# EKONOMSKI RAZVOJ I GOSPODARSKE KRIZE

* **Tri pristupa BDP-u:** proizvodni, potrošni i dohodovni
* **Proizvodni pristup** – ukupna vrijednost proizvodnje finalnih dobara u gospodarstvu u određenom vremenskom razdoblju
* **Potrošni pristup** – zbroj osobne potrošnje (C), investicija (I), državne potrošnje (X) i neto izvoza (NX) u gospodarstvu u određenom vremenskom razdoblju
* **Dohodovni pristup** – zbroj svih primarnih dohodaka u gospodarstvu u određenom vremenskom razdoblju
* **Primarni dohodci uključuju**: plaće kao naknada za rad, kamate kao naknada za kapital, profit kao naknada za rizik i rente kao naknada za zemljište
* BDP se može pratiti na **nacionalnoj** razini i **regionalnoj** razini
* **Nominalni BDP** je BDP izražen u tekućim cijenama
* Iz **realnog BDP**-a isključen je utjecaj cijena, za njegov izračun koristi se verižni indeks s referentnom godinom, i on ne mijenja stope rasta BDP-a
* **Stopa rasta BDP-a** označava postotnu promjenu BDP-a tijekom nekog razdoblja
* Stope rasta mogu biti **godišnja,** **kvartalna** ili **mjesečna**
* **Ekonomski razvoj uključuje porast**: BDP-a, životnog standarda, ljudskog kapitala, važne infrastrukture, regionalne konkurentnosti, socijalne uključenosti, zdravstvenog stanja i pismenosti stanovništva
* **Gini koeficijent** mjeri distribuciju dohotka, tj. nejednakost u raspodjeli dohotka unutar zemlje
* Gini koeficijent poprima vrijednosti **između 0 i 1**, na vrijednosti **0** svi imaju **istu** razinu dohotka, a na vrijednosti **1** sav dohodak pripada uskoj skupini ljudi ili **jednom** **čovjeku**
* Za **mjerenje** **ekonomskog** **rasta** koristi se **stopa rasta BDP-a** umanjena za stopu inflacije
* U međunarodnim **usporedbama razvijenosti** treba napraviti **tri korekcije**:
  1. preračunavanje u zajedničku valutu
  2. izražavanje BDP-a per capita
  3. korekcija za kupovnu moć
* Kada **uspoređujemo razinu životnog** **standarda** među zemljama, tada se koristi BDP per capita korigiran za razlike kupovne moći
* **Ključni faktori** koji objašnjavaju razlike u razinama razvijenosti među zemljama su: fizički kapital (K), ljudski kapital (H), broj zaposlenih (N) i ukupna produktivnost faktora (A)
* **Ukupna produktivnost faktora proizvodnje** se računa na način da se od stope rasta BDP-a oduzmu ponderirane stope rasta fizičkog kapitala, broja zaposlenih i ljudskog kapitala
* **Poslovni ciklusi** su konstante izmjene ekspanzija i recesija tijekom kojih se mijenjaju BDP, zaposlenost i potrošnja
* Ekspanzije i recesije su **sveobuhvatne** i uključuju većinu gospodarskih sektora
* **BDP se sastoji od:** 
  1. **trend komponente (T)** (potencijalni BDP)

→ razina BDP-a koja bi se ostvarila uz punu zaposlenost

* 1. **cikličke komponente (C)**

→ odstupanje stvarnog BDP-a od njegovog trenda

* **Četiri vrste recesije:**
  1. „V“ recesija → nagli pad i ubrzani oporavak
  2. „U“ recesija → slično kao i V recesija, ali sporiji oporavak
  3. „W“ recesija → recesija s dvostrukim dnom, nakon prividnog oporavka opet pad
  4. „L“ recesija→ nakon početnog pada, BDP dulje vrijeme ostaje ispod potencijalne razine
* Poslovni ciklusi u RH su **manje** **volatilni** u posttranizicijskom razdoblju
* **Volatilnost** je mjerilo nepredvidljive promjene neke varijable u nekom razdoblju • **Recesije u RH:**
  1. tranzicijska recesija ( 1990.-1933.), 4 godine
  2. kasna tranzicijska recesija ( 1998.-1999.), 5 kvartala
  3. globalna financijska kriza ( 2009.-2014.), 5,5 godina

# SEKTORSKA STRUKTURA GOSPODARSTVA RH

* U RH se klasifikacija svih njenih ekonomskih djelatnosti naziva **Nacionalna klasifikacija djelatnosti (NKD)** koja određuje kako se što bilježi
* Od 2008. na snazi je **NKD 2007.** koja se sastoji od 4 hijerarhijske faze:
  1. područje (21) 2. odjeljak (88) 3. skupina (272) 4. razred (615)
* Za **izračun BDP-a** odgovoran je Državni zavod za statistiku odnosno njegov **Sektor nacionalnih računa**
* BDP se objavljuje prema **NKD** i prema **kategorijama izdataka** prema metodologiji Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa
* **Tri uobičajene metode izračuna BDP-a:**
  1. Rashodna (potrošna) metoda 2. Dohodovna metoda 3. Proizvodna metoda
* **BDP prema proizvodnoj metodi:**

BDP = bruto vrijednost proizvodnje u bazičnim cijenama – međufazna potrošnja u kupovnim cijenama + porezi na proizvode – subvencije na proizvode

* **Sektorska struktura BDP-a:** 
  1. **primarni sektor** (poljoprivreda, rudarstvo, ribarstvo, šumarstvo, nafta i plin) **2. sekundarni sektor** (proizvodnja dobara i teška industrija) **3. tercijarni sektor** koji se dijeli na:
     1. tercijarni ( transport i osobne usluge)
     2. kvartarni ( trgovina, financije, osiguranje, nekretnine)
     3. kvintarni ( zdravstvo, obrazovanje, rekreacija i zabava)
* Prema podjeli na sektore s obzirom na **izloženost međunarodnom tržištu** postoje:
  1. sektor s međunarodno razmjenjivim dobrima
  2. sektor s međunarodno nerazmjenjivim dobrima
* U sektoru s međunarodno **razmjenjivim** dobrima uobičajeno se takvim dobrima smatraju ona koja se uvoze ili domaća dobra i usluge koja su izložena međunarodnoj konkurenciji
* Ako je izvoz neke djelatnosti 10% ukupne proizvodnje ili ako su 20% tržišta uvozne robe ili usluge tada za tu djelatnost možemo reći da je to **tržišna djelatnosti**
* **Parcijalne mjere produktivnosti** dobivaju se sljedećom **jednadžbom**: A = Y**/**X, u kojoj A označava produktivnost, Y output, a X input
* **Glavna prednost** parcijalnih mjera produktivnosti je što se daju vrlo lako izračunati, ali **nedostatak** je što ne uzimaju u obzir tehnološki razvoj
* Glavna mjera produktivnosti u svijetu je **ukupna faktorska produktivnost (TFP)**

# EKONOMSKI ODNOSI S INOZEMSTVOM

* **Mala gospodarstva** su ona koja nemaju utjecaj na svjetska ekonomska zbivanja
* **Otvorenost** – zemlja intenzivno trguje s ostatkom svijeta te je također aktivna na međunarodnim financijskim tržištima
* Najčešći pokazatelj otvorenosti je **udio uvoza i izvoza u BDP-u**
* **RH** je **malo otvoreno gospodarstvo** s udjelom uvoza i izvoza u BDP-u od **90%** što je smješta na sredinu ljestvice otvorenosti među zemljama EU-a
* **Nedostatak pokazatelja –** što je zemlja manja to će se više specijalizirati te će udio uvoza i izvoza u njenom BDP-u biti veći, dok obratno vrijedi za velike zemlje
* **Velika otvorena gospodarstva** su ekonomski najmoćnije zemlje poput SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Kine ili Japana
* Glavni **razlozi osjetljivosti** malihotvorenihgospodarstva**:** 
  1. trgovinski kanal – intenzivna uključenost u međunarodnu razmjenu, zbog čega promjene uvjeta uvoza i izvoza mogu značajno utjecati na domaće gospodarstvo
  2. financijski kanal – mala otvorena gospodarstva su na svjetskim financijskim tržištima te zbivanja na njima također utječu na osjetljivost
* **Platna bilanca** je agregirani popis svih transakcija koje jedna zemlja ostvari s inozemstvom u određenom vremenskom periodu, obično u jednoj godini. Sastoji se od tekućeg, financijskog i kapitalnog računa

**Tekući račun obuhvaća**: transakcije roba, transakcije usluga, primarni dohodak i sekundarni dohodak

* Tekući račun je u **suficitu** kada su izvoz i primitci veći od uvoza i izdataka
* Tekući račun je u **deficitu** kada su uvoz i izdatci veći od izvoza i primitaka
* **Financijski račun obuhvaća**: izravna ulaganja, portfeljna ulaganja, ostala ulaganja i financijske derivate
* Financijski račun je u **suficitu** kada je imovina manja od obveza, a u **deficitu** kada je imovina veća od obveza, a najvažnija stavka su **ostala ulaganja**
* **Kapitalni račun obuhvaća** kretanja međunarodne imovine koja su rezultat netržišnih aktivnosti ili transakcije neproizvedene, nefinancijske i neopipljive imovine
* **Tri gradivna elementa:** 
  1. razlike u količini štednje investicija među zemljama
  2. otvorenost gospodarstva omogućuje međunarodnu trgovinu i mobilnost finan. kapit
  3. razlike u prinosima i rizičnosti pojedinih zemalja
* **Pristupi shvaćanju platne bilance:**
  1. računovodstveni 2. kauzalni
* **Računovodstveni pristup** promatra financijski račun kao stavku koja opisuje na koji se način financira deficit na tekućem računu
* **Kauzalni pristup** znači da kretanje na jednom računu platne bilance uzrokuje kretanje na drugom
* Kontinuirani **deficit tekućeg računa** ukazuje na **strukturne probleme hrvatskog gospodarstva,** kao i na **problem konkurentnosti** budući da je uzrokovan ponajviše **manjkom na računu roba**
* Kada je domaći proizvod manji od domaće potražnje tada je **neto izvoz negativan,** a kada je domaći proizvod veći od domaće potražnje tada je **neto izvoz pozitivan**
* **Struktura financijskog računa:** 
  1. dužnički kapital → izdavanje obveznica, pozajmljivanje i zaduživanje kod banaka
  2. vlasnički kapital → inozemna izravna ulaganja i portfeljna ulaganja u vlasništvo poduzeća
* **Faktori ponude kapitala** su sklonost riziku, monetarni uvjeti i stanje ekonomskog ciklusa
* **Faktori potražnje za kapitalom** su razina ekonomske aktivnosti zemlje, potreba za servisiranjem dugova i dostupnost alternativa inozemnom financiranju

# KONKURENTONST HRVATSKOG GOSPODARSTVA

* **Konkurentnost** se može **definirati** kao sposobnost pojedinaca, tvrtki, lokalnih zajednica, klastera, nacionalnih država i regija da se natječu i budu bolji, inovativniji i kreativniji od ostalih sudionika na lokalnome, nacionalnome, regionalnome i globalnom tržištu u **stvaranju dodane vrijednosti**
* **Konkurentnost se može promatrati na**: mikrorazini (poduzeća), mezorazini (industrija) i makrorazini (nacionalno gospodarstvo)
* **Problem izvozne konkurentnosti Hrvatske** je postao temeljno društveno i gospodarsko pitanje s pojavom zadnje gospodarske krize
* Na **mikrorazini** za proizvod se kaže da je **cjenovno konkurentan** ako ga se, u odnosu na slične proizvode, može kupiti po povoljnijoj cijeni
* **Ključna varijabla** kada se promatra cjenovna konkurentnost domaćeg izvoza je **realni tečaj**
* **Necjenovni faktori** su svi oni faktori koji osim realnog efektivnog tečaja i inozemne potražnje utječu i na izvozne rezultate
* **Među necjenovnim je faktorima** osobiti naglasak na **kvaliteti i složenosti proizvoda** koje otežavaju njegovo kopiranje i krivotvorenje te omogućuju prevaljivanje troškova proizvodnje na inozemne kupce
* **Indikatori konkurentnosti se dijele na:**

1. indekse konkurentnosti 2. institucionalne indikatore konkurentnosti

* **Indeks globalne konkurentnosti (GCI)** jedan je od najčešćih pokazatelja konkurentnosti među zemljama
* **Najproblematičniji faktori** za poslovanje u RH su **niska učinkovitost javne uprave** i **korupcija**
* **Indeks globalne konkurentnosti** izračunava i objavljuje Institut za razvoj menadžmenta
* **Čimbenici konkurentnosti:** gospodarski rezultat, efikasnost javnog sektora, efikasnost poslovnog sektora i infrastruktura

# STARENJE STANOVNIŠTVA, MIGRACIJE I MIROVINSKI SUSTAV

* **Stanovništvo** ili **populacija** je specifičan skup osoba u kojemu svaka od njih sudjeluje sa svojim posebnim obilježjima koje čine osnovu na kojoj se formiraju strukture stanovništva
* **Popis stanovništva** utvrđuje ukupan broj stanovnika određene države ili naselja te je to najvažniji demografski podatak
* **Koncepcije popisa stanovništva:**

1. metoda prisutnog stanovništva 2. metoda stalnog stanovništva

* Prema popisu iz 2011. u **RH** živi otprilike **4,2** **milijuna** stanovnika
* **Demografska bilanca (DB)** daje detaljniji prikaz u promjenama broja stanovnika
* **Prirodni prirast** je razlika između nataliteta i mortaliteta stanovništva u određenom razdoblju
* **Saldo migracija** je razlika između imigracije i emigracije
* **Aktivu demografske bilance** tvore natalitet i imigracija
* **Pasivu demografske bilance** tvore mortalitet i emigracija
* Pokazatelj relativne promjene je **stopa kretanja stanovništva**
* **Pokazatelji fertiliteta** uzimaju u obzir reprodukcijski potencijal populacije
* **Stopa ukupnog fertiliteta** u odnos stavlja broj živorođenih i muško (15-64) i žensko (15-49) stanovništvo **u fertilnoj dobi**
* **Opća stopa fertiliteta** je odnos broja živorođene djece i žena u fertilnom razdoblju
* **Totalna stopa fertiliteta (TFR)** je vjerojatan **prosječan** broj živorođene djece koji bi rodila jedna

**„prosječna žena“** tijekom svog fertilnog razdoblja kada bi se rađanje odvijalo pod istim uvjetima

* **U razvijenim zemljama** stopa TFR-a iznosila je 3,3 promila, a u RH 1,7
* **Fekonditet** je fiziološki potencijal odnosno kapacitet plodnosti ženskog pučanstva i on se procjenjuje na **12 poroda** tijekom fertilnog razdoblja
* Da bi se neka mobilnost smatrala **migracijom**, treba ispuniti sljedeće **uvjete**:
  1. prilikom preseljenja radi se o prijelazu određene granice administrativno-teritorijalne jedinice 2. da se radi o trajnijoj promjeni mjesta boravka
* **Migracijski čimbenici**:
  + 1. prirodni – epidemije, vremenske nepogode, katastrofe
    2. društveni – ratovi, politička nestabilnost, vjerska netrpeljivost
    3. ekonomski – glad, siromaštvo, mogućnost boljeg zaposlenja, bolji životni uvjeti
* **Ekonomski** čimbenici u zemlji **emigracije** djeluju kao potisni ili *push* faktori
* **Ekonomski** čimbenici u zemlji **imigracije** djeluju kao privlačni ili *pull* faktori
* Najvažniji **negativni** učinak emigracije je takozvani **odljev mozgova**
* **Pouzdani saldo migracija** dobije se tek popisom stanovništva kao razlika između ukupne promjene stanovništva i prirodnog kretanja stanovništva
* **Demografska tranzicija** je prikaz razvoja broja stanovnika kao **etapni proces**
* **Etape demografske tranzicije:**

1. predtranzicijska etapa → visoka stopa nataliteta i mortaliteta, nulta stopa prirodnog kretanja 2. etapa demografske tranzicije:

* + - 1. rana podetapa → pad stope mortaliteta ispod 30‰
      2. centralna podetapa → pad nataliteta brži od pada mortaliteta
      3. kasna podetapa → stopa mortaliteta stagnira, ali natalitet i dalje pada

3. posttranzicijska etapa → niska stopa nataliteta i mortaliteta, nulta stopa prirodnog kretanja • **Demografska tranzicija u RH:**

* + 1. 1880. započinje tranzicija mortaliteta i proces demografske tranzicije
    2. 1930. započinje tranzicija nataliteta, završava 1980. godine
    3. stabilizacija stope mortaliteta (12%), stope nataliteta variraju (10%) → depopulacija • **Spolna struktura** predstavlja odnos između muškog i ženskog stanovništva • **Relativni pokazatelji spolne strukture:**
    4. koeficijent maskuliniteta → udio muškog stanovništva na 1000 žena
    5. koeficijent feminiteta → udio ženskog stanovništva na 1000 muškaraca
* **Starosna struktura** stanovništva prikazuje odnose stanovništva prema dobnim skupinama

**Dobne skupine:** mladi (0-14), zrelo (15-64) i staro (65+) stanovništvo

* **Prosječna starost stanovništva** je aritmetička sredina starosti svih stanovnika neke zemlje
* **Pokazatelji starosti populacije:** indeks starenja, koeficijent starosti, koeficijent dobne ovisnosti starih, koeficijent dobne ovisnosti mladih i koeficijent ukupne dobne ovisnosti
* **Dobno-spolna piramida** je grafički prikaz dobno-spolne strukture stanovništva, danas u RH nema oblik piramide, nego već obrnute piramide
* Klasifikacija stanovništva prema **ekonomskoj aktivnosti** dijeli se na **ekonomski aktivno** stanovništvo i na **ekonomski neaktivno** stanovništvo
* Ukupno stanovništvo možemo podijeliti na **stanovništvo izvan radnog kontingenta** i na **radni kontingent**
* **Radni kontingent** tvori stanovništvo u dobi života koju nazivamo radno sposobna dob
* **Izvan radnog kontingenta** nalaze se osobe do navršenih 14 godina života, i iznad 60/65 godina
* **Pokazatelji reprodukcije radnog kontingenta:** 
  1. koeficijent ulaska u radnu dob – odnos broja osoba u dobi 10-14 godina i radnog kontingenta
  2. koeficijent izlaska iz radne dobi – odnos broja osoba u dobi 60-64 godina i radnog kontingenta
  3. koeficijent zamjene – odnos apsolutnog broja osoba koje pristižu u radni kontingent kao zamjena za one koji iz njega izlaze
* **Radna snaga** su sve osobe raspoložive za proizvodnju ekonomskih dobara i usluga, što uključuje i zaposlene i nezaposlene osobe
* **Nacionalna struktura RH:** 90,42% Hrvati, 4,36% Srbi, manje od 1% ostalih narodnosti
* **Vjerska struktura RH:** 86% katolika i 4,44% pravoslavaca te ostatak ostalih vjerskih zajednica
* RH je suočena s **manjkom radne snage** unatoč visokoj stopi nezaposlenosti
* RH ima izrazito **niski stupanj participacije radne snage** od otprilike 50% godišnje
* **Teorija životnog ciklusa** razmatra posljedice u domeni nacionalne štednje i potrošnje te ukupnog nacionalnog bogatstva uzrokovane strukturnim promjenama demografskog kapitala, starenja i smanjivanja broja stanovnika
* **Mirovinski sustav** je skup pravnih normi, financijskih i institucionalnih aranžmana kojima se regulira osiguranje od rizika starosti, invalidnosti i gubitka hranitelja

# TRŽIŠTE RADA

* **Tržište rada** označava ponudu radnika i potražnju za radnicima, postupak pronalaženja zaposlenja, zapošljavanje, napredovanje, otkaze, čekanje na posao, konkurenciju u traženju posla i na samom poslu te uspostavljanje ravnoteže razine nadnica na tom tržištu
* **Relativni pokazatelji tržišta rada:**
  1. stopa ekonomske aktivnosti 2. stopa nezaposlenosti 3. stopa zaposlenosti
* **Izvori podataka o kretanju zaposlenosti i nezaposlenosti:**
  1. Administrativni izvori 2. Podatci iz ankete o radnoj snazi (ARS)
* **Zaposleni prema ARS-u** su osobe koje su u referentnom tjednu obavljale bilo kakav posao za novac ili plaćanje u naturi
* **Nezaposleni** su osobe koje zadovoljavaju 3 kriterija;
  1. u referentnom tjednu nisu obavljale posao za novac ili plaćanje u naturi
  2. u posljednja 4 tjedna prije anketiranja aktivno su tražili posao
  3. ponuđeni posao mogle bi početi obavljati unutar 2 tjedna
* **Glavni uzrok nezaposlenosti** je nedostatak radnih mjesta na kojima bi se pojedinci mogli zaposliti
* **Vrste nezaposlenosti:**
  1. prikrivena ili skrivena zaposlenost 2. sezonska nezaposlenost

3. frikcijska nezaposlenost 4. ciklička nezaposlenost 5. strukturna nezaposlenost

* **Faktori potražnje za radom** su: cijena radne snage, promjena tehnologije, promijene u cijeni ostalih faktora, očekivanja i preferencije poslodavaca
* **Ponuda rada** definira se kao funkcija izbora pojedinaca između različitih profesija pri čemu visina nadnice nije uvijek jedini kriterij po kojem se formira ponuda rada

**Kretanje broja zaposlenih u RH:**

* 1. predratno razdoblje – ukupan broj zaposlenih kontinuirano rastao do 1987. godine
  2. tranzicijsko razdoblje – broj zaposlenih kontinuirano pada tijekom 90-ih do 1997.
  3. posttranzicijsko razdoblje – od 2000. godine počinje rast broja zaposlenih
  4. recesijsko razdoblje – od 2009. godine broj zaposlenih opet pada
* **Kretanje broja nezaposlenih u RH:**
  1. predratno razdoblje – do početka 1990-ih nezaposlenost u RH nije bila problem
  2. tranzicijsko razdoblje – od početka domovinskog rata nezaposlenost raste do 2002. godine
  3. posttranzicijsko razdoblje – smanjivanje broja nezaposlenosti te rast udjela žena 4. recesijsko razdoblje – od početka financijske krize kontinuirani rast broja nezaposlenih
* **Načini određivanja plaća:**
  1. kolektivno pregovaranje – pregovaranje između sindikata i poduzeća
  2. pojedinačni pregovori
  3. „uzmi ili ostavi“ – poslovi na kojima je potrebna niža razina kvalifikacije
* **Porezni klin** je razlika između bruto troška rada za poslodavca i neto plaće koju prima posloprimac
* Postojanje **strukturne** **neusklađenosti** grafički se najjednostavnije može prikazati odnosom između stope nezaposlenosti i stope slobodnih radnih mjesta odnosno **Beverdige krivulje**
* Osnovni cilj **sindikata** je zastupati, štititi i proširivati prava i interese zaposlenika koji su njihovi članovi, pa stoga u svrhu unapređivanja uvjeta i položaja na radu vrše pritisak na poslodavce i vlade
* Osnovna **uloga sindikata** je pregovaranje o plaćama i uvjetima rada s poslodavcem i potpisivanje kolektivnih ugovora u ime radnika
* **Aktivne i pasivne** **politike** **zapošljavanja** predstavljaju oblik državne intervencije na tržištu rada koji je usmjeren prema posebnim grupama nezaposlenih osoba te ih se svrstava u politike na strani ponude
* **Mjere pasivnih politika** na tržištu rada odnose se prije svega na sustav naknada za nezaposlene
* **Mjere aktivnih politika** nastoje povećati vjerojatnost zaposlenja i poboljšati mogućnost zarade

# MONETARNA POLITIKA

* **Središnja banka** upravlja državnom valutom, ponudom novca i kamatnim stopama kako bi ostvarila definirane ciljeve
* **U razdobljima** pada gospodarske aktivnosti **centralna banka** provodi **ekspanzivnu monetarnu politiku**
* **Ciljevi središnje banke** su kontrola nad inflacijom te stabiliziranje gospodarstva
* **Temeljni cilj središnje banke** je održavanje stabilnosti cijena, što postiže reguliranjem ponude novca
* Postoje **relativna i ekspanzivna monetarna politika**
* **Nominalno sidro** je odabir neke varijable: nominalne novčane mase, nominalne kamatne stope ili nominalnog tečaja, koju središnja banka kontrolira kako bi utjecala na inflacijska očekivanja
* **Instrumenti monetarne politike**: operacije na otvorenom tržištu, stalno raspoložive mogućnosti, obvezna pričuva, devizne aukcije, blagajnički zapisi, minimalno potrebna devizna potraživanja i kratkoročni krediti za likvidnost
* **Aprecijacijski pritisci** – HNB kupuje devize od poslovnih banaka te tako smanjuje ponudu deviza i povećava količinu kuna u optjecaju, smanjujući pritisak potražnje
* **Taylorovo pravilo** nalaže da ukoliko stopa inflacije nadilazi ciljanu stopu inflacije za 1 postotni bod tad bi centralna banka trebala podignuti nominalni kamatnjak za postotnih bodova iznad ciljanog nominalnog kamatnjaka
* **Redovite operacije na otvorenom tržištu** – HNB kupuje trezorske zapise od banaka u sadašnjosti s obvezom njihove prodaje na određeni dan
* Najsnažniji kanal monetarnog prijenosa u RH je **devizni tečaj**
* **Kontraciklična monetarna politika** → centralna banka vodi ekspanzivnu monetarnu politiku u razdobljima pada gospodarske aktivnosti, odnosno restriktivnu politiku u razdobljima ekspanzija
* **Eurizacija** je stanje gospodarstva u kojem je euro preuzeo jednu ili više funkcija novca od domaće valute

**Hrvatska** ne može postati **članicom Eurozone** dok ne ispuni **5 kriterija:**

* 1. inflacija 2. dugoročne nominalne kamatne stope

3. tečaj 4. proračunski deficit 5. javni dug

* **Prema Maastrichtskom kriteriju inflacija** smije biti maksimalno 1,5 postotna boda veća od prosjeka triju najnižih stopa inflacije u EU, a nominalne kamate 2 postotna boda
* Prema **Maastrichtskom** kriteriju **javni dug** zemlje smije činiti maksimalno 60% BDP-a, a **proračunski deficit** maksimalno 3% BDP-a
* **Koristi ulaska u Eurozonu:** nestanak valutnog rizika, smanjenje kamatnih stopa, nestanak transakcijskih troškova, bolja usporedivost cijena u RH s onima u EU i ukidanje devizne klauzule
* **Troškovi ulaska u Eurozonu:** gubljenje monetarnog suvereniteta, nemogućnost ublažavanja negativnih ekonomski posljedica u slučaju da zemlju pogodi asimetrični šok
* **Teorija optimalnog valutnog područja** govori kako postoje određeni kriteriji koji moraju biti zadovoljeni kako bi, čak i ako dođe do asimetričnog šoka, troškovi za članice bili minimalizirani
* **Ti kriteriji su:**
  1. Mundellov kriterij → visoka mobilnost rada i kapitala
  2. Kenenov kriterij → široko diverzificirana proizvodna struktura
  3. McKinnonov kriterij → otvorenost i intenzivna međusobna trgovina

# FISKALNA POLITIKA

* **Fiskalna politika** je usmjerena na korištenje javnih prihoda i rashoda, kao **instrumenata** financiranja općih i zajedničkih potreba, kojima se ostvaruju širi ciljevi
* **Značaj fiskalne politike** proizlazi iz činjenice da je cilj svake države postići gospodarski rast uz istodobno visoku zaposlenost i nisku inflaciju, a ti ciljevi su ostvarivi uz kombinaciju instrumenata fiskalne i monetarne politike
* **Glavne funkcije fiskalne politike** su alokacija, distribucija i stabilizacija
* **Alokacija** služi za izdvajanje sredstva za javne potrebe iz ukupno raspoloživih sredstava i time obavlja njihova raspodjela na zajedničku i ostalu potrošnju
* **Distribucija** je preraspodjela dohotka i bogatstava kojom se omogućava pravednija raspodjela u granicama koje su društvu prihvatljive što se osobito odnosi na ravnomjerniju socijalnu distribuciju javne potrošnje
* **Stabilizacija** obuhvaća vođenje anticiklične fiskalne politike sa ciljem održavanja pune zaposlenosti, zadovoljavajućeg stupnja stabilnosti cijena, odgovarajućeg privrednog rasta…
* **Učinci fiskalne politike** mogu biti ekspanzivni i restriktivni
* Glavni fiskalni instrument je **državni proračun**
* **Državni proračun** je sustavni pregled planiranih prihoda i rashoda države u određenom vremenskom razdoblju
* Državni proračun **može biti:** 
  1. uravnotežen – kada su prihodi jednaki rashodima
  2. neuravnotežen – proračunski suficit (prihodi veći od rashoda) ili proračunski deficit
* **Javni rashodi** su svi izdatci države u najširem smislu radi obavljanja njezinih ustavom i zakonom određenih funkcija
* **Javni prihodi** su porezni i ostali prihodi koji su zakonima i drugim propisima donesenima na temelju zakona propisani kao obvezni
* **Proračunski deficit** može nastati na **tekućim** javnim prihodima i rashodima ili kao **razlika kapitalnih prihoda** na tzv. proračunu kapitala
* **Proračunski deficiti** financiraju se prodajom imovine ili zaduživanjem
* **Javni dug** može se definirati kao akumulirana pozajmljena novčana sredstva, odnosno suma svih potraživanja koja prema javnome sektoru imaju njegovi vjerovnici u određenom trenutku
* **Načini nastajanja javnog duga:** 
  1. za potrebe financiranja kapitalne izgradnje
  2. za pokrivanje tekućih rashoda države
  3. radi budućih potencijalnih obveza države
* Javni dug može biti **domaći ili inozemni**

**Konsolidirani proračun opće države** je rezultat konsolidacije između proračuna središnje države, proračuna jedinica lokalne države i proračuna fondova socijalnog osiguranja

* **Državna jamstva** su financijski instrument kojim se osigurava povrat kredita ako to ne obavi glavni dužnik, a mogu biti financijska i činidbena

# REGIONALNI RAZVOJ I FISKALNA DECENTRALIZACIJA

**Regionalni ekonomski razvoj** je kombinacija kvalitativnih i kvantitativnih značajki regionalnog gospodarstva

**Kvantitativna dimenzija** – mjerljive koristi koje nastaju usred rasta blagostanja i razine dohotka, veće dostupnosti usluga i dobara, povećanja financijske sigurnosti itd.

* **Kvalitativna dimenzija** – socijalna i financijska jednakost, postizanje održivog razvoja i stvaranje šireg raspona zaposlenja i poboljšanja kvalitete života u regiji
* **Dimenzije ekonomskog razvoja:**
  1. proizvod – ostvarivanje zadanog outputa koji ima kvalitativne i kvantitativne značajke
  2. proces – politike, strategije, sredstva i resursi koji se koriste kako bi se postigla određena željena razina outputa, kao i ostalih ciljeva
* **Regija** je dio zemljišne površine koju karakteriziraju određena obilježja koja ju čine jedinstvenom i različitom od drugih područja
* **Teorija međunarodne konvergencije** se temelji na neoklasičnoj teoriji trgovine i teoriji ekonomskog rasta
* **Neoklasična teorija** → regije će se specijalizirati u proizvodnji onog dobra koje koristi relativno obilniji input, a slobodna trgovina će dovesti do izjednačavanja cijene faktora proizvodnje među regijama
* Postoje dvije **vrste** **konvergencije**: uvjetna i apsolutna
* **Uvjetna** **konvergencija** ne vodi nužno do izjednačavanja razine dohotka *per capita* među zemljama jer se parametri rasta razlikuju među zemljama
* **Apsolutna konvergencija →** parametri modela rasta jednaki su za sve zemlje, što implicira da će siromašne zemlje rasti brže od bogatih te će se kroz vrijeme njihovi dohoci *per capita* izjednačiti
* **Regionalni rast** određen je odgovorom regije na egzogenu svjetsku potražnju
* **Teorija kumulativne uzročnosti** tvrdi da rastući prinosi na obujam stvaraju koncentraciju ekonomskih aktivnosti unutar onih regija koje se prve industrijaliziraju
* **Teorija pola rasta** tvrdi da ekonomski razvoj nije ravnopravno raspoređen na čitavom teritoriju regije nego se radije koncentrira oko određenog pola rasta
* **Pol** je ključna industrija oko koje se razvijaju povezane djelatnosti
* **Endogena teorija rasta** tvrdi da znanje i učenje kroz rad omogućuju da akumulirane investicije u specifične oblike fizičkog i ljudskog kapitala povećavaju tehnološku sposobnost u vremenu te fizičku produktivnost rada
* **Nova ekonomska geografija →** Paul Krugman nudi objašnjenje sila koje dovode do nastanka industrijskih klastera
* **Klasteri** predstavljaju geografsku koncentraciju povezanih poduzeća, specijaliziranih dobavljača, pružatelja usluga, poduzeća u srodnim industrijama i povezanih institucija koje se u isto vrijeme natječu i surađuju
* **Model „jezgra-periferija“ →** poduzeća se koncentriraju jedno blizu drugog zbog djelovanja centripetalnih sila koje potiču aglomeraciju
* **Kriteriji regionalizacije:** kriterij homogenosti, kriterij gravitacije i kriterij funkcionalnosti
* **Kriterij homogenosti –** regionalizacija se u ovom slučaju vrši na temelju nekog obilježja koje je karakteristično za određeno područje
* **Kriterij gravitacije –** aktivnosti područja su orijentirane prema većem urbanom centru
* **Kriterij funkcionalnosti –** regija je funkcionalno integrirana prema unutra u smislu da je kretanje rada, kapitala i dobara češće unutar regije nego s drugom regijom
* **Politika regionalnog razvoja -** cjelovit i usklađen skup ciljeva, prioriteta, mjera i aktivnosti usmjerenih prema jačanju konkurentnosti regionalnih i lokalnih jedinica u skladu s načelima održivog razvoja i smanjivanju regionalnih nejednakosti prema stupnju razvijenosti

**Kohezijska politika** predstavlja investicijsku politiku kojoj je cilj povećanje zaposlenosti i konkurentnosti, poticanje ekonomskog i održivog rasta te poboljšanje kvalitete življenja

* **Fondovi kojima se provodi regionalna politika EU**: europski regionalni razvojni fond, europski socijalni fond i kohezijski fond
* **Europski regionalni razvojni fond** (ERDF) – sredstva su namijenjena ulaganju u rast, tj.

istraživanja i inovacije, informacijske i komunikacije tehnologije, konkurentnost malih i srednje velikih tvrtki itd.

* **Europski socijalni fond** (ESF) – cilj je ulaganje u ljude, tj. zapošljavanje i mobilnost, bolje obrazovanje, socijalnu uključenost itd.
* **Kohezijski fond** (CF) – usmjeren na zemlje članice EU čiji je bruto nacionalni dohodak *per capita* manji od 90% prosjeka EU
* **NUTS klasifikacija –** hijerarhijska podjela ekonomskog teritorija EU na teritorijalne jedinice u svrhu prikupljanja, razvoja i harmonizacije europske regionalne statističke građe, socio-ekonomske analize regija i oblikovanja regionalnih politika Europske unije
* **Tri hijerarhijske razine:**
  1. NUTS 1 – glavne socio-ekonomske regije (98)
  2. NUTS 2 – osnovne regije za primjenu regionalnih politika (276)
  3. NUTS 3 – male regije za dijagnozu specifičnih problema (1342)
* **Lokalna samouprava** ima pravo i mogućnost lokalnih jedinica da, u okvirima određenim zakonom, uređuju i upravljaju bitnim dijelom javnih poslova na vlastitu odgovornost i u interesu lokalnog stanovništva
* **Načelo supsidijarnosti** – dio javnih funkcija obavlja se na što je moguće nižoj razini vlasti, a više razine vlasti preuzimaju samo onaj dio poslova koji lokalne vlasti ne mogu dovoljno učinkovito obaviti na nižoj razini
* **Općina** je područje više naseljenih mjesta koja predstavlja prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu te koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva
* **Grad** je jedinica lokalne samouprave u kojoj je sjedište županije te svako mjesto koje ima više od 10 000 stanovnika, a predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu
* **Županija** je prirodna, povijesna, prometna, gospodarska, društvena i samoupravna cjelina, a ustrojava se radi obavljanja poslova od područnog interesa
* **Fiskalna decentralizacija** podrazumijeva prijenos fiskalne snage od središnje na niže razine vlasti za financiranje utvrđenih odgovornosti u ponudi javnih dobara i usluga
* **Fiskalno izravnavanje** podrazumijeva raspodjelu fiskalnih sredstava među razinama vlasti s ciljem ublažavanja nejednakosti proizašlih iz razlika u sposobnosti prikupljanja prihoda ili troškovima pružanja javnih dobara i usluga

# GOSPODARSKO ZNAČENJE INDUSTRIJE

* **Industrija je** skup ljudskih djelatnosti okrenutih proizvodnji robe i usluga
* **Struktura gospodarstva prema sektorima:** primarni (poljoprivreda, šumarstvo), sekundarni ( prerađivačka industrija, energetika, rudarstvo) i tercijarni (sve ostalo)
* **Industrijalizacija** je sveobuhvatna transformacija dominantnih agrarnih društava u gospodarstva kojima dominira industrija
* **Pozitivne posljedice**: urbanizacija, modernizacija, diverzifikacija proizvoda, rast produktivnosti, rast životnog standarda, efekt prelijevanja na ostale sektore
* **Negativne posljedice**: urbanizacija, zagađenje okoliša, nekontrolirani porast urbanih aglomeracija, ubrzano socijalno raslojavanje stanovništva
* Industrija je omogućila **preobrazbu** **RH** iz **nerazvijene** agrarne u **srednje** **razvijenu** zemlju!
* Zemlja se smatra **industrijaliziranom** ako:
  + 1. 25% dohotka ostvaruje u industrijskom sektoru
    2. 60% industrijske proizvodnje ostvari u prerađivačkoj industriji
    3. 10% stanovništva je zaposleno u industriji

**Faze razvoja industrije:**

* 1. početna industrijalizacija
  2. kvantitativna ekspanzija
  3. uravnoteženje razvoja
  4. specijalizacija
  5. međusektorska diverzifikacija
* Industrija je **motor ekonomskog rasta**
* **Deindustrijalizacija –** smanjenje značenja industrije (kao udjela u zaposlenosti i BDP-u) • **Glavni uzrok deindustrijalizacije** je veći rast produktivnosti rada u industriji nego u uslugama
* **Hipoteze koje objašnjavaju deindustrijalizaciju:**
  1. hipoteza sazrijevanja – nakon određene razine BDP-a pc udio industrije u BDP-u opada
  2. hipoteza specijalizacije - trgovinski obrasci nekog gospodarstva oblikuju strukturu njegove proizvodnje i zaposlenosti
  3. hipoteza neuspjeha - deindustrijalizacija je neuspjeh industrije da bude konkurenta na međunarodnom tržištu, što vodi do njenog smanjenja
* **Najpropulzivniji izvozni odjeljci** prerađivačke industrije su nafta, proizvodnja strojeva i uređaja i prehrambena industrija
* U RH prema broju zaposlenih **najviše udjela** imaju: prerađivačka industrija (43 tisuće), metalska industrija (29 tisuća), proizvodnja odjeće (14 tisuća) i drvna industrija (14 tisuća)
* **Podjela klastera** je na industrijske i regionalne
* **Industrijski klasteri** su aglomeracija poduzeća, dobavljača, pružatelja usluga i povezanih institucija u **određenoj industriji**
* **Regionalni klasteri** su geografske koncentracije sličnih ili povezanih ekonomskih aktivnosti pri čemu je alokacija jedan od najvažnijih čimbenika
* **Osnovni oblici industrijske politike** su vertikalna industrijska politika i horizontalna
* **Vertikalna politika** – skup mjera za poticanje rasta razvoja sektora industrije u nekom gospodarstvu
* **Horizontalna politika** – primjenjuje se na sve gospodarske subjekte, sredstvo je unaprjeđivanja konkurentnosti cijelog gospodarstva

**Reindustrijalizacija** se planira postići **određivanjem** **strateških** **industrija** za koje postoje realne pretpostavke ostvarivanja globalne konkurentnosti

•**Gospodarski rast i razvoj** promatraju se u dugoročnoj perspektivi od 50 i više godina. Gospodarske krize i poslovni ciklusi promatraju se iz kratkoročne perspektive od jedne do deset ili dvanaest godina.

* BDP je osnovni makroekonomski pokazatelj. Može se izračunati na tri načina koji daju iste rezultate: proizvodni pristup, potrošni pristup, dohodovni pristup. Prilikom različitih izračuna BDP-a, potrebno je voditi računa o razlici između **finalnih i intermedijarnih dobara**. BDP se može dekomponirati na osobnu potrošnju, investicije, državnu potrošnju te neto izvoz . Dohoci u gospodarstvu mogu se svrstati u četiri velike kategorije: plaće , kamate, profit i rente.
* **Nominalni BDP** je izražen u tekućim cijenama te prati promjenu proizvodnje i cijena. Ekonomistima je važniji **realni BDP** koji je izražen u stalnim cijenama te omogućava praćenje same proizvodnje. U praksi se za izračun realnoga BDP-a koristi metoda koja se naziva verižni indeks s referentnom godinom.
* Postoji razlika između ekonomskoga rasta i razvoja . Razvoj je širi pojam i uključuje rast životnoga standarda, ljudskoga kapitala , infrastrukture, konkurentnosti, socijalne uključenosti, zdravstvenoga stanja i pismenosti. Gospodarski rast je kvantitativna mjera koja označava samo rast BDP -a tijekom vremena.
* Kao što se realni BDP računa kako bi se mogao uspoređivati kroz vrijeme, BDP izražen u standardu kupovne moći (PPS ) se izračunava kako bi se mogao uspoređivati kroz prostor odnosno među zemljama. Potrebne su tri korekcije: prvo, BDP se preračunava u jednu temeljnu valutu, drugo BDP se izračunava po glavi stanovnika i treće, korigira se kupovna moć među zemljama.
* Među europskim zemljama postoji poveznica između gospodarskoga rasta i razvoja . Zemlje s većom razinom BDP a ujedno imaju i manju nejednakost mjerenu **Ginijevim koeficijentom** . Po pitanju razvijenosti, Hrvatska je ispodprosječno razvijena, ali se nalazi unutar prosjeka Europske unije po pitanju nejednakosti.
* **Po pitanju razine BDP -a** u usporedbi s razinom američkoga BDP-a, Hrvatska je zabilježila najsnažniji rastu razdoblju od 1950. do 1982. g.
* Promatrajući relativnu važnost proizvodnih faktora, fizički kapital je bio najvažniji faktor rasta do osamostaljenja 1990., da bi nakon osamostaljenja to bili ljudski kapitali ukupna faktorska produktivnost .
* U Hrvatskoj se recesija proglašava kada je godišnja stopa rasta BDP -a negativna dva uzastopna kvartala. Ovisno o svome obliku, recesije se nazivaju „V“, „U“, „W“ i „L“, pri čemu su prve dvije nešto manje opasne, dok su posljednje dvije obično povezane s vrlo teškom gospodarskom Ekonomski razvoj i gospodarske krize situacijom. **Globalna financijska kriza od 2009. – 2014. g. u Hrvatskoj se može označiti kao „L“ recesija.**
* Vezano uz recesije i krize u Hrvatskoj, mogu se izdvojiti četiri stilizirane činjenice: (1) poslovni ciklusi u Hrvatskoj su manje volatilni u posttranzicijskome razdoblju, (2) recesije u Hrvatskoj su duboke i dugotrajne, (3) recesije u Hrvatskoj su odraz zbivanja u okruženju te (4) osobna potrošnja je najveća sastavnica BDP -a, investicije su najvolatilnija stavka BDP-a, a osobna potrošnja, uvoz i izvoz su izrazito **prociklični,** investicije su manje **prociklične, dok je državna potrošnja aciklična tijekom poslovnih ciklusa.**
* **Prosječna realna godišnja stopa rasta BDP** -a je iznosila 2,1% godišnje od 1995. do 2013. godine. Potrošnja kućanstava i NPUSK rasli su prosječno godišnje manje od BDP-a, 1,8%. Potrošnja države je rasla 1,3% godišnje. Godišnji rast investicija istodobno je bio 3,8%. Izvoz roba i usluga rastao je po istoj godišnjoj stopi dok je uvoz roba i usluga imao prosječnu godišnju stopu rasta od 4,6%.
* **Ukupna potrošnja države (individualna i kolektivna**) iznosila je 2013. godine 66 milijardi kuna, što je bilo oko 20% BDP -a. Bruto investicije u fiksni kapital su iznosile oko 65 milijardi kuna, što je činilo oko 20 udjela u BDP-u. Zalihe su se smanjile oko 2 milijarde kuna. Neto izvoz je iznosio 1,35 milijardi odnosno 0,5% BDP-a. Izvoz roba je iznosio oko 68, a uvoz 117 milijardi kuna dok je izvoz usluga bio 74, a uvoz 23 milijarde kuna.
* Od 329 milijardi kuna BDP -a u 2013. godini (u tekućim cijenama) sredstva zaposlenih su iznosila 156 milijardi, porezi na proizvodnju i uvoz 62 milijarde kuna (od čega su porezi na proizvode oko 59 milijardi, a ostali porezi oko 3 milijarde).
* Prema podacima za 2013. godinu 35% BDV-a čine 3 djelatnosti, i to: Prerađivačka industrija , Trgovina i Poslovanje nekretninama. Te je godine u prve dvije djelatnosti bilo zaposleno oko 33% od ukupno zaposlenih.
* Produktivnost rada po djelatnostima najviša je kod Rudarstva i vađenja (1,1 milijun kuna dodane vrijednosti po zaposlenome 2013. godine) i Poslovanja nekretninama (oko 3,6 milijuna kuna po zaposlenome 2013. godine).
* Djelatnost poljoprivrede u Hrvatskoj (A) u jednoj jedinici proizvodnje sadržava 0,439 jedinica intermedijarnih proizvoda domaćega podrijetla u kojemu prevladavaju proizvodi dva sektora(A i B, C, D, E) i 0,116 jedinica intermedijarnih proizvoda uvoznoga podrijetla. Dodana vrijednost čini 0,448 jedinica od čega sredstva zaposlenih čine 0,095 jedinica, potrošnja fiksnoga kapitala 0,101 jedinica i poslovni višak 0,250 jedinica. Najveći uvoz po jedinici proizvoda ostvaruju agregirani sektori B, C, D i E (0,411), što je i očekivano jer se među njima nalazi i uvoz energenata (nafte i prirodnoga plina). Taj sektor ujedno ostvaruje i najmanju dodanu vrijednost (0,204).
* Produktivnost kvartarnoga sektora preko 230% je viša u odnosu na prosječnu produktivnost odnosno preko 3 puta u odnosu na produktivnost kvintarnoga sektora. Najnižu produktivnost ima kvintarni sektor, oko 70% prosječne produktivnosti dok je produktivnost sekundarnoga i tercijarnoga sektora 10 do 15% niža od prosječne.
* U strukturi BDV-a prevladava sektor s međunarodno nerazmijenjivim dobrima. Udio u strukturi BDV-a od 2009. do 2013. godine povećao mu se za 2%, dok je istodobno udio sektora s međunarodno razmjenjivim dobrima pao za 2%. Slični omjeri su i kod zaposlenosti gdje se udio zaposlenosti sektora s međunarodno razmjenjivim dobrima smanjio s 32 na 31% dok se istodobno povećala zaposlenost u sektoru s međunarodno nerazmijenjivim dobrima sa 68 na 69%.
* Najveći rast ukupne faktorske produktivnosti bilježi područje K-Financijske djelatnosti, koje u razdoblju od 2011.2014. bilježe rast od 22%. S druge strane, prerađivačka industrija koja bi u teoriji trebala predstavljati temelj suvremenoga gospodarskog rasta bilježi u istome razdoblju pad produktivnosti od 10,50%
* Hrvatska je malo otvoreno gospodarstvo s udjelom uvoza i izvoza u BDP -u od blizu 90%, što ju smješta na sredinu ljestvice otvorenosti među zemljama EU-a.
* Hrvatska je, ulaskom u EU, morala liberalizirati financijske transakcije te dopustiti nerezidentima kupnju i prodaju hrvatske imovine, ali i domaćim rezidentima kupnju i prodaju inozemne imovine.
* Mala otvorena gospodarstva su najčešće vrlo osjetljiva na zbivanja u inozemstvu te su podložna vanjskim šokovima putem trgovinskoga i financijskoga kanala. Hrvatski BDP u velikoj mjeri ovisi o kretanjima u zemljama Europske unije.
* **Platna bilanca** je agregirani popis svih transakcija koje jedna zemlja ostvari s inozemstvom u jednoj godini. Tekući račun obuhvaća transakcije roba, usluga i dohotka, a financijski račun obuhvaća financijske transakcije između zemlje i inozemstva.
* Dva su pristupa shvaćanja platne bilance : računovodstveni i kauzalni. Računovodstveni pristup promatra financijski račun isključivo kao stavku koja opisuje na koji se način financira deficit po tekućem računu. Kauzalni pristup ističe da kretanje na jednome računu platne bilance uzrokuje kretanje na drugome.
* Tranzicijski model rasta sastoji se od tri gradivna elementa. Prvi se ogleda u odnosu štednje i investicija na način da razvijenije zemlje EU koje imaju veću štednju od investicija, višak štednje sele u tranzicijske zemlje s višim prinosom u kojima je situacija obrnuta. Drugi element tranzicijskoga modela rastaje otvorenost gospodarstva koja je omogućila međunarodno seljenje štednje. Treći gradivni element su razlike u prinosima i rizik.
* Tekući račun platne bilance RH kontinuirano je bio u deficitu (rekordno 8,8% BDP -a u 2008. godini), sve do 2013. i 2014. godine kada je zabilježio suficit prvi put u 20 godina. Kontinuirani deficit tekućeg računa ukazuje na strukturne probleme hrvatskoga gospodarstva, kao i na problem konkurentnosti budući da je uzrokovan ponajviše manjkom na računu roba.
* Do oporavka neto izvoza u RH posljednjih godina dolazi zbog slabije potražnje za uvoznim dobrima od strane domaćih subjekata te rastućega inozemnog dohotka.
* Financijske transakcije koje se bilježe u platnoj bilanci možemo podijeliti na dužnička i vlasnička ulaganja. U RH najveći dio priljeva kapitala bio je upravo rezultat zaduživanja (u obliku kredita i obveznica) svih sektora , ponajviše poduzeća i države, dok je tek jedna trećina otpadala na ulaganja u vlasničku strukturu poduzeća. Ekonomski odnosi s inozemstvom
* Koliko će kapitala ući u Hrvatsku ovisi o čimbenicima ponude (sklonost riziku na inozemnome tržištu, monetarni uvjeti i stanje ekonomskoga ciklusa ulagača), ali i o čimbenicima potražnje (razina ekonomske aktivnosti zemlje, potreba za servisiranjem dugova i dostupnost alternativa inozemnome financiranju).
* Hrvatska je od 1995. neprekidno (osim 2014. godine) bilježila suficit na financijskome računu platne bilance , što znači da inozemni ulagači investiraju više novca u Hrvatsku, nego što hrvatski ulagači investiraju u inozemstvo.
* Stope rasta BDP -a (prosječno oko 4,5 posto) koje su ostvarene u razdoblju od 2000. do 2008. godine ne bi bile moguće bez priljeva kapitala iz inozemstva. Međutim, budući da je taj kapital bio većinom u obliku duga, takav model rasta nije se pokazao dugoročno održivim.
* Glavnina izravnih ulaganja u RH ušla je u neproizvodne sektore, najviše u financijsko posredovanje. U prerađivačku industriju je u navedenome razdoblju uloženo svega 19% ukupnih inozemnih izravnih ulaganja, zbog čega su pozitivni učinci otvaranja inozemnome kapitalu bili ograničeni.
* Čak tri četvrtine svih izravnih investicija koje su ušle u Hrvatsku pristigle su iz zemalja eurozone. Ovakva homogena geografska struktura svjedoči o dobroj integriranosti Hrvatske u europske financijske tokove, ali s druge strane čini Republiku Hrvatsku iznimno ranjivom na eksterne događaje.
* Poglavlje definira konkurentnost i naglašava važnost izvozne konkurentnosti za male ekonomije.
* Hrvatske izvozne performanse su slabe što potvrđuje:

Nizak udio robnoga izvoza u BDP -u (oko 20% 2014. godine – posljednji u odnosu na ostale nove članice EU) Skromno povećanje udjela robnoga izvoza u BDP -u između 1995. i 2014. godine . Velik dio deficita u trgovini robom kompenzira suficit u razmjeni usluga.

* Pokazatelji koji prate atraktivnost zemlje za tokove kapitala (indeksi globalne konkurentnosti i institucionalni indikatori) kazuju da je Hrvatska najlošija među novim članicama EU.
* Ovisno o pokazateljima za Hrvatsku vrijede sljedeći zaključci: Među osrednje je složenim gospodarstvima nove EU, ali je uglavnom na začelju kada se prati GCI (2010.-2015.) U skupinama faktora konkurentnosti najsnažnije je pogoršanje u Faktorima za poticanje inovacija (40-ak mjesta). U krizi među faktorima za poticanje efikasnosti blago popravlja, a u Osnovnim zahtjevima pogoršava poziciju za 20 mjesta.

**2015. godine pozicije:** najbolja: Infrastruktura (Osnovni zahtjevi), Tehnološka spremnost (Faktori za poticanje efikasnosti )

najlošija: Makroekonomsko okruženje (Osnovni zahtjevi), Efikasnosti tržišta dobara i rada (Faktori za poticanje efikasnosti).

**Prema indeksu lakoće poslovanja rezultati 2015.:**

najbolji: Plaćanje poreza (među prve četiri nove zemlje članice EU ekonomije po jednostavnosti plaćanja poreza i dobivanja struje) najlošiji: Izdavanje građevinskih dozvola.

**Najproblematičniji faktori za poslovanje u Hrvatskoj**: niska učinkovitost javne uprave i korupcija, a u krizi još i nestabilnost politika, porezne stope i restriktivno radno zakonodavstvo.

* Usporedba striktno usporedivih europskih zemalja: **Ekonomska složenost**

najsloženija gospodarstva novih zemalja članica EU - češko, slovačko, slovensko i mađarsko (ali zadnja tri znatno pogoršavaju svoju konkurentsku poziciju) najmanje složene ekonomije su u većini razdoblja: Grčka, Bugarska i Litva.

**GCI:** u vrhu najkonkurentnijih zemalja: Češka i Estonija, a u većini razdoblja još i Litva i Poljska

* + Hrvatska je među najslabije konkurentnim zemljama.
  + U 2015. godini prema stupovima konkurentnosti GCI-a najuspješnije zemlje koje su nove članice EU su: Estonija, Češka, Litva i Latvija.
  + Poslovanje su najviše pojednostavljivale Estonija, Latvija, Litva, Slovenija i Poljska. Iznenađujuća je situacija što jedna Njemačka, Austrija ili Nizozemska imaju na nekim područjima i lošije rezultate od nekih tranzicijskih zemalja.
* Prema IMD indeksu loš rang Hrvatske uz najbolje rezultate u Međunarodnoj trgovini, Zdravlju i okolišu i Društvenom okruženju, a najlošije (posljednja!) u tržištu rada, Menadžmentu te Stavovima i vrijednostima. • Jako loši rezultati i HUP Skora
* Demografi ja je znanost koja se bavi proučavanjem stanovništva. Osnovni demografski pokazatelji su natalitet (broj rođenih), mortalitet (broj umrlih), fertilitet (razina plodnosti stanovništva) i migracije (mehaničko kretanje stanovništva).
* Definiranje osnovnih demografskih kategorija – nataliteta, mortaliteta, prirodnog prirasta, migracija, migracijskog salda i drugih – uočeno je kako je Hrvatska zemlja s iznimno niskom stopom nataliteta te dugi niz godina bilježi prirodni pad stanovništva. Spomenutome doprinosi kontinuirani pad vrijednost totalne stope fertiliteta (TFR), koja se trenutno nalazi daleko ispod kritične vrijednosti nužne za jednostavnu reprodukciju stanovništva. Uz sve spomenuto, Hrvatska desetljećima bilježi negativan migracijski saldo, uz iznimku razdoblja od 2001. do početka globalne krize 2008. godine.
* Demografska tranzicija označava razdoblje prijelaza s visokih stopa nataliteta i mortaliteta na niske stope nataliteta i mortaliteta. Analizom je utvrđeno kako u Hrvatskoj proces demografske tranzicije počinje 1880. godine padom stope mortaliteta ispod 30 promila, a kada 1980. godine stopa nataliteta pada ispod 15 promila Hrvatska ulazi u posttranzicijsku etapu demografske tranzicije.
* Analiza dobne i spolne strukture stanovništva Hrvatske ukazala je na rastući udio staroga te opadajući udio mladoga stanovništva te sukladno tome i veći udio ženskoga u odnosu na muško stanovništvo.
* Drastičan pad udjela mlađe dobne skupine, porast udjela starije dobne skupine stanovništva, porast prosječne starosti stanovništva, eksponencijalni rast indeksa starenja te nepovoljni trendovi koeficijenta starosti svi upućuju na postojanje procesa demografskog starenja u Hrvatskoj te Hrvatsku svrstavaju u skupinu zemalja sa starim stanovništvom.
* Svi analizirani pokazatelji reprodukcije radnog kontingenta stanovništva upućuju na padajuću reprodukciju radnog kontingenta, tj. smanjenje potencijalnoga obujma radne snage (aktivnoga stanovništva) u narednom razdoblju.
* Hrvatska obrazovna struktura iznimno je nepovoljna, isto kao i razina informatičke pismenosti stanovništva. S obzirom na nacionalni sastav stanovništva, prema Popisu iz 2011. u Hrvatskoj živi manje od 10% stanovništva druge narodnosti, dok je većina Hrvata. Stanovništvo Republike Hrvatske dominantno je katoličke vjerske pripadnosti.
* Modiglianijeva teorija životnoga ciklusa potrošnje objašnjava kako se bogatstvo prenosi s generacije na generaciju. Hrvatskoj, s obzirom na negativne populacijske trendove, prema teoriji životnoga ciklusa prijeti smanjenje ukupne štednje, povećanje ukupne potrošnje umirovljenika te negativne neto uštede i smanjenje stope ekonomskoga rasta.
* Mirovinski sustav je skup pravnih normi, financijskih i institucionalnih aranžmana kojima se uređuje osiguranje od rizika starosti, invalidnosti i gubitka hranitelja. U poglavlju su objašnjene provedene reforme mirovinskoga sustava. Stanje hrvatskoga mirovinskog sustava ocijenjeno je kao neodrživo te su daljnje reforme mirovinskoga sustava neizbježne.
* Među temeljne pokazatelje tržišta rada ubrajamo – radno sposobno stanovništvo, radnu snagu , stopu zaposlenosti , stopu nezaposlenosti , stopu ekonomske aktivnosti .
* Podaci o zaposlenim i nezaposlenim osobama na tržištu rada prikupljaju se temeljem dva izvora – putem administrativnih izvora ili putem ankete o radnoj snazi . Anketa se provodi u skladu s metodološkim pravilima i načelima MOR-a te je međunarodno usporediva.
* Potražnja za radom je izvedena iz potražnje za robama i uslugama te nezaposlenost nastaje u korelaciji sa smanjenom potražnjom za proizvodima i uslugama. Postoje brojni uzroci nezaposlenosti te se tako razlikuje prikrivena, sezonska, frikcijska, ciklička i strukturna nezaposlenost.
* Zaposlenost je u Hrvatskoj kontinuirano rasla od 1952. do 1987. kada je postignut povijesni maksimum. Od kraja 1980-ih smanjuje se udio zaposlenih u poljoprivrednome i industrijskome sektoru , a raste broj zaposlenih u uslužnome sektoru. Prema stopi zaposlenosti (54,6%) u 2014. Hrvatska se nalazi na samome začelju u EU (nižu stopu imala je samo Grčka).
* Najviša razina nezaposlenosti u Hrvatskoj postignuta je 2002. godine. Viša stopa registrirane nezaposlenosti od anketne ukazuje na postojanje rada u neslužbenome dijelu gospodarstva. Stopa nezaposlenosti mladih (15-24), u RH iznosi 45,5%, a najveći relativan porast nezaposlenih evidentiran je među osobama s najvišim stupnjem obrazovanja
* Realne plaće u Hrvatskoj stagniraju od početka krize , a porezni klin je djelomično uzrok visoke nezaposlenosti . Produktivnost rada u Hrvatskoj nalazi se tek na 80,2% prosjeka EU.
* Hrvatsko tržište rada obilježava neusklađenost između ponude i potražnje, slaba efikasnosti relativna krutost.

Relativno visoki indeks zakonske zaštite zaposlenja u usporedbi s drugim razvijenim zemljama upravo to i potvrđuje.

* Aktivne i pasivne politike zapošljavanja predstavljaju oblik državne intervencije na tržištu rada koji je usmjeren prema posebnim grupama nezaposlenih osoba te ih se svrstava u politike na strani ponude. Izdaci za pojedine mjere u Hrvatskoj su još uvijek prosječno 4 puta niži nego u EU.
* Razina sindikalne gustoće u Hrvatskoj je oko 35%, ali sindikalni pokret u Hrvatskoj obilježava disperzija sindikata, no sve veće značenje pridaje se socijalnom partnerstvu između poslodavaca, sindikata i Vlade.

**Središnja banka je** institucija koja je zadužena za provođenje monetarne politike neke zemlje ili skupine zemalja. Središnja banka upravlja državnom valutom, ponudom novca i kamatnim stopama kako bi ostvarila zakonom definirane ciljeve, od kojih su u načelu najvažniji kontrola nad inflacijom te stabiliziranje gospodarstva.

* **Visoka inflacija** neželjena je pojava u svakome gospodarstvu budući da smanjuje realnu vrijednost štednje, obeshrabruje investicije, potiče bijeg kapitala iz zemlje, otežava ekonomsko planiranje i usporedivost cijena, povećava rizičnost zemlje, a može uzrokovati i nestabilnost cijeloga financijskog sustava. Upravo zbog negativnih posljedica koje sa sobom nosi visoka inflacija, održavanje stabilnosti cijena cilj je gotovo svih središnjih banaka u svijetu pa tako i Hrvatske narodne banke.
* Pri ostvarivanju cilja stabilnosti cijena monetarna politika se koristi brojnim instrumentima od kojih su u Hrvatskoj najvažnije operacije na otvorenome tržištu i administrativno regulatorne mjere (obvezna pričuva, granična obvezna pričuva, itd.). Također, kako bi postigla svoj cilj središnja banka odabire nominalno sidro monetarne politike (kamatnu stopu, devizni tečaj ili novčanu masu) kojim kontrolira inflaciju , jer ju ne može kontrolirati izravno već na nju djeluje neizravno kroz učinke koje ima na agregatnu potražnju.
* Preko učinaka koje instrumenti središnje banke imaju na kamatne stope, tečaj i novčanu masu monetarna vlast utječe, ne samo na stopu inflacije, već i na realne varijable u gospodarstvu (od kojih je najvažnija BDP ). Proces preko kojega se odluke monetarne vlasti prelijevaju na realne varijable u gospodarstvu naziva se transmisijski mehanizam monetarne politike . Monetarna politika i njeni instrumenti su efikasniji što su učinci prelijevanja (transmisije) jači.
* **Eurizacija** je pojam koji ekonomisti koriste kako bi se označilo stanje gospodarstva u kojemu je euro preuzeo jednu ili više funkcija novca od domaće valute. Dokaze eurizacije u Hrvatskoj je najlakše pronaći u statističkim podacima vezanim uz valutnu strukturu štednje građana i plasmana poslovnih banaka u Hrvatskoj. Naime, plasmani poslovnih banaka su dominantno izraženi u stranim valutama (najčešće euru) te je udio deviznih depozita u ukupnim štednim i oročenim depozitima vrlo visok i od 2002. godine do danas u prosjeku je iznosio 80%.
* Tijekom pregovora o pristupanju Europskoj uniji , Hrvatska se obvezala ući **u Europsku monetarnu uniju (EMU).** Kako bi mogla pristupiti monetarnoj uniji, Hrvatska najprije mora zadovoljiti pet strogih kriterija definiranih u Ugovoru iz Maastrichta iz 1992. godine.
* Od pet kriterija definiranih u Ugovoru iz Maastrichta za monetarnu politiku su najvažnija prva dva. Prvi kriterij govori kako inflacija smije biti maksimalno 1,5 postotnih bodova veća od prosjeka triju najnižih stopa inflacije među zemljama Europske unije, dok drugi kriterij govori kako dugoročna nominalna kamatna stopa smije biti maksimalno 2 postotna boda veća od prosjeka kamatnih stopa u tri zemlje s najnižom inflacijom u EU-u.
* S obzirom da HNB već preko dva desetljeća uspješno održava stabilnost cijena u Hrvatskoj, prvi kriterij bi, s približavanjem datuma ulaska u eurozonu, Hrvatska trebala relativno lako ispuniti. Dugoročne kamatne stope u Hrvatskoj uglavnom su se kretale unutar referentnih vrijednosti te je drugi kriterij zasad ispunjen.
* Prva i možda najvažnija korist koju bi Hrvatska osjetila odmah u trenutku ulaska u monetarnu uniju jest nestanak valutnoga rizika. S druge strane, **ulaskom u monetarnu uniju, Hrvatska bi u potpunosti izgubila monetarni suverenitet** **- što je ujedno i najveći trošak pristupanja EMU**.

-**Fiskalna politika** usmjerena je na korištenje instrumenata javnih (državnih) prihoda i rashoda. Sukladno svojim funkcijama fiskalna politika teži uspostavljanju pune zaposlenosti , stabilnosti cijena, poticanju proizvodnje i privrednoga rasta , preraspodjeli dohotka i bogatstva, te ostvarenju eksterne ravnoteže.

* Pri **ostvarivanju svojih ciljeva** fiskalna politika se služi određenim sredstvima odnosno instrumentima. Instrumenti fiskalne politike uključuju javne prihode (porezi, doprinosi i sl.) i javne rashode (naknade za nezaposlene, subvencije i sl.). Promjene u vrsti i visini javnih prihoda i rashoda provode se primjenom: automatskih stabilizatora , formula elastičnosti diskrecijskih mjera.
* Fiskalni kriteriji konvergencije zasnivaju se na načelu održive fi skalne politike(udio proračunskoga deficita opće države do 3% BDP -a i udio bruto duga opće države do 60% BDP-a).
* Javna potrošnja u RH financira se preko triju organizacijskih razina odnosno putem tri razine proračuna : proračuna središnje države, proračuna lokalne države i proračuna fondova socijalnog osiguranja .
* **Državni proračun financira se** cijelim nizom prihoda od kojih su najvažniji porezni prihodi, a osobito porez na dodanu vrijednost i trošarine. Rashodi državnoga proračuna uključuju cijeli niz stavki, od financiranja vojske i policije, obrazovanja i znanosti do izgradnje cesta i raznih pomoći. Naj veći udio u rashodima imaju socijalne naknade i naknade za nezaposlene.
* **Problem fiskalne politike** u Hrvatskoj je prije svega kontinuirani proračunski deficit koji se, s jedne strane, kumulira u već visokoj razini javnoga duga zemlje, a s druge strane, primorava nas da sve veći dio proračunskih rashoda usmjeravamo u plaćanje kamata za postojeće dugove.
* U uvjetima slabog gospodarskog oporavka i očekivanoga niskog rasta , za zaustavljanje rasta i preokretanje trenda rasta omjera javnoga duga i BDP -a potrebno je ostvariti snažnu fi skalnu konsolidaciju na rashodnoj strani, koja bi vodila prema ostvarenju primarnih suficita i nižim kamatnim stopama na državni dug.
* **Rast rashoda**, izostanak snažnijih, dugo očekivanih, a odgađanih reformi te ponovni rast proračunskoga deficita u protekle dvije godine sve ozbiljnije dovode u pitanje održivost javnih financija u Hrvatskoj. Takav smjer fi skalne politike neminovno otvara pitanje putanje javnoga duga , čija je optimalna razina od 40% BDP -a (za države poput Hrvatske) prijeđena još 2008. godine, da bi u trenutku pisanja ove knjige nadmašila navedeni prag za više od dva puta.
* Dodatno, ovakva kretanja udaljavaju Hrvatsku od koncepta provođenja fi skalne politike u EU/EMU koja se provodi sukladno kriterijima iz Maastrichta i načelima Pakta o stabilnosti i rastu .
* **Regija** je dio zemljišne površine koju određuju određena obilježja ( fizička, ekonomska, politička i dr.) koja ju čine jedinstvenom i različitom od drugih područja.
* **Regionalni ekonomski razvoj** je primjena ekonomskih procesa i resursa dostupnih regiji, a koje rezultira održivim razvojem i poželjnim ekonomskim ishodima za regiju, njezine poduzetnike i stanovnike.
* Prema teorijama međuregionalne konvergencije regionalne nejednakosti unutar zemalja se smanjuju kroz vrijeme, dok će prema teorijama međuregionalne divergencije ostati značajne razlike u stupnju razvijenosti regija.
* Analiza demografsko-ekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske upućuje na postojanje visoke koncentracije demografskoga i ekonomskoga potencijala u grad Zagreb.
* **Regionalna politika EU** (kohezijska politika) predstavlja prije svega investicijsku politiku kojoj je cilj povećanje zaposlenosti i konkurentnosti, poticanje ekonomskoga rasta, poboljšanje kvalitete života i održivoga rasta.
* NUTS klasifikacija (Nomenklatura prostornih jedinica za statistiku) predstavlja hijerarhijsku podjelu ekonomskoga teritorija Europske unije u svrhu prikupljanja, razvoja i harmonizacije europske regionalne statističke građe, socioekonomske analize regija i oblikovanja regionalnih politika Europske unije.
* Načelo supsidijarnosti podrazumijeva da se dio javnih funkcija obavlja na što je moguće nižoj razini vlasti, a više razine vlasti (supsidijarno) preuzimaju samo onaj dio poslova koje lokalne vlasti ne mogu dovoljno učinkovito obaviti na nižoj razini.
* Decentralizirano upravljanje s ciljem povećanja učinkovitosti pružanja dobara i usluga na svim razinama vlasti podrazumijeva prijenos ovlasti i nadležnosti sa središnje na niže razine vlasti, kao i prijenos odgovarajućih sredstava lokalnim jedinicama za financiranje dodijeljenih javnih ovlasti.
* Za provođenje javnih funkcija iz njihove nadležnosti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave dostupni su vlastiti prihodi, zajednički prihodi koji se dijele između države, općine/grada i županije te pomoći iz državnoga i županijskih proračuna.
* Uobičajenu mjeru decentralizacije nekoga sustava predstavlja stupanj decentralizacije prihoda i rashoda, koji se određuje kao udio lokalnih prihoda odnosno rashoda u prihodima odnosno rashodima konsolidirane opće države.
* Iako su 2001. formalno uspostavljeni uvjeti za fi skalnu decentralizaciju, nije došlo do značajne promjene u ostvarenoj razini fiskalne decentralizacije te se još uvijek većina javnih funkcija financira na razini središnje države.
* Proučavajući strukturu gospodarstva najčešće se izdvajaju tri ključna dijela koja se nazivaju sektorima ili djelatnostima. **To su primarne, sekundarne i tercijarne djelatnosti** .
* **Udio pojedinih sektora** se tijekom razvoja mijenja na sljedeći način: s rastom BDP -a po stanovniku udio poljoprivrede opada, dok se udio sekundarnoga sektora povećava (**industrijalizacija** ) do određenoga stupnja razvijenosti izražene dohotkom po stanovniku nakon čega postupno opada **(deindustrijalizacija** ), uz konstantni rast tercijarnoga sektora; u kasnijim fazama razvoja kvartarni sektor gospodarstva se javlja i raste.
* **Industrija** je skup ljudskih djelatnosti koje imaju za cilj proizvodnju roba i usluga prerađivanjem proizvoda primarnih djelatnosti.
* Proces industrijalizacije **prolazi kroz pet osnovnih faza**. Prva faza kreće od stvaranja preduvjeta za

industrijalizaciju, a zadnja faza predstavlja ono stanje u kojemu industrija više nema svoj klasični oblik te počinje postindustrijska era s drugačijom strukturom gospodarstva u kojemu stroj više nije osnovni resurs, nego je to informacija. Hrvatska se nalazi u trećoj fazi razvoja u koju je ušla još 1980-ih godina, a koja traje i danas.

* Smatra se kako je razvoj industrije imao najveći utjecaj na rast životnoga standarda odnosno da je industrijalizacija motor rasta ekonomskoga razvoja. Industrija se smatra jednim od najvažnijih čimbenika rasta gospodarstva i zbog jakog efekta prelijevanja (**multiplikativnog** **efekta**) na ostale sektore.
* **Hrvatska se ističe kao primjer apsolutne deindustrijalizacije** .
* Prerađivačka industrija predstavlja najznačajniji segment industrije , te je glavna determinanta industrijskoga razvoja i izvoza . Broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji Republike Hrvatske smanjio se s 300 tisuća iz 1996. na 220 tisuća u 2014.
* **Industrijska proizvodnja smanjila** se od početka krize2008. godine. Ukupan prihod prerađivačke industrije smanjio se u razdoblju između 2008. i 2014. sa 174 na 159 milijardi kuna. U 2014. najveći ukupan prihod ostvarila je prehrambena industrija(C10) s 32 milijarde kuna, zatim naftna industrija (C19) s 26 milijardi, te metalska industrija (C25) s 13 milijardi kuna.
* **Klasteri su geografske koncentracije međusobno povezanih poduzeća i institucija u određenome sektoru koje su komplementarne.** Potičući kreativnost, inovativnost, umrežavanje i socijalnu uključenost oni izravno utječu na povećanje produktivnosti konkurentnosti. Bit klastera je kooperacija koju čine suradnja i djelovanje između najmanje dva poduzeća u cilju ostvarivanja sinergijskoga efekta koji se javlja kada je učinak i produktivnost svakoga poduzeća veći u odnosu na situaciju kada bi poduzeće poslovalo samostalno.
* **Industrijska politika** je sastavni dio ekonomske politike nekoga društva i predstavlja skup aktivnosti koje imaju za cilj poticanje procesa ekonomskoga rasta i razvoja gospodarstva. Industrijska politika uobičajeno se svodi na set vertikalnih i horizontalnih mjera.
* Europska komisija potiče zemlje članice da svoju industrijsku politiku usredotoče na poticanje procesa pametne specijalizacije u europskoj industriji . Hrvatski proizvođači svoje razvojne planove također bi trebali žurno uskladiti s tim kretanjima. Hrvatska donedavno nije imala nikakvu formalnu industrijsku politiku, no potaknuta primjerom EU donosi svoju Industrijsku strategiju Republike Hrvatske 2014.-2020.

**GOSPODARSTVO KAO SLOŽENI SUSTAV DRUŠTVENE PODJELE RADA**

Gospodarski sustav se sastoji od ( struktura )

**1. EKONOMSKI SUSTAV**

-često dovodi u blisku vezu s temeljnim mehanizmima upravljanja.

Dva oblika upravljanja:

**a) plan kao ex ante instrument ekonomske** **politike**

- riječ je o određenim ciljanim aktivnostima kod kojih se predviđao određen rezultat.

- gospodarstva s planskim upravljanjem nestala su sa povijesne scene.

**b) tržište kao ex post instrument ekonomske politike**.

- tržište tj.tržišni mehanizam postaje ključni mehanizam upravljanja gospodarskim sustavom.

- tržišna logika **"pokušaj i griješi"** i mehanizmi ponude i potražnje kao da su ponovno oživjeli na svjetskoj sceni.

**2. EKONOMSKA STRUKTURA**

- podrazumijeva izučavanje razvojnih čimbenika.

**a) ljudski faktori:**

- stanovništvo se javlja kao subjektivni faktor sa svojim opsegom i strukturom, koja je presudna za veličinu proizvodnog kapitala i bdp-a.

**b) materijalni faktori:**

- javljaju se kroz veličinu kapitala, naročito proizvodnog koji se javlja kao mjera procesa akumulacije tijekom duljeg vremenskog razdoblja.

**3. EKONOMSKA POLITIKA**

- javlja se kao svjesna i svrhovita akcija države u oblasti gospodarstva.

Država se u razvijenom tržišnom gospodarstvu javlja u onim oblastima gdje se tržište pokazuje neefikasnim. To su područja gospodarske i socijalne infrastrukture, jednakosti i monopola.

Za funkcioniranje ekonomske politike posebno je važna **tzv.logička struktura** ekonomske politike => za svaku ekonomsko-političku akciju posebno značenje imaju nosioci,ciljevi i instrumenti.

**TEMELJNA POLAZIŠTA EKONOMSKE POLITIKE U HRVATSKOJ**

**1. tržište** kao uvjet samostalnosti gospodarskih subjekata i osnove poduzetništva, tehnološkog napretka, organizacijskih i drugih transformacija, i svekolikih procesa podizanja efikasnosti

**2. pluralizam** i konkurencija vlasničkih odnosa s važnom ulogom privatnog sektora

**3. presudna uloga monetarnog i financijskog sektora** s naglaskom na planiranje u alternativnim strategijama razvoja

**4. funkcioniranje pravne države** s odgovarajućom stabilnosti uvjeta priređivanja

Budući razvoj Hrvatske treba se temeljiti na značajnoj ulozi tržišta, ali i intervenciji države

**ULOGA DRŽAVE U GOSPODARSTVU HRVATSKE**

**1.** fiskalna disciplina države

**2.** utvrđivanje prioriteta javnih prihoda,

**3.** reforma poreznog sustava s ciljem širenja porezne osnovice i smanjivanje marginalnih poreznih stopa,

**4.** politika liberalizacije vanjske trgovine treba stvoriti konkurentnu privredu strukturu zemlje,

**5.** poticanje direktnih stranih investicija,

**6.** privatizacija kao temeljna pretpostavka stvaranja efikasnog razvoja,

**7.** politika liberalizacije financijskog sustava

**8.** politika deregulacije kao instrument stvaranja konkurentnog ambijenta na domaćem tržištu

**9.** politika intervalutarnog tečaja mora biti razvojno poticajna,

**10.** pravo vlasništva mora biti opće prihvaćeno

**PRIVATIZACIJA KAO SASTAVNICA TRŽIŠNOG REKONSTRUIRANJA HRVATSKOG GOSPODARSTVA**

Često su se isticali **nedostaci tržišnih mehanizama**:produbljuje jaz između siromašnih i bogatih, neefikasno rješava problem regionalnog i sektorskog razvoja, neefikasan je u očuvanju čovjekovog okoliša, generira monopol, onemogućava ostvarivanje jednakosti u pristupu obrazovanju i zdravlju isl.

Problemi u gospodarskom razvoju tih zemalja javljaju se sredinom 70-tih godina prošlog stoljeća, u početku se javljaju u gospodarskoj sferi da bi početkom 90-tih prešli u sferu ratnih događanja. Kulminacija svih događanja javlja se početkom 90-tih god. uz raspad Sovjetskog saveza i drugih zemalja.

Među prvim ciljevima novo formiranih država javljala se želja da se nepovratno odstupi od upravljanja gospodarstvom u kojem glavnu ulogu ima država.

Pojedinci su smatrali da je dovoljno povezati pozitivne strane tržišne privrede s onima u planskoj privredi i budući razvoj temeljiti na tim premisama.

Takav stav o reformama zove se **pozitivni reformski model** Jedna od najznačajnijih sastavnica bila je odgovarajuće reguliranje vlasničkih odnosa u gospodarstvu.

Prvi zadatak bio je kako pretvoriti državno u privatno vlasništvo.

**Hrvatski privatizacijski proces imao je nekoliko obilježja:**

**1.** Hrvatska je do procesa privatizacije imala nevlasnički tip vlasništva tj.društveno vlasništvo; zaposlenici su imali određenu autonomiju u donošenju poslovnih odluka. Temeljni problem je bio kako iz nevlasničkog tip vlasništva stvoriti privatni oblik vlasništva.

**2.** Drugo obilježje se odnosi na probleme gospodarskog političkog osamostaljenja.

**VLASNIČKA TRANSFORMACIJA ODVIJALA SE ETAPNO KROZ PRETVORBU ( krenula 1991 )**

- odvijala se etapno , kroz pretvorbu

- njome je bilo obuhvaćeno 3600 tadašnjih poduzeća

**Pretvorbena faza**

**-** kao međufazna transformacija imala je za cilj iz neodređenog vlasništva dobiti titulara vlasništva ( on se mogao pojaviti u obliku državnog ili privatnog vlasništva )

**- obilježje hrvatskog modela** privatizacije jest prodaja a ne podjela vlasničkih udjela ( na osnovi osamostaljena države )

- proračunski deficit je rastao zbog potreba naoružavanja, vođenja obrambenog rata, servisiranja socijalnih potreba => pokrivao se prihodima od privatizacije

**1. "čista varijanta" ili otkup poduzeća**

**-** kupac koji kupuje određeno poduzeće sklapa ugovor s Agencijom za restrukturiranje i razvoj i nakon toga postaje vlasnik sa svim pravima vlasnika.

- prednost kupnje su imali sadašnji i bivši zaposlenici, da bi kasnije ta prednost bila podijeljena s ostalim zainteresiranima.

- kupcima dionica u ovom modelu otkupa omogućen je osnovni popust na protuvrijednost dionica (20000 DEM)

**2. dokapitalizacija ili ulaganje u poduzeće**

- kroz dokapitalizaciju investitor ulaže novi kapital u poduzeće čime se povećava glavnica vrijednosti poduzeća.

- investitor postaje suvlasnikom poduzeća u vrijednosti uloženog kapitala.

- tako uloženi kapital javlja se u funkciji poboljšanja tekućih poslovanja

**3. pretvaranje duga u ulog**

- različiti poslovni odnosi između poduzeća ili poduzeća i banaka završavali su uspješno ili neuspješno. Nije bio rijedak slučaj da se potraživanje nije moglo ostvariti (npr.preuzeti kredit od banke se nije mogao vratiti). U takvim uvjetima vjerovnik, dobavljač ili slična pravna osoba umjesto realizacije svojih potraživanja dobiva dionice poduzeća dužnika

**4. prijenos dionica i udjela državnim fondovima**

**-** nakon što su se iscrpile sve tri spomenute varijante, ostatak nerealiziranog vlasničkog udjela poduzeća prenijet je u državne fondove: Hrvatski fond za razvoj i Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika. Prijenos preostalih dionica u državne fondove nije imao za cilj zadržavanje istih već pronalaženje novih, kupaca koji su spremni investirati u razvoj poduzeća.

- uz ostale probleme pretvorbe u Hrvatskoj istaknimo jedan posebno prisutan, to je raskorak između formalnopravnog i financijskog tijeka privatizacije.

**\* KUPONSKA PRIVATIZACIJA**

-ovaj model primjenjivale su neke zemlje u tranziciji, među kojima je prednjačila Češka (svim odraslim osobama podijeljeni su besplatni kuponi –**voucheri** kojima se uz obvezno posredovanje investicijskih fondova moglo kupovati dionice državnih poduzeća).

U Hrvatskoj su kupone dobivale posebne kategorije st: vojni invalidi domovinskog rata, obitelji poginulih, nestalih ili zatočenih branitelja, civilni invalidi domovinskog rata i bivši zaposlenici na tom području. Osnovni cilj podjele kupona bio je ublažiti nedaće i žrtve. Vlasnički udjeli dodjeljivani braniteljima često su bili upitni. Većina dionica uopće nije kotirala na burzovnom tržištu. Realizacija kuponske privatizacije odvijala se putem sedam privatizacijskih fondova (PIF-a).

**\* PRIVATIZACIJA BANAKA**

**- "herojska etapa privatizacije",** jer je počela u teškim trenucima stvaranja Hrvatske države obilježenih velikosrpskom agresijom na Hrvatsku i velikim ljudskim i materijalnim žrtvama. U takvoj situaciji novi vlasnici banaka često su postali i njihovi kominteti i njihovi glavni dužnici. Herojska etapa privatizacije stajala je porezne obveznike oko 4 milijarde USD-a.

Opći proces privatizacije nije zaobišao ni javna poduzeća: sama privatizacija državnih poduzeća odvijala se jednako kao i privatizacija ostalog dijela poduzetničkog sektora. Prihodi od prodaje pripadali se državnom proračunu te su imali razvojnu namjenu.

**EKONOMSKA POLITIKA KAO PODLOG RAZVOJA GOSPODARSTVA**

**EKONOMSKA POLITIKA**

-svjesno usmjeravanje gospodarskih tokova od strane države tj. paradržavnih institucija i tijela. veže se uz vrijeme u kojem se događa:

**1. stabilizacijska ekonomska politika** - kraće vremensko razdoblje; od 1 god.

**2. razvojna ekonomska politika** - duže vremensko razdoblje; 5 i više godina

**Struktura ekonomske politike poznaje:**

**1. nosioci ( subjekte )**

- od nosioca očekujemo preciznije definirani interes za izvršavanje određenih razvojnih ciljeva; oni odbiru instrumente i ostvaruju ciljeve, to su: vlada i njezina ministarstva centrala banka, Svjetska banka, Međunarodni Monetarni fond.

**2. ciljevi**

**-** ciljevi imaju za zadatak zamijeniti sadašnje nepovoljno stanje u gospodarstvu s onim željenim, potrebnim

**Postoje :**

**a) KRATKOROČNI STABILIZACIJSKI CILJEVI:**

**1. puna zaposlenost**

**2. stabilnost cijena**

**3. poboljšanje bilance plaćanja**

**b) DUGOROČNI RAZVOJNI CILJEVI:**

**a. stabilna stopa gospodarskog rasta**

- riječ je o vrijednosti proizvodnje dobara i usluga koja se mjeri godišnje. Gospodarski rast stimulira se mjerama fiskalne i monetarne politike.

**b. primjereni raspored razvojnih faktora**

**-** Svaka vlada čini određene napore kroz mjere fiskalne i monetarne politike, poticanja investicijskih aktivnosti i zaposlenosti u slabije razvijenim regijama. Često je korišten instrument **"fiskalno izravnavanje"** tj.razni oblici državnih ulaganja u oblasti infrastrukture.

**c. prihvatljivi stupanj zadovoljenja zajedničkih potreba**

**-** u obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj skrbi u Hrvatskoj nisu postignuti zadovoljavajući rezultati

**d. prihvatljivi stupanj raspodjele dohotka i bogatstva**

**-** često se kao mjera socijalne osjetljivosti koristi pokazatelj o prosječnom poreznom opterećenju njezinih građana tržište generira nepovoljnije efekte u socijalnoj sferi-bogati postaju još bogatiji, siromašni još siromašniji.

**e. zaštita razvoja pojedinih regija odnosno gospodarskih grana**

**-** **"back-wash effect"** upozorava na učinak rasta jedne regije koja ima suprotan učinak na rast drugih regija.

- **"fiskalno izravnavanje"-** njegova bit se sastoji u činjenici da se s centralne razine države različitim oblicima transfera pomaže slabije razvijenim regijama.

**3. instrumenti (sredstva)**

**-** posrednici između nosioca i ciljeva. Postoje: instrumenti fiskalne i monetarne politike, instrumenti politike tržišta i cijena, instrumenti politike tečaja i ostalo. Porez na dodanu vrijednost predstavlja jednu vrstu oporezivanja sfere potrošnje u Hrvatskoj. U hrvatskoj je određena stopa 22% PDV-a. Promjena institucionalnog okvira priređivanja u Hrvatskoj kroz privatizacijske procese govori o tzv. kvalitativnoj ekonomskoj politici.

**4. sredina ( okruženje )**

**-**proživljeno 20.st.bilo je u znaku vjere u znanost, tehniku i napredak. Na gospodarskom planu ostvarila su se brojna postignuća. Nosioce u 21.st. čeka proces globalizacije koji se odvija preko granica nacionalnih država.

**INFRASTRUKTURA KAO RAZVOJNI FAKTORI HRVATSKOG GOSPODARSTVA**

**Infrastruktura**

-opći input skladnog gospodarskog i socijalnog razvitka.

**Dijelimo je na:**

**1. gospodarska (privredna)** - obuhvaća promet i komunikacije, tj.energetiku i vodoprivredu

**2. socijalna (neprivredna**) - obuhvaća obrazovanje, zdravstvo, zdravstveno-istraživački rad, kultura, sport, te očuvanje javnog reda i poretka

**Prema kriteriju razine djelovanja:**

**1. MAKROINFRASTRUKTURA**

- ima značenje na većim prostornim cjelinama

- ona je temelj intergracije najraznovrsnijih ljudskih djelatnosti na određenom širem području

- dijeli se na regionalnu, međuregionalnu, nacionalnu i međunarodnu

**2. MIKROINFRASTRUKTURA ( urbana ili komunalna infrastruktura )**

- predstavlja različite objekte, uređaje ili instalacije koje se prostiru na području gradova, naselja(npr.mreža javne rasvjete, vodoopskrbe, gradskog zelenila)

**Karakteristike infrastrukture :**

- Ekonomske, tehničke, institucionalne.

**Ekonomske karakteristike**

- obilježene su investicijskim karakterom ulaganja, naglašenim eksternim ekonomijama i disekonomija, ekonomijama razmjera, visoki fiksni troškovi, nedostatak, suvereniteta potrošača, te nemogućnost primjene principa tržišnog isključenja.

**Efekti investiranja u oblasti infrastrukture:** ( često se ne mogu monetarno izraziti )

**=>** **COST-BENEFIT ANALIZA ILI ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI**

- njezin smisao sastoji se u što detaljnijoj kvantifikaciji troškova i koristi od ulaganja u određeni javni projekt.

**Nekoliko oblika izvora sredstava za investiranje infrastrukture:**

**1.** sredstva infrastrukturnih poduzeća,

**2.** krediti-domaći i inozemni

**3.** javni dug

**4.** sredstva stanovništva

**5.** ostali izvori

**Ključna područja gospodarstvene infrastrukture**

- energetika, promet, vodoprivreda.

- pojačano je investiranje u razvoj prometnog sustava koji treba osigurati **3 funkcije**:

**1.** odgovarajuće prometno povezati hrvatski nacionalni prostor i primorski

**2.** uspostaviti dobre prometne veze sa zemljama u okruženju

**3.** iskoristiti tranzitni položaj Hrvatske i aktivirati njezinu prirodnu apsorcijsku moć u povlačenju tranzitnog prometa.

- gospodarsku infrastrukturu u oblasti energetike obilježava dugoročna tendencija pada proizvodnje primarne energije ( ugljen, ogrjevno drvo, sirova nafta, prirodni plin, vodne snage ), visoki gubici u potrošnji energije po stanovniku, neodgovarajuća politika cijena energenata itd.

Problemi u razvoju socijalne infrastrukture: odnose se na područje zdravstva i mirovinskog osiguranja. Zdravstvo i mirovinski sustav zajedno sudjeluju s oko 23% u bruto domaćem proizvodu.

Problemi razvoja hrvatskog zdravstva: previsok udio rashoda za zdravstvo u bdp-u (preko 8%), neracionalno korištenje zdravstvene zaštitite-često se koriste viši i skuplji oblici zdravstvene zaštitite

**Problemi javnog mirovinskog sustava:**

**1. DEMOGRAFSKA DIMENZIJA:**

- očituje se u sve naglašenijem procesu demografskog starenja; udio osoba starijih od 60 god.odavno je prešao 20%

**2. EKONOMSKA DIMENZIJA**

-nepovoljan odnos ekonomski aktivnog stanovništva i umirovljenika, odnos je 1:1, a prije 3:1

**3. POLITIČKA DIMENZIJA**

-starija populacija će kroz značajan udio u biračkom tijelu biti čimbenik snažnog političkog pritiska na gospodarski i socijalni razvoj u zemlji.

**LJUDSKI FAKTOR I GOSPODARSKI RAZVITAK HRVATSKE**

- zauzima centralno mjesto u teoriji i praksi gospodarskog razvoja.

- značajno je po svom opsegu (određuje veličinu unutrašnjeg tržišta pojedine zemlje) i strukturi (odrednica je mnogih parametara demografskog i gospodarskog razvitka).

- ukupan gospodarski razvitak u pojedinoj zemlji određen je veličinom ekonomski aktivnog stanovništva.

**1. STANOVNIŠTVO KAO PROIZVOĐAČ**

- veći opseg proizvodnje veže se uz veći broj ekonomski aktivnog stanovništva. U prednosti je ona zemlja koja uz ostale iste uvijete ima primjerenu stopu prirasta stanovništva u radnu dob.

Demografske i ekonomske karakteristike.

**2. STANOVNIŠTVO KAO POTROŠAĆ**

-svi stanovnici su na određen način prisutni u sferi potrošnje.

U gospodarski slabije razvijenim zemljama, slijedom rastućeg prirodnog priraštaja stanovništva prisutan je relativno veći broj djece u predškolskoj ili školskoj dobi. Teško je odrediti koji je optimalni odnos stanovništva kao proizvođača i kao potrošača.

Demografske karakteristike.

**\*BRAIN DRAIN-ODLJEV MOZGOVA:**

- koji odvodi obrazovnu radnu snagu iz zemalja koje su ulagale u njihovo obrazovanje da bi ta radna snaga stvarala nacionalni dohodak u drugoj zemlji

**DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE STANOVNIŠTVA**

**( poseban osvrt na Hrvatsku )**

**1. Demografske veličine:**

**a) ukupan broj stanovnika :**

veličina koja se dobiva iz popisa stanovništva te predstavlja trenutačni statistički pokazatelj.

**1.Stalnim stanovništvom** se smatraju osobe koje su na određenom području imale mjesto boravka, bez obzira da li su u trenutku popisa prisutne ili ne.

**2. Prisutnim stanovništvom** smatraju se one osobe koje su u kritičnom trenutku bile prisutne bez obzira na mjesto boravka.

**b) komponente prirodnog kretanja stanovništva**

**1. natalitet ( fertilitet )**

- pozitivna komponenta prirodnog kretanja stanovništva, djeluje na porast ukupnog kretanja stanovništva, mjeri se promilima. Razinu nataliteta određuju biološki, ekonomski, socijalni i psihološki čimbenici.

**2. mortalitet**

- negativna komponenta prirodnog kretanja stanovništva, pokazuje smanjenje broja st. Mjeri se promilima i na njega utječu biološki, ekonomski, socijalni i psihološki čimbenici.

**3. prirodni naraštaj**

- predstavlja razliku nataliteta i mortaliteta. Mjeri se promilima. Pozitivna razlika tih dvaju komponenti (viška nataliteta) predstavlja veći ili manji prirast stanovništva. Negativna razlika znači pad ukupnog broja stanovništva ili proces depopulacije.

**c) dobno spolna struktura**

-ima važno mjesto u sadašnjem i budućem demografskom i ekonomskom razvitku svake zemlje. Kretanje dobnih i spolnih skupina mogu biti odlučujuća glede stupnja obuhvata radne aktivnosti ukupnog stanovništva.

**\* "DEMOGRAFSKO STARENJE"-**

- podrazumIjeva proces povećanja stanovništva starog 60 i više ili 65 i više god.u ukupnom stanovništvu. Pod tim pojmom može se podrazumIjevati i proces povećanja udjela staračkog stanovništva u odnosu na radni kontingent.

**ZNAČAJKE EKONOMSKE STRUKTURE STANOVNIŠTVA**

Ekonomska struktura u :

**1. užem smislu:** podrazumijeva strukturu stanovništva prema ekonomskoj aktivnosti, djelatnosti i zanimanju.

**2. u širem smislu:** podrazumijeva položaj u zanimanju, podjelu stanovništva na gradsko, mješovito, ruralno,...

Stanovništva svake zemlje dijeli se na **aktivno i neaktivno.**

Statistika još registrira osobe s osobnim prihodima (uživaju mirovinu) te uzdržavane osobe (djeca u školi, osobe nesposobne za rad).

Na opseg ekonomske aktivnosti utječu natalitet, mortalitet, migracijske komponente.

Jedan od glavnih izvora snage je "**radni kontingent**" =>to je demografska kategorija koja se definira na osnovi dobne strukture stanovništva**. Muško** stanovništvo u dobi od **15-64 god**., **žensko** od **15-59 god**. glavnina radne snage (**90%)** formira se iz radnog kontingenta.

Na veličinu radne snage djeluju demografski, ekonomski, socijalni, kulturni, etnički, politički, religiozni faktori.

Na veličinu radnog kontingenta djeluju politike prirodnog kretanja.

**POPULACIJSKA POLITIKA I POLITIKA ZAPOSLENJA**

**POPULACIJSKA POLITIKA**

-sustav mjera i akcija kojima se upravlja demografskim promjenama. mjere trebaju biti usklađene sa ekonomskim, socijalnim i političkim ciljevima.

**EKSPAZIVNA POPULACIJSKA POLITIKA**

- usmjerava se na porast radne stope kretanja stanovništva i/ili na njezino održavanje na istom nivou.

Postoje 2 varijante:

1. prva potencira značenje proanalitičke varijante
2. druga imigracijsku varijantu koja naglašava mehanički priljev stanovništva iz drugih zemalja.

**RESTRIKTIVNA POPULACIJSKA POLITIKA**

-usmjerava se na sprječavanju ili smanjivanje porasta stanovništva. Ona indirektnim ili direktnim načinom u kraćem ili duljem vremenskom roku utječe na smanjenje nataliteta.

**REDISTRIBUTIVNA POPULACIJSKA POLITIKA**

- podrazumijeva sustav mjera i akcija koji se odnose na regionalnu ili međudržavnu redistribuciju stanovništva. Kombinirane su s odgovarajućim soc.ek.mjerama. to znači da se čine određeni napori ka rasterećivanju gradova ili nedostatak radne snage; kompenzira se selektivnim dozvolama imigracije stanovništva.

**TEMELJNE KARAKTERISTIKE KRATANJA STANOVNIŠTVA HRVATSKE**

Simulatnim utjecajem smanjivanja nataliteta, iseljavanja i ratnih događanja broj stanovnika u Hrvatskoj se mijenjao.

Od 90-ih se relativno smanjuje broj porasta st.:

**1. PRIRODNO KRETANJA**

-između 1900. i 2000.g.svjetsko st.poraslo je za 3,7 puta, europsko za 1,8 puta, a hrvatsko za 1,4 puta. Natalitet pokazuje stalni pad; od nekadašnjih 4-6 djece po jednoj ženi dana se prosječno rađa 1,4 djeteta, svako drugo dijete u Hrvatskoj se rađa kao jedinac, te već više od 10.god.u Hrvatskoj više ljudi umire nego li se rađa.

**2. MEHANIČKO KRETANJA**

-sve do početka 20.st.migracijski saldo je bio pozitivan: više je st.useljeno u Hrvatsku nego što ju je napustilo, nakon toga dolazi do negativnog migracijskog salda kao posljedica odlaska stanovništva u prekomorske zemlje (SAD, Kanada, Australija).

**3. RAZMJEŠTAJ**

-seljenje iz ruralnih u gradska središta za pozadinu je imalo pronalazak zaposlenja ili obrazovanje. Na taj način došlo je do nepoželjne koncentracije stanovništva; Zagreb danas ima četvrtinu ukupnog stanovništva Hrvatske.

-Populacijske politike treba usmjeravati povećanju broja živorođenih, smanjivanju procesa iseljavanja, povećanju broja useljenika, te u gospodarskom sektoru.

**POKAZATELJI EKONOMSKE AKTIVNOSTI STANOVNIŠTVA HRVATSKE**

**Stanovništvo RH razvrstava se na:**

**1. Zaposlene:** osoba je zaposlena ako je u proteklom tjednu radila najmanje jedan sat za naknadu, ili obiteljsku korist (obavljanje kućanskih poslova se ne smatra gosp.djelatnosti).

**2. Nezaposlena:** ako je aktivno tražila posao u protekla 4 tjedna i ako je sprema započeti s radom u sljedeća 2 tjedna.

**3. Neaktivna:** osoba koja nije radila, a nije ni zaposlena

**Problemi ekonomske aktivnosti stanovništva:**

**1.** pokazatelji udjela zaposlenih u radnu dob (15-64) su nepovljni; u Švicarskoj je najviše zaposlenih- 77,8%, najmanje u Turskoj 45,5%, dok se Hrvatska s udjelom 53,2% nalazi na dnu više od 30 zemalja

**2.** udio zaposlenih u muškom stanovništvu (15-64) ;najveći udio ima Švicarska 84,9%, a u Hrvatskoj je 59,9%

**3.** pokazatelji za žensko stanovništvo (15-64); najveći udio imaju Norveška 72,9%, Švedska, Švicarska, dok Hrvatska ima 46,7%

**4.** najveći udio nezaposlenih ima Poljska, Slovačka, Španjolska, najmanji Nizozemska, Koreja i Meksiko, a Hrvatska se nalazi između Slovačke i Španjolske s 9,1% nezaposlenih

**Troškovi nezaposlenosti :**

**MAKROEKONOMSKI** - očituju se kao gubitak profita koji bi se mogao ostvariti ako su nezaposleni bili zaposleni

**MIKROEKONOMSKI** - očituju se u tegobama pojedinaca i obitelji uključujući stres, bolest,...

**JAVNI TROŠKOVI NEZAPOSLENOSTI** - prouzrokuju različite oblike financijske potpore zbog privremene nezaposlenosti

**MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA**

- niz mjera vlade i vladinih institucija , selektivna politika

**PROGRAMI ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA:**

**1.** stvarati šanse za otvaranje novih radnih mjesta a ne financirati čekanje na posao,

**2.** biti centralizirani da bi se pravodobno reagiralo na potrebe lokalnih zajednica odnosno čitavih regija,

**3.** pojedinačno usmjereni kako bi razne obrazovne akcije zavoda za zapošljavanje bile što efektnije

**AKTIVNA POLITIKA NA TRŽIŠTU RADA PODRAZUMJEVA 3 PODRUČJA:**

**1.** posredovanja treba olakšati komunikaciju između slobodnih radnih mjesta i broja, strukture tražitelja posla,

**2.** obrazovanje na tržištu rada sa svrhom unapređenja i prilagodbe vještine i znanja tražitelja zaposlenja,

**3.** neposredno kreiranje radnih mjesta koje može poprimiti oblik zapošljavanja u javnom sektoru ili sufinanciranje zapošljavanja u privatnom sektoru

Mjere aktivne politike zapošljavanja prema ciljanim skupinama nezaposlenih imaju za cilj provesti nekoliko mjera. **1. invalidi** - invalidima se predviđenim programima treba subvencionirati zapošljavanje, omogućiti kreditiranje za samostalno zapošljavanje ili omogućiti zapošljavanje putem zaštitnih radionica.

**2. osobe sa ograničenom odgovornošću** - (osobe starije životne dobi, s ograničenom radnom sposobnošću, osobe s teškim socijalnim i materijalnim statusom), omogućiti kroz poticanje poslodavaca za njihovo zapošljavanje

**Programi poticanja samozapošljavanja imaju nekoliko koraka:**

1. Identificirati osobe koje imaju predispozicije za poduzetničke aktivnosti
2. obrazovati te osobe
3. suradnja pojedinaca s konzultantima u svezi ispitivanja tržišta proizvoda na kojem se pojedinac želi zaposliti
4. dobivanje kredita koda banaka pod posebnim uvjetima.

**Programi rješavanja viškova** :

- Ima za cilj prevenirati rast nezaposlenosti i pomoć da se što brže zaposle-osposobljavanje, prekvalifikacija i dokvalifikacija.

**Problemi boljih rezultata** => ankete pokazuju da svega 4% nezaposlenih želi promjeniti mjesto rada i boravka.

**Siva ekonomija** se procjenjuje na razini 16-25% bdp-a, najviše je prisutna u trgovini, graditeljstvu, ugostiteljstvu.

**PROIZVODNI KAPITAL HRVATSKOG GOSPODARSTVA**

**Ukupan proizvodni kapital možemo podijeliti na :**

**1. PRIRODNI KAPITAL**

**- nije uložen ljudski rad**, predstavlja dar prirode.

Prirodni kapital može se definirati kao zbroj:

**a) Rudnog bogatstva**- dostupne za tehnološku obradu.

Zalihe se dijele na one zalihe koje su sigurne i na one za koje znanost i struka pretpostavljaju da postoje.

**b) Šumskog bogatstvo** - procjenjuje se kroz bogatstvo drvne mase. U Hrvatskoj su šume oskudan resurs, s 0,27 hektara šume po stanovniku na dnu smo europske ljestvice.

**c) Zemljišnog bogatstva** - Hrvatska je prosječna obdarena poljoprivrednim zemljištem čija je vrijednost procijenjena blizu 70 milijardi USD. Ukupna površina obradivog zemljišta iznosi 1,59 milijuna hektara.

**d)** **Vodno bogatstvo** - Hrvatska se nalazi na europskom vrhu

**2. PROIZVEDENI PROIZVODNI KAPITAL**

**-** **uložen ljudski rad**, u njega ne ubrajamo kapital do kojeg smo došli kulturnom i znanstvenom baštinom. Upotrebom proizvodnog kapitala stvara se nacionalni dohodak.

**2 stavke proizvedenog kapitala :**

**1. Osnovni ili fiksni fondovi:**

**-**  obuhvaćaju vrijednost dugotrajne imovine u gospodarskim djelatnostima, vrijednost strojeva, uređaja i dijelom zemljišta. Tu također spadaju i javna dobra (ceste, željezničke pruge) i neproizvodni kapital (znanje, kultura, umjetnost)

**2. Obrtni ili opticajni fondovi:**

-procjenjuju se kroz stavke poslovnih zaliha ( zalihe sirovina, pogonskog i potrošnog materijala, vrijednost nedovršene proizvodnje) i zaliha u domaćinstvu (trajna potrošna dobra-automobili ili polutrajna dobra-odjeća, obuća, hrana)

**Na veličinu i strukturu proizvodnog kapitala simulantno djeluju 2 toka:**

**1. investicije** - povećava njegovu vrijednost

**2.amortizacija** - smanjuje njegovu vrijednost

**3 situacije proizvodnog kapitala:**

**1. rastuća vrijednost** - investicije su veće od amortizacije

**2. stagnantna ekonomija** - investicije su jednake amortizaciji

**3. dezivenstiranje** - investicije su manje od amortizacije ( smanjivanje vrijednosti proizvodnog kapitala )

**Prema izvoru investicije dijelimo na:**

**1. BRUTO INVESTICIJE**

- sva ulaganja usmjerena na povećanje proizvodnog kapitala, sastoji se od sredstva akumulacije i amortizacije.

**2. NETO INVESTICIJE**

-kad iz vrijednosti bruto investicija odbije vrijednost amortizacije.

**3. NOVE INVESTICIJE**

- najsloženiji oblik investicija, govore nam za koliko se povećava vrijednost proizvodnog kapitala; od vrijednosti bruto investicije oduzmu rashodovani proizvodni kapital i otpisani obrtni fondovi

**OBLICI IZRAČUNAVANJA VRIJEDNOSTI PROIZVODNOG KAPITALA:**

**1.** **nabavna vrijednost** - vrijednost po kojoj je određeni proizvodni kapital nabavljen, uključujući troškove dopreme i instalacije

**2. stvarna vrijednost** - kada se od nabavne ili revalorizirane vrijednosti proizvodnog kapitala odbije vrijednost amortizacije

**3.** **nova vrijednost** - iznos koji bi trebalo platiti kada bi se danas kupovali predmeti proizvodnog kapitala

**4.** **tržišna vrijednost** -iznos koji se postigao da se određeni proizvodni kapital prodaje na tržištu

**JAVNI SEKTOR U HRVATSKOM GOSPODARSKOM SUSTAVU**

-definira se kao dio gospodarstva u vlasništvu države kojim upravljaju držani organi i javna poduzeća. Prikupljanjem javnih prihoda država kroz javne rashode raspodjeljuje financijska sredstva za javne djelatnosti (školstvo, zdravstvo, znanost, kultura, obrana,..)

**OBILJEŽJA JAVNOG SEKTOR:**

problem nesavršenosti tržišnih mehanizama tj.privatnog sektora u učinkovitom pribavljanju i raspodjeli dobara i usluga.

**3 funkcije javnog sektora (javne potrošnje):**

**1. alokativna funkcija** - označava alokaciju resursa za namirivanje javnih potreba mimo djelovanja tržišnih zakonitosti (ponude i potražnje), potrebe obrazovanja, zdravstva, obrane...

**2. redistributivna funkcija** - preraspodjela narodnog dohotka putem fiskalnih mehanizama

**3. stabilizacijska funkcija** - očituje su u anticikličnom djelovanju opsega i strukture javnih prihoda i rashoda

**OBILJEŽJA JAVNE (DRŽAVNE) POTROŠNJE U RH:**

Visoki udio javne potrošnje u bdp-u (60%) već dulji niz godina predstavlja jedno od temeljnih ograničenja dinamičnijeg gospodarskog rasta. Visoki udio poreznih prihoda u ukupnom proračunskim rashodima (oko 85%) kroz dominantni udio oporezivanja sfere potrošnje (PDV) ostavlja premalo prostora za ostale oblike poreznih opterećenja. Zabilježen je nizak porezni dohodak oko 11 %.

Da bi se stanje državnih financija donekle popravilo, **2001.g.uvedeno je nekoliko mjera:**

**1.**smanjenje stope poreza na dohodak i dobit, ranije su iznosile 25 i35 %, te su smanjene na 15,20 i 35%.

**2.** dividende i udjeli u dobit oporezuju se stopom od 15%. 2001.g.ukinuta je financijska policija da bi se ponovno uvela 2004.g. (radi ubiranja javnih prihoda-poreznih).

**3.** kao porezna olakšica u sustavu su uvedene i uplaćene premije životnog, dopunskog zdravstvenog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja do visine 80% osnovnog osobnog odbitka. Obrtnicima je uvedena porazna olakšica u obliku odbitka za plaće novozaposlenih tijekom fiskalne godine.

**Fisklana decentralizacija** -ovlast za financiranje osnovnog i srednjeg školstva prenesene su na lokalnu razinu vlasti

Smanjenje plaće u državnim službama trebalo uštediti od 1,7 mld kn., ali to se nije dogodilo jer se nije smanjio br.zaposlenih

**PRORAČUN I PRORAČUNSKA POLITIKA KAO FAKTORI UČINKOVITOSTI JAVNOG SEKTORA U HRVATSKOJ**

**DRŽAVNI PRORAČUN**

-skup pravila za prikupljanje sredstava koja omogućavaju financiranje i upravljanje javnim rashodima

**PRORAČUNSKI PROCES**

-niz smišljenih akcija u kojima je cilj u uvjetima parlamentarnog konsenzusa donijet takav proračun koji će odgovarati gospodarskim uvjetima u kojima se nalazi pojedina zemlja.

**3 su proračunska procesa:**

**1. subjekti pripreme proračuna** - Vlada i Ministarstvo financija ima najveće ovlasti u upravljanju javnim novcem kroz državnu riznicu.

**2. procedura predlaganja državnog proračuna** - da ne bi došlo do neslaganja parlamenta i vlade, zakonski se uređuje odnos parlamentarne i izvršne vlasti

**3. faza izvršenja** - posebno mjesto ima odjel ministarstva financija, **državna riznica** ona je zadužena za planiranje, izvršenje i nadzor izvršenja proračuna.

**Učinkovitost državnog proračuna veže se uz 4 odrednice:**

**1. FISKALNA DISCIPLINA**

- označava učinkovitu kontrolu ukupnog iznosa proračuna. Često se dovodi u vezu s odnosom javne potrošnje i stvarnih gospodarskih mogućnosti pojedine zemlje.

**2. ZLATNO PRAVILO ZADUŽIVANJA**

- zaduživat se treba samo za razvojne projekte.

**3. TRANSPARENTNOST PRORAČUNSKOG PROCESA**

- osigurava vjerodostojnost svih informacija koje sadrži proračun. U slučaju slabe transparentnosti proračunskog procesa, biračko tijelo nalazi se pred dvojbom.

**4. FISKALNA ILI PRORAČUNSKA PRAVILA**

– polaze od nekoliko pretpostavki:

**1.** potrebno je održavati stalnu ravnotežu između javnih rashoda i prihoda; EU dopušta odstupanje od 3%

**2.** potrebno je uskladiti ciklička kretanja javnih prihoda i rashoda sa cikličnim kretanjima bdp-a

**3.** zaduživanje je poželjno samo za financiranje kapitalnih projekata.

U Hrvatskoj je primijenjena praksa ograničenog zaduženja države kod centralne bankarske institucije

**KARAKTERISTIKE POREZNOG SUSTAVA HRVATSKE**

Glavni izvor prihoda čine porezni prihodi.

Ističu se **pdv 22% i trošarine.**

**KARAKTERISTIKE POREZNOG SUSTAVA HRVATSKE:**

**1.** udio poreza i doprinosa u bruto domaćem proizvodu Hrvatska je među najvišima u zemljama EU (25 zemalja).

U proteklom razdoblju došlo je do smanjenja udjela poreza i doprinosa u bdp-u: 1995.g.je iznosio 44 %u Hrvatskoj.

**2.** odgovarajući pokazatelji govore da je u posljednjih nekoliko godina u Hrvatskoj prisutan proces poreznog rasterećenja stanovništva.

Prosječni porezni teret niži je za sve kategorije poreznih obveznika. A ponajviše je smanjen obrtnicima. Oni su 1995.g.plaćali 22,4% a 2001.g. 14,4%.

**JAVNI DUG U REPUBLICI HRVATSKOJ**

Predstavlja oblik deficitarnog financiranja javnih rashoda koji se javlja kao akumulacija u inozemstvu ili tuzemstvu pozajmljenih novčanih sredstava.

Svaka zemlja može se zadužiti na domaćem ili međunarodnom financijskom tržištu..

Na razini EU je dogovoreno da visina ukupnog zaduženja pojedine članice ne smije prelaziti 60% bdp-a.

Javni dug ima

1. **fiskalnu funkciju** - financiranje stvorenog proračunskog deficita
2. **monetarnu funkciju -**  govori se o načinu zaduživanja

**PROBLEMI**

Javljaju se kroz pitanje visine,tj.udjela javnog duga u BDP-u,odnosa otplate duga prema izvozu roba i usluga,razloga vanjskog zaduživanja(za investicijske proizvode ili proizvode široke potrošnje),odnosa vanjskog duga i međunarodnih rezervi.

Generiranje privatnog duga najviše se prepisuje sektoru bankarstva.

Za otplatu preuzetih financijskih obveza značajno je u kojoj je valuti preuzeta obveza (euro se dosada pokazao kao najstabilnija svjetska valuta).

**MJERE DRŽAVNE INTERVENCIJE U HRV. GOSPODARSTVU**

Razvijeno tržišno gospodarstvo poznaje dominaciju tržišta kao **ex post instrumenata ekonomske politike**.

Visoko razvijene zemlje prakticiraju selektivne mjere državne intervencije i troše značajna financijska sredstva kako bi pomogle pojedinim poduzećima gospodarstva.

**Selektivni pristup** - pomoć se usmjerava onim poduzećima koja se nalaze u teškoćama.

Izravna ili neizravna pomoć se naziva **državnim potporama gospodarstva**.

Moguću ulazak Hrvatske u EU tražit će od nje kontrolirani i selektivni oblik državnih potpora koji neće ugroziti postignuća u trgovini među zemljama članicama.

**Horizontalne državne** potpore se smatraju najpoželjnijima; niz državnih potpora koje se usmjeravaju ka poticanju mjera zapošljavanja, razvoja malog i srednjeg poduzeća, izvozni poticaji, poticanje istraživanja. ( RH 15 %, EU 50% )

Značajno mjesto zauzimaju potpore poljoprivredi i ribarstvu. Regionalna struktura usmjerena je otocima i područjima posebne državne skrbi.

**Instrumente koje hrvatska vlada koristi u davanju državnih potpora gospodarstvu i regijama?**

2001.g. najčešće je rijeć o **subvencijama** (58%), **garancije** (11%), **porezne olakšice** (11%), **povoljni krediti** (14%)

**MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO**

**1. KVANTITATIVNI KRITERIJI**

**MALO PODUZEĆE**: zapošljava 49 djelatnika u industriji, 2 u obrtu, 2 u trgovini, 2 u prometu; opseg godišnje prodaje, prosječni opseg kapitala poduzeća, mjerilo samostalnosti poduzeća.

**SREDNJE PODUZEĆE**: zapošljava do 250 djelatnika

**2. KVALITATIVNI KRITERIJI:**

- mala i srednja poduzeća su ona u kojima vlasnik bitno sudjeluje u upravljanju poduzećem, upravu čine uži krug osoba, poduzeća predstavlja važnu egzistencijalnu osnovu za vlasnika poduzeća.

U Hrvatskoj 1989.-2003.g.br.poduzetnika narastao preko 65 000.

Veliki problem su naplatna potraživanja i kreditna opterećenost, prosječan broj naplate potraživanja za velike poduzetnike **87** dana, srednje **93 d**ana, a male **100** dana.

**Potrebno je učiniti dodatne napore u području:**

**FISKALNA KONSOLIDACIJA** -snižavanje poreznih stopa koje bi rasteretile hrvatsko gospodarstvo.

**MONETARNA KONSOLIDACIJA** -stvaranje jakog bankarskog sustava koji bi trebao potaknuti investicijsku aktivnost ukupnog i malog gospodarstva, no preko 90% bankarske aktive u Hrvatskoj je u stranom vlasništvu.

**VEĆI STUPANJ LIBERALIZACIJE** -smanjivanje državnog utjecaja u mnogim oblastima poduzetničkih aktivnosti; država se treba javljati kao subjekt koji će stvarati pretpostavke većoj investicijskoj aktivnosti, a ne kao subjekt represije.

**EKONOMSKI ODNOSI HRVATSKE S INOZEMSTVOM**

Za mnoge zemlje ekonomski odnosi s inozemstvom **tj. vanjska trgovina** su neophodan uvjet funkcioniranja gospodarstva.

Zemlje s velikim unutrašnjim tržištem (SAD) sudjeluju u vanjskoj trgovini s manjim dijelom bruto domaćeg proizvoda. Za njih kažemo da su gospodarski samodovoljne. U slučaju izvandrednih stanja većinu potreba su u stanju zadovoljit vlastitim resursima.

Hrvatska je postala članicom Međunarodnog monetarnog fonda krajem **1992.g.**

**OPSEG VANJSKE POLITIKE**

-pokazuje da je stupanj uključenosti zemlje u međunarodnu podjelu rada zavisan od veličine zemlje, stupnju njenog razvoja i od mjera koje se poduzimaju u pogledu politike i strategije ekonomskih odnosa s inozemstvom.

Praćenje kretanja robe i usluga preko granica zemalja u svijetu; pokazatelji o ukupnom izvozu i uvozu robe i usluga, udjelu tih komponenti u BDP-u, stupanj pokrivenosti uvoza izvozom i sl.

**BILANCA PLAĆANJA**

- pruža sistemski uvid u ekonomske odnose svake zemlje s inozemstvom.

**Sastoji se od 2 računa:**

**1. BILANCA REALNIH ILI TEKUĆIH TRANSAKCIJA**

-sadržava sve prihode i rashode koje proizlaze iz razmjene roba i usluga;

**razlikujemo**:

**1.** trgovinsku bilancu ( robni priljev i odljev )

**2.** bilancu usluga

**3.** bilancu kretanja stanovništva

**4.** bilancu državnih prihoda i rashoda

**5.** bilancu prihoda i rashoda po primljenim i preuzetim zajmovima => ( 2,3,4,5 – nerobni priljev i odljev u bilanci tekućih transakcija )

**2. BILANCA KAPITALNIH ILI FINANCIJSKIH TRANSAKCIJA**

- sve oblike međunarodnog financiranja neke zemlje.

**Temeljne stavke:**

1. **bilanca kratkoročnih zajmova** – s kratkoročnim izvozno-uvoznim zajmovima
2. **bilanca dugoročnih zajmova –** u aktivi se nalaze zajmovi i krediti koje smo primili, a u pasivi dugoročni zajmovi i krediti koje smo odobrili drugim zemljama
3. **bilanca ekonomske pomoći** – sadržava sve oblike pomoći javnog i privatnog karaktera koju određena zemlja ili prima ili pruža drugim zemljama
4. **bilanca reparacije i restitucija** - u kojoj se bilježe naknada šteta učinjenih za vrijeme rata
5. **bilanca kupnje i prodaje monetarnog zlata** – gdje se izdaci smatraju kupnja i stokiranje monetarnog zlata, a prihod prodaja zlatnih rezervi

**"Politika osiromašenja svog susjeda"**

**-**riječ je o ekonomskim mjerama koje poduzima jedna zemlja da bi unaprijedila svoje domaće ekonomske uvjete, obično da smanji nezaposlenost, a koje imaju suprotne učinke na druga gospodarstva.

**TEMELJNE FAZE BILANCE PLAĆANJA:**

**1. mlada dužnička zemlja** -više uvozi nego što izvozi

**2. zrela dužnička zemlja** -u ravnoteži je ali vraća stare dugove

**3. mlada vjerovnička zemlja** -više izvozi nego uvozi

**4. zrela vjerovnička zemlja** -živi na prihodima od prošlih investicija

**5. senilna dužnička zemlja** -ponovno se zadužuje

**\* KAPITALNI RAČUN**

- sastoji se od podataka o ostvarenom platnom prometu s inozemstvom u svezi s prihodima i rashodima na osnovi iseljeničkih transfera ( kapitalne prirode ) => u RH se sastavlja od 1996

**\* FINANCIJSKI RAČUN**

- isključujući devizne pričuve, sastoji se od računa izravnih ulaganja, portfolio ulaganja i ostalih ulaganja……

- na tim računima prikazana su sredstva i obveze ( aktiva i pasiva ) nacionalne ekonomije

- **financijska potraživanja** od nerezidenata predstavljaju **sredstva,** a **financijska dugovanja** nerezidentima predstavljaju **obveze**

**HRVATSKA NA PUTU PREMA EUROPSKOJ UNIJI**

Od 1991.g. strateški cilj gospodarskog razvoja Hrvatske obilježen je nastojanjima da se zemlja približi zemljama EU. 2001.g. Hrvatska je počela ispunjavati svoje obveze. 17.12.2004.g. u Bruxellesu donjeta je odluka da pregovori o članstvu Hrvatske u EU započnu 17.03.2005.g.

**TEMELJNA PODRUČJA GOSP.PRILAGODBE HRVATSKE ULASKU U EU?**

**Stopa inflacije** **- 2.9%, Proračunski deficit** – **kao dio BDP-a 3%,** **Javni dug –** **kao dio BDP-a 60%,**

**- stvari koje Hrvatska mora poboljšati kako bi pristupila EU:**

1. **Postojanje djelotvornog tržišnog gospodarstva**

**-** zahtijeva da su cijene i trgovina liberalizirane, učinkovit pravni sustav, pravo vlasništva

1. **Sposobnost suočavanja s konkurentskim pritiscima i tržišnim snagama**

- dovoljno raspoloživi reswursi ljudskog i fizičkog kapitala

1. **Sloboda kretanja roba**

**-** iz jednog dijela Unije u drugi

1. **Sloboda kretanja osoba**

**-** nediskriminirajući tretman osoba u državi koja nije država njihova podrijetla

1. **Sloboda kretanja kapitala,**
2. **Politika tržišnog natjecanja**

**-** ograničavajući sporazumi između poduzetnika, zlouporaba vladajućeg položaja te sprečavanje vlada u davanju državnih potpora koje narušavaju tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu

1. **Poljoprivreda**

**-** pravila kojima se uređuju proizvodnja i promet poljoprivrednih proizvoda

1. **Oporezivanje**

**-** odnosi se na PDV i posebi porez na promet

1. **Obrazovanje i osposobljavanje**

**OBRAZOVANJE I ZNANOST KAO RAZVOJNI FAKTORI HRVATSKOG GOSPODARSTVA**

Više od 45 % odraslih osoba u Hrvatskoj ima samo osnovnu školu ili niti to.

**Temeljni problemi:**

**1.** u sljedećem razdoblju potrebno je povećati postotni udio mlađeg kontigenta (25-34) u sustav obrazovanja.

**2.** isto vrijedi za postotni udio starijeg radnog kontigenta (35-599 u sustavu obrazovanja.

**3.**prosječno trajanje studija- jedan od osnovnih pokazatelja učinkovitosti visokog školstva.

**4.** potrebno je uskladiti udio broja studenata u pojedinim oblicima studija s onima u EU. U zemljama EU od 13 milijuna studenata 2/3 čine studenti stručnih studija, dok u Hrvatskoj od 100 000 redovitih studenata 1/5 čine studenti stručnih studija

**5.** potrebno je približiti razinu financijskih napora Hrvatske prema obrazovanju s onima u EU

**6.** znanstveno-istraživačka djelatnost jedan je od temelja razvoja suvremenog svijeta. U Hrvatskoj u posljednjih 50-ak godina smanjio se broj istraživača

**POLJOPRIVREDA U GOSPODARSVU HRVATSKE**

Poljoprivreda je gospodarska djelatnost koja u ukupnom hrvatskom gospodarstvu sudjeluje s oko 8% BDP-a, nešto više u zaposlenosti (13%)...

**1. TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA**

- nije primjereno organizirano

- distribuciju proizvoda obavlja manji broj trgovačkih i prerađivačkih poduzeća koji imaju monopolski položaja

Naglašeno lobiranje za uvoz poljoprivrednih proizvoda nepovoljno se odrazilo na rast i razvoj obiteljskih gospodarstava

**2. AGRARNA STRUKTURA**

- podrazumijeva postojanje određenih oblika vlasništva proizvodnih resursa u agraru.

Osnovu agrarne strukture čine obiteljska gospodarstva, dionička društva, poljoprivredne zadruge.

Najznačajniji dio čine obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Ona se u većini javljaju s dvostrukom strukturom zaposlenosti: uz zaposlenost u poljoprivredi ide i zaposlenost u drugim djelatnostima u kojima se ostvaruje stalni prihod. Trećina obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava je manja od jednog hektara, a najbrojnija su gospodarstva između 1 i 5 hektara obradivog zemljišta

**3. AGRARNA POLITIKA**

-podrazumijeva niz mjera kojima je cilj utvrditi i provesti uvjete priređivanja:

**1**. **mjere u području posjedovne strukture**

-javljaju se u 3 temeljna područja: **vlasnička struktura zemljišta, uređenje zemljišta, zakonsko uređenje veličine zemljišnog posjeda**

**2. politika cijena**

**3. novčani poticaji (premije)**

**4. novčane naknade (regresi)**

**5. krediti i porezi**

**Promjene u posjedovnoj strukturi javljaju se u 3 temeljna područja:**

**1.** vlasnička struktura zemljišta

**2.**uređenje zemljišta

**3.** zakonsko uređenje veličine zemljišnog posjeda.

Smisao tih mjera je ostvarenje **ključnih poljoprivredno-prehrambenih ciljeva:**

**1.** Omogućiti prehrambenu sigurnost stanovništva,

**2.** Promicati učinkovitost proizvodnje i tržišnosti u poljoprivredi

**3.** Postići primjereni životni standard i pridonijeti stabilnosti poljoprivrednog dohotka

**4.** Osigurati potrošačima pristup odgovarajućoj i stabilnoj ponudi hrane

**5.** Očuvati prirodne resurse

**6.** Ostvariti napredak i zaštitu seoskih područja

**4. POLJPRIVREDNI RESURSI I PROIZVODNJA:**

Hrvatska je relativno bogata poljoprivrednim zemljištem, s 0,65 ha tj. 0,45 ha obradivog zemljišta.

Sjetvene kulture kod nas: žito , povrće , krmno bilje , industrijsko bilje .

U ratarskom dijelu proizvodnje koja čini oko 60,2 % ukupne proizvodnje- glavne stavke su: proizvodnja grožđa, kukuruza, mlijeka i pšenice.

**TURIZAM KAO PROPULZIVNA DJELATNOST HRVATSKOG GOSPODARSTVA**

Trend rasta broja posjetitelja i turističkih noćenja toliko je intenzivan da se govori o bržem rastu **outputa** u odnosu na rast BDP-a većine zemalja kojima je turizam značajnija gospodarska djelatnost.

Kada je u pitanju turistička djelatnost onda u pravili govorimo o tzv. **multipliktavnim efektima** turističke potrošnje proizvoda i/ili usluga ostalih gospodarskih djelatnosti. Novac utrošen na turističke robe i usluge i dalje cirkulira u prometu vršeći određen utjecaj na nacionalnu ekonomiju. On kola u nacionalnoj ekonomiji sve dok ne završi u inozemstvu kao sredstvo plaćanja dospjelih financijskih obveza zemlje.

Za turizam kažemo da predstavlja jedinstveni oblik nevidljivog izvoza.

**Kao koristi od investicija u turizmu** **mogu se navesti** :

**1.**prihodi od javnog i privatnog sektora

**2**. neplaćeno zadovoljavanje nekih potreba

**3.** povoljan utjecaj na internu likvidnost i platnu bilancu

**4.** mogućnost formiranja većih cijena

Na kontinuitet rasta turističke djelatnosti djeluje i čimbenik tzv. **geopolitičke elastičnosti potražnje** za turističkim proizvodom. Ukoliko je pojedina regija stalno politički stabilna može se očekivati stabilan rast potrošnje

**TROŠKOVI:**

**1.** troškovi infrastrukture

**2.** javnog i privatnog sektora za izvršenje turističkog programa

**3.** troškovi informiranosti i promidžbe

**Kao temeljni razvojni faktor** turističkih djelatnosti ističu se ljudski i materijalni faktori :

**1. LJUDSKI FAKTORI:**

-jedan od najvažnijih faktora razvoja turističkih djelatnosti u punoj sezoni zapošljavaju se priučeni radnici koji se izvan sezone otpuštaju.

To često stvara problem zapošljavanja neadekvatne radne snage i slabiju turističku uslugu.

**2. PROIZVODNI KAPITAL TURISTIČKOG GOSPODARSTVA**

**-** obilježen je vrijednošću prirodnog i proizvedenog društvenog kapitala

**Osnovni prirodni faktori koji utječu na razvoj turizma su :**

1. klima
2. hidrografski elementi
3. reljef
4. flora
5. fauna t
6. geografski položaj zemlje => sve to su **faktori turističke atraktivnosti**

**Mjera proizvodnog kapitala turističke djelatnosti su** :

-smještajni kapacitet i prirodno-kulturna dobra.

**Koristi od investicija u turizmu:**

**1.** prihodi od javnog i privatnog sektora

**2.** neplaćeno zadovoljenje nekih potreba

**3.** povoljan utjecaj na internu likvidnost i platnu bilancu

mogućnost formiranja viših ciljeva

**UVOD I DEFINICIJA NARODNOG GOSPODARSTVA**

**EKONOMIJA**

**1.** opći naziva za ekonomsku znanost u cjelini ( istraživanja, proučavanja, metode )

- razlikujemo fundamentalne, primijenjene i razvojne ekonomske znanosti

**2.** sinonim za gospodarstvo , odnosno privredu

- može biti lokalna, regionalna, nacionalna, međunarodna,svjetska itd

**3.** razumijeva poljoprivredno dobro, a također se tako nazivaju razni oblici ušteda

**EKONOMIKA**

- posebna ekonomska znanost koja proučava kako se gospodari raspoloživim proizvodnim resursima i proizvedenim dobrima te traže povoljniji , racionalniji i efikasniji oblici i metoda njihove uporabe i unapređivanja

**NARODNO GOSPODARSTVO ( nacionalna ekonomija )**

- znanstvena disciplina proučavanja narodnog gospodarstva svakog naroda, pri čemu se uz opće zakone, koje proučava ekonomika mora posebno voditi računa o specifičnim zakonitostima razvoja svakoga narodnog gospodarstva

**INDIKATORI EKONOMSKE AKTIVNOSTI U RH**

**GOSPODARSKI RAST**

**-** povećanje proizvodnje dobara i usluga na razini nekog gospodarstva

Mjeri se makroekonomskim agregatom => bdp

**BDP**

=> **bruto domaći proizvod**

**-** konačni rezultat aktivnosti proizvodnje rezidentnih proizvođača, tj. kao ukupnu novčanu vrijednost fiskalnih dobara i usluga proizvedenih u nekoj zemlji u nekom razdoblju

- on je jednak bruto dodanoj vrijednosti svih rezidentnih jedinica u određenom vremenskom razdoblju ( obično godinu dana )

**- glavni kriterij je gdje je proizvodnja ostvarena**

**3 razlikovanja :**

**1. nominalni BDP ( tekuće cijene ) , realni BDP ( stalne cijene** )

**2. razina BDP-a ( apsolutni iznos, opseg ) , rast BDP-a ( stopa )**

**3. apsolutna veličina BDP-a gospodarstva kao cjeline , BDP po stanovniku**

**4. za međunarodne usporedbe razlikujemo BDP obračunat po paritetu tečaja i po paritetu kupovne snage**

**BNP**

**-** **bruto nacionalni proizvod**

**-** mjeri vrijednost ukupne proizvodnje u jednoj godini koju su ostvarili nacionalni proizvodni faktori, bez obzira na domaće ili inozemno podrijetlo te proizvodnje

**- glavni kriterij je vlasništvo faktora koji su sudjelovali u proizvodnji**

**Stopa rasta gospodarstva** => stopa po kojoj se relativno povećava BDP

**GOSPODARSKI RAZVOJ**

- obuhvaća promjene u obimu proizvodnje, objašnjava promjene udjela pojedinih **inputa** u rastu ukupnog nacionalnog **outputa** koje pridonose rastu životnog standarda i blagostanja kao i promjene u raspodjeli dohotka

**\* NACIONALNE SPECIFIČNOSTI**

- opći ekonomski zakoni u konkretnom gospodarstvu poprimaju sasvim drugačije forme i ostvaruju različite rezultate

**KRATKI OSVRT NA MAKROEKONOMSKE CILJEVE HRVATSKOG GOSPODARSTVA**

-makroekonomski ciljevi su poželjna stanja makroekonomskog sustava

**4 osnovna makroekonomska cilja :**

1. **stabilan rast obima nacionalne proizvodnje**
2. **stabilna razina cijena**
3. **visoka razina zaposlenosti**
4. **pozitivna i uravnotežena vanjskotrgovačka i platna bilanca**

**IZBOR OSNOVNIH MAKREOEKONOMSKIH INDIKATORA**

**-** izbor se čini zbog toga što je na taj načina moguće obaviti dvije funkcije istovremeno :

**a)** prikazati temeljne karakteristike gospodarstva

**b)** ustanoviti stupanj ostvarivanja osnovnih makroekonomskih ciljeva

- zbog navedenog se ograničavamo na prikaz tzv. standardnih makroekonomskih indikatora koji pokazuju razinu i kvalitetu učinka nacionalnog gospodarstva a to su :

1. stopa rasta BDP-a
2. stopa inflacije
3. stopa nezaposlenosti
4. stanje platne bilance ( suficit / deficit )

**BRUTO DOMAĆI PROIZVOD HRVATSKE**

-je najvažniji indikator koji upućuje ne temeljne ekonomske karakteristike nekog gospodarstva

-on omogućava prikaz veličine gospodarstva te je najznačajniji makroekonomski pokazatelj

- RH ekonomija je mala ekonomija sa malim unutrašnjim tržištem.

**Osnovna obilježja malog otvorenog gospodarstva:**

**1.** da može na svjetskom tržištu kupiti koliko želi, po svjetskoj cijeni, što znači da potražnja male države ne utječe na svjetske cijene

**2.** da je potražnja inozemstva za unutarnjim ( domaćim ) dobrima i imovinom ovisna o cijeni, uz pretpostavku da su druge stvari nepromijenjene

**3.** da je moguće zanemariti povratne utjecaje unutarnjih promjena preko inozemstva nazad na unutrašnjost, što znači da odluke ekonomske politike naše države neće utjecati na ostatak svijeta

U RH moguće je pričati o **ekstremno malom otvorenom gospodarstvu** u kojem domaće gospodarstvo nema nikakvog utjecaja na nijednom svjetskom tržištu.

Nasuprot tome je **veliko otvoreno gospodarstvo** (SAD, Njemačka, Japan).

**Kretanje realnog BDP-a od 1990-2004.**

-u prvim godinama visoke stope pada da bi se nakon provođenja stabilizacijskog programa taj pad zaustavio, a nakon toga oporavak.

**1. od 1990-1995.g.**obilježeno tranzicijskom recesijom, ratom i početkom provođenja stabilizacijskog programa

**2. 1995-2004.g**.-daljnje provođenje stabilizacijskog programa i laganim rastom BDP-a

**PROSJEČNA GODIŠNJA STOPA RASTA**

**-** **1990-2000.g** (ekonomski neuspješno razdoblje) **-1,6%;** prosječna stopa razdoblje od **1990.do 1995.g**. bila je **– 5,4%,** a od **1995.g. do 2000.g.** bila je blago pozitivna **1,6%.**

**APSOLUTNA RAZINA BDP**-a-

**2000.g. bio svega 83% od BDP-a 1990**. Hrvatsko gospodarstvo u razdoblju od 15 proteklih godina nalazi se u **dugotrajnoj depresiji ili ekonomskoj krizi**

BDP po stanovniku (BDP p.c.)-računa se po **tekućem tečaju** **ili**  **paritetu kupovne moći.** BDP p.c. 2003g.g iznosio je oko 6,450 USD p.c.

**POJAM KONVERGIRANJA**

**-** uz stopa rasta od približno **7%** u Hrvatskoj bi trebalo razdoblju od 40 godina da eliminira jaz između aktualnog BDP-a p.c. i prosjeku EU.

**PROBLEM DIVERGENTNOG KRATANJA CIJENA TEČAJA**

–utječe uvijek na razvijene.

npr. cijene na (stopa inflacije) su u razdoblju 1994-2001.g. porasle za oko 40%.

Tečaj EUR-a je u tom istom razdoblju povećan 3,9%.

BDP se računa korištenjem 3 metode:

**1.**pristup proizvodnje

**2.** pristup agregatne potražnje

**3.** pristup dohotka.

**STOPA INFLACIJE**

-u RH mjeri se **indexom rasta cijena na malo**.

Kretanje cijena u RH ima 2 razdoblja:

1. do 1993g.-cjenovna nestabilnost i visoke stope rasta **( hiperinflacija)**

2. od 1994.g.-u kojem je godišnja stopa inflacije u rasponu od -3,0% **(deflacija)** do **7,4%.**

S obzirom na takvo kretanje cijena možemo zaključiti da s tog aspekta stabilizacijski program relativno uspješno proveden u svom **antiinflacijskom djelu**

Ako rast cijena promatramo kumulativno možemo zaključiti da su cijene na malo i troškovi života kumulativno viši od 1994.g. do 2001.g. za 40%.

**STOPA NEZAPOSLENOSTI**

-broj nezaposlenih od 1988.g. do 2001.g. povećao se za 2,75%, a broj zaposlenih smanjio za 17%.

U RH se simulativno izračunavaju i objavljuju 2 stope nezaposlenosti**: administartivna** **stopa** nezaposlenosti i **anketna stopa** nezaposlenosti

Broj umirovljenika u razdoblju 1988.g.-2000.g. povećao se za 1,85 puta.

**PLATNA BILANCA**

-agregirani popis vrijednosti svih transakcija neke zemlje s inozemstvom.

Najznačajnije stavke RH su stavke računa **transkacija** , među njima je najznačajnija stavka na **podračun robe.**

**POKAZATELJI STOPE RASTA PROIZVODNOG KAPITALA U HRVATSKOJ,NJEGOV SEKTORSKI RASPORED,TE PROBLEMI U PROCJENJIVANJU NJEGOVE VRIJEDNOSTI?**

**Pokazatelji :**

-U Hrvatskoj između dva svjetska rata u proizvodnom kapitalu dominira onaj **poljoprivredi i stambenom fondu**,koji zajedno čine **80%** ukupnog proizvedenog kapitala.Moderni sektori-ind.,rudarstvo,trgovina i ugostiteljstvo bilježe oko **10%** ukupnog proizvodnog kapitala u zemlji.Ovi pokazatelji ukazuju da se odvijala skromna investicijska aktivnost usmjerena uglavnom na povećanje stambenog fonda u zemlji.Za proces investiranja i jačanja proizvedenog kapitala posebno značenje ima proces pretvorbe i privatizacije.Prosječni rast proizvodnog kapitala u Hrvatskoj od 1950-1990.g. iznosio je 6.5% na godišnjoj razini.Najdinamičniji rast zabilježen je u fiksnim fondovima u turizmu(oko 9% na godišnjoj razini) ,trgovini(8.4%),graditeljstvu(7.5%).

**SEKTORSKI RASPORED PROIZVODNOG KAPITALA**

: poljoprivreda i šumarstvo, rudarstvo, prerađivačka industrija, opskrba energijom,plinom poslovanje nekretnina, opskrba energijom,plinom i pitkom vodom, građevinarstvo, trgovina , hoteli i restorani, prijevoz,skladištenje, zdravstvena zaštita ,uslužne djelatnosti,financijsko posredovanja ,ostale društv. i osobne

**PROBLEMI U PROCJENJIVANJU NJEGOVE VRIJEDNOSTI:**

Procesi pretvorbe i privatizacije

**POZITIVAN REFORMSKI MODEL?**

**-**Povezivanje pozitivne strane tržišne privrede s onim u planskoj privredi i budući razvoj temeljiti na tim premisama.Dovoljno je eliminirati negativne karakteristike tržišne i planske ekonomije:država treba kontrolirati samo ključne makroekonomske agregate,a tržištu se prepušta samostalnost gospodarskih subjekata.

**UDIO VANJSKE TRGOVINE U BDP-U 2000.G.?**

Preko **41%** što je u odnosu na 1990.g. dvostruko više.

**FISKALNO IZRAVNAVANJE?**

Njegova bit se sastoji da se s centralne razine države različitim oblicima transfera pomaže slabije razvijenim regijama.

Temeljni ciljevi strategije regionalnog razvoja i regionalne politike Hrvatske:

smanjivanje razlika između najviše i najmanje razvijenih regija,poboljšanje uvjeta za život i razvoj u specifičnim regijama(područja pogođena posljedicama rata,slabo naseljena područja,brdsko-planinska područja,otoci,granična i pogranična područja).

**STOPA INFLACIJE U HRVATSKOJ U 2003.G.?**

**1.5%**

**STOPA RASTA U BDP 2003.G.?**

**4.3%**

**ODLOŽENI EFEKTI EKONOMSKE POLITIKE**

O njima mora voditi računa svaka vlada,ministarstvo.

Promijenjena porezna ili kamatna stopa ne znači istovremenu reakciju onih na koje se odnosi.

Način pripreme promjene spomenutih stopa,transparentnost u donošenju tih promjena,nejasnoća odluke u pogledu preciznosti na koga se stvarno odnosi mogu otežati primjenu promijenjenih stopa u praksi.

Kad se sve zajedno dogodi,tada govorimo o odloženim efektima ekonomske politike.

Jedan od glavnih izvora **radne snage** je tzv.**radni kontingent**

(oko **90%** radne snage).

Radni kontingent je demografska kategorija koja se definira na osnovi dobne strukture stanovništva.

Sačinjava ga muško stanovništvo u dobi od **15.-64.**g. i žensko stanovništvo u dobi od **15.-59.**g.života.

Na veličinu radnog kontingenta djeluju gotovo isključivo komponente prirodnog kretanja stanovništva.

**POREZNA ELASTIČNOST U HRVATSKOJ 2001.G.?**

2.16

**UDIO DRŽ.POTICAJA U POLJ. KAO DIO BDP-A U 2003.G.?**

1.15%

**BROJ POREZNIH OBVEZNIKA RH,2001.G.?**

2 413 343

**PREGLED BDP-A PO RASHODNOJ METODI?**

Omogućava analizu strukture i dinamike kretanja strukturnih komponenti BDP-a.BDP po rashodnoj metodi u %:

* Osobna potrošnja - od 47 mld.kn.(94.) porasla na 83

mld.kn.(99.)- uvećanje za 76.6%

* Javna potrošnja – 25.7 mld.kn.(94.) na 38.5 mld.kn.(99.) –

povećanje za 49.8%

* Ukupna potrošnja
* Štednja
* Investicije – sa 15 mld.kn.(94.) na 33.3 mld.kn.(99.) –

povećanje 119%

* Izvoz – povećan 45.6%
* Uvoz – povećan 71.8%
* Neto izvoz=neto štednja
* Ukupni BD

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**1.Temeljni cilj središnje banke?**

Održavanje stabilnosti cijena

**2. Koliko se otprilike domaće štednje drži u eurima?**

80%

**3.Koji je najvažniji negativni učinak emigracije?**

Odljev mozgova

**4. Što predstavlja potencijalni BDP?**

Razina BDP-a koja bi se ostvarila uz punu zaposlenost

**5.Koliko otprilike iznosi udio prerađivačke industrije u IZVOZU Hrvatske 2014. godine?**

90%

**6. Na koji način je u Hrvatskoj najviše privučeno kapitala od 1991.do 2014.?**

Zaduživanjem

**7. Koliko otprilike iznosi udio zemalja Eurozone u izravnim ulaganjima (FDI) u Hrvatskoj?**

74%

**8. Koji od navedenih djelatnosti ima NAJMANJI udio u strukturi BDV-a Hrvatske?**

Primarni sektor

**9.Na kojem računu platne bilance se bilježi uvoz i izvoz roba i usluga?**

Tekućem računu

**10.Na koliko je NUTS 2 regija Hrvatska bila podijeljena 2012.godine?**

Dvije

**11. Koliko iznosi Totalna stopa fertiliteta(TFR) u Hrvatskoj 2014.godine?**

1,5%

**12.Koliko maksimalno smije iznositi JAVNI dug neke zemlje prema Maastrichtskom kriteriju?**

60% BDP-a

**13.koja stavka dominira u strukturi RASHODA proračuna države Hrvatske u 2014.godini s 53%?**

Socijalne naknade

**14. u koju grupaciju zemalja Hrvatska najviše izvozi u 2014.godini?**

Zemlje EU-a

**15. koja je NAJVOLATILNIJA stavka BDP-a Hrvatske u razdoblju 1997-2015?**

Investicije

**16.koje nominalno sidro monetarne politike je odabrao HNB?**

Devizni tečaj

**17. koja je karakteristika malog otvorenog gospodarstva?**

Nema utjecaj na svjetska ekonomska zbivanja

Intenzivno trguje sa ostatkom svijeta

Aktivna je na međunarodnim financijskim tržištima

**18. što je od navedenog mjera PASIVNE politike zapošljavanja?**

Novčana naknada

**19. koja su 2 izvora podataka o kretanju zaposlenosti i nezaposlenosti?**

Administrativni izvori i Anketa o radnoj snazi

**20.što bi se dogodilo u gospodarstvu da kuna deprecira za veliki iznos?**

Povećale bi se rate kredita vezanih uz euro

**21. koliko je otprilike iznosio BDP Hrvatske u 2014.godini?**

43 milijarde EUR

**22. kako se naziva proces smanjenje značenja industrije (kao udjela u zaposlenosti ili BDP-u)**

Industrijalizacija

Reindustrijalizacija

Agrarizacija

Ništa od navedenog

**23. koji je glavni nedostatak parcijalnih mjera produktivnosti?**

Ne uzimaju u obzir tehnološki razvoj

**24.koji je glavni TROŠAK članstva Hrvatske u Europskoj monetarnoj uniji?**

Gubitak monetarnog suvereniteta

**25. koji POREZ ima najveći udio (65%) u strukturi poreznih prihoda u 2014.godini?**

Porez na dodanu vrijednost

**26. koji je jedan od najčešćih pokazatelja za usporedbu konkurentnosti među zemljama?**

Indeks globalne konkurentnosti (GCI)

**27. koja vrsta recesije NE postoji?**

S recesija

**28. koja djelatnost ima najveći ukupni TFP i najveći rast TFP(od 2011-2014.g)?**

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (K)

**29. koja stavka BDP-a se pokazala kao ACIKLIČNOM u razdoblju 1997.-2015.?**

Državna potrošnja

**30. što sugerira razlika između anketne i registrirane stope nezaposlenosti?**

Postojanje nezaposlenih u neslužbenom gospodarstvu(siva ekonomija)

**31.koju politiku provodi središnja banka u razdobljima PADA gospodarske aktivnosti?**

Ekspanzivnu monetarnu politiku

**32.koja je glavna karakteristika TRANZICIJSKOG razdoblja u kretanju broja zaposlenih i nezaposlenih?**

Broj zaposlenih kontinuirano pada

**33.koja je karakteristika demografske predtranzicijske etape?**

Visoka stopa nataliteta

**34.što podrazumijeva fiskalna decentralizacija?**

Prijenos fiskalne snage od središnje na niže razine vlasti

**35.kako hrvatska nadoknađuje relativno loše karakteristike robnog izvoza?**

Izvozom usluga

**36.u kojoj fazi industrijalizacije se nalazi još od 1980.-ih godina?**

3.fazi

**37.što od navedenog čini aktivu demografske bilance?**

Natalitet

**38.koliko je otprilike iznosila prosječna starost stanovnika Hrvatske 2011.?**

42 godine

1. **Prosječna starost u RH 1948.?**

30.god

**39. što od navedenog NIJE klasični kriterij regionalizacije?**

Kriterij polarizacije

**40. u kojem je razdoblju hrvatskog ekonomskog razvoja smanjivan jaz između Hrvatske i SAD-a kao najrazvijenijeg gospodarstva?**

u razdoblju 1952.-1982.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Što od navedenog obuhvaća NUTS 2 regiju Središnja i istočna Hrvatska:

**Karlovačka županija**

1. Što od navedenog vrijedi za indeks specijalizacije gospodarske strukture:

**Mjeri udio neke djelatnosti u ukupnom gospodarstvu neke županije u usporedbi s nacionalnim prosjekom**

**Ako je veći od 1 regija je razmjerno specijalizirana u promatranoj djelatnosti u odnosu na nacionalni prosjek**

**3.** Što od navedenog vrijedi za indeks gospodarske specijalizacije stanovništva

**Mjeri udio BDP-a promatrane gospodarske djelatnosti po stanovniku pojedine regije u usporedbi s nacionalnim prosjekom**

**Ako je veći od 1 regija je razmjerno specijalizirana u promatranoj djelatnosti u odnosu na prosjek**

1. Kako se naziva etapa razvoja turističkog sektora u kojoj se postupno uspostavlja turističko tržište:

**tranzicija**

Što od navedenog spada u klasične instrumente ekonomske politike?

**Fiskalna politika**

**Monetarna politika**

**Vanjskotrgovinska politika**

1. U kojem razdoblju 20. stoljeća su prosječne godišnje stope rasta BDP-a per capita u Hrvatskoj dosegnule najvišu razinu?

**1960.-1970.**

Najdinamičniji faktor utjecaja na uspone i padove hrvatskog turizma predstavlja:

**talijansko tržište**

1. Koji je ekonomski resurs tijekom hrvatske povijesti bio najoskudniji?

**mir**

1. Tijekom predtranzicijskog razdoblja pokrivenost uvoza izvozom bila je:
   1. **70-80%**

Koeficijent geopolitičke elastičnosti potražnje za turističkim proizvodom iznosi: **(beskonačno)**

Turistički razvijenim smatra se ono gospodarstvo u kojemu: **broj stranih turista premašuje broj lokalnog pučanstva**

1. Koja od navedenih NIJE mjera kretanja proizvodnje/outputa:

**Bruto investicije (BI)**

1. Što čini prouzvedeno bogatstvo?

**Kulturni spomenici**

**Neproizvodni fondovi javnih dobara**

**Prouzvodni kapital**

1. Što je to ICOR?

**Odnos stope inveticija i stope rasta**

1. Industrijski kapitalni fondovi u Hrvatskoj su u razdoblju nakon Drugog svjetskog rata:

**povećani za više od 10 puta**

1. Najveći udio fiksnog proizvodnog kapitala hrvatskog gospodarstva od 1952. do 1990. otpada na: **Industriju i rudarstvo**

1. Što karakterizira popis stanovništva prema metodi prisutnog stanovništva

**Svaka osoba koja se zatekne na određenom području u vrijeme popisa a ulazi u stanovištvo tog područja**

1. Koje probleme sa sobom nosi rast udjela starijeg stanovništva i smanjenje udjela mladog?

**veće izdatke za zdravstvo, mirovine i socijalno osiguranje**

1. Što pokazuje dobna piramida na slici? (sa strane je dobna piramida, ne znam koju ćete vi dobiti)

**Smanjenje udjela mladih 2001. u odnosu na 1961., uz porast udjela starih**

1. Kada počinje proces demografskog starenja?

**Kada prosječna starost prelazi 30 godina**

1. U strukturi BDP-a prema rashodnoj metodi od 1994 do 2007 najveći udio

**Osobnu potrošnju**

1. Bruto inozemni dug Hrvatkske je 2009, približno jednak:
   1. **BDP-u**
2. Što se u Hrvatskoj dogodilo s udjelom trgovine u BDP-u između 1997. i 2006.?

**Povećao se**

1. Koji su loši aspekti konkurentnosti u Hrvatskoj?

**spor i nedovoljan rast izvoza**

**nizak udio proizvoda više tehnološke složenosti**

**neučinkovitost državnih institucija**

1. Koliko je (u % od BDP-a) iznosio deficit proračuna republike Hrvatske 2005.?

**4**

1. Najveći udio u prihodima konsolidirane opće države prema razinama državne vlasti 2007 imao je:

**državni proračun**

1. Kako se prema Zakonu o proračunu iz 2003. definira pojam javnog duga?

**Kao dug konsolidiranog proračuna opće države uvećan za državna jamstva**

1. Koliko iznosi udio javnog duga u BDP-u 2007. godine:

**oko 40%**

1. Što od navedenog predstavlja problem konkurentnosti hrvatske radne snage?

**Jedinični trošak rada (trošak rada po jedinici proizvoda)**

1. Kakav je, prema mišljenju ekonomista učinak minimalne nadnice na nezaposlenost:
   1. **nepoznat**
2. Što od navedenog NE spada u aktivne politike zapošljavanja:
   1. **porast minimalne nadnice**
3. Što od navedenog NE spada u ciljeve sindikata:
   1. postizanje zaštite na radu
   2. obuke zaposlenika
   3. što veća plaća i zaposlenost
   4. **ništa od navedenog**

1. U Stabilizacijskom programu iz 1993. tečaj kune prema njemačkoj marci stavljen je na razinu.

**4.44 HRK za 1 DEM**

1. Za zaustavljanje inflatornih očekivanja u RH prilikom donošenja stabilizacijskog programa bilo je dovoljno:
   1. **uvesti monetarno sidro, odnosno spriječiti deprecijaciju tečaja**
2. Kanal utjecaja monetarne politike u Hrvatskoj je preko:
   1. Kamatne stope
   2. bankovnih kredita
3. Koji od navedenih razloga predstavlja argument za deprecijaciju kune u Hrvatskoj?
   1. **Kretanje realnog tečaja je u pozitivnoj vezi s NX-om prema nalazima Stučke**
4. Koji su bili faktori koji su kočili brži razvoj industrije u 19. stoljeću
   1. teritorijalna rascjepkanost
   2. tuđinska vlast
5. Koja je bila glavna namjena ubrzane industrijske proizvodnje nakon Drugog svjetskog rata?
   1. **supstitucije uvoza**
6. Razvijene zemlje svoju konkirentnost temelje na:
   1. **znanju**
7. Broj zaposlenih u industriji 2007. u odnosu na 1990. je bio:
   1. **60% manji**
8. Što od navedenog vrijedi za temeljna istraživanja?
   1. **Nemaju specifičan cilj**
   2. **Potaknuta su znatiželjom istraživača**
   3. **Nemaju direktnu komercijalnu vrijednost**
9. Što od navedenog vrijedi za primijenjena istraživanja?
   1. **Dizajniraju se za rješavanje praktičnih problema modernog svijeta**

1. Tko je motiviran za temeljna istraživanja?
   1. **samo znanstvenici koji ih vode**
   2. **društvo**
   3. **privatna poduzeća**
2. . Što je od navednog indikator tehnološkog napretka?
   1. **Izdvajanja za istraživanje i razvoj**
   2. **Odnos rezidencijalnih patenata i izdvanja za istraživanje i razvoj**
   3. **Broj istraživača uključenih u istraživanje i razvoj**
3. Temeljna zadaća poljoprivrede je:
   1. **prehraniti domaće stanovništvo**

Izdaci za prehranu 2007. godine iznosili su približno:

* 1. **30% ukupnih izdataka za osobnu potrošnju**

1. S obzirom na razinu obrađenih površina po stanovniku Hrvatska spada u:
   1. **zemlje siromašne poljoprivrednim zemljištem**
2. Udio poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu poljoprivrednih kućanstava je:
   1. **80 %**
3. S gospodarskim razvojem neke zemlje stupanj koncentriranosti u trgovini:
   1. **se povećava**
4. Koja je osnovna funkcija trgovine?
   1. **interlokalna**
   2. **intertemporalna**
   3. **interpersonalna**
5. Prema aktualnim tendencijama u hrvatskoj trgovini u budućnosti se očekuje:
   1. **povećanje koncentracije**
6. Udio prometa u trgovini na malo u ukupnome prometu u distributivnoj trgovini u razdoblju od 1999. do 2007. godine u prosjeku je iznosio:
   1. **45%**
7. Koliki je u Hrvatskoj postotak nepismenosti odraslog stanovništva?
   1. **nešto veći od 1%**
   2. oko 5%
   3. oko 10%
   4. 29%

1. Kakvo je bilo kretanje broja učenika upisanih u 1. razred između 1994. i 2007.?
   1. **smanjuje se**
2. Što je od navedenog značajka decentraliziranog upravlja obrazovnim sustavom?

**nastava je individualiziranija**

1. Koji su glavni uzroci smrtnosti u Republici Hrvatskoj?
   1. **Bolesti srca i krvožilnog sustava**
2. U proizvodnji primarne enrgije dominira:
   1. **prirodni plin**
3. U ukupnoj potrošnji energije najveći udio ima:
   1. **tekuća goriva**
4. U strukturi ukupno potrošene energije dominiraju:
   1. **opća potrošnja**
5. Što od navedenog predstavlja temeljne ciljeve u energetskoj politici Hrvatske?
   1. **konkurentnost energetskog sustava**
6. Najstabilnije kretanje tijekom 20. stoljeća ima:
   1. **Stopa rasta (smanjivanja)**
7. Godišnja stopa inflacije dosegla je svoj maksimum koje godine:
   1. **1993**
8. U četiri ključne makroekonomske varijable u modelskom makroeknomskom analizom ubraja se:
   1. **vanjski dug**
9. Tijekom predtranzicijskog razdoblja pokrivenost izvozom bila je:
   1. **70-80 %**
10. Kretanje broja stanovnika uvjetovano je:
    1. **Natalitetom**
    2. **Migracijom**
    3. **Prirodnim i mehaničkim kretanjem stanovnika**
11. Najveći dio fiksnog proizvodnog kapitala hrvatskog gospodarstva od 1952. na

**Industriju i rudarstvu**

1. U strukturi BDP-a prema rashodnoj metodi od 1994 do 2007 najveći udio
   1. **Osobnu potrošnju**
2. Bruto inozemni dug Hrvatkske je 2009, približno jednak:
   1. **BDP-u**
3. Koliko je iznosila anketna stopa nezaposlenosti 2007:
   1. **10 %**

1. Koji su najlošiji aspekti konkurentnosti u Hrvatskoj?
   1. **Spor i nedovoljan rast izvoza**
   2. **Nizak udio proizvoda tehnološke složenosti**
   3. **Spora tehnološka preobrazba**
2. Izdvajanje sredstava za javne potrebe iz ukupno raspoloživih sredstava i njihova raspodjela na zajedničku i ostalu potrošnju je opis koje od funkcija fiskalne politike?
   1. **Alokacijske**
3. Zaokružite točan odgovor:

**b) U razdoblju 2005.-2007. udio deficita u BDP-u smanjen je gotovo za pola**

1. Porez na dodanu vrijednost uveden je:
   1. **1998.**

1. Zaokružite točan odgovor:

**Javni dug Hrvatske u 1994. godini bio je pretežito inozemnog podrijetla dok je struktura do 2002. godine potpuno izmjenjena u korist domaćeg duga**

1. Ekspanzivna monetarna politika najučinkovitija je za:

**borbu protiv nezaposlenosti, npr. pomoču smanjenja kamatnih stopa**

1. U razdoblju prije tranzicije, u Hrvatskoj je prioritet monetarne politike bio:

**financiranje društvenog rasta i razvoja**

1. Stabilizacijski program iz 1993. je:

**konačno uspio zaustaviti inflaciju i stvoriti preduvjete za ekonomski rast**

**kao glavni cilj imao borbu protiv inflacije**

**za neizravnu posljedicu imao smanjenje inflatornih očekivanja zobg aprecijacije njemačke marke, te gubitak konkurentnosti i deficit trgovinske bilance**

1. Što od navedenog predstavlja instrumente monetarne politike koje primjenjuje HNB:
   1. **Operacije na otvorenom tržištu**
   2. **Obvezne pričuve**
   3. **Devizna aukcije**
2. Stvarnu ponudu rada, odnosno radnu snagu čini:
   1. **Ekonomski aktivno stanovništvo**
3. Točna izjava je:
   1. **Prema stopama aktivnosti Hrvatska zaostaje značajno za prosjekom EU**
4. Aktivna politika tržišta rada uključuje:
   1. **Programe prekvalifikacije**
5. Što od navedenog predstavlja problem konkurentnosti hrvatske radne snage?
   1. **Jedinični trošak rada**

1. Što ne možemo smatrati glavnim uzrokom negativnih kretanja industrijske proizvodnje 1995?
   1. **Uvođenje kune 1994. i deflacija**
2. Koje je osnovno obilježje investicija u hrvatsku industriju?
   1. **Resursno i energetski su intezivne**

1. Koja je glavna zapreka razvoju inovativnosti u Hrvatskoj?

**Niska razina izdvajanja poslovnog sektora za istraživanje i razvoj**

1. Za 3.fazu razvoja industrije je karakteristično:

**Intenzivan način privređivanja**

S obzirom na razinu obrađenih površina po stanovniku Hrvatska spada u:

**zemlje siromašne poljoprivrednim zemljištem**

1. Udio poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu poljoprivrednih kućanstava je:

**80 %**

1. Najdinamičniji rast poljoprivredne proizvodnje ostvaren je u razdoblju 1954. -1964. za:

**5,1 %**

1. Jedan od pokazatelja značenja poljoprivrede je:

**udio aktivnih poljoprivrednika u ukupnoj radnoj snazi**

**zastupljenost poljoprivrednih proizvoda u vanjskotrgovinskoj razmjeni**

**doprinos poljoprivrede u formiranju BDP-a**

1. U ograničenja turističkog sektora u restrukturiranju nacionalnog gospodarstva svrstavamo:

**Koeficijent geopolitičke elastičnosti potražnje za turističkim proizvodima**

1. Zaokružite točni tvrdnju:

**Prijeratnom strukturom turističkih kapaciteta dominirali su kampovi**

**Od druge polovice 1990-ih kapaciteti privatnog smještaja kontinuirano rastu**

1. Turistički razvijenim smatra se ono gospodarstvo u kojemu:

**broj stranih turista premašuje broj lokalnog pučanstva**

1. Kako se naziva etapa razvoja turističkog sektora u kojoj je potrebna uvozna radna snaga u turističkoj industriji?

**razvitak**

1. S gospodarskim razvojem neke zemlje stupanj koncentriranosti u trgovinama

**se povećava**

1. Kontinuirano praćenje potreba i navika potrošača u svrhu njihovog urednog zadovoljavanja i mjenjanje navika potrošača cilj je:
   1. **trgovine na malo**

1. Prema aktualnim tendencijama u hrvatskoj trgovini u budućnosti se očekuje njeno:

**nestanak određenog broja malih trgovaca**

1. Pokazatelj koncentriranosti tržišta CR5 u Hrvatskoj:

**pokazuje umjerenu koncentraciju**

1. Dominantan oblik financiranja obrazovanja u svijetu je:

**javno financiranje**

1. Prag minimalnih sposobnosti zaposlenih uključuje:

**kulturu samostalnosti**

**znanje stranog jezika**

**informatičku pismenost**

1. U ukupnim ulaganjima u obrazovanje najveću stavku čine rashodi za:

**srednjoškolsko obrazovanje**

1. Prosječna dob istraživača u Hrvatskoj pripada kategoriji:

**preko 50 godina**

1. Koji su glavni uzroci smrtnosti u Republici Hrvatskoj?

**Bolesti srca i krvožilnog sustava**

1. Temeljno načelo razdiobe javnih poslova između središnje vlasti i uprave samoupravnih jedinica je:

**načelo supsidijarnosti**

1. Što od navedenog vrijedi za temeljna istraživanja?

**Nemaju specifičan cilj**

**Potaknuta su znatiželjom istraživača**

**Nemaju direktnu komercijalnu vrijednost**

1. Što je od navednog indikator tehnološkog napretka?
   1. **Patenti**
   2. **Odnos rezidencijalnih patenata i izdvanja za istraživanje i razvoj**
   3. **Broj istraživača uključenih u istraživanje i razvoj**
2. Fosilna goriva zauzimaju otprilike koliki udio globalne energetske potrošnje:
   1. **80 %**
3. Prema podacima iz 2006.
   1. **na SAD se odnosi više od 1/5 svjetske potrošnje energije**
4. U razdoblju od 1988.- 2009., ukupna potrošnja energije u Hrvatskoj se:
   1. **Smanjila**

Koja od županija unutar Jadranske Hrvatske 2005. imala najveće prihode od investicija? **Primorsko goranska**

Što od navedenog ne spada u sustav INE?

Istraživanje i proizvodnja nafte i plina)

Prerada nafte

Distribucija i trgovina naftom, naftnim derivatima i plinom

**Ništa od navedenog**

Što od navedenog ukazuje na postojanje ''regionalnog problema''?

**visok stupanj ovisnosti o uskoj industrijskoj bazi**

Što od navedenog vrijedi za indeks specijalizacije gospodarske structure?

**Mjeri udio neke djelatnosti u ukupnom gospodarstvu neke županije u usporedbi s nacionalnim prosjekom**

**Ako je veći od 1. Regija je razmjerno specijalizirana u promatranoj djelatnosti u odnosu na nacionalni prosjek**

Što od navedenog obuhvaća NUTS 2 regiju Središnja i istočna Hrvatska: **Karlovačka županija**

Kao ključni problem kretanja hrvatskog stanovništva u drugoj polovini 20 st **je**

**Opadajući natalitet**

Što karakterizira popis stanovništva prema metodi prisutnog stanovništva

**Svaka osoba koja se zatekne na određenom području u vrijeme popisa a ulazi u stanovištvo tog područja**

Što karakterizira hrvatsko stanovništvo posljednjih 100 godina

**Negativni migracijski saldo do popisa stanovništva 1971**

**Pozitivni migracijski saldo u popisima 1981 i 1991.**

. Nacionalno bogatstvo se sastoji od

**Prirodnog i proizvedenog bogatstva**

Od završetka drugog svjetskog rata pa do državnog osamostaljenja hrvatski proizvodni kapital je **Udeseterostručen**

Što je to ICOR?

**Odnos stope inveticija i stope rasta**

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------