ТЕМА: ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ.

ПЛАН

1. Загальнодержавні цільові фонди: їх сутність, призначення і джерела

формування.

2. Державні фонди цільового призначення в Україні та законодавче

регулювання їх функціонування.  
3.Сутність державного кредиту.

4.Види державного кредиту.

5.Державний борг: сутність і види.

6.Методи погашення державного боргу і управління ним.

1.

Централізованим фондом грошових ресурсів держави є бюджет, кошти якого знеособлені і забезпечують реалізацію загальних функцій держави. У той же час деякі види державних витрат мають специфічне значення і повинні бути гарантовано забезпечені фінансово. Це фінансові потреби держави щодо забезпечення людей, які досягли пенсійного віку, втрата працездатності, годувальника, інвалідність та ін. непередбачувані події.

Державні цільові фонди – форма перерозподілу й використання фінансових ресурсів, залучених державою для фінансування деяких суспільних потреб і комплексного їх використання на основі самостійності. Державні фонди цільового призначення створюють на основі відповідних законодавчих актів вищих органів влади, якими регламентується їх діяльність, вказуються джерела формування, визначається порядок і напрямки використання коштів, залучених до фондів.

Формування коштів державних фондів цільового призначення відбувається за рахунок обов’язкових платежів юридичних чи фізичних осіб.

Цільові фонди поділяються на дві групи: тимчасові й постійні (рис). Функціонування постійних фондів зумовлене виконанням окремих функцій держави, зокрема соціальної функції, в реалізації якої ключове місце займає соціальне страхування. Для гарантованого забезпечення видатків на соціальне страхування створюються спеціальні фонди.

За допомогою цільових фондів можна:

- впливати на процеси виробництва шляхом фінансування і субсидування суб’єктів господарської діяльності;

- забезпечити природоохоронну діяльність за рахунок фінансування певних джерел і штрафів за забруднення навколишнього середовища;

- здійснювати соціальні послуги населенню шляхом виплати субсидій, допомоги, пенсій та фінансування соціальної сфери;

- надавати позики, в тому числі зарубіжним партнерам чи державам.

У системі державного страхування роль страховика виконує держава, якою створюються страхові фонди і виплачуються страхові відшкодування. Систему державного соціального страхування становлять наступні цільові фонди, які створюються шляхом відповідних зборів з юридичних і фізичних осіб:

- збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, що відображає страхування на випадок постійної втрати працездатності, а формою страхового відшкодування є пенсії;


- збір до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у зв’язку з хворобою, вагітністю та пологами;

- збір до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, де акумулюються кошти для фінансування втрат, пов’язаних із зайнятістю населення;

- збір Фонду соціального страхування від нещасних випадків, який створюється для проведення профілактичних заходів з охорони здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків, відшкодування їм матеріальної і моральної шкоди;

- платежі до Фонду соціального захисту інвалідів, що відображають відносини фінансової допомоги інвалідам;

- фонд охорони навколишнього природного середовища.



2.

З метою виконання Закону України «Про пенсійне забезпечення» у 1991р. було створено як самостійний фінансовий інститут **Пенсійний фонд України.** Кошти цього фонду не включаються до державного бюджету України і не можуть бути використані на інші цілі, крім виплати пенсій і соціальних виплат.

Фінансування витрат на утримання органів Пенсійного фонду України та його апарату визначається кошторисом, який затверджується Кабінетом Міністрів України. Тимчасово вільні кошти при відсутності заборгованості з виплат пенсій можуть бути використані Пенсійним фондом України виключно на придбання державних цінних паперів. Пенсійний фонд України є центральним органом державної виконавчої влади і підвідомчим Кабінету Міністрів України. Він здійснює управління фінансами пенсійного забезпечення і забезпечує насамперед збір та акумуляцію зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування та фінансування витрат на виплату пенсій. Пенсійний фонд України має право проводити комерційну діяльність і отримувати доходи від розміщення тимчасово вільних коштів фонду.

Доходи бюджету Пенсійного фонду України формуються за рахунок:

- зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування шляхом внесків роботодавців та найманих працівників (відсоток внеску щорічно уточнюється з прийняттям бюджету країни);

- коштів державного бюджету на виплату окремих видів пенсій (наприклад, військовослужбовцям);

- коштів, що надходять за регресивними вимогами;

- добровільних внесків та пожертвувань підприємств, установ, організацій та населення;

- сум фінансових санкцій, стягнених за порушення порядку сплати зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування;

- інших надходжень.

При визначенні суми збору, де об'єктом оподаткування є фактичні витрати на оплату праці, платники включають до їх складу витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі.

Згідно із Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про обов'язкове державне пенсійне страхування» справляються за установленими законодавчо ставками збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з:

– операцій купівлі-продажу нерухомого майна (залежно від вартості нерухомого майна, зазначеного в договорі купівлі-продажу);

– вироблених в Україні або імпортованих в Україну тютюнових виробів;

– вартості послуг стільникового рухомого зв'язку.

Напрямки використання коштів Пенсійного фонду наступні:

– виплата пенсій за віком, за інвалідністю, у разі втрати годувальника, за вислугу років та ін., установлених законодавством країни;

– виплата допомоги з догляду за дитиною та щомісячної допомоги до досягнення дитиною віку, установленого законодавством;

– зростання рівня пенсійних виплат у зв’язку із змінами індексу споживчих цін і зростання рівня заробітної плати;

– реалізація державних програм державного і місцевого рівня для підтримки пенсіонерів, інвалідів, дітей та інших категорій населення;

– забезпечення утримання і поточної діяльності органів управління Пенсійного фонду й розвитку матеріально-технічної бази;

– на проведення масово роз’яснювальної роботи.

Реформування пенсійного забезпечення в Україні проводиться шляхом наближення середньої пенсії до рівня середньої заробітної плати та її прямої залежності від рівня заробітної плати й стажу роботи та шляхом розвитку недержавного добровільного пенсійного страхування.

Для захисту прав громадян на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг у разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів, народження дитини, догляду за малолітніми дітьми й смерті громадян чи членів їх сімей створено **Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.** Гарантом діяльності фонду є держава.

Доходами бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності є:

– страхові внески роботодавців, найманих робітників, суб’єктів підприємницької діяльності та осіб, які займаються творчою і іншою діяльністю;

– страхові внески осіб, які працюють за кордоном,

– благодійні внески фізичних і юридичних осіб;

– донараховані страхові внески, пені і штрафи;

– асигнування з Держбюджету України;

– інші надходження.

Рівень страхових внесків до фонду щорічно встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів.

Кошти фонду загальнообов’язкового соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності направляються на:

– виплату застрахованим особам допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами, при народженні дитини та по догляду за нею до досягнення трирічного віку, на поховання;

– фінансування санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей;

– створення місячного резерву коштів для фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб;

– забезпечення утримання апарату управління, поточної діяльності та розвитку матеріально-технічної бази Фонду.

Для сприяння і оперативного вирішення фінансових та управлінських проблем зайнятості населення було створено ***Фонд зайнятості населення України*** (на сьогодні - **Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття**).

Він є самостійною ланкою фінансової системи і функціонує на державному й місцевому рівнях за рахунок:

– асигнувань з державного і місцевих бюджетів, обсяг яких встановлюється Верховною Радою України;

– обов'язкових внесків підприємств, установ і організацій всіх форм власності, які здійснюють виробничо-господарську або комерційну діяльність;

– внесків застрахованих осіб;.

– благодійних внесків юридичних і фізичних осіб;

– інших надходжень.

Норми відрахувань до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття визначаються при затвердженні державного бюджету України на наступний рік.

Для проведення профілактичних заходів з охорони праці, відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків, відшкодування їм завданої моральної і матеріальної шкоди створено **Фонд соціального страхування від нещасних випадків**. Страхування від нещасного випадку може бути добровільним і обов’язковим.

Обов’язковому страхуванню підлягають особи, які працюють за трудовими договорами, учні, студенти, ординатори, аспіранти, докторанти, які залучені до виконання певних робіт, особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових та ін.. закладах і залучаються до трудової діяльності на виробництві.

Добровільно можуть застрахуватися особи, які працюють у релігійних організаціях, суб’єкти підприємницької діяльності.

Фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків здійснюється за рахунок:

– внесків роботодавців (0,84-13,8%% фактичних витрат на оплату праці найманих робітників залежно від класу професійного ризику виробництва);

– доходів від розміщення тимчасово вільних коштів Фонду на

депозитних рахунках;

- штрафних санкцій за порушення законодавства з охорони праці;

- добровільні внески;

- інші надходження.

Кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків використовуються на:

– виплату пенсій з інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника;

– виплату втраченого заробітку;

– виплати одноразової допомоги потерпілому і членам родини потерпілого;

– фінансування витрат на медичну й соціальну допомогу потерпілим.

Управління коштами Фонду здійснюється некомерційною організацією, що діє під контролем держави, представників застрахованих осіб і роботодавців.

До тимчасових цільових фондів відносяться фонд соціального захисту інвалідів і фонд охорони навколишнього природного середовища.

Законом України «Про основи соціального захисту інвалідів в Україні» передбачено встановлення для всіх підприємств, установ та організацій нормативів робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів. З цією метою на основі пропозицій Міністерства праці та соціальної політики України місцеві Ради спільно із підприємствами і організаціями усіх форм власності щороку визначають такі нормативи. У разі не створення робочих місць відповідно до доведеного нормативу або якщо працевлаштоване інвалідів менше, ніж передбачено нормативом, СПД зобов'язані щороку відраховувати до відділень Фонду цільові кошти для створення робочих місць та здійснення заходів щодо соціальної і професійної реабілітації інвалідів.

3.

В умовах розвинутих товарно-грошових відносин держава може залучати до покриття своїх витрат вільні фінансові ресурси господарських структур чи кошти населення. Головним способом залучення є державний кредит, який виражає відносини між державою і численними фізичними і юридичними особами з приводу формування наряду з бюджетом додаткового грошового фонду держави. Державний кредит пов'язаний з бюджетним дефіцитом і є джерелом його покриття. До системи державного кредиту належать позики, які надаються під державні гарантії та поповнення резервів центрального банку від Міжнародного валютного фонду. При здійсненні внутрішніх кредитних операцій держава є позичальником коштів, а населення, підприємства й організації - кредиторами. Держава може бути також кредитором, використовуючи казначейські кредити. Таким чином: "Державний кредит" - сукупність економічних відносин, що виникають між державою як позичальником (або позикодавцем) коштів і фізичними/юридичними особами, іноземними урядами в процесі формування і використання загальнодержавного фонду грошових ресурсів.

Особливість державного кредиту полягає у зворотності, терміновості й платності наданих у борг коштів. Узяті в борг кошти надходять у розпорядження органів державної влади, перетворюючи їх в додаткові фінансові ресурси. Джерелом погашення державних позик і виплати відсотків за ними є ресурси бюджету.

Позиковий фонд, що виступає матеріальною основою банківського кредитування, використовується для надання кредитів підприємствам і установам з метою забезпечення безперебійності і підвищення ефективності процесу розширеного відтворення. Кредити можуть одержувати і приватні особи.

*Відмінні ознаки державного кредиту порівняно з банківським наступні:*

*1) потреба суб'єктів економічної діяльності в банківському кредиті виникає у зв'язку з нерівномірністю руху вартості в процесі виробництва й обміну; потреба в державному кредиті виникає через фінансові ускладнення країни, а також для пом'якшення диспропорцій між готівково-грошовою масою в обігу й товарних ресурсах для її покриття;*

*2) у разі банківського кредиту економічні інтереси позичальника і кредитора збігаються, форма власності на кошти, надані в якості позики не змінюється, державний кредит передбачає відносно відособлені економічні інтереси учасників угоди;*

*3) банківський відсоток при банківському кредиті слугує засобом економічного впливу на діяльність позичальника, а при державному кредиті відсоток за позику є економічним стимулом реалізації економічних інтересів кредитора з приводу передачі власних коштів у розпорядження держави;*

*4) банківський кредит є пов'язаним з тієї частиною грошового обігу, в якій гроші виконують функцію засобу платежу, а при державному кредиті гроші виконують не тільки функції платіжного засобу, але і функції засобу обігу (за наявні кошти населення може купувати й продавати державні цінні папери);*

*5) банківський кредит має строго цільове призначення, тоді як державний кредит використовується, як правило, глобально, застосовується для фінансування капітальних вкладень і витрат, пов'язаних з вирішенням соціальних проблем;*

*6) терміни повернення коштів при банківському кредиті строго регламентуються. У разі їх порушення банківські заклади застосовують до позичальника штрафні санкції. При державному кредиті відносини між позичальником і кредитором складаються на добровільній основі, у відносинах позичальника не застосовуються санкції, взяті в борг наявні кошти мають бути повернуті позичальником кредитору в міру закінчення терміну дії позики;*

*7) банківський кредит пов'язаний переважно з безготівковим грошовим обігом: притягнення і надання коштів здійснюється за допомогою їх перерахувань з одного рахунку на інший; державний кредит поширений здебільшого у сфері готівково-грошового обігу;*

*8) при зарахуванні кредиту на розрахунковий рахунок одержувача при банківському кредитуванні створюється можливість одержання готівки для виплати заробітної плати, премій, виплат на відрядження та інших виплат (наприклад, цільові кредити на заробітну плату), що впливає на зростання маси готівки в обігу.*

**Державний кредит сприяє скороченню обсягу готівки в обігу. У державному кредиті держава може виступати як позичальник кредиту, так і кредитор, гарант кредиту.**

**Призначення державного кредиту виявляється в першу чергу в тому, що він є засобом мобілізації в руках держави додаткових фінансових ресурсів. У разі дефіциту державного бюджету додатково одержані фінансові ресурси направляються на покриття різниці між бюджетними витратами і доходами.**

При позитивному бюджетному сальдо одержані за допомогою державного кредиту кошти, прямо використовуються для фінансування економічних і соціальних програм. Це означає, що державний кредит, будучи засобом збільшення фінансових можливостей держави, може виступати важливим фактором прискорення соціально-економічного розвитку країни.

**Як фінансова категорія, державний кредит виконує три функції:** розподільну, регулюючу й контрольну.

За допомогою **розподільної (фіскальної) функції** державного кредиту здійснюється формування централізованих фондів фінансових ресурсів держави або їх використання на принципах строковості, платності й повернення.

**Регулююча функція** державного кредиту полягає в тому, що вступаючи в кредитні відносини, держава впливає на стан грошового обігу, рівень ставок на ринку кредитів і капіталів, на виробництво і зайнятість. Держава регулює грошовий обіг, розміщуючи позики серед різних груп інвесторів.

**Контрольна функція кредиту має такі особливості**:

– вона тісно пов’язана з діяльністю держави і станом централізованого фонду грошових коштів;

– охоплює рух вартості в двох сторонньому порядку, оскільки передбачає повернення і відшкодування отриманих коштів;

– здійснюється не тільки фінансовими структурами, а і кредитними установами.

4.

**Державний кредит у системі кредитних відносин виступає у формі ощадної справи і у формі державної позики.**

**Ощадна справа** – це державний кредит за умови спрямування залучених коштів у доходи бюджету. Ощадні банки в основному діють на комерційній основі, мобілізовані ними кошти формують їх кредитні ресурси. За умови спрямування їх на придбання державних цінних паперів вони відносяться до державного кредиту.

Державні позики – це основна форма державного кредиту. Згідно з правового оформленням розрізняють державні позики, забезпечені випуском цінних паперів і наданих на підставі угод (безоблігаційні).

Угодами в основному оформляються кредити від урядів інших країн, міжнародних організацій та фінансових інституцій.

Цінні папери, за допомогою яких здійснюється оформлення державного кредиту, – облігації і казначейські зобов’язання (векселі).

Облігації – це боргові зобов’язання держави з установленими термінами повернення боргу й виплати додаткового доходу у формі процентів чи виграшу. Номінальна вартість облігацій – це сума, надана власником облігації державі в тимчасове користування (встановлюється державою і вказується на облігації). Це сума, яка сплачується за погашення облігації і на яку нараховуються відсотки. Реальна вартість облігацій може бути вище чи нижче номінальної вартості, залежно від курсової різниці, зумовленої номінальною величиною проценту облігацій, стану кон’юнктури ринку та насиченістю його цінними паперами, довірою населення до уряду держави та ін.

Облігації державної позики, по суті, є особливою формою фіктивного капіталу. Інвестуючи в державні цінні папери певні кошти, їх власники в майбутньому є розпорядниками відповідних сум податкових і неподаткових державних бюджетних надходжень, що в підсумку спричиняє зростання податкового тягаря. Таким чином, сутність державної позики визначається як податок, взятий наперед (антиципований податок).

Казначейські зобов’язання (векселі) – це боргове зобов’язання, спрямоване лише на покриття бюджетного дефіциту. Ними оформляються в основному коротко- чи середньотермінові позики, виплата доходу за якими здійснюється у формі відсотків.

Державний кредит за місцем розміщення може бути зовнішнім і внутрішнім.

Внутрішній кредит виступає у таких формах: державні позики, перетворення частини вкладів населення у державні позики, запозичення коштів загальнодержавного позикового фонду, казначейські й гарантовані позики.

Державні казначейські позики як форма державного кредиту являють собою відносини надання фінансової допомоги (не мають комерційних цілей) підприємствам і організаціям за рахунок бюджетних коштів на засадах терміновості, платності й повернення. В Україні така форма кредиту використовується не дуже активно.

Гарантовані позики – це позики, гарантовані урядом до безумовного погашення позик (і відсотків за ними), наданих місцевим органам влади і управління чи господарськими організаціями. За ними уряд держави несе реальну фінансову відповідальність тільки за неплатоспроможності позичальника.

Зовнішній – міжнародний кредит – це сукупність відносин, за яких держава на світовому фінансовому ринку виступає або у ролі позичальника або кредитора. Аналогічно внутрішнім позикам вони надаються на умовах поворотності, терміновості й платності. Сума зовнішніх позик і нарахованих відсотків включається у державний борг країни. Зовнішні позики сприяють подоланню фінансових труднощів країни-одержувача і зміцнення її економічного потенціалу.

5.

Використання державного кредиту спричиняє наявність **державного боргу**, який включає суми випущених і непогашених боргових зобов’язань держави (внутрішніх і зовнішніх) і відсотків за ними й надані іноземним кредиторам гарантії за кредитами місцевих органів влади та державним підприємствам, неоплачені державні замовлення, заборгованість по заробітній платі бюджетним організаціям, невідшкодований ПДВ та ін.

**Управління державним боргом** — одне з пріоритетних завдань фінансової політики держави, важлива умова її фінансової стабільності. Процес управління боргом має декілька етапів: залучення коштів; використання коштів; повернення боргу і виплата відсотків.

Державне управління залученням коштів, як правило, здійснюється в контексті бюджетного процесу, де законом «Про державний бюджет» на відповідний рік встановлюються граничні розміри боргу й державні гарантії щодо його повернення. Мета політики управління боргом – одержати найвищий ефект від фінансування за рахунок запозичених коштів й уникнути макроекономічних труднощів і проблем платіжного балансу в майбутньому.

Державний борг є:

1) внутрішній (капітальний; поточний);

2) зовнішній.

Внутрішній державний борг виникає перед населенням країни (резидентами) у випадку добровільного або примусового вилучення в нього коштів. Добровільне вилучення виражається у придбанні населенням на добровільні основі облігацій державної позики. Примусове вилучення відбивається в наявності прихованого дефіциту бюджету. Внутрішній державний борг України включає:

- капітальний борг по заощадженнях населення в закладах Ощадного банку; грошові заощадження;

- страхові внески ;

облігації державної безпроцентної і державної внутрішньої

виграшної позики;

- державні казначейські зобов’язання ;

- сертифікати Ощадного банку СРСР;

- внески до Зовнішнього економбанку колишнього СРСР.

Види зовнішнього державного боргу (боргу перед нерезидентами):

- зa видами кредитів: банківські; фірмові;

- за формами представлення: валютні; товарні;

- зa цільовим використанням: інвестиційні; неінвестиційні;

- за умовами надання: пільгові; зі сплатою високих відсотків; на компенсаційній основі;

- за термінами повернення заборгованості: короткострокові (з терміном погашення до 1 року); середньострокові (з терміном погашення від 5 років до 10 років); довгострокові (з терміном погашення від 10 років і більше);

- зa умовами повернення боргу: одноразові; рівними частинами; нерівними частинами.

До збільшення обсягу зовнішнього державного боргу призводить перевищення надходження в країну товарів і послуг з імпорту над їх експортом із

країни.

Зовнішні позики й накопичення державного боргу через дефіцит державного

бюджету вважаються обґрунтованими, якщо майбутні прибутки покривають суми,

необхідні для його обслуговування.

За сумою державного зовнішнього боргу визначається коефіцієнт його обслуговування (Коб.):

Коб. = Сума платежів із заборгованості/Обсяг валютних надходжень ×100%

Прийнято вважати, що коефіцієнт обслуговування зовнішнього боргу не повинен перевищувати 25 %.

6.

Управління розміщенням запозичених коштів є основним елементом усієї системи управління боргом держави. Тому залучені кошти повинні використовуватися для фінансування зростання виробничих потужностей. При цьому має збільшуватися виробництво товарів не тільки для внутрішніх потреб, а й експорт продукції, конче необхідний для одержання іноземної валюти на обслуговування та погашення зовнішнього боргу. Якщо цього не буде, то платежі з обслуговування боргу досягнуть неприпустимо високої частки експорту й вітчизняного виробництва. У результаті комерційні кредитори, побоюючись імовірних неплатежів, скорочуватимуть кредитування країни.

Обсяг залучених зовнішніх позик для будь-якої країни визначається двома факторами: по-перше, скільки капіталу країна може поглинути, по-друге, який обсяг боргу вона може обслуговувати без ризику виникнення кризи платежів. При обчисленні цих факторів повинні враховуватись як короткотермінові, так і довготермінові характеристики державного боргу. Тому важливою умовою збереження платоспроможності, довіри кредиторів і пом'якшення умов кредитування є економічне зростання.

Що стосується зовнішніх запозичень, то вони повинен використовуватися виключно для інвестицій, проте висока норма інвестицій є необхідною, але недостатньою умовою для підтримки довіри кредиторів. Інвестиції повинні бути також ефективними в тому розумінні, що прибуток за інвестиціями повинен перевищувати вартість залучення капіталу. Позичкові ресурси, що інвестуються нерозумно, є більшою небезпекою, ніж повна відсутність зовнішніх позик. Зовнішній борг може зростати швидше, ніж експорт лише протягом визначеного часу і тільки в тому разі, якщо борг щодо експорту невеликий.

Існує один негативний елемент економічної політики, який є спільним для всіх країн, що схильні мати проблеми з погашенням та обслуговуванням державного боргу. Це неспроможність контролювати дефіцит державного бюджету.

Управління як зовнішнім, так і внутрішнім боргом включає комплекс заходів щодо його обслуговування — це погашення позик, виплати процентів за ними, уточнення і зміни умов погашення випущених позик. Погашення позик здійснюється за рахунок бюджетних коштів. У деяких випадках держава вдається до рефінансування державного боргу, тобто погашення заборгованості шляхом випуску нових позик. Виплата процентів, виграшів, коштів із погашення позик становить основну частку витрат на обслуговування

державного боргу. До інших належать витрати з виготовлення, пересилання і реалізації цінних паперів держави, проведення тиражів виграшів, тиражів погашення та деякі інші витрати.

Методами управління державним боргом є:

- конверсія,

- консолідація,

- уніфікація,

- обмін облігацій за регресивним співвідношенням,

- відстрочення погашення і анулювання позики.

Конверсія — це зміна доходності позики. Держава, як правило, зменшує розмір процентів, які мають виплачуватися за позиками. Збільшення строків дії випущеної позики називають консолідацією. Консолідація і конверсія можуть провадитися одночасно. Уніфікація позик — це об'єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше випущених кількох позик обмінюються на облігації нової позики. У деяких випадках може здійснюватися обмін облігацій за регресивним співвідношенням, тобто коли декілька раніше випущених облігацій прирівнюють до однієї нової. Цей метод економічних обґрунтувань не має.

Відстрочення погашення позики, як правило, провадиться тоді, коли випуск нових позик є фінансово недоцільним, оскільки всі доходи від позик використовують на обслуговування раніше випущених позик. Усі зазначені методи застосовують і щодо внутрішнього боргу.

Методи покриття державного боргу наступні:

- використання валютних резервів держави;

- використання золотих резервів держави;

- збільшення обсягів експорту товарів і послуг;

- одержання іноземних позик і кредитів (у якості надзвичайного заходу).