**7 - Hospodářský cyklus (pojem, vnější a vnitřní příčiny vzniku a příklady), časové rozlišení jednotlivých typů cyklů (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé).**

Hospodářský cyklus je mírně zavádějící, avšak široce používaný pojem vyjadřující kolísání ekonomické aktivity okolo dlouhodobého trendu. Nepravidelné střídání relativního růstu a relativního poklesu je nazýváno cyklem. Toto kolísání je často měřeno pomocí hrubého domácího produktu. Každá ekonomika prochází všemi částmi cyklu, které jsou mnohdy nevyrovnané. Celý hospodářský cyklus trvá 8 - 12 let a poté se opakuje.

Učebnicový hospodářský cyklus obvykle začíná přirozeně velkým hospodářským růstem a rozvojem, nazýváme jej expanze (konjunktura). Druhý stupeň hospodářského cyklu nazýváme vrchol, zde dochází ke zpomalení růstu, výroba se zastavuje. Později se trh nasytí a postupně začne klesat poptávka. Následkem toho se sníží výroba a celkový objem výroby; menší producenti zboží a poskytovatelé služeb zkrachují, nastane třetí fáze cyklu, recese, později deprese a nakonec krize. Během ní se zvětší podíl na trhu přeživším podnikům, které začnou bohatnout a celý koloběh se opět opakuje.

Hospodářské cykly dělíme na monetární (způsobují fluktuace agregátní poptávky) a reálné. Příčiny hospodářského cyklu jsou vnější a vnitřní. Existují 2 teorie vzniku –

• spojuje vývoj s vnitřní nestabilitou ekonomiky, dochází tu ke kolísání agregátní poptávky a k poklesu domácího produktu. V případě příznivé situace vzniká rozvoj.

• výkyvy nejsou způsobeny velikostí rizika, ale zásahy vlády (např. typy daní).

Hospodářské cykly jsou výkyvy celkové ekonomické aktivity vyznačující se současnou expanzí nebo kontrakcí produktu ve většině sektorů ekonomiky. K hospodářskému cyklu dochází, jestliže skutečný GNP vzhledem k potenciálnímu produktu roste (expanze) nebo klesá (kontrakce nebo recese). Dnes se hospodářský cyklus rozděluje na fáze a to na vrchol, recesi, sedlo a expanzi. Expanze následuje po recesi a body obratu leží mezi nimi. Průběh cyklů je nepravidelný a je rozdílná i délka cyklů. Hospodářské cykly jsou si ale často velmi podobné. Zdrojem cyklického vývoje mohou být posuny agregátní poptávky.

Teorie cyklu

Existuje mnoho teorií cyklu a ty se dají v zásadě rozdělit do dvou hlavních kategorií a to na primárně vnější a primárně vnitřní teorie cyklu. Vnější teorie nacházejí příčiny hospodářského cyklu ve výkyvech něčeho vně ekonomického systému jako např. klima, války apod. Oproti tomu vnitřní teorie hledají příčiny hospodářských cyklů uvnitř ekonomického systému samotného a to takové, které vyvolávají sebegenerující hospodářské cykly.

Teorie politického hospodářského cyklu

patří mezi vnější teorie hospodářského cyklu. Vychází z toho, že volení zástupci obyvatel mohou díky fiskální a monetární politice manipulovat s ekonomikou tak, aby podpořili své volební výsledky. Obvykle to znamená, že po volbách se zavede tuhý úsporný hospodářský režim a zhruba rok před volbami se naopak začne prosazovat expanzivní hospodářská politika.

Teorie kombinování vnitřních a vnějších faktorů

kombinuje teorie vnitřní a vnější. Mezi nejvýznamnější faktor patří investice. Investice jsou ovlivněny růstem prodeje a produktu. Tyto teorie využívá princip akcelerátoru (jako skoro všechny teorie hospodářského cyklu).

Teorie kombinující princip akcelerátoru s modelem multiplikátoru

Princip akcelerátoru


Princip akcelerátoru je teorií o faktorech, které určují investice. Je to teorie investičních výdajů, podle níž je úroveň investic určována tempem růstu reálného GNP. To znamená, že čisté investice jsou kladné (vysoké), jestliže GNP roste, a nulové (nízké), jestliže se GNP nemění (dokonce i když je GNP velmi vysoký).

Akcelerační princip vyjadřuje skutečnost, že čisté indukované (In) investice (vyvolané investice - určené velikostí GNP) jsou funkcí míry změny reálného produktu (Y).

Intto = a \* Y

Interakce multiplikátoru a akcelerátoru

Uvažujeme-li, že začal růst HDP. To vyvolá na základě akceleračního principu nové indukované investice. Tyto nové investice v souladu s multiplikačním efektem podnítí další růst GNP. GNP roste až do okamžiku, kdy dosáhne potenciálního produktu a poté začne tempo růstu GNP klesat, až se zastaví. Při poklesu tempa začne působit akcelerátor a multiplikátor opačně - GNP proto v důsledku jejich působení klesá až do okamžiku, kdy dosáhnou sedlového bodu. Protože se ale celkové investice skládají nejen z indukovaných investic, ale i z obnovovacích investic, slouží tyto restituční investice jako dolní hranice poklesu investic. Jakmile tyto investice dosáhnou této spodní hranice, pokles se zastavil a zastavil se i pokles GNP. V této situace poslouží obnovovací investice v souladu s principem akcelerátoru a multiplikátoru k novému růstu investic a tím i GNP. Celý hospodářský cyklus se tak opakuje.



Vývoj hospodářského cyklu (HC)

Hospodářský cyklus nám ukazuje (zobrazuje) vývoj vzestupů a poklesů ekonomiky. Vzestupy a poklesy se neustále střídají.

Hospodářské podmínky nejsou nikdy stálé. Prosperitu může vystřídat panika nebo katastrofa (špatná úroda, nedostatek surovin, velký vzestup cen ropy, válka, krize, ....Þ podle toho se může odvíjet tvar hospodářského cyklu.

Křivka HC

Průběh HC je nepravidelný - nekonečný sled výkyvů nahoru a dolů. Jednotlivé fáze mají různou dobu trvání. Ještě se nepodařilo žádné ekonomice vyhladit ekonomické výkyvy.

Hospodářský cyklus má 4 fáze:

1. konjunktura (expanze) = období rozmachu

- od sedla postupně nastupuje oživení ekonomiky

- ekonomika se začíná zotavovat

- začínají se zvyšovat podnikové a spotřebitelské výdaje

- podniky si uvědomují, že se podmínky lepší a začínají rozšiřovat své činnosti

- podniky více investují a očekávají vysoké zisky

- nezaměstnanost klesá s najímáním dalších pracovníků

- zvyšuje se životní úroveň

2. vrchol = horní bod obratu (ozn. jako přehřátá konjunktura)

- podniky produkují na plný nebo téměř plný výkon

- podnikové investice a spotřebitelské výdaje jsou na velmi vysoké úrovni

- v ekonomice je plná (téměř plná) zaměstnanost - tzn. ti, kteří hledají práci, ji mohou obvykle najít

- poptávka po statcích a službách se zvyšuje, zvyšují se také ceny Þ tím vznikají předpoklady pro další fázi HC

3. recese - období útlumu (trvá-li recese déle než 1/2 roku pak ekonomové hovoří o depresi)

- podniky a spotřebitelé snižují své výdaje (klesají spotřebitelské nákupy)

- výroba v podnicích se snižuje a jsou propouštěni pracovníci Þ roste nezaměstnanost

(podniky postupně omezují výrobu)

- prudce klesají investice podniků do budov, strojů a zařízení

- zisky podniků rovněž klesají a roste počet úpadků

- snižuje se životní úroveň

4. dno (sedlo) - dolní bod obratu

- podniky pracují na snížený výkon

- nezaměstnanost je velmi vysoká, je težké najít práci, mnoho podniků bankrotuje

Co je příčinou HC?

Při vysvětlování výkyvů HC ekonomové rozlišují mezi vnějšími a vnitřními událostmi.

Vnější příčiny

- jsou vnější události ovlivňující ekonomiku např. vynálezy a inovace, války, mezinárodní hospodářské smlouvy, významné politické nebo sociální události, apod.

• Populační změny ovlivňují poptávku po statcích a službách. Populační růst vede ke zvýšení produkce a zaměstnanosti, která odstartuje konjunkturu a vrchol. Snížení populace bude mít opačný účinek.

• Vynálezy a inovace. Významné změny v technice, např. vývoj automobilu, letadla, počítače, vedly k rozvoji podnikatelské aktivity a investování. To bylo zase následováno zvýšením pracovních příležitostí a obdobím konjunktury a vrcholu.

• Války a politické události, embarga, ropné krize, členství v různých mezinárodních hospodářských institucích ovlivňují směr HC.

Vnitřní příčiny

- jsou události uvnitř ekonomiky, které pravděpodobně nastartují konjukturu nebo recesi HC

• Spotřeba. Jakmile se produkce, zaměstnanost a prodej zvyšuje, vstupuje HC do období konjunktury a vrcholu. Zvyšují se spotřebitelské výdaje. V opačném případě výrobe je omezována, pracovníci jsou propouštěni a ekonomika vstupuje do fáze recese. Spotřebitelské výdaje se snižují.

• Podnikové investice do kapitálových statků, strojů a zařízení vytvářejí dodatečné pracovní příležitosti, čímž zvyšují kupní sílu spotřebitelů. Zvýšení výdajů vytvořené počátečním zvýšením investic vede opět k dalšímu investování, spotřebě a celkové produkci.

• Činnost státu. Stát může některými postupy postrčit HC dolů nebo nahoru. Dělá to 2 způsoby. První spočívá v pravomoci státu zdaňovat a vydávat peníze. Druhá využívá regulace nabídky peněz a úvěrů v oběhu.

Př: Jednou z nejhorších hospodářských krizí (depresí) byla tzv. Světová hospodářská krize v 30. letech tohoto století. V Československu poklesla průmyslová výroby, snížil se podstatně zahraniční obchod - vývoz, byla vysoká nezaměstnanost.

Vývoj HC provází:

1. vývoj cen - v zájmu ekonomické politiky je předejít vzestupu cen, tj. inflaci

2. nezaměstnanost