Príloha č. 1: Vývoj priemernej ročnej federálnej úrokovej miery v USA pre roky 2000 - 2011 v %

Zdroj: Federal Reserve System, (2012), vlastné spracovanie
Príloha č. 2: Vybrané makroekonomické agregáty eurozóny za roky 1999 - 2010

<table>
<thead>
<tr>
<th>Vybrané makroekonomické agregáty eurozóny (17) v %</th>
<th>1999</th>
<th>2000</th>
<th>2001</th>
<th>2002</th>
<th>2003</th>
<th>2004</th>
<th>2005</th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Miera nezamestnanosti</td>
<td>9,6</td>
<td>8,7</td>
<td>8,1</td>
<td>8,5</td>
<td>9,0</td>
<td>9,3</td>
<td>9,2</td>
<td>8,5</td>
<td>7,6</td>
<td>7,6</td>
<td>9,6</td>
<td>10,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Pomer salda verejných financií k HDP</td>
<td>-1,5</td>
<td>-0,1</td>
<td>-1,9</td>
<td>-2,6</td>
<td>-3,1</td>
<td>-2,9</td>
<td>-2,5</td>
<td>-1,3</td>
<td>-0,7</td>
<td>-2,1</td>
<td>-6,4</td>
<td>-6,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Tempo rastu HDP</td>
<td>2,3</td>
<td>3,8</td>
<td>2,0</td>
<td>0,9</td>
<td>2,7</td>
<td>2,2</td>
<td>1,7</td>
<td>3,2</td>
<td>3,0</td>
<td>0,4</td>
<td>-4,2</td>
<td>1,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Pomer verejného dlhu k HDP</td>
<td>71,6</td>
<td>69,2</td>
<td>68,1</td>
<td>67,9</td>
<td>69,1</td>
<td>69,5</td>
<td>70,1</td>
<td>68,5</td>
<td>66,3</td>
<td>70,1</td>
<td>79,8</td>
<td>85,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Miera inflácie</td>
<td>1,2</td>
<td>2,2</td>
<td>2,4</td>
<td>2,3</td>
<td>2,1</td>
<td>2,2</td>
<td>2,2</td>
<td>2,2</td>
<td>2,1</td>
<td>3,3</td>
<td>0,3</td>
<td>1,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Zdroj: Eurostat, (2012), vlastné spracovanie
### Príloha č. 3: Vývoj verejného dlhu ako % HDP pre krajiny PIIGS za roky 1999 - 2010

<table>
<thead>
<tr>
<th>Krajina/Rok</th>
<th>1999</th>
<th>2000</th>
<th>2001</th>
<th>2002</th>
<th>2003</th>
<th>2004</th>
<th>2005</th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Grécko</td>
<td>94,0</td>
<td>103,4</td>
<td>103,7</td>
<td>101,7</td>
<td>97,4</td>
<td>98,6</td>
<td>100,0</td>
<td>106,1</td>
<td>107,4</td>
<td>113,0</td>
<td>129,3</td>
<td>144,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Írsko</td>
<td>48,0</td>
<td>37,1</td>
<td>35,2</td>
<td>31,9</td>
<td>30,7</td>
<td>29,4</td>
<td>27,2</td>
<td>24,7</td>
<td>24,8</td>
<td>44,2</td>
<td>65,2</td>
<td>92,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Taliansko</td>
<td>113,0</td>
<td>108,5</td>
<td>108,2</td>
<td>105,1</td>
<td>103,9</td>
<td>103,4</td>
<td>105,4</td>
<td>106,1</td>
<td>103,1</td>
<td>105,8</td>
<td>115,5</td>
<td>118,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Portugalsko</td>
<td>49,6</td>
<td>48,5</td>
<td>51,2</td>
<td>53,8</td>
<td>55,9</td>
<td>57,6</td>
<td>62,8</td>
<td>63,9</td>
<td>68,3</td>
<td>71,6</td>
<td>83,0</td>
<td>93,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Španielsko</td>
<td>62,4</td>
<td>59,4</td>
<td>55,6</td>
<td>52,6</td>
<td>48,8</td>
<td>46,3</td>
<td>43,1</td>
<td>39,6</td>
<td>36,2</td>
<td>40,1</td>
<td>53,8</td>
<td>61,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Zdroj: Eurostat, (2012), vlastné spracovanie

### Vývoj salda verejných financií ako % HDP pre krajiny PIIGS za roky 1999 - 2010

<table>
<thead>
<tr>
<th>Krajina/Rok</th>
<th>1999</th>
<th>2000</th>
<th>2001</th>
<th>2002</th>
<th>2003</th>
<th>2004</th>
<th>2005</th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
<th>2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Grécko</td>
<td>-</td>
<td>-3,7</td>
<td>-4,5</td>
<td>-4,8</td>
<td>-5,6</td>
<td>-7,5</td>
<td>-5,2</td>
<td>-5,7</td>
<td>-6,5</td>
<td>-9,8</td>
<td>-15,8</td>
<td>-10,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Írsko</td>
<td>2,7</td>
<td>4,7</td>
<td>0,9</td>
<td>-0,4</td>
<td>0,4</td>
<td>1,4</td>
<td>1,7</td>
<td>2,9</td>
<td>0,1</td>
<td>-7,3</td>
<td>-14,2</td>
<td>-31,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Taliansko</td>
<td>-1,9</td>
<td>-0,8</td>
<td>-3,1</td>
<td>-3,1</td>
<td>-3,6</td>
<td>-3,5</td>
<td>-4,4</td>
<td>-3,4</td>
<td>-1,6</td>
<td>-2,7</td>
<td>-5,4</td>
<td>-4,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Portugalsko</td>
<td>-2,7</td>
<td>-2,9</td>
<td>-4,3</td>
<td>-2,9</td>
<td>-3,0</td>
<td>-3,4</td>
<td>-5,9</td>
<td>-4,1</td>
<td>-3,1</td>
<td>-3,6</td>
<td>-10,1</td>
<td>-9,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Španielsko</td>
<td>-1,2</td>
<td>-0,9</td>
<td>-0,5</td>
<td>-0,2</td>
<td>-0,3</td>
<td>-0,1</td>
<td>1,3</td>
<td>2,4</td>
<td>1,9</td>
<td>-4,5</td>
<td>-11,2</td>
<td>-9,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Zdroj: Eurostat, (2012), vlastné spracovanie
Príloha č. 4: Počet vydaných stavebných povolení v Írsku pre roky 1995 - 2010

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Počet vydaných stavebných povolení</td>
<td>28 559</td>
<td>30 538</td>
<td>32 633</td>
<td>37 223</td>
<td>39 546</td>
<td>42 657</td>
<td>45 500</td>
<td>40 900</td>
<td>41 617</td>
<td>50 272</td>
<td>50 604</td>
<td>52 259</td>
<td>62 367</td>
<td>42 151</td>
<td>26 034</td>
<td>18 839</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Zdroj: World Bank, (2012), vlastné spracovanie
Príloha č. 5: Schéma fungovania eurovalu

1. Členský štát eurozóny požiada o pomoc v rámci eurovalu.
2. Euroval informuje EK o žiadosti krajiny. EK preverí, či sa štát skutočne nachádza v takých problémoch, ktoré si vyžadujú poskytnutie pomoci.
3. EK vydá rozhodnutie o potvrdení pomoci a následne začne s krajinou rokovať o podmienkach úverovej zmluvy.
6. Krajina postupne spláca úver a euroval spláca svoje záväzky z emitovaných dlhopisov (ručiteľia sú mimo centrum diania a nemusia nič platiť).
7. Ak krajina nebude schopná splácať získaný úver, euroval požiada o plnenie ručiteľov ktorí zaplatia dlh za dané dlžnícke krajiny. V momente, keď členské štáty eurozóny nebudú mať dostatok peňazí, využije euroval tzv. hotovostnú rezervu.

Zdroj: INESS, (2011), vlastná úprava

Fungovanie eurovalu podľa Margetinyho (2010):

1. Členský štát eurozóny požiada o pomoc v rámci eurovalu.
2. Euroval informuje EK o žiadosti krajiny. EK preverí, či sa štát skutočne nachádza v takých problémoch, ktoré si vyžadujú poskytnutie pomoci.
3. EK vydá rozhodnutie o potvrdení pomoci a následne začne s krajinou rokovať o podmienkach úverovej zmluvy.
6. Krajina postupne spláca úver a euroval spláca svoje záväzky z emitovaných dlhopisov (ručiteľia sú mimo centrum diania a nemusia nič platiť).
7. Ak krajina nebude schopná splácať získaný úver, euroval požiada o plnenie ručiteľov ktorí zaplatia dlh za dané dlžnícke krajiny. V momente, keď členské štáty eurozóny nebudú mať dostatok peňazí, využije euroval tzv. hotovostnú rezervu.
Príloha č. 6: Poskytnuté bankové a súkromné pôžičky od vybraných krajín smerom k PIIGS k januáru 2012 v mld. euro

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bankové a súkromné pôžičky v mld. euro</th>
<th>Grécko</th>
<th>Írsko</th>
<th>Španielsko</th>
<th>Tliansko</th>
<th>Portugalsko</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Francúzsko</td>
<td>41,4</td>
<td>23,8</td>
<td>112,0</td>
<td>309,0</td>
<td>19,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Nemecko</td>
<td>15,9</td>
<td>82,0</td>
<td>131,7</td>
<td>120,0</td>
<td>26,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Anglicko</td>
<td>9,4</td>
<td>104,5</td>
<td>74,9</td>
<td>54,7</td>
<td>18,9</td>
</tr>
<tr>
<td>USA</td>
<td>6,2</td>
<td>39,8</td>
<td>49,6</td>
<td>34,8</td>
<td>3,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Tliansko</td>
<td>2,8</td>
<td>-</td>
<td>22,3</td>
<td>-</td>
<td>2,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Portugalsko</td>
<td>7,5</td>
<td>-</td>
<td>19,7</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Španielsko</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>29,5</td>
<td>65,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Írsko</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Japonsko</td>
<td>-</td>
<td>15,4</td>
<td>20,0</td>
<td>32,8</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Zdroj: BBC, (2012) vlastné spracovanie