***Ελλάδα: Ανάλυση Βιωσιμότητας του Χρέους***

***Προσχέδιο***

***Κατά την τελευταία αναθεώρηση τον Μάιο του 2014, το δημόσιο χρέος στην Ελλάδα εκτιμήθηκε ότι εισήλθε σε μια πορεία προς την βιωσιμότητα, αν και παρέμεινε εξαιρετικά ευάλωτο σε σοκ. Μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού του 2014, με τα επιτόκια να έχουν μειωθεί περαιτέρω, φάνηκε ότι δεν θα χρειαζόταν καμία περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους****σύμφωνα πλαίσιο του Νοέμβριου του 2012, αν το πρόγραμμα επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή, όπως είχε συμφωνηθεί.* ***Αλλά σημαντικές αλλαγές στις πολιτικές έκτοτε – αν μη τι άλλο, η μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων και μια αδύναμη προσπάθεια μεταρρυθμίσεων που θα βαρύνουν αρνητικά την ανάπτυξη και τις ιδιωτικοποιήσεις – έχουν σαν αποτέλεσμα σημαντικές νέες ανάγκες χρηματοδότησης. Αυτές οι νέες χρηματοδοτικές ανάγκες,ως αποτέλεσμα του πολύ υψηλού υφιστάμενου χρέους,καθιστούν τη δυναμική του χρέους μη βιώσιμη****. Αυτότο συμπέρασμα ισχύει είτε αν κάποιος εξετάσει το σύνολο του χρέους στο πλαίσιο της συμφωνίας του Νοεμβρίου του 2012 ήαλλάξει την εστίαση στην εξυπηρέτηση του χρέους ή στις ακαθάριστες δανειακές ανάγκες.* ***Για να διασφαλιστεί ότι το χρέος είναι βιώσιμο μευψηλή πιθανότητα, οι ελληνικές πολιτικές θα πρέπει να επανέλθουν από τον εκτροχιασμό, αλλά επίσης, κατ'ελάχιστον, η διάρκειατων υφιστάμενων ευρωπαϊκών δανείων θα πρέπει να επεκταθεί σημαντικά, ενώ νέα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την κάλυψητων χρηματοδοτικών αναγκών κατά τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να παρασχεθεί,με τους ίδιους ευνοϊκούς όρους****. Αλλά εάν ηδέσμη των μεταρρυθμίσεων υπό εξέταση εξασθενήσει περαιτέρω – κυρίως μέσω μιας περαιτέρω μείωσηςτων στόχων του πρωτογενούς πλεονάσματος και ακόμη πιο αδύναμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων – τότε το κούρεμα του χρέους θα καταστεί αναγκαίο.*

(πηγή: http://www.minfin.gr/sites/default/files/other\_files/IMF\_%20DSA%20150702.pdf)