**IV1- 17.03**

**Novac**

 je svojevrsna [roba](https://hr.wikipedia.org/wiki/Roba) za koju se može kupiti svaka druga roba. Novcem se raspoređuju i razmjenjuju svi proizvodi [ljudskog](https://hr.wikipedia.org/wiki/Ljudi) [rada](https://hr.wikipedia.org/wiki/Rad_%28ekonomija%29).

Novac je s vremenom mijenjao svoj oblik. To je novac koji se smatra zakonskim sredstvom plaćanja i izdaje ga središnja banka, On sam po sebi nema vrijednost jer je papir koji se upotrebljava za izradu novčanica u osnovi bezvrijedan. Unatoč tome, on se prihvaća u zamjenu za robu i usluge jer ljudi vjeruju da će središnja banka tijekom vremena održavati vrijednost novca stabilnom. Ako u tom svojem nastojanju središnje banke ne budu uspješne, fiducijarni će novac izgubiti svoju opću prihvaćenost kao sredstvo razmjene i svoju privlačnost kao sredstvo pohrane vrijednosti.

Novac je kroz povijest imao određene etape razvoja, a to su:

1. **Trampa;** Davno u prošlosti ljudima nije bio potreban novac, jer je sve za [život](https://hr.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot) svatko sam proizvodio ili na neki drugi način pribavljao. Potrebe ljudi bile su male, a višaka nije bilo.Kada su se neka plemena stala baviti pretežno [stočarstvom](https://hr.wikipedia.org/wiki/Sto%C4%8Darstvo), a druga pretežno [ratarstvom](https://hr.wikipedia.org/wiki/Ratarstvo), među njima je počela razmjena, zbog ostatka višaka. Razmjenjivali su stočarske proizvode za ratarske. Takva neposredna razmjena robe za drugu robu naziva se [trampa](https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Trampa&action=edit&redlink=1). Pri tome su ljudi dogovorno utvrdili koliko jedne robe vrijedi dati za drugu. tako je npr. za glineni [lonac](https://hr.wikipedia.org/wiki/Lonac) valjalo dati jedno janje, a za bakren [nož](https://hr.wikipedia.org/wiki/No%C5%BE) tri janjeta. Međutim, ponekad vlasniku bakrenog noža n isu trebala tri janjeta, već zemljan lonac. tako se janjetom plaćala druga roba: razvila se posredna razmjena: [trgovina](https://hr.wikipedia.org/wiki/Trgovina).
2. **Robni novac;** Jednom robom plaćala se svaka druga roba, a takva roba kojom se može platiti bilo koja druga roba je novac. Prvi novac bio je robni.
3. **metalni novac**; takav način plaćanja robnim i simboličnim novcem nije bio spretan i ljudi nisu bili sigurni da su za svoju robu uvijek dobili pravu protuvrijednost. Zato su zaključili da novcem može postati samo ona roba koja će trajno predstavljati sveopću protuvrijednost za svaku drugu [robu](https://hr.wikipedia.org/wiki/Roba). Za tu su svrhu poslužili [metali](https://hr.wikipedia.org/wiki/Metal), kovine. Oni imaju mnoge prednosti: mogu se sjeći u komade jednake veličine, mogu se pretopiti u predmete praktične uporabe, manje se kvare od drugih proizvoda i zauzimaju manje mjesta. Zato je razumljivo da se uporabom metala javlja i novac kovan od različitih vrsta navedenog (još prije 8000 godina), ali su s vremenom plemeniti metali - [zlato](https://hr.wikipedia.org/wiki/Zlato) i [srebro](https://hr.wikipedia.org/wiki/Srebro) - preuzeli ulogu novca. Oni su u prirodi vrlo rijetki, a u njihovo dobivanje mora se uložiti mnogo rada, zato su i veoma skupi. Za male količine tih kovina moglo se dobiti mnogo potrebne robe.
4. **potvrde ili bank note;** U srednjem vijeku ljudi su počeli svoj metalni novac povjeravati [bankama](https://hr.wikipedia.org/wiki/Banka) na čuvanje. Banke su im izdavale potvrde na osnovu kojih su mogli podići svoj novac kada bi im zatrebao. Te su se potvrde zvale banknote. Postepeno su ljudi počeli plaćati robu tim potvrdama umjesto metalnim novcem. Papir je mnogo praktičniji i lakši od kovina ili roba koje su nezgodne za pohranu i prijenos. Tako je nastao papirni novac.
5. **Papirni novac;** On je u prvo vrijeme predstavljao zlato ili srebro kao sredstva za plaćanje jer je u njima imao podlogu, odnosno vlade su mogle izdavati u opticaj samo onoliko papirnatog novca koliko su po obećanom tečaju za njega imale pokriće u zlatu.danas gotovo ni jedna valuta nema pokriće u zlatu nego se njena vrijednost zasniva na povjerenju.

**E-novac,** još je u začetku I odnosi se na bezgotovinski novčani promet

 Ekonomska uloga države

Da bi tržiše moglo funkcionirati potrebna je savršena konkurencij, a pošto znamo danema savršenih stvari na svijetu pa tako ni savršene konkurencije.

Tržište svakodnevno pokazuje svoje manjkavosti i ne savršenstvo. Kao što su monopoli, nezaposlenost, inflacija isl.

Raspodjela dohotka u današnjem slobodnom tržišnom gospodarstvu gotovo će sigurno biti nepravedna te stvoriti dubok jaz između malobrojnih bogatih I mnogobrojnih siromašnih.

Tu nastupa država svojom vidljivom rukom na tržištu kako bi smanjila manjkavosti tržištra, porezima, I poreznom politikom, socijalnom politikom isl.

Budući da tržište samo po sebi pokazuje manjkavosti, država mora reagirati I smanjiti te manjkavosti kako nebi došlo do nemira, ratova ….

Neke se stvari kao što je npr. nacionalna obrana i financiranje vojske, kultura, školstvo, zdravstvo is nemogu prepustiti tržištu. Ako bi se neke od njih prepustile tržištu zapravo bi nestale…

Iz ovih se razloga u suvremenom gospodarstvu uz nevidljivu ruku tržišta uvodi i vidljiva ruka države.

**Država dakle ne osigurava samo opće uvijete za tržišnu utakmicu, nego I aktivno sudjeluje i intervenira u “spontane” I “prirodne” tržišne tokove. To je pokušaj da se isprave manjkavosti nesavršenog tržišta.**

Tri su općenite ekonomske f-e države:

1. **Unapređivanje učinkovitosti** (efikasnost gospodarstva), minimum socijalne pravde i jednakosti, te osiguranje makro-ekonomskog rasta i stabilnosti;
2. **Efikasnost**, krajnji oblik nesavršenog tržišta su monopoli. Monopolist je onajakter na tržištukoji zahvaljujući tome što jeini nudi određeno dobro, može bitno utjecati na cijenu. Monopolska moć znači cjene koje su veće od troškova. To povećava zaradu monopoliste ali smanjuje ukupnu efikasnost privrede, zbog toga država intervenira da bi spriječila uspostavu monopola i osigurala tržišnu utakmicu;
3. **Jednakost,** tržišno djelovanje proizvodi društvenu nejednakuost, ta nejednakost raspodjele dohotka mogu biti političke ili moralno neprihvatljive. Država intervenira u tržišne mehanizmetako što preraspodjeljuje dohotke porezima na dohodak I naslijeđivanje imovine, odnosno uzima onimkoji imaju najviše da bi pomogla onima koji su slabije prošli.

Makroekonomski rast I stabilnost očituju se u nflaciji(porastu cijene roba I padu vrijednosti novca) I nezaposlenosti.

Države danas mogu obuzdati krizu korištenjem fiskalne politike I monetarne politike. Npr. država može smanjiti porez za novo osnovana poduzeća, a time potaknuti veće zapošlljavanje.