Hagvísar
Seðlabanka Íslands
Yfirlit um þróun efnahagsmála
Í janúar var ársaukning greiðslukortaveltu 4,5%, miðað við þriggja mánaða meðaltal. Er það minnisti vóxtur frá októbermánuði 2004.

Vöruskiptahalli á síðasta ári var 94,5 ma.kr. Á föstu gengi jókst vörutflutningur um 12,7 ma.kr., eða sem samsvavar 7%. Innflutningur jókst öllu meira eða um 73,3 ma.kr. sem er 34% aukning milli ára á fóstu gengi. Halli vöruskipta í desember 2005 nam 9,4 ma.kr. samanborið við 3,7 ma.kr. í sama mánuði árið á undan. Bráðabirgðatölur benda til þess að vöruskipti hafi verið óhagstæð um 10,1 ma.kr. í janúar sl.

Útflutningsverðmæti sjávarafurða árið 2005 varð saman um 7,3% frá fyrra ári í krónum talið en hækkaði um 8,5% í erlendri mynt.

Staðgreiðsluverð íbúðarhúsnæðis í höfuðborgarsvæðinu hefur hækkað um 0,5% frá fyrri mánuði og hefur hækkað um 25,3% frá sama mánuði 2005. Í ágúst sl. nam árshækkuð við 40,4%, sem var mesta hækkuð frá því farið var að birta hana fyrir 12 árum.


Atvinnuleysi að teknu tilliti til árstíðarsveiflu minnkaði um 0,1 prósentu í janúar, var 1,4%. Í ár sem varð algengt lausum milli ára bæði í desember og janúar sl. er það hefur ekki gerð frá því í janúar 2003. Samkvæmt launavísitölu Hagstofu Islands hafa því í janúar 2005 og hafa laun ekki hækkað 7,6% í janúar frá sama tíma 2005 og hafa laun ekki hækkað 7,6% í janúar frá sama tíma 2005 og hafa laun ekki hækkað 7,6% í janúar frá sama tíma 2005 og hafa laun ekki hækkað 7,6% í janúar frá sama tíma 2005 og hafa laun ekki hækkað 7,6% í janúar frá sama tíma 2005 og hafa laun ekki hækkað 7,6% í janúar frá sama tíma 2005 og hafa laun ekki hækkað 7,6% í janúar frá sama tíma 2005 og hafa laun ekki hækkað 7,6% í janúar frá sama tíma 2005 og hafa laun ekki hækkað 7,6%. Í ágúst þegar hafi verið algengt lausum milli ára bæði í desember og janúar sl. er það hefur ekki gerð frá því í janúar 2003.

Í Hagvísum er notað við talnagögn sem tiltæk voru 22. febrúar 2006.
### I Verðlagsþróun og verðbólguvæntingar

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nýjasta timpabil</th>
<th>Nýjasta gildi</th>
<th>Breyting (%)</th>
<th>Áhrif á 12 mán.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>febrúar '05</td>
<td>249,5</td>
<td>-0,1</td>
<td>5,2</td>
</tr>
<tr>
<td>febrúar '06</td>
<td>249,5</td>
<td>-0,1</td>
<td>5,2</td>
</tr>
<tr>
<td>desember '05</td>
<td>249,5</td>
<td>-0,1</td>
<td>5,2</td>
</tr>
<tr>
<td>desember '06</td>
<td>249,5</td>
<td>-0,1</td>
<td>5,2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### II Framleiðsla og eftirspurn

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nýjasta timpabil</th>
<th>Nýjasta gildi</th>
<th>Breyting í % frá Áhrif á 12 mán.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>október '05</td>
<td>3,7</td>
<td>0,1</td>
</tr>
<tr>
<td>október '06</td>
<td>4,7</td>
<td>0,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### III Utanrikisviðskipti og ytri skilyrði

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nýjasta timpabil</th>
<th>Nýjasta gildi</th>
<th>Breyting í % frá Áhrif á 12 mán.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>desember '05</td>
<td>108,8</td>
<td>-0,6</td>
</tr>
<tr>
<td>desember '06</td>
<td>108,8</td>
<td>-0,6</td>
</tr>
<tr>
<td>janúar '05</td>
<td>108,8</td>
<td>-0,6</td>
</tr>
<tr>
<td>janúar '06</td>
<td>108,8</td>
<td>-0,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. Verðlag á vör- og þjónustuviðskiptum við útlendingu eru á þflustu gengi.
### VII Fjármálamarkaðir

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nýjasta tímabil</th>
<th>Nýjasta gildi</th>
<th>Gildi fyrir ári</th>
<th>Breylting í % frá</th>
<th>Frá ársbyrjun</th>
<th>Medal. frá f. ári (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>janúar '06</td>
<td>1.730,5</td>
<td>1.144,3</td>
<td>3,1</td>
<td>51,2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>janúar '06</td>
<td>411,0</td>
<td>274,7</td>
<td>2,9</td>
<td>49,6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>janúar '06</td>
<td>1,3</td>
<td>1,4</td>
<td>-13,7</td>
<td>-5,9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>september '05</td>
<td>3.234,8</td>
<td>2.580,2</td>
<td>4,2</td>
<td>25,4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>janúar '06</td>
<td>1.730,5</td>
<td>1.144,3</td>
<td>3,1</td>
<td>51,2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>janúar '06</td>
<td>411,0</td>
<td>274,7</td>
<td>2,9</td>
<td>49,6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>janúar '06</td>
<td>1,3</td>
<td>1,4</td>
<td>-13,7</td>
<td>-5,9</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### VI Eignamarkaðir

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nýjasta tímabil</th>
<th>Nýjasta gildi</th>
<th>Gildi fyrir ári</th>
<th>Breylting í % frá</th>
<th>Frá ársbyrjun</th>
<th>Medal. frá f. ári (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>janúar '06</td>
<td>1.657,0</td>
<td>1.175</td>
<td>-1,5</td>
<td>42,6</td>
<td>1.410 20,0</td>
</tr>
<tr>
<td>febrúar '06</td>
<td>1.675</td>
<td>1.175</td>
<td>-1,5</td>
<td>42,6</td>
<td>1.410 20,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### V Opinber fjármál

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nýjasta tímabil</th>
<th>Nýjasta gildi</th>
<th>Gildi fyrir ári</th>
<th>Breylting í % frá</th>
<th>Frá ársbyrjun</th>
<th>Medal. frá f. ári (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>janúar '06</td>
<td>4.436</td>
<td>3.452</td>
<td>2,5</td>
<td>49,6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>janúar '06</td>
<td>1.4</td>
<td>2,5</td>
<td>-1,1</td>
<td>-4,2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>janúar '06</td>
<td>286,7</td>
<td>232,1</td>
<td>0,0</td>
<td>23,5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>janúar '06</td>
<td>198,4</td>
<td>165,7</td>
<td>0,0</td>
<td>19,8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>febrúar '06</td>
<td>1.675</td>
<td>1.175</td>
<td>-1,5</td>
<td>42,6</td>
<td>1.410 20,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### IV Vinnumarkaður og tekjur

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nýjasta tímabil</th>
<th>Nýjasta gildi</th>
<th>Gildi fyrir ári</th>
<th>Breylting í % frá</th>
<th>Frá ársbyrjun</th>
<th>Medal. frá f. ári (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>janúar '06</td>
<td>4.436</td>
<td>3.452</td>
<td>2,5</td>
<td>49,6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>janúar '06</td>
<td>1.4</td>
<td>2,5</td>
<td>-1,1</td>
<td>-4,2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>janúar '06</td>
<td>286,7</td>
<td>232,1</td>
<td>0,0</td>
<td>23,5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>janúar '06</td>
<td>198,4</td>
<td>165,7</td>
<td>0,0</td>
<td>19,8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>febrúar '06</td>
<td>1.675</td>
<td>1.175</td>
<td>-1,5</td>
<td>42,6</td>
<td>1.410 20,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
I Verðlagsþróun og verðbólguvæntingar

12 mánaða breyting (%)

Verðbólga

Verðlagsemurkýrnslur Sl.

Verðlagsþróun: vörur

Verðlagsþróun: húsnæði og þjónusta

Verðlagsemurkýrnslur Sl.

Verðbólguvæntingar

Verðbólguvæntingar í lok mánadur mái 2002 - janúar 2006

Verðbólguvæntingar skv. könnunum.

Verðbólguvæntingar: almennings þjónusta

Verðbólguvæntingar: almennings þjónusta

Verðbólguvæntingar: almennings þjónusta

Verðbólguvæntingar: almennings þjónusta
II Framleiðsla og eftirspurn

II-1 Ársfjórðungslegur hagvöxtur og þjóðarútgjöld

II-2 Ársfjórðungsleg einkaneysla og fjármunamyndun

II-3 Framlag til hagvaxtar

II-4 Ársfjórðungsleg utanríkisviðskipti

II-5 Velta samkvæmt virðisaukaskattskýrslum

II-6 Velta samkvæmt virðisaukaskattskýrslum: nokkrir undirflokkar

II-7 Dagvöruvelta

II-8 Greiðslukortavelta
II Framleiðsla og eftirspurn

II-9

Velta og afkoma skrádra atvinnufyrirtækja

Hlutfall af veltu

III Utanríkisviðskipti og ytri skilyrði

III-1

Ársfjórðungslegur viðskiptajöfnudur

% af VLF % af útflutning

II-10

Sementssala og innflutningur og nýskráning bifreiða

III-3

Vöruinnflutningur og -útflutningur

Hreyfanleg 12 mánaða breyting á föstu gengi

III-11

Samningsverð í útboðum

og hlutfall samningsverðs og kostnaðaráætlana

Utboð Framvæmdasýslu níkuins, Vegagerðarins og
Ínna kaupastofnunar Reykjavíkur

III-12

Væntingavísitólur IMG Gallup

III-4

Vörusiðskiptajöfnuður sem hlutfall af vöruútflutningi

Hreyfanlegt 12 mánaða hlutfall
III Utanríkisviðskipti og ytri skilyrði

III-5
Vöruflütningar eftir vöruflokum
3 mánaða medaltal mánaðarlegs útflutningsverðmætis, á föstu gengi

Janúar 2000=100

III-6
Árstíðarleiðréttur vöruinflutningar
3 mánaða hreyfanlegt meðaltal, á föstu verði og gengi

III-7
Vóruviðskipti janúar-desember 2003-2005
%-% br. milli ára

Verð
Magn

III-8
Pjónustujöfnubur
A fástu gungi, %-breyting frá sama fjórðungi árið áður aður

III-9
Undirþættir viðskiptajafnaðar
Rekstrarframlög talin með þáttatekjum

III-10
Mánaðarlegar aflatölur

III-11
Magn afla
Útfl.verðmæt síjavarafurða

III-12
Verð á síjavarafurðum (í erl. gjaldmiðli) og ál

Januar - desember 2003-2005
III Utanríkisviðskipti og ytri skilyrði

IV Vinnumarkaður og tekjur
IV Vinnumarkaður og tekjur

IV-5
Breytingar á meðalvinnutíma, fjölda við vinnu og heildarvinnustundafjölda

IV-6
Atvinnuleysi og -þátttaka skv. könnun Hagstofu

IV-7
Launavísitala og kaupmáttur launa

IV-8
Launabreytingar á almennum vinnumarkaði og hjá opinberum starfsmönnum og bankamönnum

V Opinber fjármál

V-1
Tekjaafangur og hreinn lánsfjárafangur ríkissjóðs

V-2
Tekjur og gjöld ríkissjóðs

V-3
Tekjur ríkissjóðs án eignasölú og gjöld án växta

V-4
Próün skatttekna ríkissjóðs
VI Eignamarkaðir

V-1 Hlutafjármarkaður: Mánaðarleg velta og dagleg verð-próun (till 17. febrúar 2006)

V-2 Fasteignaverð: Ibúðaverð á höfuðborgarsvæði

Fermetraverð íbúðarhúsnæðis, 3 mánn. medaltal

V-3 Raunverð atvinnumúsnaðis á höfuðborgarsvæðinu

V-4 Verð veiðiheimilda í þorski

Nýast 21. febrúar 2006
VII Fjármálamarkaðir

VII-1  Útlánaaukning lýsakerfisins

VII-2  Skuldir heimila við helstu lýsakerfisnar

VII-3  M3 og innlend útlána

VII-4  Raungildi M3 og innlendra útlána

VII-5  Grunnfé og endurhverf viðskipti við Seðlabankans

VII-6  Stýrivextir SÍ og vextir á peningamarkaði

VII-7  Raunstýrivextir og vaxtamunur við útlönd

VII-8  Ávöxtunarkrafa överðtryggðra skuldabréfa
VIII  Alþjóðleg efnahagsmál

VIII-1  Verðlagsþróun
M.v. neysluverðsvísitölu

VIII-2  Atvinnuleysisþróun
Árstíðarleiðrétt

VIII-3  Íðnaðarframleiðsla
Árstíðarleiðréttar magnvísitölur

VIII-4  Hagvöxtur
Magnbreyting vergrar landsframleiðslu

VIII-5  Vöxtur breiðs peningamagns (M3)

VIII-6  Útlánavöxtur innlánsstofnana

VIII-7  Hlutarbreýfaður

VIII-8  Stýrivextir seðlabanka

New: 17. febrúar, 2006
Skýringar við myndir í Hagvísum Seðlabanka Íslands

I-1. Verðbólga (VNV og kjarnavísitöllur)
Heimild: Hagstofa Íslands. Sýndar eru 12 mánaða %-breytingar visitðölu neysluverðs (VNV) og kjarnavísitalna 1 og 2. Kjarna-
visitðöllumar eru byggðar á same grunni og VNV en hin fyrrri undanskilur verð búvöru, grænmetis, ávaxta og bensíns og hin
síðari til viðbótar verð opinberrar þjónustu. Einnig er synt verðbólguðmarkmið Seðlabanka Íslands sem tekið var upp í mars

I-2. Verðlagsþróun: vörur
Heimild: Hagstofa Íslands. Sýndar eru 12 mánaða %-breytingar visitðölu neysluverðs og tveggja undirlíða hennar; innlendra
vara án búvöru og grænmetis og innfluttra vara án áfengis og tóbaks.

I-3. Verðlagsþróun: húsnæði og þjónusta
Heimild: Hagstofa Íslands. Sýndar eru 12 mánaða %-breytingar visitðölu neysluverðs og þriggja undirlíða hennar; húsnæðis,
opinberrar þjónustu og annarrar þjónustu.

I-4. Verðlagsþróun: matvara, dagvara og bensín
Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands. Sýndar eru 12 mánaða %-breytingar í verðvísitölu þriggja undirflokka visit-
dölu neysluverðs; matvöru, dagvöru og bensíns.

I-5. Verð innfluttrar vörur í visitðölu neysluverðs og vöruskiptavegin innflutningsgengisvisitala
Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands. Verð á innflutsum vörum án áfengis og tóbaksverðs í visitðölu neysluverðs. Visitala
með meðalhlut timabilinsins sem myndin sýnir sem grunnvöru. Vöruskiptavegin innflutningsgengisvisitala, medalhlut mánaðar, mars
1997 = 100.

I-6. Undirlíðir verðbólgu
Heimild: Hagstofa Íslands. Sýnd eru áhrif breytinga í nokkrum helstu undirflokkum visitðölu neysluverðs á sl. 1, 3, 6 og 12
mánuðum. Flokkarnir eru fimm: innlendar vörur án búvöru og grænmetis, innfluttar vörur án áfengis og tóbaks, húsnæði,
opinberrar þjónustu og þjónusta á almennum markaðum.

I-7. Verðbólga á Íslandi og í viðskiptalöndunum
Heimildir: Eurostat, Hagstofa Íslands. Verðbólga á Íslandi og á EES-svæðinu miðað við 12 mánaða breytingu samræmdar
visitðölu neysluverðs (HICP). Verðbólga í viðskiptalöndunum er miðað við 12 mánaða breytingu visitðölu neysluverðs í Bandar-
rikjunum, Japan og Sviss en 12 mánaða breytingu í samræmdar visitðölu neysluverðs í öðrum viðskiptalöndum.

I-8. Verðbólguveintingar
Heimildir: Seðlabanki Íslands, Mælkvarðar á verðbólguveintingum eru annars vegar verðbólguveintingar almennings og fyrir-
rækja og hins vegar verðbólguveintingur er skv. könnun sem IMG Gallup gerir fyrir Seðlabankann. Á árunum 2000-2002 sá IBM (áður PriceWaterHouseCoopers) um kannanirnar á verðbólguveintingum almennings. Spurt er hver verðbólguveintingar verða næstu tólf mánuðu. Verðbólguveintingar er miðað við 12 mánaða breytingu visitðölu neysluverðs í öðrum viðskiptalöndum

II-1. Ársfjórðungslegur hagvöxtur og þjóðarútgjöld
Heimild: Hagstofa Íslands. Magnbreyting vergrar landsframleiðslu og þjóðarútgið þjóðarútgjöld frá sama fjórðungi á fyrra ári. Í septem-

II-2. Ársfjórðungsleg einkaneysla og fjárfesting
Heimild: Hagstofa Íslands. Magnbreyting einkaneysla, samneysla og fjármunamyndunar frá sama fjórðungi á fyrra ári. Í septem-

II-3. Framlag til hagvaxtar
Heimild: Hagstofa Íslands. Magnbreyting vergrar landsframleiðslu og fjármunamyndunar frá sama fjórðungi á fyrra ári og hlutdeild undirþátta í
hagvaxti. Í september 2005 var tekin upp árleg keðjutenging við útreikning magnbreytinga og tölu aftur til ársins 1997 endurreiknaðar á þann hátt.

II-4. Ársfjórðungsleg utanríkisviðskipti
Heimild: Hagstofa Íslands. Magnbreyting útflutnings og innflutnings frá sama fjórðungi á fyrra ári. Í september 2005 var tekin
upp árleg keðjutenging við útreikning magnbreytinga og tölu aftur til ársins 1997 endurreiknaðar á þann hátt.

II-5. Velta samkvæmt virðisaukaskýrslum
Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands. Sýndar eru tölu um heildarvæltu og veltu innanlandsgreina. Tölu eru raun-
virtar með visitðölu neysluverðs, visitðölu neysluverðs án húsnæðis eða visitðölu neysluverðs án bensíns og húsnæðis, eftir því
sem við á, og árstíðarleiðréttar.
II-6. Velta samkvæmt virðisaukaskýrslum: nokkrir undirflokkur

Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands. Sýndar eru tölur um þrjá undirflokkur; byggingarstarfsemi, smásöluleuslon og þjónustugreinir. Tölur eru raunvîrta með því sem við að, ekki áristóðarleidrétta.

Mynd II-7. Dagvöruvelta


II-8. Greiðslukortavelta


II-9. Velta og afkoma skráðra atvinnufyrirtækja

Heimild: Seðlabanki Íslands. Velta og afkoma skráðra atvinnufyrirtækja er reiknuð af þríðja mánaða meðaltal veltu og þannig breyting fyrir heildarvöruútflutningsverði.

II-10. Sementssala og innflutningur og nýskráning bifreiða


II-11. Samningsverð í útboðum og hlutfall samningsverðs og kostnaðaráætlana


II-12. Véðingavísitölur IMG Gallup

Heimild: IMG Gallup. Véðingavísitölur IMG Gallup ásamt vísitölum um þrjá undirflokkur; smásöluleuverði og þjónustugreinir. Tölur eru raunvîrt með því sem við að, ekki árstíðarleiðrétt.

III-1. Ársfjórðungslegur viðskiptajöfnuður

Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands. Viðskiptajöfnuður sýndar sem hlutfall af (i) vergri landsframleiðslu og (ii) útflutningsverði og þjónustu.

III-2. Vöruskiptajöfnuður sem hlutfall af vöruútflutningi


III-3. Vöruinnflutningur og vöruútflutningur


III-4. Vöruútflutningur

Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands. Verðmæti vöruútflutningsverðs, reiknað á þrjá mánaða meðaltal veltu og þjónustu.

III-5. Vöruútflutningur eftir vöruflokkum

Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands. Sýnt er 3 mánaða hlutfall veltu og þjónustu.

III-6. Árstíðarleiðréttur vöruinnflutningur

Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands. Hreyfanlegt 3 mánaða meðaltal vöruinnflutningsverðs er áristóðarleidrétta.

III-7. Verð- og magnþróun í vöruviðskiptum


18
III-8. Þjónustujöfnuður
Heimild: Seðlabanki Íslands. Sýnd er breyting verðmætis útfluttar og innfluttar þjónustu frá sama fjórðungi fyrra árs, reiknað á fóstu gengi.

III-9. Undirþætti viðskiptaþjáfnæðar

III-10. Mánaðarlegar aflaðtolur
Heimild: Fiskistofa. Mánaðarlegt aflamagn (i tonnum) botnfrósk og uppsjávarfrósk.

III-11. Afli og útflutningsverðmæti sjávarafurða

III-12. Verð á sjávarafurðum og álí

III-13. Olíu- og bensínverð

III-14. Hárvöruverð á heimsmarkaði

III-15. Ársfjörðungslega raungengi
Heimild: Seðlabanki Íslands. Ársfjörðungslegar tölur. Raungengi miðað við hlutfallslega neysluverð annars vegar og hlutfallslega laun hins vegar. Vegna endumats á erlendan launakostnaði hefur verðað breyting á skráuðu raungengi miðað við hlutfallslegana launakostnaði frá síðustu birtingu Hágvisa.

IV-1. Atvinnuleysi

IV-2. Störf í boði hjá vinnumálastofnum

IV-3. Veitt atvinnuleyfi

IV-4. Fjöldi starfandi

IV-5. Breytingar á meðalvinnutíma, fjölda við vinnu og heildarvinnustundafjölda

IV-6. Atvinnuleysi og atvinnulífattakar skv. könnun Hagstofu
IV-7. Launavisíta og kaupmáttur launa

IV-8. Laun á almennum markaði og hjá opinberum stærðsmönnum og bankamönnum

V-1. Tekjuafgangur og heimin lánstjárfaafgangur rikissjóðs

V-2. Tekjur og gjöld rikissjóðs

V-3. Tekjur rikissjóðs án eignasölü og gjöld án vaxta

V-4. Þróun skatttekna rikissjóðs

V-5. Þróun ríkisútgjalda, helstu málaflökkur
Heimild: Mánaraf lítilt Fjarðsýslu rikisins í úrvinnslu Seðlabanka Islands. Þróur málaflökkur; tegundaflokkur ríkisútgjalda, almenn mála, atvinnumál og félagsmál. 12 mánaða raunbreiting milli fjögurra mánaða hreyfanlegra medaltala. Raunvírðing miðað við visitölu neysluverðs. Õkkur var hægt að leiðrétta aftur í tíman fyrir bókhaldsbreitingum á õrnum myndum í V kafla.

V-6. Þróun ríkisútgjalda, megintegundur
Heimild: Mánaraf lítilt Fjarðsýslu rikisins í úrvinnslu Seðlabanka Islands. Þróur megintegundir; tegundaflokkur ríkisútgjalda, almenn mál, atvinnumál og félagsmál. 12 mánaða raunbreiting milli fjögurra mánaða hreyfanlegra medaltala. Raunvírðing miðað við visitölu neysluverðs. Rekstrargjöld og tilfærslur leiðrétta aftur í tíman fyrir bókhaldsbreitingum og tímasetningu aðalútgreiðslu vaxta og -barnabót.

VI-1. Hlutafjármarkaður: Mánadareg veleta og dagleg verðafraður
Heimild: Kaupöll Islands. Sýnd er mánaðarleg heildarvelta skráðra hlutabréfa (á þingi og utan þings, Tilboðsmarkaður medaltala) og dagleg gildi úrvalsvísitölu og þingvísitölu aðallista. Nýjasta talan um veleta er veleta yfirstandandi mánaðar til og með fóstudegi fyrir útgarðu Hagvísa.

VI-2. Fasteignaverð á höfuðborgarsvæði
Heimildir: Fasteignamats ríkisins og Hagstoфа Islands. Sýnd er meðalverð hvers mánaðar á aflahlutdeild (varanlegur kvóti) og aflaðmarki (leigukvóti eða skammtímakvóti) í þorski.

VI-3. Raunverð atvinnuhúsnæðis á höfuðborgarsvæði

VI-4. Verð urðinverði í þorski
Heimildir: LiÍl og Kvétabning. Sýnd er meðalverð hvers mánaðar af aflahlutdeild (varanlegur kvóti) og aflamarki (leigukvóti eða skammtímakvóti) í þorski.

VII-1. Útlánaaukning lánakerfisins
Heimild: Seðlabanki Islands. Breyting frá sama ársfjördungi síðasta árs. Útlán til heimila, fyrrirtækja og útlán alls.
VII-2. Skuldir heimilanna við helstu lánastofnanir
Heimild: Seðlabanki Íslands. Skuldir einstaklinga í lok hvers mánaðar við innlánsstofnanir, við lifeyrissjóði og fjárferingar-
lánasjóði samanlagt, og við allar framangreindar stofnanir samanlagt. Einnig er sínd raunbreiting samanlagðra skuldanna frá
sama tíma á fyrra ári, raunvört er með visstölu neysluverðs.

VII-3. M3 og innlend útlán innlánsstofnana
Heimild: Seðlabanki Íslands. 12 mánaða %-breytingar á mánaðarlokatólum. Útlánabrúin er einnig sínd leiðrétts fyrir áætl-
uðum áhrifum verðlags- og gengisbreytinga á stofn verðtryggða og gengistryggða lána. Við útreikning á breytingum milli
átværið fyrir innkomu Kaupþings banka og Giltnis í rekninga innlánsstofnanir með því að bæta útlúnum þeirra við útlán
innlánsstofnanir á fyrra tímið. Einnig er sínt raunágildi útlúna, reiknað miðað við visstölu neysluverðs.

VII-4. Raungildi M3 og innlenda útlúna innlánsstofnana
Heimild: Seðlabanki Íslands. Ut- og peningamagn (M3) í lok hvers mánaðar er fært til fasts verðs með visstölu neysluverðs.
Peningamagn er árstíðarleiðrétts. Janúar 2001=100.

VII-5. Skuldir heimilanna við helstu lánastofnanir
Heimild: Seðlabanki Íslands. Skuldir heimilanna við helstu lánastofnanir, við lifeyrissjóði og fjárferingar-
lánasjóði samanlagt, og við allar framangreindar stofnanir samanlagt. Einnig er sínd raunbreiting samanlagðra skuldanna frá
sama tíma á fyrra ári, raunvört er með visstölu neysluverðs.

VII-6. Styrirvektir Seðlabanka Islands og vextir á peningamarkaði
Heimild: Seðlabanki Íslands. Vikulegar tölur um avöxtun í endurhverfum verðbréfasamningum Seðlabankans við lánastofnanir
og avöxtun á peningamarkaði á skuldubindið til eins dags og þriggja mánaða.

VII-7. Raunstyrirvektir og vaxtmunur við útlönd
Heimild: Seðlabanki Islands. Vaxtmunur við útlönd miðað við ríkisvíxla er munur þriggja mánaða ríkisvíxlavæxta á Íslandi og
i viðskiptalöndum. Vaxtmunur við útlönd miðað við millibankavæxti er munur þriggja mánaða millibankavæxta á Íslandi og
i viðskiptalöndum. Raunstyrirvektir eru reiknaðir sem vextir á útlöndum verðbólguálagi ríkisbréfa til 2 ára (röð endar á mars 2005) og
ríkisvíxlavæxta á Íslandi og í viðskiptalöndum. Einnig er sýnt raungildi útlóna, reiknað miðað við visstölu neysluverðs.

VII-8. Ávöxtunarkræfa óverðtryggða skuldabréfa
Heimild: Seðlabanki Islands. Ávöxtun ríkisbréfa miðað við hagstæðasta kauptilboð í flokkanna RIKB 07 0209, RIKB 13 0517
og RIKB 10 0317. Daglegar tölur.

VII-9. Tímaróf óverðtryggða vaxta
Heimild: Seðlabanki Islands. Rásýndin vinstra megin sýnir REIBOR-vexti á lánum til mislangs tíma. Myndin hægra megin sýnir
vexti í kauptilboðum á ríkisvíxlanum og ríkisvíxlavæxta.

VII-10. Ávöxtunarkræfa verðtryggða langtímavaxta
Heimild: Seðlabanki Islands. Ávöxtunarkræfa verðtryggða langtímavaxta á kauptilboðum á ríkisvíxlavæxta á Íslandi og
i viðskiptalöndum. Ávöxtunarkræfa verðtryggða langtímavaxta er vaxtumur við útlönd miðað við millibankavæxti er munur þriggja mánaða millibankavæxta á Íslandi og
i viðskiptalöndum. Rásýndin er reiknaðir sem vextir á endurhverfsverðbólguálagi RIKB 07 0209 í lánabæki.

VII-11. Ávöxtunarkræfa óverðtryggða vaxta
Heimild: Seðlabanki Islands. Ávöxtunarkræfa verðtryggða langtímavaxta á kauptilboðum á ríkisvíxlavæxta á Íslandi og
i viðskiptalöndum. Einnig er sýnt raungildi útlóna, reiknað miðað við visstölu neysluverðs.

VII-12. Raunstyrirvektir og vaxtmunur við útlönd
Heimild: Seðlabanki Islands. Vaxtmunur við útlönd miðað við ríkisvíxla er munur þriggja mánaða ríkisvíxlavæxta á Íslandi og
i viðskiptalöndum. Vaxtmunur við útlönd miðað við millibankavæxti er munur þriggja mánaða millibankavæxta á Íslandi og
i viðskiptalöndum. Raunstyrirvektir eru reiknaðir sem vextir á endurhverfsverðbólguálagi RIKB 07 0209.

VII-13. Raunstyrirvektir og vaxtmunur við útlönd
Heimild: Seðlabanki Islands. Raunstyrirvektir og vaxtmunur við útlönd miðað við ríkisvíxla er reiknað í vextumur við útlönd
miðað við millibankavæxti er munur þriggja mánaða millibankavæxta á Íslandi og
i viðskiptalöndum. Raunstyrirvektir eru reiknaðir sem vextir á endurhverfsverðbólguálagi RIKB 07 0209.

VII-14. Raunstyrirvektir og vaxtmunur við útlönd
Heimild: Seðlabanki Islands. Raunstyrirvektir og vaxtmunur við útlönd miðað við ríkisvíxla er reiknað í vextumur við útlönd
miðað við millibankavæxti er munur þriggja mánaða millibankavæxta á Íslandi og
i viðskiptalöndum. Raunstyrirvektir eru reiknaðir sem vextir á endurhverfsverðbólguálagi RIKB 07 0209.
VII-16. Nafngengi og raungengi krónu

VIII-1. Verðlagsþróun erlendis

VIII-2. Atvinnuleiksþróun erlendis

VIII-3. Iðnaðarframleiðsla erlendis

VIII-4. Hagvöxtur erlendis

VIII-5. Vöxtur breiðs peningamagns erlendis

VIII-6. Útlánvöxtur innlánstofnana erlendis
Heimild: EcoWin. Daglegar tölur. Útlánán er markaðsverðbreytingi. Tölur fyrir Bretland eru aðeins útlán til einkageira.

VIII-7. Hlutabréfaverð erlendis

VIII-8. Stýrivextir seðlabanka erlendis
Heimild: EcoWin. Daglegar tölur um stýrivexti Seðlabanka í Bandaríkjunum, á evrusvæðinu og í Bretlandi.

VIII-9. Vextir á peningamarkaði erlendis
Heimildir: EcoWin, OECD. Vextir á peningamarkaði til þriggja mánaða í Bandaríkjunum, á evrusvæðinu og í Bretlandi.

VIII-10. Vextir 10 ára ríkisskuladreifa erlendis

VIII-11. Gengi evru gagnvart jeni, Bandaríkjadal og bresku pundi

VIII-12. Hagvaxtarspár fyrir evrusvæði, Bretland og Þýskaland

VIII-13. Hagvaxtarspár fyrir Bandaríkin og Japan

VIII-14. Leiðandi hagvístar (Leading Indicators) OECD
Heimildir: EcoWin, OECD. Ársfjórðungslegar tölur. Leiðandi hagvístar OECD eru samsettir og byggjast á breiðu safni annarra hagvísa.

VIII-15. Væntingavísitölur á evrusvæðinu og í Bandaríkjunum