**ВОТУМ НЕДОВІРИ ЗНАЧНО СПОВІЛЬНИВ ТЕМПИ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ**

*Показники ВВП за четвертий квартал можуть свідчити про те, що Великобританія перебуває в стані економічної кризи по типу Японської, показники якої значно виходять за межі циклу звичайної рецесії.*

В основному план Великобританії щодо виходу з фінансової кризи ґрунтувався на використанні максимально швидкого темпу відновлення єкономіки в 2012 році. Цей рік мав би бути роком повернення довіри споживачів, а також роком бізнес-інвестицій та змін у загальних видатках бюджету для зростання економіки, яка за темпами мала б перевищувати середні значення .

 На протязі 2012 року, экономика мала б повернути частину обсягів виробництва втрачених під час цієї кризи.

Натомість, отримані у середу дані щодо ВВП, які охоплюють показники зростання єкономіки за четвертий квартал, свідчать про те, що довготривала єкономічна криза все ще продовжується.

Обсяг інвестицій у бізнес вже зазнав значного зниження, а індекси довіри вказують на те, що лише незначна частка споживачів має можливість витрачати гроші поза ключовими періодами під час яких витрати зазвичай підвищені, як у період різдвяних свят. Теоритично, ці економічні показники можуть швидко відновитися, але, швидше за все, у кращому випадку темпи відновлення будуть залишатись досить стриманими . Скоріше за все, споживачі та бізнес у цій ситуації оберуть більш пасивну позицію.

Протягом наступного року, скоріше за все з’явиться можливість переконатись у значних прогалинах в цій теорії. Водночас приватний сектор экономики воліє не помічати можливі ризики. Натомість рішенням для багатьох компаній, які шукають для себе безризикові варіанти, є значне зниження цін на активи.

Це перевірений часом спосіб виходу з будь-якої рецесії яка виникає в наслідок появи економічної бульбашки на ринку цінних паперів . У свою чергу, будівництво та фінансові послуги, виступають звичайними інструментами які використовуються для зростання економіки після рецесії, вони базуються на купівлі дешевих активів для отримання миттєвої вигоди. Тим часом свій від’ємний фінансовий баланс який внаслідок цього може виникати, вони з лишком компенсують у період значного зростання попиту, отримуючи при цьому надприбутки .

Приватна промисловість країни, яка значною мірою тільки інвестує в дешеві активи, та сплачує власні борги,потрапляє в зону підвищеного ризику. За інформацією аналітиків, досить поширеними на разі є компанії зі «стратегічним балансом», які здатні протистояти впливу будь-яких ситуацій, та ризиків. Консерватизм цих компаній спирається на те, що хтось інший буде першим рухатися та ризикувати .

Очевидно, що решта країн Європи під керівництвом однаково правих урядів, та впливу Еда Болзо, який навіть за умови отримання посади канцлера, насилу досягнув би консенсусу.

Тим не менш, Осборн в свою чергу, також очолював рух у протилежному напрямку. Його прихильність до правих поглядів щодо економічної теорії разом із так званою стратегією «розори свого сусіда», призвели до складної ситуації. Це рішення було прийняте європейськими політиками в 1930-х роках,згідно до якого кожна країна проводила значну девальвацію стосовно інших країн, накладаючи різного роду торгові обмеження, та зриваючи спільні урядові ініціативи

**VOTE OF NO CONFIDENCE HAS CRUSHED BRITAIN’S ECONOMIC**

**RECOVERY**

Fourth-quarter GDP figures will show that Britain is in a Japanese-style depression

lasting well beyond the usual cycle of a recession

Much of the UK's plan for recovery from the financial crisis was based on a full-throttle

recovery in 2012. This was going to be the year that a return of consumer confidence,

business investment and general spending would converge to send the economy on a

trajectory of above-average growth. Maybe we would even get back some of the output we

lost in the crash.

Instead, GDP figures on Wednesday covering fourth-quarter growth will show that the long

depression continues.

Business investment has already slumped and confidence indexes show few consumers are

ready to spend outside key periods such as Christmas. Technically, these measures could

bounce back quickly, but they are likely to remain subdued, at best. More likely, consumers

and businesses will sit on their hands.

Over the next year we will see the deep flaw in this theory. The private sector despises risk.

And the solution for many businesses looking for a risk-free bonanza is an asset price crash.

It is the time-honoured solution to every asset bubble recession. Construction and financial

services are the usual engines of growth out of recession and they rely on buying cheap

assets and milking them for short-term gain. What they lose from their balance sheets they

more than make up in the resulting boom through extra profits.

Private industry, far from taking (non-) risks with investments in cheap assets, is busy

paying down its debts. Analysts talk about the prevalence of companies with "fortress

balance sheets" that can withstand any event, any risk. Their conservatism relies on

someone else to move first; someone else to take the first risk.

Obviously the rest of Europe is run by equally right-wing governments and Ed Balls, should

he have assumed the mantle of chancellor, would have struggled to win a consensus.

Nevertheless, Osborne led the way and in the opposite direction. His adherence to right-

wing economic theory and beggar-thy-neighbour tactics has brought us to this situation. It

was the solution Europe's politicians adopted in the 1930s – each country desperately

devaluing against the other, imposing trade barriers of one kind or another and scuppering

joint government-sponsored initiatives.