چالش‌های بانکداری مبادله‌ای و ارائه‌های الگوی نیاده مکمل به کارگیری عقود مبادله‌ای در نظام مالی

محمد امین سلامتی

تاریخ دریافت: 1397/10/18
تاریخ پذیرش: 1397/10/20

چکیده

بانکداری مبادله‌ای یکی از ابزارهای اصلی بانکداری اسلامی است که توسط نظام بانکداری اسلامی طراحی و مطرح شده است. بنابراین این ابزار به ارائه کارگیری مبادله‌ای ملی یا بین‌ملی بانکداری متعارف را دارد و می‌تواند افتخاراتی را به اکثریت کن. با این وجود بانکداری مبادله‌ای در حوزه‌ی عمل مالی فعالیت نمی‌کند. با این حال، ابتدا که سیستم توانایی به روش اجرا می‌شود، این ابزار عمیقات تعریف بانکداری اقلا و کن. علاوه بر این، جابه‌جایی مبادله‌ای یکی از ابزارهای اصلی بانکداری مبادله‌ای هم به اکثریت مالے، گردیده است. پژوهش حاضر در یک برسی، جابه‌جایی بانکداری مبادله‌ای است و سعی دارد تا سکواریز تونین طراحی کند.

تا بیان، علاوه بر اجرای کارگیری بانکداری به رفع جابه‌جایی آن بپردازد. پژوهش حاضر به روش اکتشافی در پی علائم الگوی است. که می‌تواند به هره‌گیری از نهادهای مکمل بانکداری مبادله‌ای هر کارگیری اصولی بانکداری مبادله‌ای دست یافته و از جابه‌جایی آن می‌تواند مه‌رود باشد. سعی این مدل و تهیه نشانه‌هایی در برآورد نتایج، تحقیق پیشرفته است. آن است که نهادهای مبادله‌ای کارگیری دارای امکان تعریف و بانکداری مبادله‌ای است. این ابزار تلقی که از کاوش صنایع، نمایندگان مالی می‌باشد. و به افزایش کارایی در مالیات مالی و اقتصادی منجر شود. به افزایش رقابت میان نهادهای مالی و ترغیب به دریافت خصوصیات مالی کمک کند.

کلمات کلیدی: بانکداری مبادله‌ای، کارگیری بانکداری مبادله‌ای، صندوق‌های با درآمد ثابت، شرکت‌های لیزینگ، جابه‌جایی بانکداری اسلامی

G21, G29, E6, JEL

طبقه‌بندی: 1

masalavatian@isu.ac.ir

1. دانشجوی دکتری رشته مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع)
مقدمه

بانکداری متعارف به منظور اجرای کارکردی مختلفی در نظام مالی و اقتصادی طریق شده است. تبادل سرمایه میان افرادی که مزادات سرمایه دارند و افرادی که متقاضی سرمایه دارند (کارکرد و استراتژی) افزایش تغییر اطلاعاتی میان آن (دیشیکی، 2000، ص 34) کاشت هزینه‌های انتقال سرمایه (بازار، 2012، ص 215) اطمینان نخستی به سرمایه‌گذاران ریسک‌گرای طالبی و کیایی (1991، ص 25) و کارکرد خلق بول (اختبار) کارکره‌های اصلی بانکداری متعارف است. بانکداری مبادله‌ای با بهره‌گری از عقود وکالت به تجهیز منابع مالی پردازد و با بهره‌گیری از عقود مبادله‌ای، مانند عقد مراحل به تخصیص منابع مالی اقدام می‌گردد بانکداری مبادله‌ای به دلیل آن که توانسته است کارکردگاه بانکداری متعارف را به اجرا برساند و اقتصادیات شرعتی را رعایت کند، درجه توجه بهدران بانکداری اسلامی قرار گرفته است. با این وجود بانکداری مبادله‌ای با چالش‌هایی مواجه است. چالش‌هایی که می‌تواند کارکردگاه مالی و اقتصادی بانکداری مبادله‌ای را اخلاق موجود کند و طرفین تحقیق اقتصادی شرعی آن را کاهش دهد. وجود روابط پیچیده حقوقی در عملیات بانکداری مبادله‌ای ریسک عدم رعایت شرایط عقد وکالت و برهم خوردن روابط حقوقی و مالی میان ذی نفعان نکرده و عدم قانون بانک در تشکیل پروپی بهینه تسهیلات به دلیل وجود عقد وکالت، عدم ارتباط صحیح میان نزدیکی بودن سودره و نزخ سود تسهیلات، از جمله اساسی برای چالش‌هایی است که بانکداری مبادله‌ای را تهدید می‌کند. یافته‌های حاضر: این بررسی کارکردگاه بانکداری متعارف و مبادله‌ای به چالش‌های بانکداری مبادله‌ای آشود می‌گردد. پس از آن به دنبال پایان به ارائه درک این بانکداری مبادله‌ای با سازوگاری که راهحل دامی برای آن باشد، تحقیق اکتشافی حاضر در پن است که با استفاده از نیازهای مالی که دارای کارکردگاه مشابه بانکداری مبادله‌ای هستند، به این توجه آید، برای این منظور دو نمونه از نیازهای تامین مالی کنندگان که در آن جویای بیشتری با بانکداری مبادله‌ای هستند؛ مورد بررسی و مدققه قرار گرفته. صندوق واری آماده برای درآمد زیادی و در این صورت سرمایه‌گذاری می‌کند و شرکتهای لیزینگ که به خرید کالاها و اجاره آن به قیمت بالاتر اقدام می‌کنند (اجازه به شرط تفاهم) و بهداشت مالی است که در این پژوهش مورد توجه می‌گردد. نهادهای متعدد خودی کارکردی زایدی با بانکداری مبادله‌ای هستند. نتیجه‌گیری پژوهش این است که می‌توان توجهی به نهادهای متعدد در نظام مالی و اقتصادی؛ اولیه کارکره‌های اصلی بانکداری متعارف و بانکداری مبادله‌ای دست یافت و در واقع اقتصاد مالی و اقتصادی جامعه را نور نگرفت

1. Mishkin
2. Ball
و تاکید اعتقاد به مدارکی مربوط به این مسئله در انجام‌آوری تحقیق و بررسی ممکن است. این بررسی نشان می‌دهد که در این مورد اطلاعات کافی وجود ندارد و از این دیدگاه می‌توان گفت که ابزار بانکداری مبتنی بر قوانین مبادله‌ای برای کاربران بهتر و پیشرفت‌تر بوده و باعث بهبود کارایی بانک‌ها و سهم‌های مالی شده‌اند.

1. مقدمه

مهدوی تجربه گذشته (۱۳۸۲) در مقاله‌ای با عنوان "ساختار بانکداری در اسلامی"، بانک‌داری اسلامی را به عنوان "میان‌دره" یا "سنگریابی" برای کاربران ایجاد کرده و در آنی که با توجه به موارد و بروزت، بانک‌داری اسلامی نسبت به موارد درم‌آوری و عملکردی که در آن بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل از اسلامی، این بانک‌داری اسلامی در این جاکل ار
دانگر و فیروزون سرنشین (1390) در مقاله‌ای با عنوان “آرزو جاری‌پرای تعیین نرخ سود در عقود بانکداری” که با روشنی آماری و سنجی انجام گرفته است، به جانش عدم واقعی بودن نرخ سود در عقود بانکداری اسلامی و مبادله‌ای اشاره می‌کند که می‌تواند هزینه‌های قابل توجهی را به اقتصاد کشور و بخش صنعت وارد می‌کند. این‌انجام روبروی هزینه‌های سایر را در تعیین نرخ سود مصرفی می‌کند.

موسویان و میثمی (1394) در مقاله‌ای تحت عنوان "بررسی ساختار عملیاتی مطلوب بانکداری اسلامی (دلاته‌هاي در راستای اصلاح قانون عملیاتی بانکی بدون ربا)" که به روشنی تحلیلی- توصیفی انجام گرفته است، تجربه‌ی بیش از همه بانکداری اسلامی- شامل بانکداری مبادله‌ای- را موفقیت‌های موفقیت‌های اقتصادی آن را در تفکیک بین انواع بانکها و مواده‌ای‌های غیربانکی- مانند شرکت‌های تابعیتی مبتنی بر قانون اسلامی می‌دانند. بیانش حاضر پس از بیان جانش بانک‌داری مبادله‌ای از نگاه محققان جانش‌هایی دیگری از بانکداری مبادله‌ای را بیان می‌داشد و سبب برداشتن منافعی سعی در اصلاح چالش‌های بانکداری مبادله‌ای دارد. تجربه نشان می‌دهد که اصلاح جانش‌های بانک‌داری مبادله‌ای با وضع قوانین و مقررات و ظاهراتی بر طرف نمی‌شود و رفع این مسائل مسالمه‌ای اصلاحات ساختاری است که توسعه به‌جای مباینه‌ها بر کارگردانی مبادله‌ای می‌تواند ما را به مقضیت قرار دهد. توسعه‌ی نهاده‌های مالی در نظام مالی و اقتصادی به افزایش رقابت در تجهیز و تخصیص منابع مالی کمک می‌کند و سبب ارائه رعایت اهداف شرعتی در نظام مالی می‌شود.

2. بانکداری مبادله‌ای

یکی از انواع بانکداری اسلامی، بانکداری مبادله‌ای است. عملیات بانکداری مبادله‌ای مبتنی بر عقود مبادله‌ای انجام می‌گیرد. در عقود مبادله‌ای، بانک ممکن با یک‌طرفی او یک‌طرفی از سرمایه‌های مورد نیاز فعالیت اقتصادی را نمایش می‌دهد، با این تفاوت که بعد از اطلاع‌رسانی و اطلاع‌رسانی اقتصادی، سود به هم می‌آید. این نوع از اطمینان به سود و مطمئن‌تر بانک در آن قرارداد تبدیل می‌گردد. موسویان و هشتیزی مقدم (1382، صص 88 و 89) به پیشنهاد دیگر، در این شبه‌پیشنهاد، این کار را به شرح تعمیر، سقف، خرید دیگر و جامعه می‌شود. این قراردادها می‌توانند یکدیگر داشته و براساس نرخ سود معینی به منطقی تشکیل برند و از ویژگی‌های مبادله‌ای در بانکداری است. در این شبه‌پیشنهاد می‌شود. این قراردادها می‌توانند یکدیگر داشته و براساس نرخ سود معینی، با
فیلترینگ متابولیک - ترموجی اقتصاد و باکتریای گیاهی، شماره بیست و پنجم، زمستان ۱۳۹۷

متفاوتی تشخیصی وارد معامله می‌شود و حاصل آن، بدهی مدیری و مشتری است که طبق زمان‌بندی مشخصی باید برداخت شود. (موسوی و میمصی، ۱۳۹۴، ص ۵) باکتریای میانه‌ای دارای کارکردهای مختلفی در نظام مالی و اقتصادی است که در ادامه بدان اشاره می‌شود. پس از اینکه باکتریایی باکتری‌های میانه‌ای اشاره شود لازم است تا به کارکردهای باکتری‌ای متعارف برداخت شود تا ممکن مقایسه میان آن دو وجود داشته باشد.

۱- کارکردهای باکتری‌ای متعارف

باکتری‌های زنده در ارزیابی کارکردهای مختلف در نظام مالی و اقتصادی می‌باشند. در حالی که

می‌توان چهار کارکردهای متعارف در نظر گرفت:

۱. انتقال سرمایه‌داران سرمایه‌داران میانه و وجوه و عوامل وجوه‌های بین ممکن ترمین کارکردهای است که باکتری‌ها プ‌وند اهمیت می‌ورزند در واقع باکتری با دو مشخصه تعیین می‌شود:

الف. باکتری وجوه‌داده را از طریق قیمت گذاری سرمایه‌داری افزایش می‌دهد.

ب. باکتری وجوه‌داده را به افراد و می‌دهد (بار، ۲۰۱۲، ص ۱۰ و ۱۱).

۲. زمانی که سرمایه‌داران خواهند وجوه‌داده را به بازی‌می‌داشته و باکتری‌های متعارف کنند (کارکرد اول) ممکن است به دلیل عدم توافق و توانایی اطلاعاتی میان سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران سرمایه‌داران و جوهر خواهند در انتخاب متعافیات سرمایه‌دار قرار دهند. چراکه آنها نسبت به جوهر مصرف و جوهر چگونگی مصرف سرمایه‌های مختلف با وکیای انتخاب و وجوه‌داده را در موردی غیر از موضوع قیمت به مصرف برندند. وجوه‌داده و سطه‌گذار مانند باکتری‌ها می‌توانند مشکل مزایب را حل کنند. باکتری‌ها از طریق میانه‌های اطلاعاتی، گرفته و ثبت و در نظر گرفتن سرمایه‌های وام‌گیرند و در اطمینان اطمینان‌خاطر

می‌دهند که جوهر آنها به شکلی صحیح به مصرف خواهند رسید.

۳. یکی دیگر از کارکردهای مهم باکتری‌ای متعارف، کاهش هزینه‌های مبادله سرمایه‌داران هزینه مالی و زمانی است (بار، ۲۰۱۲، ص ۱۵) با وجود نهاد وادارگر مانند باکتری ناب و در نهایت باکتری‌های متعافیات سرمایه‌داران چالش بانکی از کارکردهای باکتری‌ای متعارف است.

۴. اطمینان بخشی به سرمایه‌داران ریسک‌پذیری یکی دیگر از کارکردهای باکتری‌ای متعاف است در واقع افراد ریسک‌پذیری به سمت شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بیمه‌ها می‌روند و افراد ریسک‌گریز

1. Monitoring
2. Neave
2- کارکردهای باکتری مادلئی

بنا برای مادلئی، کارکردهایی که منجر به بروز بیماری می‌شوند، کلی در دو دسته قرار می‌گیرند:

1- ابتدا، باکتری مادلئی از طریق اعطا سوختئونی به سرده‌گزاران سرده‌گزاری می‌کند.

2- بعد آن، باکتری مادلئی از طریق نواحی مختلفی به سرده‌گزاران منتقل می‌شود. این منتقلی در اغلب واحدهای سرده‌گزاران مشاهده می‌شود.

3- پس از معرفی، باکتری مادلئی، لازم است با فعندی‌های مختلفی مانند غذایی، آبیاری و پوستی، در برخی از واحدهای سرده‌گزاران برخورداری کند.

4- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

5- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

6- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

7- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

8- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

9- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

10- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

11- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

12- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

13- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

14- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

15- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

16- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

17- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

18- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

19- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

20- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

21- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

22- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

23- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

24- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

25- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

26- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

27- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

28- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

29- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

30- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

31- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

32- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

33- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

34- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

35- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

36- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

37- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

38- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

39- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

40- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

41- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

42- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

43- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

44- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

45- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

46- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

47- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

48- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

49- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.

50- در نهایت، باکتری مادلئی به واحدهای سرده‌گزاران منتقل می‌شود و باعث ایجاد بیماری می‌شود.


1-3-2 روش‌های تجهیز منابع مالی بانکداری مبادله‌ای

به منظور تجهیز منابع مالی بانکداری مبادله‌ای، می‌توان از چهار نوع عقد زیر بهره‌مند شد:

1. سیره‌های خارجی (فرد برون‌بهر): این سیره‌ها به صورت فرض بدون پرهبود و صاحب حساب، حق دارند خود را به‌همراه فردی دیگر جوهرگیری کنند.

2. سیره‌های داخلی (وکالت عام): اینان از سیره‌ها را با استفاده از عقد وکالت عارضه و در اغلبیت سوداوار به کار می‌گیرند. در پایان‌دوره مالی، سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی، پس از کسر حق وکالت به سیره‌دزادار می‌پردازند.

3. سیره‌های سرمایه‌گذاری خاص (وکالت خاص): اینان از سیره‌ها را با استفاده از عقد وکالت خاص، گردآوری نموده و در پروژه‌های مشخص به کار می‌گیرند و در نهایت سود حاصل از آن را پس از کسر حق وکالت به سیره‌گذران می‌پردازند.

4. سیره‌های سرمایه‌گذاری عام (وکالت عام): اینان براساس عقد وکالت عام منابع را با سیره‌گذاران جمع‌آوری نموده و نسبت منابع را در علوم طرح‌های سوداوار اقتصادی به کار می‌گردند. سود حاصل از این فعالیت‌ها نیز پس از کسر حق وکالت، بین سیره‌گذران توزیع می‌شود.

(موسیون، میثمی، ۱۳۹۴، صص ۴۳ و ۴۴)

1-3-2 روش‌های تخصیص منابع مالی بانکداری مبادله‌ای

تخصیص منابع مالی در بانکداری مبادله‌ای بایستی بر یکی از عقود زیر صورت خواهد گرفت:

الف. عقد کالاهای مبادله‌ای: در این عقد، بانک کالاهای مبادله‌ای را به صورت نقد خریداری کرده و به صورت اقساطی با نرخ سود مشخص و از پیش تعیین شده به آنها می‌پردازد.

ب. اجاره به شرط ملکی: در این عقد، بانک محفظه و خدمات را به صورت نقد خریداری می‌کند و به صورت اجاره به شرط تملیک به آنان واگذار می‌کند.

ج. جعل‌العهد: در این عقد، پس از خریداری محفظه، با خدمات توسط بانک به صورت جعل‌العهد، نسیب‌های آنها واگذار می‌شود.

د. خرید دیروز: در این عقد، بانک‌ها استفاده مالی ملک‌دار مشتریان را توزیع کرده و مبلغ آن را پس از کسر مالکان و به صورت نقد می‌پردازند.

س. سلف: در این عقد، بانک خریداری محفظه بیش از محفظه بیشتری اقتصادی را به صورت سلف از آنها به خریداری می‌کند و هزینه آن را می‌پردازد. (موسیون، میثمی، ۱۳۹۴، ص ۴۴)
3-2 شماره فرآیند کلی بانکداری مبادله‌ای

شکل زیر؛ فرآیند کلی بانکداری مبادله‌ای را به تصویر کشیده است:

شکل؛ فرآیند کلی بانکداری مبادله‌ای

رابطه 1 به تجهیز منابع مالی در بانکداری مبادله‌ای اشاره دارد. در این رابطه، سپرده‌دار وجوه مازاد خود را در بانک قرار می‌دهد. رابطه 1 که رابطه‌ی بین بانک و سپرده‌دار می‌باشد، ممکن است مبتنی بر نوع عقدی که در قسمت تجهیز منابع اشاره شده، صورت گیرد. در رابطه‌ی 2، اشتراک حقیقی یا حقوقی که نیازمند سرمایه‌های مستند بانک مراجعه می‌کند و در خواست خود مملکت بانک‌داران مالی را به بانک ارائه می‌دهند. در این رابطه، تسهیلات گیرنده محصول با خدمتی که می‌پذیرد به سپرده‌داران گردد. بانک به کمک پولی که سپرده‌گذاران در بانک قرارداده‌اند، محصول با خدمت درخواست‌های تسهیلات گیرنده را به طور تقدیر خردی می‌رکند. بنیان ورود به بانک می‌کند (رابطه‌ی 3) و محصول با خدمات را دریافت می‌کند (رابطه‌ی 4) در رابطه، 5 بانک محصول با خدمات را به تسهیلات گیرنده اعطای می‌کند. در رابطه‌ی 6 اقامت تسهیلات گیرنده توسط بانک اخذ شده و در رابطه 7 بانک پس از برداشت حق والای خود با کارمزد، اقامت را به حساب سپرده‌گذاران ارائه می‌گردد. البته در عمل، بانک به تسهیلات گیرنده که می‌پذیرد به خوبی می‌گردد و بانک فقط پول را به حساب می‌رساند. قانونی می‌گردد که اطلاعات فاکتور خرد محصول با خدمات ندامت نشته باشد یا که بانک وجوه را به حساب فروشنده واریز نماید و دریافت محصول با خدمات توسط تسهیلات گیرنده صورت یافته.

4-چالش‌های بانکداری مبادله‌ای

اگرچه بانکداری مبادله‌ای از لحاظ نظری توسعه است کارکرد‌های متعارف بانکداری را به شکلی شریع به اجرای آورد و از این رو مورد تأکید بسیاری از نظر ایرانی‌ها و اسلامی واقع شد.
فلسفه علمی - تربیتی اقتصاد و بانکداری اسلامی،‌شماره ۱۳۸۷،۱۳۹۷،زنجان

لکن این مهم با جالش‌هایی مواجه است که به‌پایه برای رفع آن کوشش تا بتوان به اقتضابات
شرعی و نظامی نظام مالی و اقتصادی پاسخ گرفت. در ادامه جالش‌هایی بانکداری مبادله‌ای در دو
بخش مورد اثره قرار خواهد گرفت. بخش اول. جالش‌هایی است که محققان گذشته بدان اشاره
داشتندند و بخش دوم، جالش‌هایی است که پژوهش حاضر بدان اشاره می‌کند.

1- جالش‌هایی بانکداری مبادله‌ای از منظر پژوهش‌های گذشته

پژوهش‌گران و سابقه‌های بانکداری اسلامی به پیان جالش‌هایی درباره بانکداری مبادله‌ای اشاره
كرده‌اند که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

• تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی در عقود مبادله‌ای

یکی از جالش‌های مهم بانکداری مبادله‌ای، جالش تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی در عقود
مبادله‌ای است. نرخ مزبور، علاوه بر اهمیتی که در عقود مبادله‌ای دارد، منجر می‌گردد که مثلاً در سازوار
تجریب و تخصیص منابع در عقود مشابه مثل می‌گردد. برای این اساس، وقتی بانک‌ها از
توانایی و اطمنان کافی در اجرای عقود مبادله‌ای به صورتی که بسته به شرایط هر قرارداد در مورد
نرخ آن تیز تا بگیرند، برخوردار نیستند و وقتی نرخ سود تسهیلات به درستی و برایه مسابی
نوشته‌اند، پیشینه ای در مالیه اسلامی تعیین شود، نه تناوی بانکداری بدون ربا را اساس‌پذیر می‌سازد.
بلکه با تاثیری که بررسی‌های نهاد سرمایه دارد، از مصایق انحراف در قیمت بهداشتی تولید خواهد

• پژوهش‌های عدم کارآیی تخصیصی ایجاد مالیه نموده‌اند (دمه‌د و سرنی، ۱۳۹۰، ص ۸۰)

• تقویت مالیه در نرخ گذاری تجربی و تخصیص منابع مالی

در بانکداری مبادله‌ای نرخ سود اعضا اثر به سیر پیگیری‌های مبتنی بر قیمت‌گذاری بارز که براین‌دی
از نرودهای عرضه و تقاضا است تجربه می‌باشد و این خود نوعی ارتباط بانکداری مبادله‌ای با خیانت
واقعی اقتصاد را نشان می‌دهد اما از طرف دیگر نرخ تسهیلات به‌می‌پرداز علی‌اکرامی، قانونی و دستوری ابلاغ می‌شود. این مهم سبب می‌شود که عده‌ی منابع مالی از خلا فجیه گریابی

• اقتصادی به صورت بررسی (دمعه‌د نیرامای، ۱۳۸۲، ص ۴۶)

• قانون راهگار مناسب برای رو به درون با طبیعت‌های معوقه

• عدم جامعیت و نارسایی قانون درباره هدف‌ها و سیاه‌های سیره‌گذار

• عدم جامعیت و نارسایی قانون درباره هدف‌ها و سیاه‌های متنظیان تسهیلات

(موسی‌بیان، ۱۳۸۶، ص ۱۰)

• نسبت شرکت وابستگان بانک‌های مبتنی بر بانکداری اسلامی

• عدم نسبت بررسی بانک‌های اسلامی در زوایای پیچیده و علمی قانون بانکداری بدون رد

(تورنتجان، ۱۳۸۱، ص ۹)
2-1 عدم وجود متقاضی عقد و کالاً

یکی از کالاتها تجهیز منابع مالی بانک به روش عقد و کالاً آن است که بانک تنواند به متقاضیات عقد و کالاً عمل کند.

روابط حقوقی و مالی بانک به کمک سایر سرکاری‌های بانک، چنین اسبی می‌شود. به نفع وقوع اسب‌ها مزیت، رفع آن‌ها مستلزم صرف هزینه‌های مالی و غیر مالی است. هزینه‌های مالی شامل هزینه‌های دادگاه و عقوبت وکل و هزینه‌های غیرمالی شامل از بین رفت زمان، از بین رفت

اعلت و شهرت و هزینه فرض می‌باشند.

2-2 عدم تشکیل پرتوی پیشنه دهی سهولت

وجود و کالاً خاص در تجهیز منابع بانکی می‌تواند با تکنیک‌های مهارتی به سهولت و کالاً تشکیل پرتوی پیشنه‌دهی سهولت دچار مشکل نشود. در واقع ا醮ام موجود در کالاً خاص سبب می‌شود که وکل (بانک) تنواند و کالاً تسهیلاتی داده شده را نحو مطلوبی تنویع سازی کند و در تکنیک پرتوی پیشنه‌دهی سهولت با محدودیت‌های مواجه شود. به دنبال عدم تشکیل پرتوی پیشنه‌دهی سهولت بانک به رستگاه‌های اعتباری و تقدیم‌های مواجه خواهد شد که این مهم می‌تواند تهدیدی جدی برای حقوق بانک باشد.

2-3 تحلیل فرآیند برندکاری میادین

پیشرفت و فرآیند که در بانکداری میادین مورد استفاده قرار می‌گیرد. بانک برای اجرای تعهدات خود با مجموعه‌ای از فروشندگان محصولات و خدمات در تعالیف خواهد بود. تعامل مزبور، علاوه بر
آنکه سبب می‌شود تا تمکن بانک نسبت به عملیات اصلی خود کاهش یابد، می‌تواند بانک را در شرایط مخاطرات‌آمیز قرار دهد. به عنوان نمونه عرضه کننده محصولات و خدمات خارج از کشور، بانک را با رسک‌های نرخ ارز تحریم خرید و فروش و... مواجه می‌کند. در صورتی که بانک، وکالت خرد محصول یا خدمات را به تسهیلات غیرنرده به داده و صرفاً به تسهیل اقدام کند، به دليل نیز نتایج امکان تخطی تسهیلات گیرنده از شرایط عادی وکالت بانک تسهیلات گیرنده وجود دارد و این مهم می‌تواند به عدم تخصیص مناسب مالی بانک منجر شود و آن را با رسک اعتباری مواجه کند و چنان‌چه میزان این تخطی گسترده‌شود، تخصیص منابع در کل نظام مالی و اقتصادی به شکل نامناسب انجام خواهد گرفت و می‌تواند به سرآورگی شدن منابع مالی در قسمت‌های غیرنرمال اقتصادی منجر گردد.

3-2-1-2 فاکتورسازی صورتی سدان معامله‌ای و شبکه‌ای

اساس کار بانکداری مبادلات مالی پرتابی مالی تسهیلات گیرنده به نحو شرعی و دریافت سود حاصل از آن بر سرده گذران می‌باشد. در مواردی ممکن است، تسهیلات گیرنده نیازی به خرید محصول یا کالا وی خاص نداشته باشد، بلکه تأمین مالی را به منظور امروزی می‌خواهد که تحت عنوان قطع مبادله‌ای نیم‌نهایت و یا طبق قوانین و مقررات تسهیلات‌دهی در قطعی خاص با محدوده‌های مواجه شده است. در چنین شرایطی، تجربه نشان داده است که تسهیلات گیرنده اقلام به فاکتورسازی صورتی سازی معاملاتی بین خود و فروشنده می‌کند. این مهم، علاوه بر آن که نشان دهنده عدم قصد واقعی معاملاتی است، سبب می‌شود که تسهیلات‌دهی در خارج از موضوع خود واقع شود که مشکلات شرعی بعدها را به دنبال خواهد داشت. در واقع، در چنین روابط صوری مالی، شبکه‌های برون‌پرورگ می‌شود، شبکه‌های که بانکداری مبادلاتی به منظور رفع آن طراحی شده بود. به عنوان نمونه، مکانیزم نقل و انتقالات تأمین مالی مربوط به کیک از انواع قطع مبادلاتی است گاهی اوقات مرس که بانکداری مبتنی بر ربا و تأمین مالی انتشاری را محتوی می‌کند. در هفته، این نوع قرارداد در برخی موقعیت‌های بین بروز، می‌تواند برای بانکداری بودن رابط، زمانی که این الگوی تأمین مالی اسلامی در آمریکا معرفی شد، بسیاری از دانشمندان مالی اسلامی نسبت به نهاد انتقاد کرده و چرا که شرایطی از طرف بانک‌ها به مالی مالی رسیده داشته‌است.

(بهبود عبادالرحمان، ۲۰۱۰، ص ۲۳۵)

5-2-2 ارتباط جانشین بانکداری مبادلاتی با کارکردها

پس از بیان چالش‌های بانکداری مبادلاتی، به اثربخش‌هایی مربوط به کارکردهای اشاره می‌شود. توکیل تسهیلات گیرنده در دریافت محصول یا خدمات، سبب می‌شود تا کارکرد تقریباً اطلاعات بین سرده‌گذاران و تسهیلات گیرنده‌گان، مخدوش شود. چرا که در این شرایط، نظرات بانک
1. Fixed-income funds
2. Bodie
3. Kane
4. Marcus
5. Grose
درآمد ثابت مانند صکوك اجرا، مراحله و سلف است. با بهره‌گیری از این نهایه، اقتصاد شریعتی مقدس است. با رعایت مال و نیازهای نظام مالی و اقتصادی دنیاز گرفته می‌شود.

1- فرآیند عملیات در صندوق های با درآمد ثابت

صدوقه‌های با درآمد ثابت سرمایه‌های افرادی که دارای مازاد سرمایه‌های هستند، را تجميع می‌کند و اوراق شرکت‌ها، دولت و بانکهایی را که با کسری سرمایه‌های موجود هستند، خریداری می‌گیرد. شکل زیر فرآیند صندوق‌های با درآمد ثابت را به تصویر کشیده است.

شکل 2: فرآیند صندوق با درآمد ثابت

2- تخصیص منابع مالی توسط صندوق با درآمد ثابت

یکی از تفاوت‌هایی که باکدرا مبادله‌ای با صندوق با درآمد ثابت دارد، در نحوه تخصیص منابع مالی است. در باکدرا مبادله‌ای، تامین مالی - تخصیص منابع مالی به شکل مستقیم صورت می‌پذیرد، در حالی که در صندوق با درآمد ثابت، به شکل غیرمستقیم و از طریق بارز سرمایه‌های مبادری (بازار نرمال مبادله‌ای) با منشتر شده‌اند (بازار نرمالهایی) با کمک خریداری می‌گردد و در بازار سرمایه منشتر شده‌اند (بازار اولیه) با منشترمنشتر شده‌اند (بازار نرمالهایی) با کمک خریداری می‌گردد.

میزان این توزیع تخصیص سرمایه‌های پایش دوگانه‌ای است که بروز ارائه‌های مشتری، توزیع محاسبات صندوق بر اساس اوراق و نشر انجام می‌دهد. نهادهای نظامی مانند سازمان بورس و شرکت بورس مربوطه هم به پایش و رصد تلفیق ناشی از تشکیل کنندینگ که به روش ریسک را تخصیص منابع را نتیجه می‌دهد.

3- کارکردهای صندوق‌های با درآمد ثابت

صدوقه‌های با درآمد ثابت مشابه چگونه به اصطلاح مالی می‌دارند کارکردهای مختلفی در نظام مالی هستند. تبدیل سرمایه‌های سرمایه‌داران و متقاضیان سرمایه‌های یکی از مهم‌ترین کارکردهای

1. Direct financing
2. Indirect financing
چالش‌های بانکداری مبادلاتی و ارائه الگوی نهادی مکمل به کارگیری عقود...

کتاب: اقتصاد سیاست‌گذاری اقتصاد

1. Economies of scale

این نهاد مالی است که در فرآیند آن به خوبی به مشاهده می‌شود. در واقع با وجود صندوق‌های
مزبور، صکورت منشتر شده توسط دولت، بنگاه‌ها و شرکت‌ها برای تامین مالی کلان، خردی و
از پاژار جمع می‌شود و منابع مالی از صندوق به سمت آنان سریع‌تر می‌شود و تامین مالی کلان
صورت می‌پذیرد. صندوق‌های با بهره‌گیری از منصوبات و تحلیل‌گان مالی به انتخاب گزیننده‌های
مناسب سرمایه‌گذاری اقدام می‌کند تا این طریق، بتواند برخی بیشتر بینه‌برای صندوق ایجاد
کند و با تنویع بخشی به دست آمده، ارز و صندوق را کنترل کند و بتواند بازده را که
منظر صندوق است، به دست آورند. در واقع صندوق‌ها به پایش و نظارت حوزه‌های سرمایه‌گذاری
خود می‌پردازند که از این طریق می‌توانند به سرمایه‌گذاران این اطلاع‌رسانی را بدهد. که تفاوتن
اطلاعاتی میان و سطح مالی و منطقی‌سازی سرمایه‌های موجود است. کارکرد دیگری که صندوق‌های
باید ارائه خوبی داشته باشند. صندوق‌هایی با بازدهی نسبی خوب و اطلاع‌رسانی به بهترین شرایط
پیش‌بینی، بانکداری مبادلاتی و صندوق‌هایی با درآمد‌آمیزی تابع منوطه در می‌شوند که هر سه آن‌ها در
کارکردهای چهارگانه مشابه هستند. لذا متون به بهره‌گیری از کدام از نهادهای مناسب به
کارکردهای چهارگانه در نظر می‌رود. اما این‌چه‌که ما را در انتخاب نهادهای مناسب محدود
می‌کند، معنی‌دار نیست. فاقد عملیاتی آن‌ها - منابع تجارت و تخصص منابع مالی - با اقدامات
شرعی است. تا قطع آن‌چه که اشاره شد صندوق‌های با درآمد‌آمیزی، می‌تواند به عنوان نهاد مکمل
بانکداری مبادلاتی مطرح شود و کارکردهای بانکداری مبادلاتی را به انجام بررسید.

2- محاسب صندوق‌هایی با درآمد تابع در مقایسه با بانکداری مبادلاتی

علاقه به درآمد که صندوق‌هایی با درآمد تابع در قسمت تجهیز منابع مالی دارای کارکردهای بانکداری
لمتوق بانکداری مبادلاتی هستند. کارکرد بانکداری را دارد نمی‌شود. این با شرایط که
رابطه‌ای سرمایه‌گذاران با صندوق مالکین و مشترک است، مشکلات مربوط به رابطه‌ها و کالاتی
و جوی دادن تهیه حملات از که در تمرکز چالش‌های صندوق برخی از ابزار اصلی تابع است;
لذا نیاز می‌باشد برگفتنی‌ها غیر تخصصی که پیش از این در مورد بانکداری مبادلاتی بپیش‌شد.

1.Economies of scale
4- شرکت‌های لیزینگ: مکمل تامین مالی خرد بانکداری مبادله‌ای

شرکت‌های لیزینگ از جمله موسسه‌های اقتصادی موفق در سال‌های اخیر هستند. این شرکت‌ها با واگذاری مدت‌دار و اقساطی کالاهای، به‌وسیله‌ی یک طرف به مصرف کنندگان، از طرف دیگر به کارخانه‌های تولیدی، در نهایت به تولید و انتقال کشورهای کمک می‌کنند. (موسویان، 1385، ص 25)

گرچه شرکت‌های لیزینگ انواع گوناگونی دارند، اما موارد خاصی از قراردادهای مبادله‌ای به فرد استفاده می‌کنند. به طور معمول معاملات مشابه و یکسانی دارند و در اکثر موارد براساس مراجعت ذیل رفتار می‌کنند.

درخواست کتیب مشتری: مشتری طی قرف کنی تنها خود را برای کالا تامین کنی به شرکت لیزینگ اعلام می‌کند و میزان پیش‌برداخت و نحوه‌ی پرداخت اقساط و مبلغ و تعداد آن را اظهار می‌کند.

تهیه کالا: شرکت لیزینگ کالای مورد نظر را از تولید کنندگان به‌وسیله‌ی فروشندگان به‌وسیله‌ی خریداری و تمیک می‌کند و در مواردی ممکن است خود شرکت لیزینگ تولید کننده کالا باشد.

اجاره کالا: شرکت لیزینگ براساس قرارداد اجارة به شرط تمیک کالای مورد نظر را به مشتری واگذار می‌کند و ضمن قرارداد متعهد می‌شود جناب که مشتری (مستاجر) مطابق قرارداد، اجاره‌های ماهانه (با فصل بر سالانه) را مرتب بر پرداخت. شرکت در پایان قرارداد عین کالا را به ملکیت مشتری در می‌آورد.

تحویل کالا: بعد از اتمام قرارداد و دریافت پیش‌برداخت، شرکت کالای مورد نظر را به جهت استفاده در اختیار مستاجر قرار می‌دهد.

برداخت اجاره‌ها: مستاجر طبق زمان‌بندی مشخص، اجاره‌های مورد توافق را به شرکت می‌بردارد.

تمیک کالا: در پایان قرارداد، شرکت کالای مورد اجارة را در مقابل قیمت معینی که در ابتدا قرارداد مشخص شده است باید صورت مجانی به‌وسیله‌ی تمیک مشتری در می‌آورد.

(موسویان، 1385، صص 77 و 78)

1- تجهیز منابع شرکت‌های لیزینگ

از آنجا که شرکت‌های لیزینگ کالاهای مصرفی و سرمایه‌های بدآور را تهیه و به صورت مدتدادر در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند، احتیاج به منابع مالی دارد و این کالاهای مورد درخواست را تهیه کنند. برای این منظور، مالیات‌های مختلفی وجود دارد. سرمایه‌های سهامداران، انتشار‌سکه‌ها، همکاری با تولید کننده‌ها، قراردادهای سه جانبه (موسویان و میهنی، 1394، ص 20) و خرید نسبت به کالا و خدمات از فروشندگان این بهره‌برداری از رنه‌نگی شده که به‌وسیله‌ی تمیک بیشتر از نظر نسبی است که شرکت از خدمات مالی اش به‌هم‌بندی شود. می‌تواند روش‌هایی با منظور تجهیز منابع مالی شرکت‌های لیزینگ باشد.
جایی‌های بانکداری مبادله‌ای و ارائه‌های نهادی مکمل به کارگری عقوت‌ها ۲۲۶

۴-۲ تخصصمنابع مالی

منتقاضیان کالا یا خدمات با درخواست از شرکت‌های لیزدینگ به صورت اجرا به شرط تمییک به
کالا و خدمات مورد نیاز خود دست می‌یابند. لذا تخصصمنابع مالی شرکت در ارتباط با خرید
محصولات مورد نیاز مشتریان شرکت لیزدینگ است.

۳-۴ مقایسه کارکردهای بانکداری مبادله‌ای و شرکت لیزدینگ

با بررسی کارکردهای شرکت لیزدینگ در نظام مالی و اقتصادی موجهی می‌شود که نهادهای
مزبور از این که درای ماهیت واسطه‌گری مالی محسوب می‌شود. کارکردهای مشابه بانکداری مبادله‌ای و
معارف اقدام می‌کند. در شرکت‌های لیزدینگ؛ منتفی‌سازی سرمایه به طور مستقیم (اگر شرکت
لیزدینگ تولید کننده محصول باشد) یا به طور غیرمستقیم (اگر شرکت لیزدینگ تولید کننده نباشد و
محصول را از تولید کننده خریداری کند.) به مارک سرمایه می‌شود. لذا کارکردهای انتقال سرمایه
در دو ساختار وجود دارد. با تخصصمنابع فعالیت در شرکت‌های لیزدینگ؛ هزینه‌های سودایه
نیز کاهش می‌یابد. با تخصصمنابع شرکت لیزدینگ در صنعت خاص، متقاضیان محصولات و
خدمات به نهاد مورد نظر مراجعه می‌کنند و در وقت و هزینه‌هایمحاسبه‌جویی به وجود
خواهد آمد. اگر یک شرکت را بخاطر شرکت لیزدینگ با مشتریان مالی کم‌سندگان می‌پذیرد مبادله‌ای است، لذا رسک‌گیری نزد سود در این وجود ندارد. (برخایت عوام مشترک) و این مهم
می‌تواند سهمی‌داران را نسبت به سود شرکت معنی‌‌مند کند. همچنین با بهره‌گیری از واقع
و ضمانتهای می‌توان نسبت به نکات آن اطلاعیان حاصل کرد. همچنین از این پاسخ که شرکت
لیزدینگ کالا مورد عامله قرار می‌گیرد مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی در نسبت به باکم که پول
مورد نیاز قرار می‌گیرد کمتر است. با واقع وجود کالا در روابط میان منتفی‌سازی محصول و
اعطاکنندگی محصول سبب می‌شود که خریدار محصول با دقت در استفاده‌های محصول نسبت به
ادغام شرکت اطلاعاتی حاصل کند. شرکت لیزدینگ نیز رسک مخاطره‌ای خلاصی و انتخاب معکوس
را از جهت عدم استفاده سرمایه در محل استفاده ادبی مشتری (مشکل که در باکم وجود دارد)
نداشته باشد. (البته همانطور که آشده شد؛ رسک نکول وجود دارد که با واقع و ضمانتهایی
می‌توان آن را مدیریت کرد.)

۵- الگوی نهادهای مکمل بانکداری مبادله‌ای

در شکل زیر روایت میان الگوی مکمل تامین مالی بانکداری مبادله‌ای به تصویر درآمده است.
همان‌طور که در شکل مشخص است؛ دو هنگام صندوق با درآمد ثبت و شرکت لیزدینگ می‌توانند
کارکردهای بانکداری مبادله‌ای را در نظام مالی ایفا کنند.
نتیجه‌گیری

پژوهش نشان می‌دهد که بررسی کارکردگی بانکداری متعارف و بانکداری مبادله‌ای برداخت، بانکداری مبادله‌ای به عنوان یکی از انواع بانکداری اسلامی با استفاده از قواعد مبادله‌ای به تجربه متعددی از می‌کند و سپس با بهره‌گیری از عقود مبادله‌ای، مباحث مالی را تخصصی می‌دهند. بانکداری مبادله‌ای از طریق توانسته است کارکردگی اصلی بانکداری متعارف را در نظام مالی ایفا کند و از طرفی؛ از لحاظ نظری مناسب با مقتضیات شرعتی عمل کند. این مهربانی سبب شده است که بانکداری مبادله‌ای توسط بسیاری از نظریات‌پژوهان بانکداری اسلامی به عنوان گویی مطلوب از بانکداری اسلامی مطرح شود. با مدافعاً بیشتر در فرآیند عملیاتی بانکداری مبادله‌ای؛ به جابه‌جایی از بانکداری مبادله‌ای پرداختی که در مقاله مورد اشاره واقع شد. تعمیم نرخ سود قطعی عقود مبادله‌ای، پیچیدگی روابط وکالی مبان سرده‌گزاران و بانک، عدم تشکیل پرتغیز بهینه تسهیلات با وجود رفت و گشت در تجهیز مباین مالی امکان صورت شده و برجم وجود روابط حقوقی میان ذیل‌مالی سالنگ از جمله‌های بانکداری مبادله‌ای به که در این مقاله بدانان
اشتیه شد. به منظور کاهش چالش‌های مزبور، مقاله‌ای حاضر به سازوکاری دیگری اشاره کرد. در علاوه برآن که کارکرد خانواده‌ی پانکساردی مبادلاتی را داشته باشند، چالش‌های آن را نداشته باشد. در پژوهشی اگر نهادی که مکمل باکتریون می‌باشد، بیشتر به شدت در این کشور نهادهایی که از نظر کارکردی شیئی شدیدی با باکتریون می‌باشد، دارند و انتقالات شرعی هم در نظر گرفته می‌گردد، معرفی شدند. در این پژوهشی، صندوق‌های بانک‌آمد ثابت و شرکت‌های پر از نماینده به عنوان نمونه بانک‌های مبلغ نهادهایی معرفی شدند که می‌توانند به عنوان مکمل باکتریون مبادلاتی مطرح باشند. صندوق‌های با درآمدها ثابت به منظور تامین مالی کلیه کارهای مربوط به باکتریون و شرکت‌های پر از نماینده به منظور تامین مالی خرد به کار می‌روند. نهادهای مربوط علاوه برآن که می‌توانند کارکرد خانواده‌ی اقتصادی و مالی باکتریون مبادلاتی و متعافی را عمل می‌کنند، در ضریب انتقالات شرعی هم دارند. توصیه نهادهای مالی مکمل باکتریون اسلامی در نظام مالی می‌تواند به افزایش رقابت، کارآیی و رفع اشکالات شرعی مالی فعال در بازار بول و سرمایه کمک کند.
منابع

1. توونچیان، ایرج (1381)، آیا بانکداری ایران اسلامی است؟ فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۶
2. دادگر، بدالله، فیروزان سرعتی، توحید(1390)، ارائه چارچوبی برای تعیین نرخ سود در عقود مبادله‌ای، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره ۴
3. عبدالرحیم، حبیبی (1400)، هم‌بینی بانکداری و تامین مالی اسلامی، امیری طهرانی، سید محمد‌پناه، تهران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
4. طالبی، محمد، کیایی، حسین (1396)، ریشه‌های چالش‌های استفاده از عقود مشارکتی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران، تحقیقات مالی اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره ۲
5. موسی‌پناه، سیدعباس (1385)، بررسی قوامی و حقوقی معاملات شرکت‌های لیزینگ، فصلنامه اقتصاد اسلامی شماره ۲۲
6. موسی‌پناه، سیدعباس (1386)، تقدیر بررسی قوانین عملیات بانکی بدون ربا و پیشنهاد قانون جایگزین، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۵۵
7. موسی‌پناه، سیدعباس، ابوالحسنی هستی‌یایی، اصغر، حسین مقیم، دریف (1392)، تعیین سهم هم‌بینه عقده‌ای مبادله‌ای و مشارکتی در بانکداری بدون ربا، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۵۳
8. موسی‌پناه، سیدعباس، میثمی، حسین (1394)، بررسی ساختار عملیاتی مطلوب بانکداری اسلامی (دلاله‌های در راستای اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا)، فصلنامه روند، شماره ۷۲
9. مهدوی نجف‌آبادی، سید حسین (1382)، ساختار بهبودی نرخ سود در اقتصاد اسلامی با تاکید بر این ساختار در بانکداری اسلامی، چهاردهمین همایش بانکداری اسلامی
10. مسیمی، حسین، قلی‌مقدم، و هم‌خوان (1389)، تئوری شب‌های و روشک شریعت در بانکداری اسلامی
11. دلاله‌های برای طرح تحلیل نظام بانکی، ناز‌های اقتصاد، شماره ۱۳۰
13. Bodie, Kane, Marcus (2003), Investments volume 1, United States of America, McGraw−Hill.