W pierwotnych kulturach nie istniało pojęcie pieniądza jako środka płatniczego. Dobra nabywano głównie przez **barter**, czyli wymianę „przedmiot za przedmiot”. Szybko zauważono, że taka wymiana nie zawsze była sprawiedliwa, gdyż wartość przedmiotów zwykle nie była taka sama i nie prowadziła do zaspokojenia wszystkich potrzeb. Bezpośrednia wymiana towarów była także uciążliwa, co doprowadziło do wprowadzenia tzw. **pośredników wymiany**, którymi były np. sól, skóra, zboże, itp. Dobra te były trwałe, jednorodne, podzielne i rzadko występujące. Przedmioty te zaspokajały podstawowe potrzeby biologiczne, przez co ten sposób wymiany szybko się przyjął w ówczesnym świecie. Produkty konsumpcyjne można nazwać pierwotną formą pieniądza, gdyż podczas wymiany nimi zachodziły dwie czynności: kupno i sprzedaż.

Z biegiem czasu miejsce produktów konsumpcyjnych zajęły **metale** - najpierw nieszlachetne (brąz, miedź, żelazo), a później szlachetne (złoto, srebro, rzadziej platyna). Metale stały się formą pieniądza ze względu na ich wartość, trwałość oraz znacznie mniejszą wielkość od towarów, co ułatwiało transport. Właśnie od wprowadzenia metali jako formy pieniądza wykształciło się pojęcie „pieniądz”. Jednak z biegiem czasu, metale zaczęły być uciążliwe. Wymiary metali nie zawsze były takie same, a sztaby złota czy srebra zwykle były dużych rozmiarów, a ważenie i dzielenie ich na mniejsze kawałki (**pieniądz odliczany**) zwykle zajmowało wiele czasu

Pojawiła się więc praktyka by te sztabki złota, czy srebra lub innych metali szlachetnych dzielić, co okazało się trafne. Zaczęto owe metale rozdrabniać na małe kawałki, które zwykle przyjmowały kształt pełnych lub spłaszczonych kulek. Z biegiem czasu zaczęto na nich bić pieczęcie znanych władców, królów by zapobiec fałszowaniu przy tworzeniu kuleczek metalu. Dopiero po nabiciu odpowiednich podobizn, posiadacz nabitych kawałków metalu był pewien wartości danego „pieniądza”. Kulki metalu pełniące funkcję pieniądza tworzone były z kilku metali, np. brązu, srebra, złota, jednak z biegiem czasu w systemie bicia metali zaczęto wykorzystywać już tylko złoto i srebro. Takie kuleczki metalu z nabitymi podobiznami zaczęto nazywać **monetami**. Twórcami monet byli najprawdopodobniej Fenicjanie.

Wytwarzanie monet ze złota i srebra okazało się zbyt kosztowne, a ilość owych metali nie pokrywała zapotrzebowania. Dlatego też zaczęto zostawiać swój majątek u złotników, którzy wypisywali tzw. **kwity depozytowe**, które dowodziły ilości złota lub srebra przez osobę posiadającą kwit. Złotnicy wypisujący takie kwity byli zobowiązani do wypłaty określonej kwitem kwoty okazicielowi dokumentu. W taki też sposób narodziła się kolejna forma pieniądza - **pieniądz papierowy** - ponieważ ludzie coraz częściej regulowali swoje długi i należności właśnie kwitami depozytowymi.

Po pewnym czasie złotnicy zostali bankierami, gdyż zaczęli emitować coraz to więcej owych kwitów. Kwity te coraz częściej nie miały pokrycia w złocie czy srebrze - były wprowadzane do obiegu jako zadłużenie wobec bankierów, a odsetki od nich stanowiły dodatkowy dochód dla złotników.

W następstwie kwity zostały zaakceptowane przez państwo, które wprowadziło rozporządzenia, dzięki którym owe „bilety” stały się powszechnym środkiem wymiany handlowej. Każdy bank zaczął rozprowadzanie swoich **banknotów**, przez co powstał wielki chaos. Znikł on dopiero wtedy, gdy ustalono jeden bank, który miał emitować banknoty, które zostały środkiem płatniczym. Banki emisyjne w większości krajów upaństwowiono.

***KARTA PRACY – PIENIĄDZ***

1. *Połącz termin z odpowiednim opisem lub przykładem.*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Barter | A. Karta magnetyczna |
| 2. Pieniądz bezgotówkowy | B. Wykorzystywanie wybranych towarów jako środka płatniczego |
| 3. Pieniądz towarowy | C. Muszle |
| 4. Płacidło | D. Banknoty |
| 5. Pieniądz papierowy | E. Wymiany „towar za towar” |
| 6. Pieniądz kruszcowy | F. Metalowy krążek |

2. *Wskaż cechy, którymi powinien charakteryzować się współczesny pieniądz.*

A.        Nie może ulegać łatwemu zniszczeniu

B.        Powinien umożliwiać przenoszenie

C.        Nie może być podzielny na mniejsze jednostki

D.        Powinien być rozpoznawalny jako pieniądz

E.         Powinien być trudny do podrobienia

3*. Krzyżówka*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. dobro, które stanowiło środek wymiany przed powstaniem pieniądza (ogólnie)

2. w tym kraju po raz pierwszy zastosowano pieniądz papierowy

3. złoto i srebro to …………………………. szlachetne

4. w nim pieniądze są najbezpieczniejsze

5. z niego najczęściej wytwarza się banknoty

6. taki kształt mają monety

7. zwierzęta te były w starożytności jednym z powszechnych płacideł

8. jedno z pierwszych płacideł - wspomniane już w kodeksie Hammurabiego , wygodne ze względu na powszechność stosowania i dużą podzielność, jednak o stosunkowo niewielkiej wartości

Opracowanie: dr Agnieszka Paluch-Dybek