**Moderní numismatika (19. a 20. století)**

**Obsah kurzu:**

1. Peníze a oběživo užívané v českých zemích od přelomu 18. a 19. století až do roku 1918/1919

 a) Hospodářská situace a stav měny od přelomu 18. a 19. století

 b) Mincovní právo (vydavatelé peněz)

 c) Oběživo

2. Peníze a oběživo v ČSR v letech 1919–1939

 a) Hospodářská situace ČSR v letech 1919–1939 a její vliv na československou měnu

 b) Mincovní právo (vydavatel peněz)

 c) Oběživo

 d) Zavedení šekového řízení = bezhotovostní platby

3. Peníze a oběživo v českých zemích za nacistické okupace 1939–1945

 a) Hospodářská a politická situace a jejich vliv na protektorátní měnu

 b) Mincovní právo (vydavatel peněz)

 c) Oběživo

 d) Bezhotovostní platební styk

4. Peníze a oběživo v ČSR a ČSSR v letech 1945–1993

 a) Hospodářská situace a stav měny po druhé světové válce a další faktory ovlivňující

 peněžnictví a peníze na našem území

 b) Mincovní právo (vydavatel peněz)

 c) Oběživo

 d) Bezhotovostní platební styk

5. Peníze a oběživo v českých zemích v současnosti

 a) Hospodářská situace po pádu komunistické diktatury a vliv tržního hospodářství

 na československou a později i českou měnu

b) Mincovní právo (vydavatel peněz)

c) Oběživo

d) Bezhotovostní platební styk

**Základní literatura k tématu:**

Em. NOHEJLOVÁ – PRÁTOVÁ: *Základy numismatiky*. Praha 1987.

Z. PETRÁŇ, P. RADOMĚŘSKÝ: *Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky.* 3. opravené vydání Praha, Libri 2010, 312 s.

J. POŠVÁŘ: *Měna v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do počátku 20. století.* Praha 1977.

J. SEJBAL: *Dějiny peněz na Moravě*. Brno 1979.

J. SEJBAL: *Základy peněžního vývoje.* 1. vydání, Praha 1977 (existují i novější vydání).

J. STANĚK, J. BAJER: *Peníze v českých zemích.* Praha 1995.

P. VOREL: *Od českého tolaru ke světovému dolaru. Zrození tolaru a jeho cesta v evropském a světovém peněžním oběhu 16. – 20. století*. Praha, Rybka 2003, 302 s.

P. VOREL: *Od pražského groše ke koruně české (1300–2000). Průvodce dějinami peněz v českých zemích.* Praha, Rybka 20001, 551 s.; Praha, Havran 20042, 577 s.

**Základní periodika k moderní numismatice:**

***Folia numismatica*** – vydává Moravské zemské muzeum v Brně, numismatické oddělení, cca od roku 1960

***Numismatické listy*** – založila v roce 1945 Česká numismatická společnost v Praze; od roku 1963 časopis vydává ve spolupráci s touto společností Národní muzeum v Praze; vychází 4 – 6 x ročně (ISSN 0029-6074)

***Numismatický časopis*** – vydává Česká numismatická společnost v Praze jako dvouměsíčník (tj. 6 x ročně) za účelem popularizace numizmatiky

***Numismatický sborník*** – vydává Filozofický ústav AV ČR v Praze, Centrum mediaevistických studií (CMS) ve spolupráci s Českou numismatickou společností v Praze, ale jako čistě odborné periodikum

Kromě těchto vycházejí ještě i některá regionálně zaměřená numismatická periodika jako např. ***Hradecký numismatický sborník*** aj.

**Internetové zdroje:**

Stránka ČNB v Praze [www.cnb.cz/cs/platidla](http://www.cnb.cz/cs/platidla) , a to odkazy 1. „Bankovky a mince“, 2. expozice ČNB „Lidé a peníze“ a 3. „Numizmatika“.

Na této stránce jsou k dispozici nejen vyobrazení různých platidel od nejstarších dob až po dnešek (vychází z velmi cenné sbírky, kterou ČNB vlastní), ale i virtuální prohlídka jejich stálé výstavy a další zajímavosti

**1. Peníze a oběživo užívané v českých zemích od přelomu 18. a 19. století**

 **až do roku 1918/1919**

**a) Hospodářská situace a stav měny od přelomu 18. a 19. století**

 V době tereziánských a josefínských reforem došlo v oblasti mincování a měny k několika významným změnám. Předně byla definitivně zlikvidována soukromá mincovní práva, která byla velice škodlivým a národnímu hospodářství nebezpečným feudálním přežitkem, protože znamenala zasahování soukromých subjektů do výhradního práva státu na kontrolu měny. Jistou kuriozitou bylo, že se celoplošně uzavřely soukromé mincovny, ale soukromé ražby mincí (např. olomouckých arci/biskupů) razily ještě i po určitou dobu dál ve Státní mincovně ve Vídni. Dále byla v rakouské monarchii provedena v letech 1750–1760 rozsáhlá peněžní reforma. Postupně se přešlo na měnu, jejímž základem byly tzv. **kreditní peníze**, tj. papírové bankovky a mince ražené z obecných kovů jako byla měď nebo cín. Reforma byla jedním z důsledků hospodářské a finanční krize v monarchii po válkách s Bavorskem a Pruskem, ale hlavně po ztrátě ekonomicky vyspělého a bohatého Slezska (9/10 území připadlo Prusku, 1/10 území zůstala Rakousku). Do země tehdy proudily ve velkém množství kvalitnější mince s vyšším obsahem drahého kovu z okolních států (včetně Osmanské říše), a tomu bylo třeba zamezit, pokud se měl stát ze svých hospodářských problémů dostat.

 Výměna peněz začala tím, že bylo v roce 1760 nařízeno stažení z oběhu všech drobných stříbrných mincí (krejcar, půlkrejcar, čtvrtkrejcar atp.), aby je mohly nahradit nově ražené měděné mince. Byla tedy zavedena tzv. **konvenční měna** (v pramenech pod zkratkou *Conv. M*. = Convention Münze za peněžní částkou), která se v rakouské monarchii užívala až do roku 1857. Současně od roku 1762 začala být emitována i papírová platidla, tzv. bankocetle. Nešlo o první papírová platidla u nás, ještě starší bylo vydáno v roce 1706 Vídeňskou městskou bankou, ale neujalo se.

 Zavedení kreditních peněz (papírových a měděných) bylo ekonomicky velmi progresivním opatřením, které položilo v rakouské monarchii základy k modernímu finančnímu hospodářství 19. a 20. století a současně vyřešilo dlouho se vlekoucí problém drobných mincí, které do té doby často bývaly předmětem různých spekulací a machinací (snižování obsahu drahého kovu v nich, kumulace větších sum a jejich absence v mincovním oběhu atp.). Při snižování hodnoty těchto drobných mincí snížením obsahu drahého kovu v nich se nejvíce ochuzovala ekonomicky nejzranitelnější skupina obyvatel monarchie. Řešením, které rakouská vláda zvolila, byl rozpor mezi nominální hodnotou a skutečnou hodnotou drobné mince jednou pro vždy odstraněn. Větší mince byly současně nahrazeny papírovými bankocetlemi, které se vydávaly v hodnotě 5, 10, 25, 50 a 100 zlatých a později i v hodnotě 500 a 1.000 zlatých.

 Konvenční měna byla ve své podstatě pouze upravená zmodernizovaná tolarová měna. Jejím charakteristickým znakem na mincích byl malý „ondřejský křížek“ = „x“ za letopočtem vydání mince.

 V době napoleonských válek (1804–1815) nastala velká potřeba peněz. Začaly se proto vydávat další bankocetle, které však nebyly dostatečně kryté zlatem. V roce 1811 tak došlo v Rakousku ke státnímu bankrotu, který vedl k devalvaci konvenční měny a k dočasné výměně peněz v oběhu za papírové tzv. **šajny** (v poměru 1:5). Tyto šajny, které měly hodnotu pouhých 20 % původní měny, pak platily do roku 1817, dokdy nahrazovaly bankocetle, poté byly opět staženy. V roce 1811 byla snížena také hodnota měděných mincí v podobném poměru.

 V roce 1857 byla uskutečněna měnová reforma, na jejímž základě byla zavedena tzv. **zlatníková měna**, které se neoficiálně říkalo „měna rakouského čísla“. V písemných pramenech ji nacházíme zapsanou jako „r.č.“ nebo „Ö.N.“ za peněžní částkou. Základní váhovou jednotkou této měny se stala 1 libra = 500 g dělená decimálně. Z libry se razilo 45 zl. (fl.), což byly stříbrné mince, které se dělily na 100 částí. Tato měny v rakouské monarchii platila pouze do roku 1892.

 Nová **zlatá korunová měna** byla v Rakousku-Uhersku zavedena v roce 1892.Cílem další peněžní reformy bylo sjednocení, zpřehlednění a zjednodušení měnové soustavy v monarchii. Základem se stala stříbrná 1 koruna (Krone) = 100 haléřů (Heller). Hodnota koruny se vyjadřovala ve zlatě a obsah zlata v této minci byl nominálně určen na 0,304878 g na 1 g mincovního kovu. Tato měna platila do rozpadu monarchie na přelomu roku 1918 a 1919. Poměr mincí mezi zlatníkovou a korunovou měnou byl 1 zlatník = 2 koruny čili 1 koruna = ½ zlatníku, ale 100 korun = 42 zlatníků (!!), nikoli 50. Tento poměr byl stanoven Rakouskou centrální bankou ve Vídni i pro převody platů a mezd a byl v platnosti až do roku 1918, přestože skutečný poměr činila 1 koruna = 2 zlatníky. Takové podhodnocení mělo údajně předcházet inflaci, což se však v době první světové války ukázalo jako čirá utopie.

**b) Mincovní právo (vydavatelé peněz)**

 Právo vydávat peníze (bankocetle i mince) připadlo panovníkům, ztělesňujícím stát: František II./I. (1791–1835), Ferdinand V./I. (1838–1848), František Josef I. (1848–1916) a Karel I. (1916–1918).

 Papírové bankovky a mince konvenční měny se vydávaly a razily ve státních mincovnách ve Vídni (označení „A“ na mincích), v Kremnici (označení „B“ na mincích) a v Praze (označení „C“ na mincích). Jejich emise skončila v roce 1857 po zavedení zlatníkové měny. Papírové bankovky zlatníkové měny vydávala Rakouská státní banka ve Vídni a mince se razily ve státních mincovnách ve Vídni a v Kremnici. Podobná situace panovala také u emisí bankovek a ražbě mincí zlaté korunové měny až do konce monarchie.

**c) Oběživo**

 Oběživo tvořily mince z obecných kovů a papírové tzv. bankocetle zavedené roku 1762 za Marie Terezie. Jejich vzhled i nominální hodnota se postupně měnily.

 ***Konvenční měna*** se užívala v letech 1750–1857. Z 1 kolínské hřivny stříbra se razilo 10 tolarů čili 20 zlatých. Drobné mince se razily jako dvacetníky, desetníky a pětníky, mince střední hodnoty se razily jako tříkrejcary (groše), krejcary, půlkrejcary, čtvrtkrejcary (feniky) a grešle po 3 penězích. Zlatý (fl.) byl vlastěn dukát; 1 zl. konv. m. = 60 krejcarů (kr.), 1 kopa konv. m. = 70 krejcarů.

 Tzv. ***šajny*** se užívaly v letech 1811–1817. Nahradily v poměru 1:5 předchozí bankocetle. Měděné mince byly v roce 1811 devalvovány, kdy 15 kr. =» 3 kr., 3 kr. =» 3/5 kr., 1 kr. =» 1/5 kr.

 ***Zlatníková měna*** se užívala v letech 1857–1892. Základem byla 1 libra = 45 zl. Razily se dvouzlatníky, zlatníky a čtvrtzlatníky, dále ze stříbra se razily 20, 10 a 5krejcary a z mědi 4krejcary neboli tzv. čtyráky. Současně se razily tzv. spolkové tolary v hodnotě 1 ½ zl. a 2tolary v hodnotě 3 zl. Jako více méně jen obchodní mince se razily ještě i zlaté koruny a ½ koruny.

 Rakouská ***zlatá korunová měna*** platila v letech 1892–1918/1919. Jejím základem byla 1 koruna = 100 haléřů. Byla to první měna na našem území založená na tzv. zlatém standardu (= zlatém monometalismu). Z niklu se razily 20 a 10 haléř, z bronzu se razily 2 haléře a 1 haléře, ze zlata se razily 20 a 10 koruny a později se razil ještě ze stříbra 5 koruny. Kromě toho se razily ještě zlaté dukáty a ¼ dukáty. Mince ražené z drahých kovů však sloužily především jako obchodní měna.

**2. Peníze a oběživo v ČSR v letech 1919–1939**

**a) Hospodářská situace ČSR v letech 1919–1939 a její vliv na československou měnu**

 Po skončení první světové války, která přinesla mimo jiné i rozpad Rakouska-Uherska a zánik dosavadní monarchie, společně s tím i vznik tzv. nástupnických států, k nimž patřila i ČSR, byla ekonomická situace všech evropských států, které byly do těchto událostí nějakým způsobem zapojeny, velmi neutěšená. Platilo to i pro nově vzniklou ČSR (28. října 1918), která se sice zařadila k vítězným mocnostem Dohody, takže nebyla postižena např. válečnými reparacemi (což nám Rakušané a Maďaři dodnes nezapomněli!), ale protože byla její vyspělá ekonomika a celý průmysl v letech 1914–1918 zcela přebudována pro válečné účely, čekala mladý stát složitá a nákladná poválečná restrukturalizace a přeměna výroby na mírové podmínky, industrializace velmi zaostalého Slovenska a zejména Zakarpatské Ukrajiny a vůbec celková obnova nejen ekonomické, ale i společenské infrastruktury. K ní patřila samozřejmě i měna.

 Po zániku monarchie muselo být v ČSR nově zřízeno nejen samostatné ministerstvo financí, v jehož čele stál po celou dobu existence ČSR – a to i v koaličních vládách! – vždy odborně vzdělaný ekonom anebo finančník, ale také nová centrální banka. Tou se stala Státní banka československá (SČB) v Praze, která sloužila současně i jako státní cedulová banka, která stanovovala výši úroků a míru inflace měny.

**b) Mincovní právo (vydavatel peněz)**

 Po zániku monarchie přešlo mincovní právo v republice z panovníka, který byl z trůnu sesazen, na nově vzniklý stát a jeho státní moc. Republika československá (ČSR) byla v letech 1918/1919–1939 držitelem mincovního práva na svém svrchovaném státním území. Vydavatelem peněz a správcem měny však byl od 6. března 1919 až do 31. března 1926 nově zřízený ***Bankovní úřad ministerstva financí ČSR***. Teprve v roce 1925 se začalo jednat o zřízení a založení Národní banky československé (NBČ) v Praze, která se vydavatelem peněz a správcem měny v ČSR stala od 1. dubna 1926. Vydávala měnu označovanou jako Koruna československá (Kč), která byla volně směnitelnou měnou a velmi tvrdou valutou založenou na tzv. zlatém standardu (nebo zlatém základu). Tato situace byla výsledkem národohospodářských představ prvního československého ministra financí Dr. Aloise Rašína.

 Po vyhlášení samostatného československého státu v říjnu 1918 byla sice hned zavedena československá měna, ale nejprve muselo být vyřešeno její pojmenování. Po delších jednáních dostala název Koruna československá. V oběhu byla zpočátku ještě užívána stará rakouská platidla, ale bankovky byly opatřeny kolkem SBČ a mince tzv. přeražbou.

 V roce 1919 byla po dlouhé velmi bouřlivé debatě v parlamentu za vzájemného souhlasu provedena definitivní měnová odluka ČSR od někdejšího Rakouska-Uherska a na jejím základě byla v ČSR provedena měnová a peněžní reforma. Do oběhu byla místo dosavadních bankovek (papírových platidel vydávaných k tomu oprávněnou bankou za garance státu) první československé státovky (papírová platidla vydávaná státem a garantovaná centrální bankou), jejichž grafickým ztvárněním byli pověřeni věhlasní umělci Alfons Mucha a Max Švabinský. Některé z těchto státovek byly tištěny v USA. Od roku 1927 však byly československé státovky vydávány již výhradně Státní bankou československou (SBČ) v Praze.

 Rašínova československá měnová reforma si vzala za vzor měny států se silnou ekonomikou, jako byla USA, Velká Británie nebo Švýcarská konfederace, jejichž měny byly odvozeny od tzv. zlatého standardu. Ten zaručoval nejen stabilitu měny i pro případ náhlého ekonomického propadu nebo delší krize, ale také její volnou směnitelnost a obchodovatelnost na mezinárodním valutovém trhu a na světových burzách, a tím pádem i její odolnost vůči inflaci způsobené mimoekonomickými faktory (např. politická krize, epidemie apod.). Bohužel právě druhá světová válka a poválečná krize v Evropě, stejně jako politické rozdělení světa tzv. železnou oponou, vedly nakonec k opuštění principu zlatého standardu a ke stanovení nových podmínek pro určování měnových kurzů (např. HDP = hrubý domácí produkt na hlavu v dolarech), jejichž správcem se stal Mezinárodní měnový fond.

**c) Oběživo**

 První československé kovové mince byly dány do oběhu až v roce 1921. Drobné mince se razily z obecného kovu. Později se začaly razit ještě stříbrné 5, 10 a 20 koruny. Za vůbec nejkrásnější československou minci je dodnes považována 5 koruna z kremnické mincovny, kterou navrhl Karel Guttfreund.

 Základem měny byla 1 Kč = 100 haléřů. Razily se haléře, 2, 5, 10, 20 a 50 haléře, koruny, 2 a 5 koruny, které však existovaly také jako papírová emise; papírovou podobu měly 10, 20, 50 koruny a samozřejmě 100 koruny a další ostatní nominální hodnoty.

 Kromě běžných emisí se v ČSR vydávaly také československé pamětní mince (což pokračuje i v současnosti), které také měly být součástí oběživa, ale používaly se (a také dnes se tak používají) jako způsob pojištění investice do budoucna, protože jejich emise má vždy jen omezený počet kusů a po čase se proto stávají sběratelskými raritami, jejichž obchodovatelná cena stále roste.

**d) Zavedení šekového řízení = bezhotovostní platby**

 Moderní hospodářství v ČSR si už na konci 20. let 20. století vynutilo zavedení šekového řízení čili bezhotovostního platebního styku. Nejprve se tak stalo jen v obchodním prostředí, ale postupně, zejména po odeznění nejhorších následků hospodářské krize ze třicátých let, se placení pomocí šeků a „složenek“ stávalo velice oblíbeným a to i v soukromé sféře.

**3. Peníze a oběživo v českých zemích za nacistické okupace 1939–1945**

**a) Hospodářská a politická situace a jejich vliv na protektorátní měnu**

 Za druhé světové války byla základem protektorátní měny tzv. protektorátní koruna, označovaná pouze „K“ a od ní odvozené drobné mince. Svou nominální hodnotou byla plně závislá na tzv. říšské marce („RM“) a nebyla volně směnitelnou ani obchodovatelnou měnou. Navíc po okupaci Čech a Moravy zavedlo hitlerovské Německo povinně tak nevýhodný směnný kurz koruny vůči říšské marce, že se během krátké doby podařilo českou měnu zcela devalvovat. Do konce roku 1945 v českých zemích obíhalo 95 miliard K, což představovalo oproti poměru mezi RM a Kč z roku 1937 naprosto nepředstavitelné znehodnocení původní československé měny o 1145 %.

Protože po roce 1945, na základě rozhodnutí světových mocností, ČSR připadla do sovětské sféry vlivu a do východního bloku, dodnes za tuto bezprecedentní německou ekonomickou a finanční devastaci ČR ani SR neobdržely žádnou náhradu; za malou náplast by se snad daly považovat např. současné dotace z EU. Otázkou však je, jak by to s naším hospodářstvím a měnou vypadalo, nebýt druhé světové války a okupace a zejména komunistické diktatury a socialismu s jeho plánovitou ekonomikou bez fungujícího tržního prostředí; zda by staré československé firmy a měna dokázaly obstát v době globalizace anebo zda by i bez shora zmíněných faktorů nedošlo časem k marginalizaci československé ekonomiky a měny na globálním trhu.

**b) Mincovní právo (vydavatel peněz)**

 Protektorátní koruna platná v Čechách a na Moravě od konce března 1939 do dubna 1945 byla ražena ze zinku v Lysé nad Labem (od roku 1940). Také papírové státovky byly nahrazeny protektorátními platidly, která protektorátní vláda nechala tisknout ve Státní tiskárně bankovek a cenin v Praze. V celém protektorátu však platila (i když po celou dobu okupace de facto i de iure neoficiálně) a byla zde v oběhu také říšská platidla.

 Na Slovensku, kde vznikl samostatný Slovenský stát, začala platit slovenská koruna („Sk“) a v oběhu tam zůstaly staré československé státovky opatřené přetiskem „Slovenský štát“. Mince se razily v Kremnici z obecných kovů, zatímco nové papírové peníze se prakticky nevydávaly.

**c) Oběživo**

 Základem protektorátního oběživa byla 1 koruna (K) = 100 haléřů, přičemž nominální hodnoty mincí a bankovek byly zpočátku ponechány ve stejné podobě jako před březnem 1939. S rychle rostoucí inflací během války však musely být vydávány bankovky a raženy mince ve stále vyšších nominálních hodnotách, což ostatně platilo i pro obíhající říšská platidla.

 Zvláštností po zavedení nuceného přídělového systému se staly tzv. lístky, které opravňovaly k odebrání (přídělu) základních potravin, ale později také mýdla, obuvi, šatstva, prádla, paliv atp. Lístky však nebyly samostatným platidlem, nýbrž pouhým poukazem, k němuž muselo být zaplaceno ještě jisté množství peněz. Přesto se staly artiklem, se kterým se obchodovalo na černém trhu, a byly také předmětem zájmu padělatelů. Za obchodování a padělání lístků hrozil, stejně jako za padělání peněz za okupace až trest smrti (za tzv. rozvracení válečného hospodářství nebo za sabotáž).

**d) Bezhotovostní platební styk**

 Šekové a clearingové řízení v době mimořádného válečného hospodářství prakticky přestalo fungovat. Jedinou možností bankovních převodů se staly poštovní platby prostřednictvím tzv. složenek.

**4. Peníze a oběživo v ČSR a ČSSR v letech 1945–1993**

**a) Hospodářská situace a stav měny po druhé světové válce a další faktory ovlivňující**

 **peněžnictví a peníze na našem území**

 Od května 1945 se po osvobození ČSR u nás používala a platila zde nouzová platidla, která byla tištěna v Moskvě. Tato platidla však byla brzy nahrazena novou oficiální měnou, která byla už koncem války pro poválečnou ČSR vytištěna ve Velké Británii (po domluvě exilové vlády s tamní vládou). V poválečné ČSR postupně došlo ke dvěma měnovým a peněžním reformám.

 První měnová reforma se uskutečnila 1. listopadu 1948. Jejím výsledkem byl vznik nové měnové jednotky označované jako Koruna československá („Kčs“). Druhá měnová reforma proběhla k 1. červnu 1953, ačkoli tehdejší komunistické vedení země v čele s předsedou vlády Antonínem Zápotockým opakovaně a lživě ujišťovalo obyvatelstvo, že se nic podobného nechystá. Přinesla devalvaci dosavadní měny a výměnu peněz v poměru 1:5, přičemž u tzv. vázaných vkladů a dalších účetních bankovních položek byla dokonce v poměru 1:50. To znamenalo naprostou pohromu a de facto uvržení do bídy zejména pro starší část populace, která si celý život střádala na stáří. Šlo o největší státem posvěcenou loupež na vlastních občanech v naší novodobé historii.

Kčs byla současně uvedena na (ve skutečnosti neexistující!) zlatý standard, kde hodnota ve zlatě byla stanovena na 0,123426 g zlata na 1 g mincovního kovu. Zatímco ve světě byl po válce zlatý standard zpochybňován a v roce 1971 definitivně opuštěn, Kčs se ho dál houževnatě držela. Tento systém platil až do přelomu let 1989 a 1990, přičemž odlišnosti po tomto období způsobovaly pouze různé emise mincí a bankovek.

Po rozpadu ČSFR byla k 8. únoru 1993 provedena měnová odluka mezi Českou a Slovenskou republikou. V ČR se uskutečnila podle zákona ČNR č. 60/1993 Sb. Z 2. února 1993 o oddělení měny. Prováděcím předpisem se stalo vládní nařízení č. 61/1993 Sb. o oddělení měny z téhož dne. Praktický návod k výměně peněz pak obsahovalo nařízení ČNB č. 62/1993 Sb. také z 2. února 1993, podle něhož byla k 8. únoru ukončena měnová unie obou republik a začala platit nová česká měna označovaná jako Koruna česká („Kč“). Obě nové měny vycházely z původní měny v poměru 1 Kč = 1 Kč = 1 Sk.

**b) Mincovní právo (vydavatel peněz)**

 Právo razit mince a vydávat bankovky a další ceniny přešlo opět na stát. ČSR a od roku 1960 ČSSR razila mince z obecného kovu ve Státní mincovně v Kremnici, bankovky vydávala Státní banka československá (SBČS) v Praze a nechávala je tisknout ve Státní tiskárně cenin v Praze. Jednotná měnová soustava platila na celém území státu i po vyhlášení česko-slovenské federace v roce 1968.

**c) Oběživo**

 Základem oběživa byla 1 Kč = 100 haléřů. Mince se vydávaly v různých barvách obecného kovu a to jako koruna, 2 a 5 koruna, od 10 a 20 koruny se již jednalo o papírové státovky. Ty byly vydávány také v nominální hodnotě 50, 100 a 500 korun, ve velmi malém nákladu byly emitovány také 1 000 koruny.

 V 60. letech 20. století, po zrušení poválečného přídělového systému (u nás přídělový systém trval cca o 10 let déle než v západní a jižní Evropě, která se na rozdíl od nás mohla připojit k americkému tzv. Marshallovu plánu na obnovu válkou zničeného evropského hospodářství, což nám sovětští soudruzi zatrhli), byl zaveden zvláštní druh platidel ve formě poukázek na odběr dovozového, exportního a luxusního zboží (patřily k němu i obyčejné džíny a potištěná bavlněná trička!)z podniku Tuzex. Šlo o tzv. tuzexové koruny hovorově označované jako „bony“. Stávaly se velice často předmětem šmeliny na černém trhu a také padělání, stejně jako volně směnitelné měny (západoněmecké marky, britské libry, švýcarské franky, americké dolary atp.). Mezi obyvateli ČSSR se těchto finančních prostředků nacházelo překvapivé množství, jak se ukázalo v roce 1990, kdy vlastnictví těchto cizích měn přestalo být trestným činem (jako tzv. maření socialistického devizového hospodářství).

**d) Bezhotovostní platební styk**

 V ČSR až do počátku 60. let 20. století bezhotovostní platební styk oficiálně nebyl možný. Přesto k němu docházelo, a to na příklad v zahraničním obchodě v rámci RVHP (= Rada vzájemné hospodářské pomoci; „konkurent“ EHS = Evropského hospodářského společenství). V 70. a zejména v 80. letech 20. století byl zaveden také v mezipodnikových finančních transakcích.

 V soukromé sféře se začaly uplatňovat tzv. žirové účty u občanů (např. tzv. Sporožiro používané Československou státní spořitelnou = dnes Česká spořitelna). Jejich prostřednictvím bylo možné hradit bezhotovostně stálé pravidelné platby a přijímat na účet plat nebo mzdu od zaměstnavatele. V polovině 80. let 20. století byly ke sporožirovým účtům zavedeny šeky pro bezhotovostní platby zboží.

**5. Peníze a oběživo v českých zemích v současnosti**

**a) Hospodářská situace po pádu komunistické diktatury a vliv tržního hospodářství**

 **na československou a později i českou měnu**

 V letech 1991 a 1992 došlo pod vlivem dostupnosti volně směnitelných měn a přechodu od socialistického plánovitého hospodářství k tržní ekonomice k velmi rychlé devalvaci Kč, kdy se ukázalo, že zlatý standard, na který byla v roce 1953 postavena, neměl žádné skutečné krytí ani opodstatnění. K 1. lednu 1993 se původní stát rozpadl na Českou republiku, jejíž měnou se stala od měnové odluky uskutečněné 8. února tzv. Česká koruna („Kč“, CZK), a na Slovenskou republiku, jejíž měnou se stala tzv. Slovenská koruna („Sk“, SSK). Obě měny byly odděleny od zlatého standardu a jejich obchodovatelná volně směnitelná hodnota se stanovovala (a v případě „Kč“ i nadále stanovuje) podle úhrnu HDP na jednoho obyvatele a ve vztahu ke směnnému kurzu vůči € a $.

 Poměr je takový, že 1 Kč = 100 haléřů, které se však pro svou nízkou hodnotu používají už pouze v bezhotovostním styku a nikoli při běžných hotovostních platbách. Původní československé porevoluční státovky a mince se v ČR užívaly do 30. listopadu 1993, kd byly definitivně nahrazeny novými českými platidly.

 V SR je dnes situace jiná. Původně platilo, že 1 Sk = 100 haléřů, ale tato měna již neexistuje, protože k 1. lednu 2009 přijala Slovenská republika jako svou státní měnu Euro („€“). Už od 8. července 2008 však bylo oficiálně rozhodnuto, že se zavádí fixní a nezměnitelná kurz 1 € = 30,1260 Sk, takže 1 Sk = 3,319 eurocentu = 0,03319 €. Od 1. ledna 2009 začal platit nejprve duální oběh Sk a €, který byl ukončen k 16. lednu 2009. Od tohoto data lze v SR platit pouze v eurech.

**b) Mincovní právo (vydavatel peněz)**

 Trvale v rukou státu zůstalo mincovní právo, které v letech 1990–1992 uplatňovala Česká a slovenská federativní republika (ČSFR) a od roku 1993 Česká republika (ČR). Správcem měny a vydavatelem peněz však je, podobně jako za první republiky, od roku 1993 Česká národní banka (ČNB) v Praze, která je současně i státní cedulovou bankou.

**c) Oběživo**

 Česká koruna se dělí na 100 haléřů.

Mince se původně razily v hodnotě 10, 20 50 haléřů, Koruna, 2, 5, 10, 20 a 50 korun. Drobné 10 a 20 haléře byly z oběhu staženy k 31. říjnu 2003. Poté 5é haléře k 31. srpnu 2008.

 Bankovky, či vlastně státovky, se původně emitovaly v hodnotě 20, 50, 100, 200, 500, 1 000, 2 000 a 5 000 Kč. Ovšem 2é korunové bankovky byly z oběhu staženy k 31. srpnu 2008 a 50 korunové bankovky k 31. březnu 2011 (jejich výměna v ČNB definitivně skončila v březnu 2017).

 Slovenská koruna se dělila na 100 haléřů (halierov). V oběhu byly mince v nominální hodnotě 10, 20 a 50 haléřů, koruna, 2, 5 a 10 korun, přičemž 10 a 20 haléře byly z oběhu staženy k 31. prosinci 2003. Bankovky se vydávaly v hodnotě 20, 50, 100, 500, 1 000 a 5 000 Sk, z oběhu byly staženy postupně po přijetí eura.

**d) Bezhotovostní platební styk**

 Od 90. let 20. století se stále významnější objem finančních prostředků začal převádět a obchodovat prostřednictvím bezhotovostních plateb. V současné době představuje bezhotovostní platební styk prostřednictvím různých platebních, debetních nebo kreditních karet, čipů, mobilních telefonů nebo chytrých hodinek, „platbomatů“ v bankách či prostřednictvím internetového bankovnictví v České republice (podle údajů ČNB ke konci roku 2019) téměř 85 až 90 % všech finančních transakcí.

 Své míso v peněžní soustavě a na finančním trhu stále významněji dobývají také digitální měny jako „bitcoin“ a jiné. Podle prognóz by se do konce 21. století měly hotovostní platby omezit na naprosté minimum anebo zcela vymizet, ale je otázkou, zda se tak opravdu stane, případně kdy.

**e) Zajímavosti**

 **Česká bimetalická mince v hodnotě 50 Kč s vyobrazením Prahy**, zpracovaná podle grafického návrhu akademického sochaře Ladislava Kozáka (1934–2007), ražená v Hamburku (později v Jablonci nad Nisou), která je v oběhu od 7. dubna 1993, byla v roce 1994 v anketě amerického numismatického časopisu *World Coin News* v New Yorku vyhlášena **Mincí roku 1993** v kategorii oběžných mincí (*The Best trade Coin*), a tedy nejkrásnější světovou mincí z těch, které se dostaly do oběhu onoho roku.

 V nedávné době (2010–2011) byl prof. Petr Vorel z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice iniciátorem a realizátorem výstavy nazvané **„Tisíciletá tradice české měny od X. do XXI. století"**, kterou v USA uspořádalo České centrum v New Yorku, a tato výstava, která osvětlovala i vztah mezi „českým tolarem“ a „americkým dolarem“ měla značný úspěch.