Moneta (novac)  
1.    Zašto se izučava novac?  
2.    Koja je temeljna funkcija novca?  
3.    Budućnost novca  
  
- novac nije izum nego rezultat dugog iskustva  
  
  
Dimenzija novca može biti:  
1.    ekonomska (mi izučavamo)  
2.    pravna  
3.    društvena  
4.    kulturna  
  
1. Nemonetarna ekonomija  
- razdoblje u kojem se novac ne koristi (bez uporabe novca), nema viška dobara, ekonomske aktivnosti ljudi svode se na osiguranje njihovih temeljnih životnih potreba  
- razvojem zajednice dolazi do POVREMENE pojave viškova dobara te se javlja aktivnost zamjene takvih dobara  
- ovo razdoblje je duže od monetarne ekonomije  
- koristila su se razlčita dobra krčeći put novcu  
- dijeli se na:  
    1. Neposrednu razmjenu  
        - slučajni oblik vrijednosti (na nekom području se neko dobro  
           više traži)  
        - razvijeni oblik vrijednosti (verižna ili lančana razmjena)  
    2. Trampa (bartel) – problemi s kojima se susreče trampa:  
        - troškovi čekanja – vrijeme želje i razmjene  
        - transakcijski troškovi – troškovi zamjene 1 dobra za drugo  
        - problemi obračuna  
        - mora postojati dvostruka podudaranost želja  
  
  
Predmet razmjene  
- su:  
    1. upotrebna vrijednost (realna ili stvarna vrijednost) – može se  
        konzumirati  
    2. prometna vrijednost (u činjenici da ga drugi prihvaćaju ima  
        prometnu vrijednost) – ne razmjenjujemo dobro radi konzumiranja  
        nego zato jer ćemo ga lakše razmijeniti za ono što želimo (verižna  
        razmjena)  
  
  
POJAVA OPĆEG EKVIVALENTA  
  
1.1. Tradicionalni  (primitivni novac)  
- još uvije nemonetarna ekonomija  
- tradicionalni novac se javlja u 2 oblika:  
    1. Naturalni novac (prirodnine)  
        - plodovi iz prirode (žitarice, kakao, čaj)  
        - životinje  
        - koža, krzno  
        - školjke (ima malu uporabnu vrijednost)  
        - kemijski spojevi (sol, minerali)  
        - kamen (postojanost vrijednosti, standardiziranost, vrlo rijedak)  
    2. Razni artefakti (dobra – ljudskom rukom izrađeni predmeti)  
        - alati (odbojci, strugači, sjekire, noževi)  
        - nakit (2 maile su u Africi vrijedile kao 1 rob)  
        - oružje (sjekire, strelice, vrhovi, koplja)  
        - kovine/slitine (pogače, šipke, ploće, kapljice)  
1.2. Simbolički novac  
- simbolički novac je rezultat:  
    - potreba prometa  
    - trgovine  
    - prenošenja  
    - obračuna  
- simbolički novac predstavlja viši stupanj u razvoju novčarstva  
- dolazi do zamjene tradicionalnog (primitivnog) novca njegovim simbolom  
- dolazi do razdvajanja realne i nominalne vrijednosti  
  
1.3. Penzatorski novac  
-  lat. pensa=vaga  
- vagao se prije plaćanja  
- ne može se spoznati finoća materijala (novca)  
- izrađen od kovina i/ili slitina kao novčane materije  
- je rezultat afirmacije kovina i/ili slitina kao novčane materije → razvojna funkcija novca  
- osobine kovina, posebice plemenitih su:  
    1. trajnost  
    2. djeljivost  
    3. homogenost (kompaktne i podesne za izradu)  
    4. vrijednost  
    5. prenosivost  
- kovine koje se koriste kao novčani materijal su:  
    1. zlato  
    2. srebro        najstarije kovine koje su korištene kao novac  
    3. platina  
    4. paladij  
- benzatorski novac je novac koji se vagao, a izrađen je od kovina  
- bakrene sjekire 3000 g.pr.n.e – Vučedolska kultura  
- zlatne i srebrne šipke (ingoti) – Keltska kultura  
  
1.4. Numeratorski novac  
- je novac koji se broji, na sebi ima oznaku novčane jedinice  
- javlja se pojavom:  
– viška vrijednosti  
- privatnog vlasništva  
- podjela rada i specijalizacija:     1. u proizvodima  
                            2. u pojedinoj operaciji  
- najstariji novac numeratskog tipa kuje se u Grčkoj državi Lidiji (kralj Giges 687 g.pr.n.e. – ELEKTRON → prirodna slitina zlata i srebra ima 1/5 zlata i 4/5 srebra.Takav novac je bio jednostavno kovan), imao je utiskan (otkovan) simbol  
  
Pravo kovanja novca (lat. IUS CUNENDI)  
- razlikujemo 2 prava kovanja novca:  
    1. Regalno pravo (potpisuje ga kralj)  
    2. Prenosivo pravo  
  
Prenosivo pravo:  
    a) u prošlosti imali su:     - gradovi  
                    - crkveni velikodostojnici  
                    - velikodostojnici  
    b) u sadašnjosti:  
- to pravo pripada monetarnim vlastima  
- kod nas Hrvatski novčarski zavod koristi to pravo (HNB je glavna) te izdaje kovani novac (tiskaru papirnog novca nemamo, kupujemo ga)  
  
  
Poništavanje novca  
- provodi se iz više razloga, npr. novac više nije za uporabu jer se u prometu izlizao ili ostrugao (slučajno ili namjerno), tj. težina novca se smanjila te se on povlači iz uporabe i izdaje novi  
  
- PLATINIRANJE NOVCA  
- KONTRAMARKIRANJE NOVCA  
- VAĐENJE SREDINE NOVCA  
  
Institut Renovatio monetarum  
- kako se novac usljed uporabe izlizao korisnici su shvatili da mogu profitirati od materijala novca na način da su grecali tj. skidali zlatni rub novca  
- izlizivanjem novca vladari su iskoristili da se taj novac koji je izgubio svoju materijalnu i uporabnu vrijednost zamijeni za novi i to svake godine. Za 4 stara novčića dobili su 3 nova, te su na taj način oporezivali vlasnika tog novca.  
- institut Renovatio monetarum (lat. → značajan izvor prihoda za izdavatelja novca – emisijska dobit). Znači obnova novca ili zamjena novca, što je postao značajan izvor prihoda za izdavatelja novca, a danas se to naziva emisijska dobit.  
  
Platiniranje  
- je presvlačenje novca bilo kakvom kovinom  
- danas su to kovanice s namjenom da se uštedi (10 lipa) i presvučeni su npr. bakrom (centi)  
- veliki broj država ima sve mani broj kvalitetnog novca radi ekonomiziranja  
- (u Rimu posrebrenje – SUBERATI – presvlačenja novca drugom   kovinom)  
- presvlačenje novca plemenitim kovinama (danas ne moraju biti   nužno plemenite)  
- danas se provodi zbog uštede na materijalu i ostvarivanja emisijske  dobiti  
  
Kontramarkiranje  
- postoji kada se na postojeći novac stavlja žig te taj novac postaje od nonoga tko je stavio taj žig → prisvajanje novca  
- taj žig stavlja se na lik vladara  
- riječ je o punovrijednom novcu  
- prisvajanje novca  
- preko postojećeg novca stavljale se vlastite oznake  
- provodile one zemlje koje nisu imale novca za vlastite kovanice  
  
Vađenje sredine novca  
- od kovanice se izvadila sredina te se dobila 2 novčića (također u       zemljama koje nisu imale dovoljno plem. metala za kovanje)  
- npr. u Australija HOLEY DOLLAR  
              DUMP  
-  GRESHAMOV ZAKON → loš novac potiskuje dobar novac, to vrijedi u uvjetima bimetalizma (u vrijeme kada se novac kovao od plemenitih metala te je vrij. (tečaj) nekog tog metala padao, novac izrađen od te kovine se trošio, rješavali su ga se)  
  
  
Krivotvorine i falsificiranje novca  
- moguće je od strane:  
    1. izdavatelja  
    2. korisnika  
- razlika između krivotvorine i falsifikata je ta što falsifikat izmjenjuje neki dio npr. dodavanjem nastane novčanica od 10$, a krivotvorenje kada napravimo novčanicu nekakvim postupkom  
- izdavatelji se također bave ovim poslovima  
- u povijesti su se time bavili:  
    - Napoleon sa Rusijom  
    - Hitlerova Njemačka Englesku skoro bacila na koljena  
- danas se falsificira i kovinski i gotovi novac  
  
Obrezivanje novca  
- predstavlja otuđenje ruba tj. obrezivanje ruba i otuđenje novčane materije)  
- danas na rubu novca imamo resice, udubljenja te se vrlo lako može vidjeti da li je došlo do otuđenja materije  
- kod obrezivanja novca vrlo je bitna:  
    1. uloga ruba novca i način njegova uređenja  
    2. prometna težina novca  
  
  
  
ZAKON O NOVCU  
Porijeklo naziva novčanih jedinica  
- Mjerna jedinica  
    - najčešći nazivi su oni koji su vezani za težinsku mjer.jedinicu  
npr. GRAIN – engl.=zrno  
        DRAHMA=pregršt nečega – najduže korišteni naziv NJ  
-    bio naziv i grčke valute do uvođenja EURA  
OBOL = prst  
AS = hrpa nečega  
LITRA = novč.jedinica u Staroj Grčkoj  
- Težinska jedinica  
    npr. PONDUS (lat)   POUND (engl.) = FUNTA  
        MARKA  
        LIBRA = LIRA  
- Prikaz na novcu  
    npr. FLORIN (ljiljan, u Firenci) – FORINTA  
- Ostalo  
DENARIUS (lat. od oznake X – 10 nižih novč.jedinica (sestercija))  
      denar, dinar, dirhem (arap), daler (šved), dolar, talir (češ), tolar (slo)  
DUKAT – zlatni novac (natpis DUCATUS)  
FRANK – natpis FRANCORUM REX (kralj Franaka)  
EURO – kontinent EUROPA  
ŠEKEL – vagati, brojati (u Izraelu)  
  
OSNOVNE NOVČANE JEDINICE – ime određene valute (kod nas KUNA)  
  
NIŽE NOVČANE JEDINICE – obično 100 nižih=1 viša (kod nas LIPA)  
            - u arap. zemlj. 1000 nižih=1 viša  
  
OBLICI (FORME) KOVINSKOG NOVCA  
-    okrugao        - klipe oblik  
-    trokut            - piefort  
-    četvrtasti        - zdjeličasti  
-    višestranični        - brakteat  
  
  
KOVINSKI NOVAC  
  
- može biti izrađen – kovanjem (kovani novac)  
              - lijevanjem  
- kovinski novac dobiva na značenju spoznajom da su kovine ili slitine najpodesnije sredstvo razmjene  
-PREDNOSTI:  
    - kovinski novac odgovara potrebama:  
        - prometa  
        - trgovine  
        - prenošenja  
        - čuvanja  
        - obračuna  
    - obračun se olakšava jednostavno – utvrđivanjem tečaja  
    (TEČAJ – cijena domaćeg novca u odnosu na strani i obratno)  
  
- trovački novac (novac standardne veličine)  
    - nije bitan izdavatelj novca za korištenje  
- novcu slični otkovi – žetoni i sl.  
  
ZAKONSKO UREĐENJE EMISIJE NOVCA  
  
- NOVČANI SUSTAV – skup pravnih propisa i pravila  
- njime se uređuju različita pitanja:  
  
1. VALUTA ili VAŽENJE (lat. valore=vrijediti)  
- sve ono što država utvrdi da na njenom području vrijedi kao novac  
- kroz propisivanje valute država zakonskim propisima određuje kovine iz kojih se izrađuje novac koji cirkulira kao zakonsko sredstvo plaćanja  
2. NOVČANA JEDINICA – ime određene valute  
3. VALUTNO PODRUČJE – na kojem će području cirkulirati novčana jedinica  
4. KOVNIČKA STOPA  
- broj novčanih jedinica koje se kuju iz određene količine čistog zlata ili srebra (iz 1 kg ili UNCE (OZ)) – Danas to vrijedi za prigodni novac  
5. FINOĆA (ČISTOĆA)  
- omjer između plemenite i neplemenitih (ostalih) kovina u određenom novcu  
- REGIRANJE (regura ili slitina) – postupak miješanja 2 ili više kovina  
- način označavanja finoće:  
    a) STANDARDNI (KARATNI) – češće za zlato – 24 karata- čisto zlato  
    b) PROMILNI – češće za srebro  
- provjera finoće novca – samo stručnjaci mogu  
- izračun finoće (preračunavanje)  
6. TEŽINA NOVCA  
- BRUTO – dobiva se vaganjem (plem. + neplem. kovine)  
- NETO – težina plemenite kovine  
7. TOLERANCIJA (REMEDIJ)  
- zakonom dopušteno odstupanje od propisane težine ili finoće (standarda)  
- izražava se u: postotku, primilima, gramima  
8. PROMETNA TEŽINA  
- propisana težina koju kovinski novac mora imati da bi mogao biti u optjecaju  
9. NOVČANI PARITET  
- pokazuje koliko se plemenite kovine nalazi u novčanoj jedinice jedog novčanog sustava prema novčanoj jedinici drugog sustava  
10. RUB NOVCA  
- uređenje  
- debljina – izdignutost novca – jer je taj dio najlakše falsificirati, ali i prepoznati  
  
  
  
  
RECENTNI KOVINSKI NOVAC  
  
- predmet interesa znanosti o novcu (emisija i povlačenje)  
- VRSTE recentnog kovinskog novca:  
    1. optjecajni novac  
    2. prigodni optjecajni novac  
    3. prigodni novac – novčani artefakti  
    4. novac izvan postojećeg novčanog sustava  
  
GOSPODARENJE RECENTNIM KOVINSKIM NOVCEM  
  
- ishodište je monetarne politike  
- kod gospodarenja recentnim kovinskim novcem razlikujemo:  
1. zemlje koje ostvaruju emisijsku dobit  
        - kod izdavanja svakog apoena (SAD od 1982)  
        - u prosjeku za sve apoene (Njemačka, Austrija, Hrvatska)  
    2. zemlje koje ne ostvaruju emisijsku dobit  
  
- čimbenici koji pozitivno utječu na ostvarenje emisijske dobiti su:  
    1. stabilnost tečaja  
    2. kupovna snaga novčane jedinice  
    3 apoenska struktura  
    4. veličina i težina apoena  
    5. novčani materijal  
    6. veličina zemlje (države)  
    7. zahtjevnost gotovinskog platnog prometa  
    8. odnos korisnika prema gotovinskom novcu (psihološki faktori)  
    9. kombinacija prethodnih čimbenika  
  
NOVČANI SUSTAVI  
  
- dva temeljna pristupa uređenja novčanog sustava:  
    1. BIMETALISTIČKI  
    2. MONOMETALISTIČKI  
  
1. BIMETALISTIČKI  
-  prisutne 2 novčane jedinice izrađene od razl. kovina  
- ravnoteža količine kovina i ponude roba  
- Verzije bimetalističkog sustava:  
    1. PARALELNA VALUTA (usporedna)  
        - u prometu cirkuliraju dvije vrste kovinskog novca čiji odnos  
          vrijednosti nije utvrđen zakonom (utvrđuje se na tržištu)  
        - nesigurnost – može se gubiti li dobiti  
    2. DVOJNA VALUTA  
        - zakonom je utvrđen odnos vrijednosti zlatnog i srebrnog  
          novca (1:15,5)  
        - ne rješava u potpunosti probleme nesigurnosti jer su se ljudi  
          htjeli riješiti lošijeg novca, ako je cijena padala (GRESHAMOV  
          ZAKON)  
    3. HROMO VAŽENJE  
        - jedna novčana jedinica je zakonsko sredstvo plaćanja, a uz nju  
          postoji još jedna kao pomoćno sredstvo plaćanja  
        - rješava probleme nesigurnosti  
  
2. MONOMETALISTIČKI  
- srebrna valuta – koristile mnoge zemlje dok mu cijena nije pala  
- zlatna valuta – zlatni novac  
        - državne novčanice su SUROGAT NOVCA (novčana zamjena  
           za zlato koje je u banci – lakše prenošenje)  
           Onoliko je novčanica koliko je zlata  
    - Potpunu zlatnu valutu karakterizira:  
        - apsolutna sloboda kovanja novca  
        - sloboda uvoza i izvoza zlata  
        - potpuna konvertibilnost novca  
    - Ograničenje – nedostatak kovina  
    - KONVERTIBILNOST:  
        - izvorno (u klasičnom smislu) – mogućnost zamjene za zlato  
        - u suvremenom smislu (danas) – u tom smislu ne postoji  
    - Verzije:  
        - ČISTI ZLATNI STANDARD (Gold coin standard)  
            - zlato može reprezentirati novac, ali samo onoliko koliko  
              ima zlata  
        - ZLATNO – POLUŽNI STANDARD (Gold bullion standard)  
            - varijanta konvertibilnosti  
            - ograničava se konvertibilnost – ne može se konvertirati  
              novč.iznos za potpunu količinu zlata, već za polugu koja  
              je vrijedila određeni iznos  
        - ZLATNO –VALUTNI STANDARD (Gold exchange standard)  
            - ne može se konvertirati nac.valuta za zlato, već za neku  
               drugu valutu koja se može mijenjati za zlato (Engl., SAD)  
            - ODREĐIVANJE TEČAJA – uspoređivanle se težine plem.  
              kovina ili kovanicama  
  
  
NOVČANE UNIJE  
  
1. LATINSKA UNIJA (1865.)  
- Belgija, Francuska, Italija, Švicarska, Bugarska, Grčka, Rumunjska, Španjolska, Srbija, Luxemburg, Iran, Finska, Južnoameričke države  
- temeljena na bimetalizmu  
- zajednička novčana jedinica – FRANAK  
  
2. SKANDINAVSKA UNIJA (1875)  
- članice:  Danska, Švedska, Norveška  
- temeljena na monometalizmu zlata  
- zajednička novčana jedinica – KRUNA  
  
3. UNIJA ZAPADNO AFRIČKIH DRŽAVA (1961)  
4. UNIJA ZEMALJA SREDIŠNJE (EKVATORIJALNE) AFRIKE (1966.)  
5. UNIJA IST. KARIPSKIH DRŽAVA (1976.)  
6. ZAJEDNIČKO (BILATERALNO) UREĐENJE (reguliranje) NOVČ. SUSTAVA  
  
7. EUROPSKA MONETARNA UNIJA (EMU)  
  
  
PAPIRNI NOVAC  
  
  
- začetke nalazimo u sustavu kovinskog novca – papirni je bio surogat kovinskog i potpuno konvertibilan  
- pojavio se da zadovolji potrebe povećanje proizvodnje i trgovine, radi olakšavanja prenošenja, trošenja metalnog novca u prometu  
- FINDUCIRANI (fiducijarni) NOVAC (lat. FINDUCIA=povjerenje)  
- FIAT NOVAC  
    - lakše je bilo upotrebljavati bankote od metalnog novca te se ona prihvatila kao sredstvo plaćanja  
    - u početku bankota je pravi surogat novca – koliko metalnog novca, toliko bankota.  
    - Zbog sigurnosti ljudi sve više donose na čuvanje plem. metale i kovinski novac.  
    - DEPOSITUM REGULARE (u početku)  
        - isti polog koji je predan na čuvanje vraća se imateljima  
    - DEPOSITUM IRREGULARE (kasnije)  
        - deponiranje pologa jednake količine, vrste i vrijednosti  
        - građani ostave pologe i ne podižu ih odmah sve – može se  
           plasirati kao kredit pa su bankari puštali u promet količinu  
          bankota preko količine zlatnog novca – bankota više nije  
          potpuni surogat zlatnog novca (osamostaljuje se)  
  
Vrijednosni papiri koji su se koristili:  
-    MJENICA  
-    ČEK (vlastiti)  
- njihovom kombinacijom nastaju BANKOTE SREDIŠNJE BANKE  
   (emisijska/novčana bankota) – izdaju ih banke (dopuštenje države);  
   konvetibilne su za kovine; postaje zakonsko sredstvo plaćanja  
  
Postoje:  
1. BANKOVNI NOVAC KONVERTIBILAN ZA PUNOVRIJEDAN NOVAC (novac realne i nominalne vrijednosti)  
- konvertibilnost u klasičnom smislu  
\* OSOBINE NOVČANICE:  
    a) glasi na okrugle iznose  
    b) nema roka naplate  
    c) glasi na donositelja  
2. NOVAC S PRISILNIM TEČAJEM (PRAVI PAPIRNI NOVAC)  
- u slučaju kada se nije moglo konvertirati bankote za zlato, države su donosile zakonske odredbe o ukidanju konvertibilnosti  
- ukidanjem konvertibilnosti, bankota više nije surogat novca već PRAVI PAPIRNI NOVAC  
- nema problema s proizvodnjom novca – može ga se proizvesti koliko se želi  
- novčanice omogućuju elastičnost novčanoj politici  
  
BUDUĆNOST PAPIRNOG NOVCA  
- mislilo se da će papirni novac nestati (da će biti zamijenjen virtualnim, no novac se stvara sve više)  
  
1. NOTAFILIJA:  
    - optjecajni novac  
    - prihodni optjecajni novac  
    - prigodni novac  
    - specimeni  
2. NOVČANICE IZRAĐENE IZ POLIMERA (plastike)  
  
NOVAC BEZ KUPOVNE SNAGE – u socijalizmu npr. ne može se nešto kupiti ako se nema kupon ili sl.  
  
DEPOZITNI NOVAC  
  
- virtualni svijet, novac nije fizički opredmećen  
- različiti nazivi: skripturalni (potpis), žiralni (žiro rn), knjižni (evidentirao se u knjizi), bankovni, nevidljivi, kreditni, virtualni  
  
ZAČECI BEZGOTOVINSKOG PLAĆANJA  
  
- mjenjači novca (trapezari, argentari)  
- zlatari  
- bankari  
  
OSNOVICU DEPOZITNOG NOVCA ČINI:  
- polog u gotovu  
- kredit (danas najzasupljenije)  
  
  
DEPOZIT – razl. ulozi u banci  
-    daju se kroz naloge za uplate banci od strane depozitara (vlasnika depozita) – u gotovini  
- u depozitnom novcu  
            - postupno dolazi do standardizacije (unificiranja) naloga  
                - INSTRUMENTI → posredovanje u platnom prometu  
  
Zapazilo se da se dio depozita ne koristi (ne podiže) te ga banke plasiraju u vidu KREDITA.  
Time se povećava optjecaj novca (stvarni depozit + odobreni kredit)  
No, mora postojati ravnoteža robnih i novčanih fondova, tj. mora se spriječiti prekomjerna emisija novca.  
U tu svrhu uvedena su ograničenja /REZERVE → obveza da banke dio depozita imaju u obliku gotovine.  
  
OBVEZNA REZERVA  
- ima funkciju ograničenja multiplikacije depozita i ekspanzije kredita  
  
LIKVIDNA REZERVA  
- jamči likvidnost banke  
  ako bi rez. likvidnosti bila 0 – neograničena mult. depozita  
  ako bi rez. likvidnosti bila 1 – nema multiplik. depozita  
  u stvarnosti se reće između 0 i 1  
- najsloženiji dio monetarne politike  
- jako je bitno prepoznavanje situacija – zakašnjele informacije mogu dovesti do neprilagođenih mjera  
  
«ZAJMOVI STVARAJU DEPOZITE» Witliers  
- odobreni krediti banka predstavljaju SEKUNDARNU EMISIJU NOVCA (koju je teže kontrolirati)  
  
- tehnička sredstva za obavljanje plaćanja (bez njih nije moguće korisiti depozitni novac):  
            - nalozi  
            - čekovi  
            - uputnice  
            - virmani  
            - elektronski mediji  
            - magnetni mediji  
  
MONETARNA BAZA (rezervni novac)  
- čine ju:    gotovina  
        suma rezervi depozitnih institucija  
  
OGRANIČENJA U SVEZI MOGUĆNOSTI MULTIPL. DEPOZITA:  
-    rezerve (OR, RL)  
-    stupanj razvitka gospodarstva  
  
  
KREDITNI POTENCIJAL  
-    maksimalni iznos kredita koji neka banka može odobriti, a da pritom ostane likvidna  
  
IZVORI SREDSTAVA  
- temeljni kapital (kod nas 40 mil kn)  
- depoziti  
- međubankovni krediti (središnja b- posl. banka; posl. banka – posl. banka)  
- emisija vrij. papira  
  
POLUGOTOVINSKA PLAĆANJA  
- surogati novca, ček, mjenica, uplatnica...  
ŽIRO CENTRALE  
ZAP/FINA  
  
PREDNOSTI DEPOZITNOG NOVCA:  
1.    omogućuje elastičnos monetarnoj politici (multiplik.depozita)  
2.    jeftin je  
3.    pomoću bezgotovinskog plaćanja državna (monetarna) vlast kontrolira novčane tijekove (kasnije ujedno postiže i fiskalne učinke)  
4.    omogučuje racionalno poslovanje novcem (ne treba veća količina papirnog novca)Ovo su biljeske s predavanja i iz toga ce biti pitanja na kol.dovoljno je iz toga samo ucit za pristojnu ocjenu.

     TEORIJE O NOVCU  
  
  
  
1.METALISTIČKA TEORIJA  
(Staford,Galiani,Knies…)  
  
Ova teorija polazi od pretpostavke:  
Novac koji ima funkciju posrednika u razmjeni i sam mora imati vlastitu vrijednost  
  
Currency teorija – polazi od toga da sav papirni novac koji reprezentira kovinski                                              novac mora imati 100% pokriće  
Banking teorija – dopušta da dio emitiranog papirnog novca ne mora imati potpuno                                pokriće u kovinskom novcu  
                           - omogučava monetarnoj politici elastičnost  
  
Novčani sustavi:  
-    monometalizam, zlatno važenje, čisti zlatni standard, zlatno – polužni standard, zlatno važenje (valutno), srebrno važenje  
-    bimetalistički, paralelno važenje, dvojna valuta, hromo važenje  
  
Metalistička definicija novca: “jedna forinta jednaka je 0,0757575 g. zlata” (1946.g.)  
  
Prednosti: -zlato je danas monetarna rezerva i međunarodni novac  
Nedostaci: -u činjenici d danas tako sustav ne može funkcionirati zbog veličine i obujma                     razmjene  
  
  
2.NOMINALISTIČKA TEORIJA   
(Aristotel, Locke, Ricardi, Law,Knapp,Keynes,..)  
  
-protuteža zemljama s dvostrukom količinom zlata  
  
Novac je svaka ona stvar koju država proglasi za sredstvo plaćanja (i plemenite kovine nisu novac dok ih država ne proklamira kao novac)  
-prevladavanje uskih okvira danih (dostupnih) količina kovina za monetarne svrhe  
  
Nominalistička definicija novca: ''Novčana jedinica RH je kuna, koja se dijeli na 100                                                          lipa”  
  
Svojstva novca:  
1.    realno metalizam  
2.    cirkulatorno         
  
Solutarna moć - pravno je moguće ograničiti moć plaćanja nekom novcu   
  
  
Novac s finduciranim tečajem : sol, duhan,..  
- u situaciji ratova, raznih kataklizmi; proizvodi se ponašaju kao novac, zbog svoje   upotrebne vrijednosti  
  
Što je predmet novčane obveze?   
Isplata one količine novca koja je, u trenutku nastanka novčane obveze, zakonsko sredstvo plaćanja u tom trenutku bez obzira na kupovnu snagu toga novca odnosno vrijednost toga novca.  
  
Težište monetarnih vlasti je na stabilnosti novčane jedinice.  
  
Valoristički pristup – utvrđuje odstupanja od nominalističkog pristupa  
↓  
Zakonska odstupanja od nominalističkog principa (utvrđenih po lex specialis)  
- Rekurentna veza – kad monetarna vlast napušta jednu novčanu jedinicu i uvodi drugu  
-SSSR - zamjena novčanica  
-odstupanja od nominalističkog pristupa voljom stranaka(zaštite klauzule)  
-mjere ekonomske politike  
  
  
3.KVANTITATIVNA TEORIJA   
(Kopernik, Hume, Ricardo, Bodin, Mill, Fischer,Marshall, Friedman,..)  
  
Cijene robe ovise o količini (masi) novca u optjecaju  
        CIJENE ROBE I                      (  nisu samo rezultat  
        VRIJEDNSOT NOVCA          (   prometa  
  
Pretpostavka ove teorije : Cijena je funkcija novca   
Osobine:  
-Statička teorija -ne uzima u obzir elastičnost ponude i potražnje  
-Ne uzima u obzir brzinu optjecaja novca  
-Polazi od pretpostavke ravnotežne štednje i investicija  
     (veće investicije-veće cijene  
        Veća štednja- niže cijene)  
Uz uvjet:  
-    ista količina novca  
-    nepromijenjena brzina optjecaja novca  
-    isti kamatnjak (eskontna stopa)  
- Povećanje količine novca će s određenim vremenskim razmakom(''time lag') povećati    cijene  
-utjecaj potražnje (dohotka) na cijene  
-devizni tečaj-ovisi o veličini dugovanja, odnosno potraživanja prema inozemstvu  
-tezauriranje novca (čuvanje novca izvan financijskog sustava) - zanemaruje   kvantitativna teorija   
  
Formula:  
  
           MV = M’ V’  
P =    
                  Q  
  
P=razina cijena                                                           ← što uzima u obzir kvantitativna  
M-gotov novac                                                                 teorija u izvornom smislu  
V-brzina optjecaja gotovog novca      
M'= depozitni novac  
V'-brzina optjecaja depozitnog novca  
Q-trgovački volumen  
  
Reformulirana kvantitativna teorija novca:  
- teorija potražnje novca   
Potražnju novca određuju različite:  
-    determinte  
-    subjekti  
  
NOVAC – IMOVINA → STVARA RAZLIČITE PRIHODE  
  
1.CIJENA  –  KOL NOVCA ↑  KOL.ROBA ↑  BRZ. OPTJ. NOVCA ↓  
2.CIJENA ↑  KOL. NOVCA -  KOL ROBA ↓  BRZ. OPTJ. NOVCA ↑  
3.CIJENA ↑   KOL.NOVCA ↓   KOL. ROBA ↓  
  
  
4.PSIHOLOŠKA TEORIJA  
(Aftalion)  
  
Ishodište:  
-    teorija prihoda  
-    marginalizam  
       ↓  
-    teorija ponašanja  
  
cijene ne zavise samo od štednji i investicijama već i od očekivanja ( predviđanja, raspoloženja, ponašanja..)  
  
-Psihološka teorija novca unosi kvalitativne elemente u kvantitativnu teoriju  
  
Tezaurizacija - ljudi su spremniji štedjeti kod kuće jer su sigurniji  
  
  
5.SOCIJALISTIČKA TEORIJA  
-novac-sredstvo planiranja  
  
6.TEORIJA SLOBODNOG NOVCA  
(Gesel…)  
- ishodište nominalizma  
-stabilizacijski novac-putem valutnog poreza  
-neutralni novac-bez utjecaja na gospodarski razvoj i cijene  
  
1%o / tjedno  
1.siječnja 100kn  
8. siječnja 99 kn 9 lp  
  
7.TEORIJA PLATNE BILANCE  
  
8. TEORIJA PARITETA KUPOVNIH SNAGA

TEORIJE O NOVCU  
  
  
1.METALISTIČKA TEORIJA  
(Staford,Galiani,Knies…)  
  
Ova teorija polazi od pretpostavke:  
Novac koji ima funkciju posrednika u razmjeni i sam mora imati vlastitu vrijednost  
  
Currency teorija – polazi od toga da sav papirni novac koji reprezentira kovinski                                              novac mora imati 100% pokriće  
Banking teorija – dopušta da dio emitiranog papirnog novca ne mora imati potpuno                                pokriće u kovinskom novcu  
                           - omogučava monetarnoj politici elastičnost  
  
Metalistička definicija novca: “jedna forinta jednaka je 0,0757575 g. zlata” (1946.g.)  
  
Prednosti: -zlato je danas monetarna rezerva i međunarodni novac  
Nedostaci: -u činjenici da danas tako sustav ne može funkcionirati zbog veličine i obujma razmjene  
  
  
2.NOMINALISTIČKA TEORIJA   
(Aristotel, Locke, Ricardi, Law,Knapp,Keynes,..)  
  
-protuteža zemljama s dvostrukom količinom zlata  
  
Novac je svaka ona stvar koju država proglasi za sredstvo plaćanja (i plemenite kovine nisu novac dok ih država ne proklamira kao novac)  
-prevladavanje uskih okvira danih (dostupnih) količina kovina za monetarne svrhe  
  
Nominalistička definicija novca: ''Novčana jedinica RH je kuna, koja se dijeli na 100                                                          lipa”  
  
Solutarna moć - pravno je moguće ograničiti moć plaćanja nekom novcu   
  
Što je predmet novčane obveze?   
Isplata one količine novca koja je, u trenutku nastanka novčane obveze, zakonsko sredstvo plaćanja u tom trenutku bez obzira na kupovnu snagu toga novca odnosno vrijednost toga novca.  
  
Težište monetarnih vlasti je na stabilnosti novčane jedinice.  
  
Valoristički pristup – utvrđuje odstupanja od nominalističkog pristupa  
↓  
- Zakonska odstupanja od nominalističkog principa (utvrđenih po lex specialis)  
- Rekurentna veza – kad monetarna vlast napušta jednu novčanu jedinicu i uvodi drugu  
-SSSR - zamjena novčanica  
-odstupanja od nominalističkog pristupa voljom stranaka(zaštite klauzule)  
-mjere ekonomske politike  
  
  
3.KVANTITATIVNA TEORIJA   
(Kopernik, Hume, Ricardo, Bodin, Mill, Fischer,Marshall, Friedman,..)  
  
Cijene robe ovise o količini (masi) novca u optjecaju  
  
Cijene robe i vrijednost novca  nisu samo rezultat prometa  
                      
Pretpostavka ove teorije : Cijena je funkcija novca   
Osobine:  
-Statička teorija -ne uzima u obzir elastičnost ponude i potražnje  
-Ne uzima u obzir brzinu optjecaja novca  
-Polazi od pretpostavke ravnotežne štednje i investicija  
     (veće investicije-veće cijene  
        Veća štednja- niže cijene)  
  
-tezauriranje novca (čuvanje novca izvan financijskog sustava) - zanemaruje   kvantitativna teorija   
  
Formula:  
  
           MV = M’ V’  
P =    
                  Q  
  
P=razina cijena                                                           ← što uzima u obzir kvantitativna  
M-gotov novac                                                                 teorija u izvornom smislu  
V-brzina optjecaja gotovog novca      
M'= depozitni novac  
V'-brzina optjecaja depozitnog novca  
Q-trgovački volumen  
  
  
  
  
  
4.PSIHOLOŠKA TEORIJA  
(Aftalion)  
  
Ishodište:  
-    teorija prihoda  
-    marginalizam  
       ↓  
-    teorija ponašanja  
  
cijene ne zavise samo od štednji i investicijama već i od očekivanja ( predviđanja, raspoloženja, ponašanja..)  
  
-Psihološka teorija novca unosi kvalitativne elemente u kvantitativnu teoriju  
  
Tezaurizacija - ljudi su spremniji štedjeti kod kuće jer su sigurniji  
  
  
5.SOCIJALISTIČKA TEORIJA  
-novac-sredstvo planiranja  
  
6.TEORIJA SLOBODNOG NOVCA  
(Gesel…)  
- ishodište nominalizma  
-stabilizacijski novac-putem valutnog poreza  
-neutralni novac-bez utjecaja na gospodarski razvoj i cijene  
  
7.TEORIJA PLATNE BILANCE  
  
8. TEORIJA PARITETA KUPOVNIH SNAGA  
  
  
  
KREDIT  
  
  
  
Kredit (lat .credere) vjerovati  
  
Sudionici: - vjerovnik – davalac kredita  
                      - dužnik – primatelj kredita  
  
Kreditni odnos se temelji na:  
1.    povjerenju  
2.    izraženoj volji obiju stranaka (izuzetak je prisilni zajam kod kojeg nema volje dužnika)  
  
Kamata – naknada koju plaća primatelj kredita za korištenje tuđih sredstava, odnosno                  prihod davatelja kredita   
  
Funkcije kredita:  
1.    Mobilizacija i koncentracija sredstava  
2.    formiranje novčanih rezervi  
3.    sekundarna emisija novca  
4.    ubrzanje procesa reprodukcije   
5.    osiguranje kontinuiteta proizvodnje  
  
Efektivna kamata – predstavlja stvarni trošak kredita koji uzima zajmoprimac (kamata +                                   sve vrste naknada + troškovi obrade kredita)  
  
  
TEORIJE KREDITA  
  
1.    Indiferentna teorija – novac neutralan, temelj kredita, realan depozit  
2.    Teorija o stvaranju kredita   
“ Kredit je ustupanje određene svote novca od strane financijske organizacije (banke i dr.) kao kreditora (vjerovnika, zajmodavca) nekoj osobi (debitoru, dužniku, zajmoprimcu) uz obvezu da mu ih ovaj vrati u dogovorenom roku i plati pripadajuću naknadu – kamatu.”  
  
Osiguranje povrata kredita (kolateral)  
-    zalog pokretne stvari – ručni zalog (razne vrijednosnice, plemenite kovine, razne zbirke i dr.)  
-    nekretnine  
-    jamstva trećih osoba  
-    vlastiti polog dužnika  
-    vinkuliranjem police osiguranja u korist vjerovnika  
-    partnerski odnos  
-    kombinacija prethodnih oblika  
  
ČINIDBA I PROTUČINIDBA KOD KREDITA SU VREMENSKI ODVOJENI  
  
Prilikom odobravanja kredita treba istražiti:  
1.    platežnu sposobnost tražitelja kredita  
2.    platežnu volju tražitelja kredita  
3.    zakonska sredstva za prisilu dužnika ne ispunjenje obveze  
  
Bitne funkcije kredita:  
1.    funkcije osiguranja neometanog procesa reprodukcije  
2.    funkcija stvaranja novca  
3.    funkcija relokacije novca  
4.    funkcija koncentracije sredstava  
FUNKCIJE NOVCA  
  
  
  
FUNKCIJE NOVCA  
  
  
  
                         BITNE                                       SPOREDNE (AKCESIORNE)  
  
  
  
     U razdoblju matalizma             u sustavu papirnog važenja  
     (kovinskog važenja)          
  
  
I. BITNE FUNKCIJE NOVCA U RAZDOBLJU METALIZMA  
  
1. Novac u funkciji mjere vrijednosti i mjerila cijena  
    - služi za označavanje vrijednosti roba odnosno usluga   
    - Cijena je vrijednost robe ili usluge izražena u novcu  
    - S određenom količinom (težinom) i finoćom (čistoćom) novčanog materijala novac          obnaša funkciju mjere vrijednosti  
    - papirni novac ne može biti mjera vrijednosti već samo mjerilo cijena  
  
2.Novac u funkciji sredstva prometa  
-novac služi kao posrednik robnom (uslužnog) prometa  
-novac je prisutan u gotovini (svaki oblik novca obnaša ovu funkciju osim depozitnog)  
-sfera prometa na malo  
  
Količina novca u funkciji sredstva prometa ovisi o:  
1.    količini robnih fondova  
2.    visini robnih cijena  
3.    brzini optjecaja novca  
  
3.Novac kao platežno sredstvo  
-novac se u ovoj funkciji ne pojavljuje u trenutku nastanka obveze već kod njenog  dospijeća  
  
začeci funkcije novca kao platežnog sredstva:  
- lihvarska zaduženja  
- rente i sl.  
krediti -daljnje funkcije novca kao platežnog sredstva  
    Depozitni novac  
    Promet na veliko  
  
4.Funkcija zgrtanja blaga  
  
Tezaurizacija - javlja se pojavom novca, a može biti državna i privatna (danas je to značajno vrelo podataka za klasičnu numizmatiku (ostave novca))  
  
5.Funkcija svjetskog novca  
  
-klasičan pristup - samo punovrijedni novac može obnašati ovu funkciju  
-kvazi funkcija svjetskog novca -dolar, €, CHF, funta, jen  
-zlatne poluge kao svjetski novac  
-suvremeni zlatni i srebrni numizmatički novac kao svjetski novac(bonovi, potrošačke kartice,..)  
  
  
II. BITNE SUVREMENE FUNKCIJE NOVCA  
  
u sustavu papirnog važenja → finducirani, fiat novac  
  
1.funkcija sredstva razmjene  
    -novčani optjecaj-rješava problem dvostruke podudarnosti želja(potreba)  
  
2.funkcija obračunske jedinice  
    -novac služi za utvrđivanje cijena roba i usluga  
  
3.funkcija standarda odgođenih plaćanja  
    -zaštita vjerovnika(kamate, garancije, jamstva,..)  
    -nominalizam  
  
4.funkcija zalihe vrijednosti  
    -štednja (pozitivan oblik)  
    -tezaurizacija (štetan oblik)  
  
5.numizmatička funkcija novca  
  
  
  
III.AKCESORNE (SPOREDNE) FUNKCIJE NOVCA  
  
1.    Funkcija konzerviranja vrijednosti  
2.    funkcija predstavnika likvidnosti  
3.    funkcija jamca slobode konzuma  
  
  
  
  
  
MONETARNI AGREGATI  
  
-    su skupine financijskih oblika istog stupnja likvidnosti  
-    obnašaju: -platežnu funkciju  
                      -transakcijsku funkciju  
                      -u obliku štednje  
  
  
1.    M 1  
– novčani optjecaj ili masa - PRIMARNA LIKVIDNOST  
a)    gotov novac (novčanice i kovanice) u optjecaju izvan banaka i pošta  
b)    depozitni novac (slobodna i stalno raspoloživa sredstva na računima kod banaka,          tj.depoziti plativi po viđenju (a vista))  
c)    sredstva na zbirnim računima proračuna i fondova  
d)    bankarski čekovi i slični instrumenti plaćanja  
  
(sredstva u platnom prometu) – funkcija koju obnašaju agregati M1  
  
Novčani optjecaj – podrazumijeva cjelokupnu novčanu masu različitih po formi prometnih i platežnih sredstava, odnosno sva sredstva koja imaju sposobnost da se prenose bez odgode i gubitaka i koja svatko prima za reguliranje obveza.  
  
Novčani optjecaj je jednak novčanoj masi pomnoženoj koeficijentom brzine optjecaja  
  
2.    M 2   
– quazi novac - SEKUNDARNA LIKVIDNOST  
-    novčana sredstva koja ne obavljaju funkciju prometnog sredstva, ali se svakoga       trenutka mogu pretvoriti u prometno sredstvo (štedni ulozi, depoziti po viđenju...)  
  
(nemonetarna pasiva banaka)  
  
3.    M 3  
– ostala likvidna sredstva (TERCIJALNA LIKVIDNOST)  
-    ograničeni depoziti, oročeni depoziti do 1 godine, obveznice do 1 godine, sredstva rezervnih fondova, obvezne rezerve, razni garancijskih polozi  
  
(novac kao imovina) – novac je u funkciji imovine u ovom stupnju likvidnosti  
  
  
  
Monetarni volumen = zbroj monetarnih agregata(novčanih sredstava)   
                                                 M1+M2+M3  
  
  
1 – 3   kategorije likvidnosti      
4.  M 4   
– nelikvidna sredstva  
-    depoziti čije je trošenje za njihove vlasnike zabranjeno (blokirana sredstva), oročeni depoziti s rokom dužim od 1 godine i depoziti međunarodnih financijskih organizacija kod središnje banke  
  
Ukupna novčana sredstva (M1+M2+M3+M4)=monetarni potencijal  
  
Monetarni potencijal > Monetarni volumen  
  
  
Uzroci promjene novčane mase  
  
1)    kreditna aktivnost banaka  
2)    prelijevanje novca u depozite koji nisu novac i obratno (promjene monetarne pasive)  
3)    promjene salda potraživanja ili dugovanja s inozemstvom  
4)    kupovina ili prodaja plemenitih kovina (novčanog materijala)  
  
Likvidnost – gospodarstva predstavlja sposobnost različitih subjekata proizvodnje,                              raspodjele, razmjene i potrošnje (tvrtke, ustanove, fondovi, država,                              stanovništvo) da udovoljavaju svojim obvezama plaćanja.  
  
  
  
PROMJENE KUPOVNE SNAGE I VRIJEDNOSTI NOVCA  
  
  
Inflacija – “održavajuće povećanje opće razine cijena” (Božina 175)  
               -promjena agregatne ponude novca bez promjene agregatne ponude roba/usluga  
  
Promjene kupovne snage novca:  
-    inflacije  
-    deflacije  
Promjene vrijednosti novca:  
-    devalvacija  
-    revalvacija  
  
UZROCI INFLACIJE:  
  
1. Na strani novca  
-  promjene efektivne novčane potražnje (kredit-problem usmjeravanja, deblokiranje     dijela monetarnog volumena, politika otvorenog tržišta)  
- porast nacionalnog dohotka  
  
2. Na strani roba  
-    apsolutno smanjenje proizvodnje  
-    promjene u strukturi proizvodnje  
-    promjene izazvane uvozom odnosno izvozom  
  
3.Ostali uzroci  
nesrazmjer u raspodjeli realnog nacionalnog bogatstva  
o    Osobna potrošnja (plaće, mirovine, invalidnine i druga osobna primanja)  
o    Investicijska potrošnja (veći postotak zahvaćanja nacionalnog dohotka= veće                                               inflatorno djelovanje)  
   -  Duže vrijeme između početka investiranja i puštanja investicija u pogon= jači i duži         inflatorni pritisak  
    - Struktura investicijskog ulaganja= intenzitet ublaženog inflacijskog pritiska  
  
  
  
Mjere kontrole i suzbijanja inflacije  
  
-težište na identifikaciju uzroka inflacije  
  
1.Mjere administrativne kontrole  
2. Mjere sabilizacijske privrede  
3.Valutna reforma  
-    ekonomska valutna reforma – država vrši zamjenu starog, bezvrijednog novca za         novim u nekomcm omjeru deminominalizacijom novca(10:1-bez povećanja         cijena ili plaća)  
  
     - tehnička valutna reforma:  
                         -    ne uspostavljaju monetarnu stabilnost  
                         -    zamjena novca u omjeru  
                         -    preračunavanje plaća, poreza,….  
  
  
Teorije infalcije  
-    inflacija temeljena na netržišnim čimbenicima(nadnice, cijene)  
-    ekonomske teorije(inflacija troškova,uvezena inflacija, deficit platne bilance)  
-    psihološke teorije(teorija ponašanja, teorija donacije)  
  
Repudijacija -odbacivanje novčanica (gubljenje svrhe postojanja novca)  
  
Suvremena definicija inflacije  
Definicija inflacijskog jaza (gap) nerazmjer između agregatne ponude roba (i usluga) i agregatne ponude novca.  
  
Deflacija – stanje u kojem je novac depreciran tj. manje vrijedan nego za razdoblje prije                    toga.  
  
  
Devalvacija – formalno smanjenje vrijednosti novca  
               - promjena vrijednosti novca na intervalutarnom planu  
               - akt monetarne vlasti (formalno pravni)  
  
Aprecijacija vrijednosti novca - mjera kojom se precjenjuje domaća valuta  
  
Deprecijacija vrijednosti novca – mjere kojima se podcjenjuje domaća valuta  
  
Devalvacija – je zakonskim putem provedeno smanjenje vrijednosti novca u odnosu na                         standardno odnosno zakonsko sniženje intervalutarne vrijednosti domaće                         valute  
  
Ciljevi devalvacije: - izravnanje domaćih cijena s inozemnim  
                                - poboljšanje balance plaćanja  
  
Valutni dumping – devalviranje valute u postotku većom od onoga koji je potreban da                                   se domaće cijene izravnaju s cijenama u inozemstvu.  
  
Revalvacija – promjena vrijednosti novca na intervalutarnom području  
                     - zakonskim putem provedeno povećanje vrijednosti domaće valute u                         odnosu na njezin standard, odnosno zakonsko povećanje intervalutarne                        vrijednosti domaće valute.  
  
Ciljevi revalvacije: - sprječavanje inflatornih kretanja (priliv deviza, zlata..)  
                               - povećanje uvoza  
                               - smanjenje izvoza