амалга оширилган ислоҳотлар.
26. Давлат бошқарувида қонунийлик ва интизомни таъминлаш.
27. Маъмурий ҳуқуқда жабрланувчи ва қонуний вакилларнинг ҳуқуқий ҳолати.
28. Маъмурий хуқуқ фани тизимининг умумий қисми нималарни ўрганди?
29. Фуқароларнинг маъмурий муомалалаёқати.
30. Моддий ва процессуал хуқуқий муносабатлар.
31. Туҳмат ва ҳақорат қилиш ҳуқуқбузарликларининг таркибини ёритинг.
32. Айбсизлик презумпцияси.
33. Ҳуқуқий жазонинг мақсади.
34. Мамурий жавобгарлик тушунчаси.
35. Давлат механизми ва давлат органи, таснифланиши.
36. Маъмурий ҳуқуқнинг ҳуқуқий фанлар тизимида тутган ўрни.
37. Ҳуқуқбузарлик тушунчаси ва таснифланиши.
38. Маъмурий –ҳуқуқий услублар.
39. Давлат хизмати ва давлат хизматчилари тушунчаси.
40. Маъмурий ҳуқуқий муносабатлар тушунчаси, турлари.
41. Маъмурий ҳуқуқнинг бошқа ҳуқуқ соҳалари билан алоқадорлиги.
42. Давлат бошқарув усули.
43. Ҳуқуқий фанларнинг таснифланиши.
44. Ҳуқуқий одат.
45. Давлат бошқарувида қонунийлик ва интизомни таъминлаш усуллари.
46. Маъмурий ҳуқуқда вояга етмаганлар ишларини кўриб чиқиш.
47. Маъмурий жавобгарликни енгиллаштирувчи ҳолатлар.
48. Асосий ва қўшимча маъмурий жазо чоралари.
49. Маъмурий жарима ва унинг белгиланиши.
50. Ўзбекистон Республикасининг Президенти ваколатлари.
51. Маъмурий хуқуқ фани тизимининг махсус қисми нималарни ўрганди?
52. Маъмурий қамоқ жазоси қўлланилиши мумкин бўлмаган субъектлар.
53. Ижро хокимияти органларининг турлари.
54. Сўнгги йилларда давлат бошқаруви соҳасида амалга оширилган ислоҳотлар.
55. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси – маъмурий ҳуқуқ субекти сифатида.
56. Маъмурий-ҳуқуқий нормаларнинг вақт ва маконда амал қилиши.
57. Маъмурий-ҳуқуқий муносабатларнинг вужудга келиши, ўзгариши ва бекор бўлиши.
58. Ҳуқуқбузарлик тушунчаси ва таснифланиши.
59. Бошқарувнинг ҳуқуқий актлари тушунчаси ва юридик аҳамияти.
60. Ўзбекистон Маъмурий бошқарув тизимида мустақиллик йилларидаги ислоҳотлар.
61. Моддий ва процессуал хуқуқий муносабатлар.
62. Давлат бошқарувининг ижтимоий бошқарувда тутган ўрнини тушунтиринг.
63. Ҳуқуқ манбалари тушунчаси ва турлари.
64. Юридик прецедент.
65. Маъмурий ҳуқуқий муносабатлар таркиби.
66. Маъмурий ҳуқуқ манбалари.
67. Маъмурий ҳуқуқий нормалар тушунчаси ва уларнинг мантиқий тузулмаси.
68. Маъмурий ҳуқуқнинг ҳуқуқий фанлар тизимида тутган ўрни.
69. Давлат механизми ва давлат органи, таснифланиши.
70. Фуқароларнинг маъмурий муомалалаёқати.
71. Сиёсий партия – маъмурий ҳуқуқий муносабатлар субекти сифатида
72. Маъмурий-ҳуқуқий нормаларнинг тузилиши.
73. Маъмурий-ҳуқуқий нормаларнинг вақт ва маконда амал қилиши.
74. Объектив ва субектив ҳуқуқ соҳаларини ёритинг.
75. Хуқуқ субъектлари тушунчаси.
76. Ижро хокимияти органларининг турлари.
77. Маъмурий жазо турлари.
78. Маъмурий жарима ва унинг белгиланиши.
79. Маъмурий қамоқ жазоси қўлланилиши мумкин бўлмаган субъектлар.
80. Асосий ва қўшимча маъмурий жазо чоралари.
81. Чет эл фуқароларининг маъмурий жавобгарлиги.
82. Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг принциплари.
83. Маъмурий жавобгарликни истисно қилувчи ҳолатлар.
84. Туҳмат ва ҳақорат қилиш ҳуқуқбузарликларининг таркибини ёритинг.
85. Бошқарувнинг ҳуқуқий актлари тушунчаси ва юридик аҳамияти.
86. Маъмурий хуқуқ фани тизимининг махсус қисми нималарни ўрганди?
87. Объектив ва субектив ҳуқуқ соҳаларини ёритинг.
88. Сўнгги йилларда давлат бошқаруви соҳасида амалга оширилган ислоҳотлар.
89. Давлат бошқарувида қонунийлик ва интизомни таъминлаш.
90. Айбсизлик презумпцияси.
91. Маъмурий жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолатлар.
92. Маъмурий қамоқ ва махсус ҳуқуқдан маҳрум этиш муддатларини ҳисоблаш.
93. Маъмурий жавобгарликка тортилаётган шахснинг ҳуқуқ ва бурчлари.
94. Маъмурий-ҳуқуқий нормаларнинг вақт ва маконда амал қилиши.
95. Норматив ҳуқуқий ҳужжат ва норматив шартнома.
96. Давлат бошқарувининг ўзига хос хусусиятлари ва функциялари.
97. Давлат бошқаруви ва ижро ҳокимиятининг ўзаро муносабати.
98. Давлат хизмати ва давлат хизматчилари тушунчаси.
99. Вертикал ва горизонтал маъмурий ҳуқуқий муносабатлар.
100. Маъмурий жараён.