## BU̇I-VAN.HIẸP

 HOANG.NGỌC THANH-DUNG$$
\begin{aligned}
& \text { LớP Mườ' MộT } \\
& \text { GIAO-DUC } \\
& \text { CŌNG-DĀN } \\
& \text { (Dềnhi) }
\end{aligned}
$$

## SOAN THEO CHUOONG TRINH MỚI

## LE RIM NGAN

Cao-hoc Titn-si Luat-khoe
Cao-hac Tién-si Van-khoe (Sư-hoc)
 Hanh Saigon

## BŨ̀ VAN HIỆP

Cir-nhàn Luatt-khom
Cíao-su Trung-hge Trän-Lyc

## BÜI TRONG CHUOONG

Cirnhan Luat-khoa
Tou nghięp Coo-täng Surphgm
Gíáossur Trung hop Pétrus Kiy

## HOANG NGOC THANH DUNG

Cínhan Lust-khos
Civhhsn Van-khoa
Tbt ng̣hiệp Đqi-hpc $^{\text {Sur-phpm }}$
Ciborev Trung-hoc Gia-Long Saigon

## LớP Đ̣̣̂ NH!

## GIİO-DUCC COMAR-DANI

Đ $\quad$ I SONG KINH-TE

SOAN PÚNG CHUONG-TRINH MỚI CU̇A BƠ G.D.

VAN - HAO
112, Cðng-Quỳnh, SAIGON
B. Thự hành:
x. - To chutc các cuge thưm vîng :
— Härm mb.
— Xi nghię̣p (cơng, tor).

- Hop the xa.
- Ngan hàng.

2.     - To chric các czofc thdo luạn ve nhing at tai lien gaan đến bdi hpc.
3.     - Hương dàn hoc sinh lam nhîng ditun tra, phuc trink pl cide sre kiẹn lien quan tới adoi sơng kinh te hięn tai.
4.     - Chiến nhturng phim tài liẹn vè caic hogt deng kinh te (trong pà ngodi nurớc).

## bö.cuc cuón sích

Dera theo churong-trinh, chang toi sis trinh biky mon Giáo-Duc Cong-Dan Lóp Đef Nhi nher sau:

## * DỠ SÓNG KINH-TÉ $\mp$

Gom 5 churong:
Churorng I: Chinh.asách kinh-te
Churoong II: Ytu-to sàn-xuăt
Churong III: C $\sigma$-quan sàn-zuăt và mfu_djch

Churong IV: Tien-st
Churơng $V$ : Ngâa-hàng vì tindung

## CHUONG DAN NHẠP

## KHÁl-LƯỌC vé KINH-TÊ

- Danh lir a Kinh-lě: là gi ?
- Nguǒn gṍc
- Đinh nghia
- Thé náo ld khoa kinh-té hạc?
- Nguṑn góc
- Dinh nghia
- Thê nuio là các hoal aọng kinh-té ?
- Theo Marshall
- Theo Baudin
- Theo Nga-sd
- Giá tri củn các địhh-luạt kinh-fé :
— Chù trurong $x$ : khöng nhur định-luạt khoa-hg̣c
- Chủ truoong 2; nhur dịnh-luạt khoa-học,
- Chủ trerong 3 : dung hòa.
- Dinh-lựl kinh-fé lò gl?
- Phurong-phạ̛p cầu tao định luậ kinh-te.
- Ich lơt cua khoa kinh-lê-hoc.
- Lién lac giñ̀a khoa kinh-té va cac mon hoc khác.


## chuóng dÁn nháp

## KHÁI-LUYƠC VÊ KINH-TÉ

## 1, - DANH-TỨ : KINH-TÉ: LA Gl 9

A. - NGƯƠN GÓC DANH TƯ «KINH-TÉ »
I. - ờ Âu-chốu
 Anh haỳ chữ "Economie" của Pháp. Vây ta thư tim hiêu chừ a économie * áy nghia là glı.

Truy nguyen, ta thžy chư aéconomie » do chữ Hy-lapp *Oikonomia mà ra. Và danh tùr Oikonomia của Hy-lạp đă có từ lâu, với nghia là :
 nhi̛ng hoạt dông kinh té có tinh cách cư kỳ the so và thu hêp trong ípham vi gia dinh.

Từ thê kỳ thứ 16 dēn 18 , chừ aEconomie» thoát thai từ chír © Oikonomia» và dược düng trong phạm vi rợng lơnn hơn : quǒc-gia. Lưc dó «économie» có nghia là môn học nghiên cứru việc trị quơc tigia.
2. - 家 A-châu

Từ thời xura, Trung hoa đã co thành ngür a kink bang te thé nghia là trị nước giúp dời.

Đên khi tiêp xúc với các nược Tây phương, người Nhạt đả rat ngắn thành ngữ trền đề dich chữ «économie n là kinh tê.

## B. - DINH-NGHIA

Ngày nay danh từ winh tén có nhitu nghia. Sau day la nhơng aghia chinh :
I.- Á - châu.

Theo Tïr-Hài (mọt quyèn tư-dièn nờ tiêng cưa Trung-hoa) thl kinh-té co nghia là : atüt ca các hành-vi cùng trang-thafi cuia nhân loai
 (nhản loại lợi-dung chưng-chưng tài-hóa di sung-túc kỳ dục-vgng chi nhát thizat hành-vi cł̣̂p kỳ trạng-thái).

## 2.- Toy-phuang.

Theo Petil Larousse thil kinh-tE" of nghia la :

- Viêc quadn lỳ mé sur chi-tieu được qui-định môt cack chăt-chê. (gestion où ba dépense est réglée avec rigueur).
- Titet.kièm (ce que Jon épargne).
— Toùn thè nhürng hogt tọng ciua môt tạp doàn nhdn-loqi, nhum sàn-xuăt và tiêu-thy các tati-ngayèn (ensemble des activités d'une collectivite humaine, visant a la production et a la consomation des richesses).


## II.- THE NAO LA KHOA KINH-TẼ HOC?

## .A. - NGUOON GÓC.

1.- Luic phôi thai, trong khoảng từ thê kỳ 16 đén 18 , khoa kinh-té hopc la khoa tim tơi các phương tiẹn khȧ di làm tảng-gia Hợi tức của nhà vua. Nhur thé nó đượm màu sắc chinh-trị răt ró rêt. Vi the trong thời này, người ta goi nó là khoa akinh-té chinhtri hpe" (économie politique). Chis aéconomie politique ${ }^{\text {nà }}$ ndo mêt tác-giả người Pháp là Antoine de Mont Chrestien dặt ra dầu tien.
$\therefore \quad$ 2.- Hơn nữa nh̛̀̀ phong trào nghiên-cứu vè sinh-hoăt của
 của con người như sàn-xuắt, tielu_tḥ̣, trao đờ, đê dành v.v...
 gąt ra ngoà tinh cách chinh.trị và dê rö̀i trở thành mọ́t khoa thuăno

KHAJ-LUOOC KINH-TE $\qquad$
tuiy. Do 06 danh tù edconomie politique " da durqc thay bang asciance economique = (khoa_hpc kinh_te).

B- 円INELNGHIA.
1.- Ngày nay ta khó co the đinh-nghia mơt cách chinh-zic thé nào la kinh-te-hp̣c. Mōi tác-gid da aúng vè mọt khia-cqnh Minic nhau at dịnh_nghia khoa-học nay, ntn nghia của nó thiten-lẹch va Tät khác nhau.
2.- Tuy nhitn, tōng hợp cic đinh-nghia cỉa các tác-gia, ea co the dinh-nghia khoa kinh-te nhus sau: $\qquad$
Ninh-té-hoc thuàn táy là mpt khoa-hoc thufc 8 -mon xa-kpi hpc chuyèn nghiên-cưu vè mpi hoqtotộng kinh-te nhur sữn-xươt, tiêu-thuf, atur


III- THÉ NAOLA CAC HOAT-BONG KINH-TE $?$
1.- Alfred Marshall ngurdi Anh . az dinh-nghia như sau: Hoat dong kinh-te hant-ding hươn ves sur mu-do hanh-phic vatchǎt cưa cí-nhån, xà-ḥ̂i.
2.- Louis Baudin (Pháp) : Hoạt-đọng kinh-té la hoạt-đông lien ląc giữa người và van-vạt, lọi ḍ̣ng van-vît dz tim sur khodi-lq̣c trong cự̂c sóng.
3.- Nga-só cing dinh-nghia: H oapt-đọng kinh-té là hoat-dọng
 nhưng sản xuắt và phân-phơi otu chju anh-hưởng cự dịh lựt chác-chà̉n.
: So-sính hai dịnh nghia trển và đinh-nghía của Nga-só, ta thäy Nga chú-tiong hoàn-toàn vào tài hóa và chỉ nói môt cách gián-tiép đén con ngưới qua xã họi mà thơi. Đó la ho sân giữa hai quan niệm Duy-văt và Day-iâm,

## IV. $\rightarrow$ GIÁA-TR! CU̇A CAC DİNH-LUẠT KINH-TE.

Đà coi kinh-te nhtr mọt khoa-học, thil tãt-nhién phài tim tòi các địh lựt chi-phơi đới sỡng kinh-të nhur, các nhà khoa-hop dã phátbiều ra nhựng định-luạt chi phơi thiền-nhiên. Nhurng những đinhluât kinh-té này co giá-trị thê-nào ? chúng co dự̧c coi là tuyẹt-đói thir các đinh-luat khoo-học không?

A.- CHU' TRU'ONG THÚ NHÄT : GL4-TRI CU゙A DINHLUAT KINH-TE゙ KHONG THE NAO CO GIA-TRI NHU CAC DINH-LUAT KHOA-HOC.
Phái này cho rầng các định luạt kinh tê khác với các đinh luật khoa hoc vi:
 gian. Chẳng hạn, việc tăng giá gạo ngày hôm nay khác với việc tăng gíf gåo của những kỳ trước.

- Khơng bao gi̛̛ có thè thưc hiẹn durợ hai sur-kię̂n kinh-té y hệt nhau. Chảng hąn ta không thè nả̃o thực hiện lại tá̛c cả quang cảnh sur mua bán của mợt phiên chọ:-
 tý cưa con người. Chẩng hạn lû́c mọ́t ngurởi vưi vè, khi mua bán sẽ dê dàng hợn một người dang bực tức ; mọt người có tánh hoang toàng sê mua bán nhanh chong hon mọt người keo-kiẹt.

Whur the thi lam saco có the ciạt ra mot dinh luạt kinh-té giöng


- Đjnh luṣt do phải vươt không gian và thời gian, nghia la dung ó mpi nori và mpi thoti,
- Co the thự hię̧n cíc điêu kiẹn de áp dụng dinh lựt d6. Vu nêu khơng thi định luạt dật ra sè vô lch. Chả̉ng hą ơ điẹn-học ta co dijah lug̣t nhtr sau: $V=I R$, muớn tim $V$, ta chi cần Ap dịng
định luî̀t trên, thưrchiện I và R là ta cóngay V. Tráij lại, ơ khoa kinh té, ta khơng thè thưc-hiền hai sự kięn kinh-té $\bar{y}$ hệt nhau thi làm sao ta có thè ưng-dụng đưquc định-lụ̣̂ cuia nó ?
B.- CHỦ.TRU'ƠNG THÚ NHİ : ĐINH-LUAT KINH-TË
CUNG GIÓNG NHU NHƯNG ĐINH-LUAT KHOA.HQC.

Phái này cho rẩng, vê phurong diẹn lý-thuye̛t ; chủ truong cỉa phấ trên có vẻ đíng. Nhưng về phừơng diện thưc-hành, thực tê đ̉̉ chứng tỏ̉ rẳng địh-luạ̀t kinh té có giâ trị và cơng dỵag như băt-kỳ cac đinh luạt khoa họe nào.

Thực thé, nëu kinh-té hp̣c không thè có các đ̛̣nh-lụ̣̂ bất biên với thơi gian, không gian và không đem ưng dụng được thl, dưa vào đâu mì các kinh té-gia đả hoạch định đực cíc kê-hoąch kinh-te̛ nåm năm, mười năà i Và, thực tẻ̛ đã chứng tó một cách hùng hồn : các kinh-té gia Nga, Ån dả áp dụng một cách thành-công các ainh-luât kinh-té dề soạn thào những chương trinh kinh-tẽ cho các kẽ-hoq̣ch. dải hạn và kết-quà của các kẽ̉ hoạch kinh-té này rạ̛t my-mãn.

## C. - CHỦ.TRU'ONG THÚ BA : DUNG-HOA.

Nhận-định cả vê lý thuyêt lẵn thực té, phái này đả dung-hòa cà hai phương diện trên và dưa ra lập-luận sau: kinh tẻ-họ̧ co những định-luặt nhưng dây là những định-luật có giá-trị trơng-đơi và co tinh caich chuyèn-biẹt bạ̛t định. Vi vầy người ta cho rằng những định luật kinh té là những dịnh luật có diëu kiẹn (lois conditionnelles) hay những bán địhh-luạt (quasi-lois).

## Y. - THÉ NAO LA DINH-LUẠT KINH-TÉ?

Đính-luật kinh-te là định luật dùng đè giai thich sự kiện kinh te mà người ta đả cãu tạo được sau khi quan sât và kièm-chứng nhitulu. Bn trong tương lai dều có kêt quà tương tự. Thi du:
I.- Binh-lụ̣̂1 vê liên công. Chử nhån không thè trà lương thơ it' quáa uì thơ sê lqhông chiju làm. Ngược lại the cüng không thè
dòi lương cao quí vi sé không ás chủ nào dím mươn. Lương the

2. - Binh-lụ̣̂t vồ phôn công quocc-té (A. Smith).

Cír de cá nhån tỵ do cạnh tranh va hoąt dọng dúng vơi tur lọl
 hay một ngành sản xuăt nào thich hơp với khả-năng tinh-thàn và vạt chât cia ho. Như vây tất ci mọi. hoạt đọng kinh-té trong rả-họi az chi 1a mọt sư phân công vî-dại.
3. - Binh luột vè dôn sơ (Malthus). Dán sơ tàng theo câp so nhân mà sócông-ḅi là 2, nghia la cứ trung binh mọt ngurời ainh ra 2 ngườ:

$$
\Rightarrow 24816,32 \ldots
$$ th8i :

Cung trong thời gian đo, thưc-phàm chl tảag theo calp so cong

$$
\div 13579 \text { II... }
$$

Do đo có một lúc lurơng thực sễ quá it đơi với dân sơ và nq̣t đói kém, tąt bę̨nh, giặc gia sẽ xày ra.
4.- Өinh luật phôn-phơi tài-sán (Ricardo). Ricardo đura ra 3


- Định luăt địa to tăng dàn. Dấn sơ càng ngày càng tảng mà đảt đai làì có hạn. Giâ luáa sẽ tăng, nồng dẫn sẽ kiếm được nhièu lội tực hơn. Nhurng chủ đăt không bao giờ chịu dề nông dân hưỡng

 càng nhièu, họ sẽ cạnh tranh nhau khiën cho công thọ sẽ phài hạ xuJ̃ng mức tơi thiè̀u đü cho người tḥ̣ sơng. Công thç sẽ giữ mãi ${ }^{6}$ mức, này.
 vữg tắt nhièn tỳ lệ tièn lời so với lợi tức Qươc-gia sẽ̃ giàm-dàn.

Thupc the, Ricardo coi lọi-tức quoc-gia bao göm lọi-tức cuia

## KHAK-LUCOC KINH-TE

 đija-16), lơi_tức cùa công_nhån (dưới hình-thức luơng thơ') và lquitức của giớr thưong-gia (dưới hinh-thíc tien lò̀i). Ta co thè dung hình tròn at biku-thi lqui-tưc quốc.gia và ta c6 hinh vẽ sau:


## VI. - PHUOONG-PHAP CXU-TAO BİNH-LUẠT KINH-TE

Kinh-té học cäng nhur nhizu khoa học khác, khi cãu ţ̣o dinh luạt người ta đZ dựa vào sư quan sát thưc té.


1.     - Quan sát:

- Chá y đén mơt sur kiện nào do rơi tim hitur nguy̧en do.

一 Det ¢ den sur kiẹn lich sur.

- Viẹc đương thời : ck̊n cưr vào tall liȩu do báo chi, đìi phât thanh cang câp v.v...nhurng cî̀n thận:trọng vì co nhiêu tai lięu sai sy thật.

VI-dụ: quan sát sur len giá hàng-hбa do nguyen nhan cía s6 cung hàng-hóa it hơn so cằu hàng-hóa.

Hiện nay người ta còn dùng phương pháp toán học cte giải thich of kiẹn kinh-tê, to B thoa kinh-toán-hpc.
2.- Băt gid_thuy 6 t.



## 3. - Kiềm chứng

Đật xong giả thuyťt, ta thử lại, nếu lằn nào cüng được két-quả như nhau thi vięc c câu tạo một định luật kinh tré dã thành tưu.

## VII. - LƠIIICH CỦA KHOA KINH-TÊ-HOQC

Trong ba thê-hỳ vù̀ra qua, kinh-té-học đã phát-triên rẳt mąnh vi $n \delta$ có fch không những cho quôc gia mà cả cho tur nhânn nưa :
1.- Và phía tư nhôn, kinh-tẽ đã giúp hẹ trong việc sản-xuât hàng hoa, tim thí trường tieu-thụ, đinh giá cả, tồ chức xi-nghięp, dièuhành các dicch-vă ngân-hàng...
 trên thị-trường quỡ-té, biêt č̌n nguyen của sự nghzo túng đế áp dựng nhựng bięn-pháp thich-ưng, biět các địph-luạt kiñh-té đê hoąch định những kê-hoạch kinh-té dỉi hạn:

- Đơi nôi : Biết rỗ nhu-cĭ̀t về kinh -tê đê trù lię̣u việc sản xuât cüng nhur thi-trường tieu-thy đê quân binh nên kinh-té quöc-gia.
— Đori ngoai : Ap dụng bięnn-pháp thich-nghi đè bảo-vêt hàng nọi hơa, giũ̃ vững giá-trị tièn-tệ quớc-gia và quân-binh cán cân thurơng mąi quoc-te.


## ViII. - LIÊN-lac giữa khoa kinh-té va các mon HOC KHAC.

1.     - Thơng kê học - Chuyên viẹc khào cứu cách ưỡč-İIựng ḉc sự kię̣n kinh.té.
2.- Dân st học - Chuyên viẹc khảo-cứu sơ dân tăng, giảm của cac nước hàng năm.
2.     - Kinh-té sư - Chuyen việc khảo-cứu vè lich-sử kinh-te the-giffi.
4.- Oia-du kinh-tt - Chuyên khảo về cách phân-phơi các nquyta liệí kronghê gifra các nước.
KHÁl-LUOCC KINH-TE"
5.- Ketoón học - Chuyên khảo-cứu về cách gifr sồ-sách trong xf-nghiệp.
6.- Tài-chính học: Chuyền khào-cứu vê cách chi thu cùa Chinh phù.
7.- Tâm-lý học - Khão-cưu vt tåm-lỵ ç̂ nhån, quăn chúng at biết sờ thích của khách hàng tiêu-thư

## CAU HỎI TRÅC NEHIİM

1. Mpi sur kiẹn kink té:
a) bao giờ cũng lę̂ thuôc ytut to thò̀i gian
b) co thè tái diên luôn luồn trong lich sừ.
c) có thê đem thi nghiệm lài đurquc.
d) tắt cỉ các cả̉u trên đêu thờng dáng
2. Hoạt-dộng kinh-to ld hoat-dộng hương vt sy muv-dis
 mghia của:
*a) Alfred Marshah.
b) Ricardo
c) Malthus
d) Gresham
3. Ricardo đura ra địhh-luptt phdn-phði tài sàn cho ràng:
a) Đja tô tăng dàn
b) Công thọ gĩ̛̛ viring
c) Tièn lời giàm dã̀n
(d) tit ca nhưng ditu trên.

F－
$\cdots$ 4 0.

宽

- Chinh saich kinh té tur-do.
- Đinh_nghiz.
${ }^{-2}$ Ngu8n-g6c.
— Lý-fé bênh-vưc chinh sách kinh-tẽ tur-do.
—— Đăc diêm.
- Uuiu và khuytt.aièm.
- Khuynb-hượng tân tư-do.
- Chinh-sách kinh-te hoach- dịnh.



## CHINH-SACH KINH-TÉE TY-DO

## dinh-nghia chinh-sach king-té tupdo.

Chinh-sach kinh-té tup-do la chinh-sach kinh-tex trong 16 mpi nont-döng kinh tí dêu do tur nhin tiêu thién và dương nhur chinh quylen khóng can thiép yà guöng móy kinh-te, ma chi dong vai cianh sát.

Vơi chinh sách này, ngurbi ta coi ytu_to tur-bin la quan trọng Whion cả, coi nhưrg dịh-luăt cò đien co tinh cách bate di dich lam Thäng-bàng nèn kinh-té, coi trong quyèn lơi tur nhân và at cao tư. do có nhån. V1 thêe người ta còn gọi chinh séch này là chinh-sách
of ysinh-tucturbdn.
in- NGUÖN-GठC.

## A. ${ }^{-1}$ NGUON-GOC THƯC-TAL.

 ciguyefinhann, nhurng ta co the ke hai nguyen-nhân chinh ta: sy phít minh vê ky-thưt và sư chîp chinh của giai căp trưởng gia :





trong John Kay phit minh ra thoi bay (navettes volantes) dis dett.

- Arkwright phát minh ra máy kéo squi
- Cartwright phat minh ra máy dẹt
- James Watt chế ra máy chạy hơi nước.

Nhờ nhĩ̛ng phát minh mơni pảy, kỹ nghẹ bọc phát, suf thông thương trên mặt bièn durợc phát triền. Do dăy, nền thurong mai phòn thinh, mọt són ngurời nhờ kinh doanh trơ nền giàu co, bién thành mợt giai cấp mới : giai câp tur bàn. Giai câp mới này thíy cản phâi hoàn thành một cuọ́c cách mạng đè phá bỏ những luât lệ khât khe cuia các vua chúa làm càn-trở công viẹc gính doanh của ho. Hp mong muby xa-hpi phai chuyèn biên, chinh-quyèn phdi công nhon nhang quyln tr-de


## 2.- Sy chấp chính của giai-cấp truơng-già : cuộc cách mọng Phóp 1789.

Nhờ ngoại thurơng, các nhà trương-già ở Au-chaiu trong the kẏ 16, 17 và nhất là 18 đả trở nên những nhà đai tur-bản. Co tiễn rồi ho mới đủ phương tiên cho con em ăn học đên nơi đén chơn. Bơi vây vào thë-kỳ 28 , trong giai_câp trương-già đã có nhielu người học cao,
 trong xã-hội vi giai-cã́p quí-phái dã̉u co nhiều ngurời ngu dớt hơn họ văn chitm vai trơ lãnh-đạo, anınhien cai-tri họ theo truyěn thớng. Chinh vi đo mà các học-giả thuộc thành-phần giai_cäp trưởng-gia, dệ tam

 trái thièn-nhién, càn phäi húy phà (Völtaire, Diderol, J.J. Roussean...)

Tur-tượng của các học-giá trén càng ngày cìng duroce phò bién và đự̛̣ nhânt-dân nhiêt-liẹt hưởng-ưng. Uy-quyèn của giai-cíp qui phíi bitt Aliu lung-lay.

Rbi cug̣c cách-mạng bùng nờ \& Pháp năm 1789, và, sau 46, cíc cực cách-mạng thatc lỉn lươt tiêp diên \& các nước Au-châu. Giai câp

 Con nguòi, nhät la zihững quyz̀n tư-do kinh-té. Do đáy chinh-sách kinh-té tur-do durợ áp-dụng trong thoti này.

## B. - NGUÒN-GÓC LY-THUYÉT.




1.- Phai trong nóng.: tín trowy wing mgitp
a) Thành phän:
 Chaki kinh-te hoc ngurdi Wrhap: Frangois Quesnay, Miercier de la Riviere, Dupont de Nemours, Mirabeau...电
 ehico nhà no̊ne mbita
的dit faimóisinhrataj minmithoid.


QUESNAY (1694-1774)

- Dừ dai sinh ra tài sàn:


## c) Chi truong :

 tì̛ trước đến nay vẫn bị bạc đải. Ngoài ra phải này dả kích việc kiềm soát kinh-té trong nọi.thurong.
 chư-trưong chinh-guyĕn bắt cala thiés vào các hoaf-dónc linh-té

2.-. Phái cờ diêñ.


ADAM SNITH (1723-1790)
"Gứ tri too thành bơi cung và cäu»
a) Thdnh phàn: Phải
 Anh nahus: Adam Smith, Ricardo, Malthus Steraní Mill và Pháp như Jeag Baptiste Say, Saint Simon, Chevalier.
b) Cån-bdn ly-thuyăt : Phái cô-đièn quan nię̣m rắng : phüung hoat ruting
 sedo carcudinh-lust kinhate băt di băt didich nherunhüng dinh-luth khon_hoc_shiphộ,

## CHINH-SÁCH KINH-TÉ

 chù-trurong :
 nhiñ : vi sư can_thiẹp của Chinh-phú sê lam cho guöng máy kinh-té shơng theo düng dinh.lựt nữa, nhus valy sê lgåy nhièu batt lqi cho dân-chưng.

- Truphdn phai durgc hodn-toàn tu-do : tu do sản_xuât, tu-do buön_bán, tư-do mâu dich Quöch-té.
 giâu mạh thl phài chú trọng đên vân - đé kyy thuât, làm sao cho phù-họp với những dinh_luăt kinh-tt bait-di băt dich. Chĭng hạn
 thị-trường v. V... làm sao cho thích.họp với các đijnh-luạt kinh-te.
III. - LY-LE BENH VƯC CHINH-SACH KINH-TEZ TY-DO.
it A. - LY̌LE I: Phài đet tư-do kinh-te thi mái oó nhơng đinh-


Nhur the thi những hięn-tương kinh-té mơi co lien-hê vơi whau và có the guai-thich đươ bàng những đinh-lułt thiên-nhien shin co và hoàn-hào. Những đjah-luạt này vượt kbông gian và thòi-gian. Do ' $\$ 6$ ta modi co the dur-phòng trươc durợc những bién có kinh-ié síp xìy dên và tạo fa những điêu-kiẹ̃n làm, phờn thinh nễ kinh-té.
 công. 险-thuyêt phân-công quôc-té, nguyên-tâc dân sơ, dịnh if phạnphợ tùi-sàn (diatrinh bày rö ờ chương dlan nhạ̣p).
 fư thiêni-nhiên điêu_hòa nè̀n kinh-1e.

Giữa các hiện-tượng kinh-tē do các định-Iuạt bắt di dich chi phới, luôn luŝn có một trật-tỵ thiên nhiên khiễn cho guŏng máy kinhte đurợc thăng băng.


- Trà̛ơng horp cung bé hơn cằu: V1 sठ hàng sȧn-xuắt kbông dừ cung ứng cho nhu càu tiêu thỵ, già hàng sẽ dả́ lên và tiën lời cũng sê tăng theo. Mồt mặt các nhà doanh nghiệ̣ thảy dược lời nhiêu, sê sin-xuât nhiêul hàng hóa hơn. Mật khác người tielu thụ thăy hàng dát sê mua ft đi. Do đó cãng sẹ dằn dàn bà̀ng cà̀u $;$ nên kinh-tế trơ .lqi thăng bằng.


| CUNG $>$ CÀU $\downarrow$ Hàng ré |  |
| :---: | :---: |
| Sản_xuăt nhiều |  |
|  | Tièu-thy nhièu |
| hàng |  |
| \ $\% \cdot$ |  |
| CUNG = | CȦU |

- Trường hơp cung tơn hơn cờu: vì st hàng hóa sàn nuăt ta

 hạn che việc sản xuăt ; đöng thời người tiéu thị̂ thây hàng rẻ sẽ mua nhielu hớn. Do đó cung và càu sē trở lại thăng bấng nhau.
C.- LY LE III : Chính sách kinh-té tư-do thich họp vái y muơn của tát cả moi ngươi và có tính-cách tốn trọng nhân-phà̀m.

Sư sân-xuât và giá cá bao giớ cũng tùy thuộc ơ các người sản xufot lăn tiêu tha:

- Ngườ ta chil sàn xuăt hay ť̌ng giá hàng khi biêt chắc chân ngırời tiêu tḥ̣̣ bàng lơng mua, nghia là người sàn-xuât thường tôn urong $\dot{y}$ kiën cỉa người tieuthth.
- Trai lại ngườ sàn_xư̌t cîng có thê co tư-do sáng-kién sànxuảt về môt loại hàng nào đó rỏi dưng pharơng-tiẹn quàng cáo dé là cuorn ngurò tiéu.thụ.

Do as ta thây gitưa người sinn.xuăt và kez tietuthy luón luôn co


##  KINH.TE TY゙-DO.

 thuyet này làm nảy sinh chinh_sách kinh.té tur do co dặ-dièm chinh ŷu la: Cá nhân đurọc hoàn toàn tur-do trong mọi hoąt-dẹng kinh te; Quofe gia không durge quyenn can thietp tofi. Do do ta suy ta những đăc_diềm cùà chinh sách kinh-té tư-do la :

## A. - CA-NHAN.

Cá-nhân hoàn-toàn tư-do hołt-dệng kinh-te, gèm có:

## 1.- Ty-do_kinh dpanh.

- Tư-do chọn nghê thich hợp vời khà năng cừa minh.




## 2.- Ty-do sanh-itanh.


 nisy mọi ngừi of quyèn :

- Tur.do luru thông và phan phơi hàng hóa.
- Tur-do tiêu thọ.


## 3.- Ty-do_ty-hou.

Cá nhân được hoàn toàn hoạt dộng theo tư-lộ của minh. Do đo thi co tièn, tur nhản co thè :

- Toàn quyền sừ-dụng đöng tiền theo y mươn của minh.
- Toàn quyễn di-nhự̛̣̆ đöng-tiễn đó cho bất ky ai.


## B.- QUÓC.GIA.

Vai trò của qữc-gia chi có tinh cách cinh.sât, nghia la chi dưng làm trung gian đám-bảo an-ninh trạt tur trong nurớc chứ không có quyền can-thiệp vào đời sờng kinh té.

Ti-ḍ̂ khi hai tur-nhân cam-kết với nhiau điêu gi, ho được hoàn toàn tư-do thỏa-thuạn vê các diêu-khoàn trong hợp döng kýhết mà không phải tuăn-theo băt cự quy-luạt nào do chinh quyĕn dăt ra. Nhurng một khi đá kýkêt ròi, họ phải tôn trọng hợp-đọ̀ng
 quớc-gia cưỡng-bách phải tuản theo.

## C.- GIOt CAC QUÓC-GIA : TY̌do mq̣u-dich.

Giữa các quôc-gia sur mậu-dịch đurợc hoàn-toàn ty̛ndo: Cáe qức-gia phài mふ̛ rộng biên-giới dè:

- Cho hàng-hóa trong nước được tư-do xuăt cding và hàng-hóa ngodi aurớc đurợ zur-do nhepp cáng.
 nhâp hay bię̣n-pháp hạn_chê sơ_lự̛̣g hảng hóa,


## V.- UU VA KHUYÉt-DIEM (HÅU QUA) CỦA CHINHSACH KINH-TEE TY-DO.

## A.- UU.DIEM. •

I.- Cá nhân.
a) Tr-do kinh doanh:
— Tự-do chọn nghe: Cá-nhân dược tự.do chọn_nghe thich hợp. với khà-năng của minh, do đó năng.xuát làm viẹc mói giantăng.

- Tur-do hânh nghê: Cá_nhån được tự do hành-nghề và̀ phát huy mpoi sáng kiến, do đó kỹ.thự̆ tién bờ và kinh_té mớ phát-trièn nhanh.
— Tỵ do kêt ước: Chí và the tự-do két-uơoc thi sê tránh được
 nhau.

KET QUA: Tư-do kinh-doanh se làm cho guơng míy kinh-te tuân theo mọi trật tư thiên-nhiên sån cón. Nén tựt-ly nảy se điẽu hòa mp̣i hoąt-ḑ̣ng kiah-té.

## b) Tur do canh-tranh.

-Tư-do sàn_xuăt là dộng-lực khiến kinh-tế tiến-trit̀n và di tới chó thăng-bảng. Thực thê nếu sơ cung và sơ câu một loại sản. phầm mảt quán_bình, câc doanh nhân sẽ hoąt-đông dê cho cung cẳu trở lại quân-bình.

- Tựdo cạnh tranh sể khiên con người luôn luôn tìm ç̧ch cải tiên ky-thuât dê mong chiêm thị-trường tiêu-thar. Do do of sáng kién sẻ dược này nờ và người tiểu-thụ sẹ dược hưởng lời vl mua hầng rê và tớt.
- Ngodi ra, tư-do cạnh tranh sẽ đưa tới hậu quả cứi cùng 1à tieu diệt canh tranh trong ýhurớng làm lợi cho giới tiéu thụ. Thực v粦, néu một xal-nghiç̣p thą̣ nhiēu vớn, xínghiệp này sê bín phá
gî́ hàng, Khién cho các xi-nghiệp it vonn theo thong kip hợc phải phá_sản, hoặc phải tậ-hơp với nhau dè có dủ vơn dương dẳu vơi xI-nghiệp lón trên. Trong trường hưp thứ hai, xi.nghiệp trường vốn trên vâ xi-nghiẹp mới do sụ tạp hợ của các xi-nghiệp nhờ sế thỏa thuân vơi nhau vè viẹc chia thị-trương tiêu_thụ, vè giâ cà... Nhưr thê tur do cạnh_tranh cũng se bi tièu-dięt.
 vân-ậng hêt khả-năng của minh vào các hoạt-dọng kinh-tẽ dé kiêm được nhiều tièn, vì yêu-tờ tư-lợi này nên nĕ̀n kinh-té mợi tiến-ḅ̧̂.


## 2.- Quर́c gia.

Sư bắt can-thiệp của quơe-gia vào các hoąt-dộng kinh-te khién cho cíc quyền tur-do căn-bản cưa con người đưge tôn-trong. Do do nhân-vi con ngườ đưọc de cao.

## 3.- Quote-t6.

- Mậu dich quớc-té nêu dè tư-do thi tư-nhiên gẽ́ co fhân-công quoce-té trong ngành sân-xuắt (nghia là môi nước sê chuyên vê ngành sản xuắt thich-hợp nhất). Do đó kỹ-thuạt tiên-bô, st lurợng sản zuât gia-tảng, hàng se tot và rẻ.
- Hơn ntra mạu-dich quãc-tせ đurợc tư-do sể 12m cho tinh hữunghị givĩa các quớc-gia và tinh lưong-ihăn turoog-ái giưa cá nhån dutpre gia-tzong.


## B. - KHUYẼ'T ĐIEM

:- 1:-Cánhön.
a) Ty-do kinh_doanh.

- Trr-do chor nghè ; nhiëu khi tur nhain không chọn nghè theo thà năng của minh mà lại theo thị hiéu xả họi. Thành thừ đói nghè được nhièu mgurơi theo nen thì̀ người, trong khi các nghè khác lai thieu chuyen vièn.

 khîng châp thuận bàn thê ước do chủ đê ra, người thă sé bị thăt nghiệp và sê co sất nhiễu thọ thác thay thé liễn.


## Ktz-qua :

- Theo ly thuyet, tư do kinh doanh se lam cho aten kinh te co
 phăm.

 bằng này phài kéo dà trong một thời gian khá lâu mới òn dinh lai durgc. Thurc thê, ty dy nhtr neu cang ton hon cian thi, truớc khi mọt so xínghiệp đông cửa đz chuyèn sang ngành khác, phải c6 mồt thời gian khá dài đé sữa soạn. Trong thời gian này xi-nghiệp as
 khùng hoảng kinh te sẽ phải xiy ra.


## b) Ty-do cqnh tranh.

- Tr-do sưn xữt: do sự cąnh tranh, các xi-nghięp se dua nhau sản xuât bừa bãi và sẽ làm ứ đọng hàng tret̃ thị trường khién cho nạn khüng hoáng kinh fé xáy ra đjinh ky: thơ thuyèn phaii thât nghiẹp, nhiêta xi-nghiệp nhỏ phải phà sản...
 trường vờn sê phá giá hàng hóa làm tiêu dięt các xí nghiệp nhơ.
 nhà dại tư bản này đọc chiém thị trưởng, thao cúng nè̀n kinh $\mathbb{U}$ quơc gia, gảy ra nhièu bât côug xã hệ.
- Tur do lux thong; phan phoi hìng hóa se dura tói nạn alu co
 Cen bi thấn thủng !
c) Tredo tur hû̃r.

Tư do ta hiru sinh ra sư băt binh oáng vè chức wị cilng nhtr vê đia vi giữa giơi chủ và giới thơ; do do no sê gây nên sur xung đột tyich liệt giữa các giai cảp, làm rỡi loạn guòng máy kinh tê và trạt tư xâ họi. Hơn nữa tụ do tur hữu chỉ lợi cho nhà đại tur bản; còn đại đa sơ quằn chúng không được lợi gì eà vì họ chả̉ng co tur-bản nên không càn tư.do.

## 2.- Quठe-gia.


 phức, giúp đỡ họ chơng lại các thiền tai bệnh tât, câc rùii ro.

- Với nhiêm vq̣ nhur vây. quỡ gia sẽ không làm tròn nếu chủ
 thiệp của quớc gia vào nền kinh tẽ sẽ gây ra những bắt cồng, băt binh đỉng trong xả hội, không giai-quyêt dược nạn thât nghiệp, nąn chọ đen làm lung doạn nền kinh tê. Do đó dan chúng sê đói khỏ trong nhüng cuふ̧́c khủng hoảng kinh-tê trìm-trong.


## 3.- Qubc-te.

- Tч̛-do mậu dịch quठ̌c-tê sẽ bóp chêt nèn kinh-tế của các quớc gia chạ̣n tiễn đang muơn phát_xriên vê kỹ thuạ̉t: nền ky nghê của các quớc gia chạ̀m tiên mới phá̛t triên se bị hàng hóa của các nước ngoài tràn ngập thítrường, làm cho giới kÿ-nghệ trong nước phài đóng cửa vil không cạnh tranh nò̀i với hàng ngoại quöc.
 quôc gia chậm tién khóng thè nào phát trièn durocc.


## VI.- KHUYNH-HƯÓNG TAN TƯ.DO.

A. - ĐINH-NGHIA.

Khuynh-hurơng kinh têt tân tur.do là khuynh hươong kinh-té chử

nhurng Chinh_phủ cān can thięp vào các hoąt dọng kinh_te dê tuf nhàn khơi đi quá trỡn lam hại tới trạt tự, an-ninh xá hờ.

## B.

 tai hại như các cụ̣̂c khùng-hoảng kinh_té định kỳ, nạn thắt nghiệp bát-công xả-h@̣i, nen các kinh té gia tháy cằn phải giới.hạn các quyèn


- Các tác già chủ-trương khuynh-hường Tỉn tup-do la Walter Lippmann, Jacques Rueff, Maurice Allais v.v...
C.- ĐẠC-ĐIEM CU̇A KHUYNH. HUOONG TAN TU'-DO.
 4
 căn-bán của có nhấn và kinh-tó.
 ASi chinh-sách kinh-tê tư-do tuyêt-đöi nhưng vỉn công nhịn các quyèn tư_do căn_bản như:
- Tư do tur_hữu, tur-do kinh-doanh, tư-do cqnh_tranh.
- Vân tuân-theo các định-luặt kinh té của phái cò-đièn.
 vào các hop̣t dộng kinh-tw.
Các tác.giả chù trương khuynh-hưởng tân tự- do quan. niệm ting tự do phải hạn-chế trong khuồn-khô ich-lợi chung của xã-họi; vit the quơc_gia co quyè̀n can-thiệp vào các hoạt-dọng kinh-tê néu thify sur can thif̣p này co ich lọi. Do 46 :
- Quyěn tur-do tư-hťu và kinh doanh tuy vinn durơc tôn trong hurng clin phài hąnché lại de làm bơt sur chenh lẹch quá nhièu
 kinh-tt dinh-ky.
— Něn trạt-tur thien-nhien phải dượ điêu-hòa, bo-khuytt de co thề tit̂n tới sư quân-binh hơp với quyền-lq̣i chung của yī-hộ.


## CÂU HỚI TRẢ́C-NGHIỆM

1. Chinh sacch kinh-té tp-do đurpc ed́c tadc giả thupc nizũng phdí san day binh vipe nhierz nhat:
a) phai Trọng thurong, phai Trong nong.
b) phai Tropng thurơng, phai Mác xit.
*) phái Trong nồng, phái Cb đièn.
d) phái Cb điên, phai Mac xit.
2. Ve phurong diẹn quoc gia, uru dièm cuia chinh sach kinh af tur-do là:

b) tre do tur hữ.
c) tiv do canh tranh.
d) ty co kett ươc.

-a) chỉ đong vai trò cảnh sát.
 boc lofe tho.
c) © quyàn can thiṭp vào dơi sorng kinh-te thuộc phạm-vi tur mhin netu vet thǎy cian.
d) đóng vai trò giám-họ của nèn kinh te tur-nhann.

## $\theta$

## CHINH SACCH KINH Tİ HOACH-DINH (CHil-HUY)

## 1.- DINH-NGHIA.

- Chinh asch kinh.te hoach đing (bay chi huy) it chinh sich
 nhtung ke-hogch ai dinh sho.
- Tay theo sur can thiẹp cứng dán hay linh-dông của chinh phủ mà ngurovi ta phann biett lam hai loai:
- Chinh sách kinh.te hoacch đinh cirne_ring.
- Chinh sách kinh_té hoạch đijnh mêm deg.


## II. - NGUÖN GỚc.

A_ NGUON GOC THƯC TAR.
 cuạc cách mang 1927.
 nèn kinh-té của các nước áp dụng chinh-sách kinh té tur-do. Chi cỏ nurớc $\mathrm{Ng}_{\mathrm{g}}$ thoát khỏi đurge sur khüng hoàng nay nhờ sy áp dung chinh sach Kinh_té hoqch-dinh. Do đáy, sau thé chién thứ nhi, nhiếu nutóc trta
 ap-dung chinh-sách kinh té này vớ hy-vpng mau chong phít-triṫn nèn kinh-té còn so-khai của quoc-gia hp.,
B. - NGUÕN GOCC LX-THUYÉT.

Do những hạu-quà tai hại cùa nt̂̀n kinh-te tur-do (chien itrath,


Owen, Proudhou, Charles Fourier, Karl Marx...) quan nięm rầng chính
 bẩng và hợp ly̆, loại trừ nhựng phàn-tự không sản-xuăt gl cho xã.họi mà lai ngời an hưởng giàu sang. Chinh sách kinh té hoạch-đinn băt


## III.- BACC-DIEM CỦA NEN KINH.TE HOACH-BINH

r A. - ĐẠC ĐIEM CỦA CHINH SACH KINH TE HOACH ĐINH CƯNG RAN.

 hdy-bd.


## PROUDHON (1809-1865)



Theo is - thuytt, quyèn tur-do kinh-tÉ cžn_ bàn của cá-nhân $1 a$ quyèn tur-hữu không dực quócgia công_nhận : tât cả tàinguyên - vât lucc trong nước dều thuộc ve nha nưoc.
2.- Ve quóc-gia: Chinh phu cgn-thiep hodntodn vao cac hoat-0fing kinh-té.

Chinh-phù chi huy và kitum-sột cát cà các hoąt-Aông • kinh-te nhe
thu dụng và phàn-phơi nhân.công, ân-định mức sàn-xuăt, hoqech-địh kE hoạch kinh-té v.v...

Chinh sách kinh-te được các Chink-phủ kéhoạch hóa trięt- ©t ; nhà nước trù liệu và nghien-cị̛us thạt ky các ké-hoach kinh-té ròi

 argech $\overline{c h} \bar{a} n \hbar \bar{q} n$

Quóc-gia hoàn.toàn ân-dinh mức xuăt_nhập.càng các hàng hba tùy theo nhu-cău của quơc.gia minh, tur_nhân không dưqe dư vào vía da ngoai thurong.

## B. - ĐAC ĐIEM CỦA CHfNH SACH KINH TE゙ HOACH ĐINH MËM DĖO.

Đặ đièm của chinh_sách kinh-té hoạcb_đinn mêm_déo là :
r.- Vá cá nhân: Ty do kinh-té cuia cághàn vän droce tŏn-tai nhurng bi han-chf:-...
$\therefore \quad \therefore \quad \mathrm{V}$ turdo kinh doank : Các quyèn tư do kinh - doanh dau durợ quoc-gia quy-dịnh mọt cách hopolyídè dung.hò quyěn_lọi của mọi từng lơp nhhàn dăn, đé ngăncạa ngudi giáu boc.lot ngừi nghè hé manh
 vife kinin-doanh.


CHARLES FOURIER (1772-1887) Doti song cing-donng trong Phalansterest

- Ve lr-do canh-tranh: Quyẽn tur do cqun tranh bi hann che : Qube gia can thiệp vào các cộng-fy dofequy h̀n de gia phạt hoł̧̣ nghiêm-cím các sur lạm-dung của ho vào quyền-lọi kinh-te.
- Ve tur-do tur hữu: Quyēn tư-do tur-hựu v気n dươe tôn-trpng nhurng khâng con gide-tri tuỵ̂t đōi nưa.

Ich lợi công aưque trọng hơn quyťn-lợi tur-thån, Chinh.phủ có thè trưng-dụng các phương-tiện sàn-xuắt, giài-tỏa các khu phô, chiếm hi̛u các rự̂ng đất đzt làm cău cơng, đường xâ mà chỉ cỉn bời thường thiẹt thại cho tư-nhân.
2.- Vt quosc-gia : Quठc gia co the can-thifp vào cac hoat afing kinh-ets.


Chinh quyèn khong nhữg có nhiệm-vị giư. gin an_ninh trit-tur trong nước mà còn có bòn_phán phải lo cơm xnta mặc va hanh phúc cho toàn dán. Vi thé chinh quyèn phài can , thitep vào các hoạt dọng kinh té.
— Can thièp vdo vietc sdn xuãt: Quơc gia áp dụng nhiêu bił̣n pháp lihác nhau dè làm tăng hoạc giảm so sỉn xuát của mơn bàng tùy theo nhu càu,

- Can thisp pdo sur lura thong phan phot hant hod: Đt tránh sur

 phân phơi cacc hàng hóa.
- Can thięp uio sur phan phti lqi ture: Chinh phǔ quy đinh giá
 Lơi phaii chảng

Châng bạn nhur : žn định mức lai, añ đinh tien cơng tofi thitu
 cuả cíc nhà tư bàn v.v...
3.- Ve quobe te: Qube gia se thi hành chinh saich bdo ve mgit dich quff te:

Chinh phủ sé đảnh thué thương chánh de làm hàng rảo ngǎn clan ste cquh tranh hìng hơa cùa ngoąi quơc và đöng thời, Chính phủ
 xett ra khơng cà̀n thićt.

- Ngodi ra chinh quyèn còn kièm soát va hqun chë vị̂c chuyen vadn

 vang bac.


## IY. HAU-QUAZCUA CHINH-SACH KINH-TE HOACH-DINH A. - HẠu QUẢ CU̇A CHINH SACH KINH TÉ HOACH ĐINH CƯNG RAN.

Chinh sách kinh ote hoąch dịnh cíng rán co nhữnguru và khuyêt ditm sau

## I.- Uu đièm.

a) Vécai-nhan.

- Tự do caph tranh không còn nưa, nhur vặy xa-họi st trạnh được nạn đău co tich trưr làm lüng đoạn thi trường, nạn xi nghiệp lợn dàn áp xí-nghiép bé.
 Vầy người ta gịài quyt̂t dự̛̣ sụ yung dọt giũa hai giai cấp giãu và
 trong xã_hơi do kè giàu düng thê lự kim tiên tạo ra.
b) Vè quбc gia:
— Chinh phú trup tiép dién_khien các hoagt đông kinh te se lam cho qū́c gia chóng giàu mậh : nguơn lçi thiên nhiên được khai thác triẹt đê, nhẳn cờng dược phân phỡi điếu hòa đê tránh nạn thắt nghiệp, hàng hóa dược sàn-xuăt theo thứ tư ưu tién cản thiếz nên tránh durçe nạn ự đong gãy ra khủng hoảng kinh-te.

工 Thé quân binh kinh-té được giài quyét balng những kẽ hoąch tiope ly của nhà nước.

Như vạ̊y nạn khủng hoảng kinh-té sẽ thông thê rầy ra.
 dich quỡ tể theo ké hoạch đả đinh ; như the chinh quyèn vứa bảo vế đurơe hàng hóa quóc nơi, vứa nhập cảng hợp lý các hàng hóa càn thiêt cho quốc gia.

## 2.-Khuyát diem.

Bèn cąvh những uru điém trên : chính sách kinh-tê hoạch định cựng rân còn co những khuyêt điềm saut :
a) Ve cánhan:

Ca nhẩn con người trong chinh sách kinh tẽ này bị coi ré :

- Qayên kinh doành bị hùy diếe ; Con ngurời chi la dụg c̣̣ sàn
xuắt của quớc gia, làm viẹc không do s̛̛̉ thích lưa chọn của minh, phài hy sinh tăt cà mọi quyèn ter do kinh_té.
— Quyền tur hüuru không có: Do đo tắt cả các sâng kiến và cơ gầng Hàm vị̂c cùa tư nhản do tư lợi thúc đày sẽ bị bón chét.
b) $V \mathbf{V}$ gubc gia.
- KE hoạch nhà nướe thường bay hy sinh nhân dân : nhiêu khi chi nhấm muc dich gåy uy-tin chinh tri, quôe sur, hoăc quá chú trọng đẽn tương lai mà chánh quyèn đã xao läng những nhu ye̛u hiện tại của nhîn dinn.
- Người dân nhiêur khi chỉ là vât hy sinh cho các chfnh saich kinh tê của quỡc gia, phải thi đua lao dộng rât cưc khò̀ mà khơng durợ dèn đíp xứng đáng.
c) Ve quotc-te.

Chinh zách bảo vȩ̂ mị̂u-dich quôc-tế sẽ gây ra sư cách biệt giứa cåc quôc-gia với nhau và dê thúc-đày các quõo-gia di tới chién tranh vi quyên-lọi kinh-tt.
B.- HẠU - QUẢ CỦA CHINH - SACH KINH - TE HOACHĐ $\ddagger$ NH MËM DÉO.
ĐE dung-hòa hai thaii-cưc cua chinh-sách kinh-tE ty-do và chinh-sích kinh-tẽ hoạch-định cững rân, người ta đa de ra chinh sách kinh-tê hoąch_dịnh mềm dżo. Chính-séch này có những điềm lyi sau:

## I._. VA cánhan:

- Hqn-chẻ bórt quyèn tur-do quá trớn vè kinh-té cuia tur-nhan thiten cho:
- Băt-công xä-hbi không còn trằm trọng và do đós, sư rung- đợt giai-cáp sé giàm bớt.

Nan đằu-cơ tich_trü giàm bớt.
 ruăt dur-thùra hằu trânh đurg̣c phẳn nào nạn khưng-hoìng kinh $\cdot$ tet.
— Vàn tonn-trong nhừng quyèn trọ-do càn-bàn vè kinh-tot của turnhan, do dó:

- Nhu_yêu của nhdn-dan viñ đưoc chútrong, vẳn là muc.

 cim thry dươc tur-do và vui song.
 vin durge khuyen.khich.


## 2.- Vt qubc.gia:

- Quŏc-gia tuy can_thiệp vào các hoàt dọng kinh-té, nhurng chil canthiệ̣ vào những hoạt-đ̣̣̂ng nào xét ra tơi càn-thiết hay có

 trảnh dự̛̣ những sự lạmidọng và lâng đoạn của tur nhẩn trong những hoat đọng cän-thiêt cho quần chưng ; mà vấn giữ dược những quyça tur do kinh doanh của tur nhân.
- Qưc gia cüng co thè can thiệp vào đòi sơng kiph té bảng nhêrng ké-hoqch kinh-té và hương dỉn tư nhân phài tuán bành cic
 the quan binh kinh te.

Tuy nhièn, giới hạn giữa chinh sách kính tâ mèm déo với kinh
 phàn đinh rô-ràng. Cho nén mọt mặt, nĕu chinh quyĕn quá buông thả tha nèn kinh te cùa quớc gia se trờ lai tùh trạng tai hąi cùa nèn kinh té tư do và mặt kbác, nếu chinh quyên quá khât khe trong
 cina nizn kinh tez boach dinh cựyg rân.

CAU HÓT TRÁC-NGHIEิM

1. Chinh-sách kinh-tē hoach-đink xưtc-hiện ơ Au-chaut tì:
a) the-k 18.
b) the-ki 19.

d) giita thé-ky 20

Quyèn tuy do chon nahe, hành nghe cuia cá-nhan khong derfc cong nhan trong quac gia theo chinh saich kinh te:
a) hoąch đïnh měm dėo.
b) hoąch định cứng dán.
c) tàn tur-do.
d) ty.do.
8. Nan khing hodng kinh-te si khbng xdy ra zrong quot gia theo chinh sách kinh te nào?
a) hoąch đinh cửng dán.
b) hopch dinh mén dèo.
c) $t \underset{~ d o}{d o}$
d) tân tur do.

PHAN THU̧C HANH
DE TAI THẢO LUẠN

1. Các nưừc dang mờ mang nên theo chinh sach kinh te tị̀ do hay kinh tal hoqch dinh ${ }^{3}$


## BAI ĐQC THEM

## Lực sử CÁC học thuytit kinh-tí

I.- HOC-THUYÉT TRONG-THUPƠNG (MERCANTILISME, 1450.1750)
A. - NHƯNG TÁC-GIA CHU̇-TRUONG HOQC THUYÉT TRONG.THUUNG

Các tảc giả nòi danh chủ trương học thuyât trọng thrơong là :

- Jean Bodin: chü-trương chủ-nghĩa trọng-thươg ter-do mą̀u-dịch.
- Montchrètien : chu̇-trương chù-nghǐa trọng-thurơag bếmón tỏa. cảng.
- Sully: chủ-trương chủ.nghīa trọng-thương dưa trèn nóng-nghiệp.
- Colberi : chü-trưong chú-nghīa trọng-thương thièn vè ky.nghệ.
- Law : chủ.trương chủ-nghīa trọng-thương tiền-tẹ̀.

B- CHU̇TRUONG

- Chủ̉-nghi̛a trọng-thương là mợt chủughia kinh-té quan-niệm rà̉ng các quờe.gia nèn dùng ngoại-thương đさ̂̀ làm giâu cho công-khó.


 thurorng-mai... đều phải quy-hươong vè̀ muc.dich kiêm cho thật nhièu tièn l lời bằng vàng.

- Ta có thè chiém thuốc đia ờ hải ngoại, nắm đọ́c quyè̉n khai thác mọ vàng tại đây, và chuyèn só vàng đó vè mã̉u-quóre.
- Ta cũag có thê sỉn xưât các sản-phà̀n (nông phầm hay ky̆-

II. - HOC-THUYÉT TRONG-NONG (thê-kẏ XVII) (dă trinh bày trong sách, nơi trang 17)
 (dä trinh bidy troug sách, nờ trang 17-18)


## IV.- CHU̇-NGHIA XA-HOI.

## A. - CÁC TÁC-GIA CHÜ-TRUOUNG CHǗ-NGHIA XA.HÓI.

Ta có thê kề mấy tác-giả chinh chĭ trưong chủ nglịa xă họi là :

1) Cäc nhà wxä-kọi khóng-ttrờngs Robert Owen, Charles Pourier, Louis Blanc, Joseph Proudon.
2) Cic nhà xā-họi khoa.hpc : Karl Marx.

## B. - CHŨ-TRUONG.

- Chü-nglîa xä-họi la chủ-nghĩa chn̉.trırorng dôi hỏi quóc-gia
 băt cong, những lệ-hại do chinh-sách kinh-té tư-do gày rao
y, - MON-PHAL TAN TLPDO (HAY TAN CO-@IEN).
(cuól thé-kỷ XIX dên nay).


## A. - CAE TÁC GIA.

Như̆ug tác-giả chính thuọ̀ môn-phài Tan tư-do ia : Walter Lippmann, Jacques Rueff, Maurice Allais.

## B. - CHU̇-TRƯONG

/ Môn-phá Tản tư-do chủ.trưong :

- Chính vi mứn bioo-vẹ str tạnh-lranh chinh-aing, chinh-quyèn, càn phải can thiệp vào dợ sông kinh tê quốc-gia, to.chức thị-trường. Thyce thâ, nêu dê. cho lu-nhàn durọc loàn loàn tưdo cạnh-trauh thi
 nhó, rờ nắm dộc quyèn kinh-te.
- Nougen-tăc ter-do tir-hīru vã̉n dırpe tdn-lrong, nhurng chinh-quyèn co thè hạn ché̛ bớt quyè̉n tur-hữu của tre-nhàn vil foh-lộ cọ̀ng-cọ̀ng.


 trương chung này.
- Khaí niẹm vê sán-xuăt.
- Tiál 1: Tai nguyén thien-nhièns
- Đinh-nghia.
- Phân-loại tài nguyên.
- Đ̣̆̆c_dièm.
- Ảnb-hường cùa hoàn-cảnh đia-dur đói vơi hoat. đọng kinh-te.
- Sư chê.ngur thien nhiên cùa con ngườ.

T̛̛́t 2; Tu bán hay vớn :

- Đinh-nghia.
- Phẳn-loại.
- Cắu tao tư-bàn.
- Vai trò của tro-bản trong viếc sin-xuít.
- Tứt 3: Nhan cong hay càn-lao:
— Điah-nghia.
- Phån-loąi.
- Đ䧺-tinh.
- Đieu kięn dè tăng năng-xữt nhann-cong.
- Vai trò của nhån công trong viẹc sân-xuăt.

Tiét 4: Kij-Ihuịt:

- Sự phân công.
- Cókhf hóa.
- Hyp-ly_hó.


## ©Al-CITONG

## KHAI-NIỆM YÉ SẢN-XUÁT VA CÁc YÉU-TÓ SẢN-XUÂT

## I.- KRAI-NIEM VEE SAN-XUAT.

 bita chuyèn nhièu từ the hy XVI đén nay.

Thoąt dinu ngừi ta quan-nięm ràng sàn-xužt la tep ra vat-chât, nhưng sau quan-nięm ady dượ giaiz-ethch rọng_rai hơn: sàn_xuaxt 1a tyo Im htru-dung.
1.- Sann-xudt la tao ro vot-chaf.

一 Đit là quan-nięm của phái Trong_nơng và Mac-xit.

- Phai Trong-nong cho ràng chl co dát dai mờ sinh ra tai sàn; vày chl co nhà nơng mợi sản-xuăt, còn tât cà các nghe
 chi làm công viẹćc chuyèn-hơa cái cây ra cái bàn, còn nhà nơng mơi dich thưc sàn xư̌t ra cây.

Phăi Mac-xit lại cho rằng chi co clin lao môi tạo ra tai sàn. Vày chi có gífi lao đông chàn tay mới thupc sur sàn-xuát.

- Quàn niẹtm này rát ngay tho và hep hbi ;
- Ngây tho vi dứng vế phưong diên khoa học thi ngurơi ta Catu co thê tạo ta vạt chăt đurợc.
rŷ-dy: Nhà nồng có thê sin xuắt ra gông phàm nhurng khong thet tpo rà neng-chát. Nhur viy nhà nông chl dông vai trò bién-ché

 bién ché gothành bàn.
- Hẹp hòi vi nêu chi coi sản-xuãt la tạo ra vât chăt thi những nghê như thương-mąi, gizo-thồng vạn.tài, công-chức, giáo. sư... đểu không hê sàn-xuất.
2.- Sản-xuớt là tọo ra hưu-dyng và tiện ích. (Phâi Co điền)
- Theo quan niệm này thi něu làm một vị̂t dang vô


Thi-d


- Ngodi ra quan niém nay kbong nhîng chl nhting sản phìm hựu hỉnh mà còn bac gò̀m cả sản phầm vó hịnh nựa. Như the các dịch vạ thurơng mại, các tiẹn ich của nghè tư do nher bíc




## II.- CAC YÉU.TÓ SAN-XUXT.

## 1.- Td̀i nguyên thiên nhiên.

Muōn ản xuắt mọt sản phà̀m gi, trước hêt ta càn phải nghien cứu xem khung cảnh thiên nhiên nảo thự̂n tięn, lam mời trường hoạt đọng, cằr mọ̀t khoảng đắt bao nhiêu đê co thè thî̌t 1âp xưởng máy hay trồng trọt, càn có những nguyên liệu gì.. nghỉa
 thiten nhiên.
2.- Tu bản hay ván.

Sau do ta càn phải xừ dưng đén tièn dê thưc hiện các toan tinh dự liệu, nghia la ta càn có tur bdn hay vön.
3.-- Nhän cóng.

Rời ta phải thut. nhân cong pḥ̣̆ giụp, diều hành các công viẹc trong xid nghiẹp.

## 4.- KY-thuột.

Nhirng muōn dạt đượ ket quả, ta can áp deng ky thudt cân tiEn. Tuy nhiên dây chil là yêu to phọ thuṣ̂c vi nêu không co


Vîy muôn $\sin$ xuăt, ta cằn đên:

- Tài nguyen thiến-nhiên.
- Tư-bàn.
- Nhincedig.
- KY-thựt.


## cAu Hó trâć-nghilim

1. Cac ytu-to sain-xuatt gom co:

b) tài-nguyên thiên-nhiên, vón, xi nghiệp và nhîn cơng,
c) nguyen-liẹu, vơn, nhân công và nhà máy, •
d) các nguờn nặng lượgg, nhản-công, kÿ-thuắt và tur bỉn.

 nông.
b) tqo ra vât chžt (do căn lac mà có) theo quan niţ̣m của phái Mac-zit.
 kinh-te.
d) tảt cả cảc cảa trên dên đúng,
2. Theo phai Mát-xit:
a) nhà nông khồng sàn-xuitat.
b) ngừ̛̀i thơ làm trong có xường có sản-xuát.
c) cong chức co sân.xuít.
d) ed ba cåu tren ditu mi.

Phîn trả lời các catu hỏi trac nghị̂m, xin xem trone cubn CAU HÓI TRÅC NGHIÊM, culag mọt soḷn giả.

## 1

## TAI-NGUYEN VA THIÉN-NHIEN

## I. DINR-NGHIA.

Thi-nguyen và thien-nhien la hai yếu-to tạo-hóa hién cho con


Than-đ̌, dâu-hơ, quăng kim-lopi, ngừn năng-luc thitn-nhién, AIt đai, do ta tai-nguyèn sån co và chura được khai thác.

Thiên-nhièn co nghia rọng hơn, bao gờm cà hoàn-cảnh đia-dır thur khi-hị̆u, dia-the v.v...

## H. PRAN-LOAI TAII-NGUYEN THIEN-NHIEN.

A, - ĐĂT-ĐAL. '
1.- Bdt_dai lá tài-nguyên thiôn-nhiên_ cơn-thidítrong moi hoat-đōna kinh-t!


- Vê kŷ,thự̂, dãt đai de xây-dưng nhà máy, cưa hàng, kho hang,
— Ngay đới với công việc sản-xuât vô-hinh, đật đai vẵn còn

2.- Bắ đai là kho tàng nguyễn-liệu v6九tộn: Đắt đai đả
 fond than, mb dău, guạng kim-khi v.V.o.


 trong khi nhân-công và tư-bản co thè bién mãt.

Tuy nhien, xêt vê phurong-diẹn thuân-tưy kinh-te̛, thật ra đťt đai tư nó không nên giá-trị gì hêt. Đăt-đai muơn góp phãn vào việc sản-xuăt càn phài có tay người tu sửa bởi vl mọt thửa dất hoang nểu không được sửa thành ruộng hoặc dừng đẼ xấy cất nhì cửa thi không co giá-trị kinh-te.
4.- Bár-dai xư-dung dự̧ eó hpn.

Vân đé đăt đai ám ảnh rât nhiều các ohà kinh-te̛-học: Malthus
 thiêu đát-dai.

Con người mặc dà̀u có thě khai sơn phá thạch ầ bien các vùng rừng nưi thành đât đai trờng-trọt, nhurng dân so mổi ngày mổi «ăng cho nên đắt_dai valn khan hiẽm.
5.- Tại Việt.Nom, chính-sách dinh-diền nhả̉m tả̉ng-gia diện-tich tröng-trọt và khuêch-trương nông-nghiṭ̂p bẳng câch di-dån, lap fp f :

- Tái canh những rự̂ng bị bó hoang.
- Khai khần những đắt chura trờng-trot.
B. - NGUYEN-LIẸU. at
- Nguyèn liệu là nhüng cha̛t co sản trong aát dai nhur than dá, duan hda, qudng kim kht v.v...
— Ngayèn-liệa răt quan-trong trong viẹc sinn-xuăt vi tắt cà các sdrnphän ta dùng thưc ra đêu từ nguyên-liẹu mà che biên thành.

Nêu thiêu nguyên-liẹu, viẹc sàn-xuăt sê ngung trệ và nền kinhté, nhät là ky nghẹ không thề nào phát-triên đươc.
C. - CAC NGUON NANG LƯC THIEN-NHIEN.

C6 4 nguṑn năng-lực thiên_nhiên chính-yễu là than đá, đâu u hỏa, thùy-lyce điệ và tinh_lưc nguyên-tữ.
I.- Than dá là nguò̀n năng-lực được dìng trước tién © ${ }^{\text {E }}$ khuếch trương nên ky -nghệ̀ tur-bản vào thẽ-ky XIX.

Những mó than này phâm phỡi khîng đěu và dãn dàn bị khai thản nhiều nên người ta phài nghi tới các nguōn năng lưc khác.
2.- Dàu hod càng ngày càng lắn-át than đá và cho tới vily là ngửn cung-câp năng-lự cho hàu hêt cíc đông-cor dùng trong ky-nghê hay xe hơi, tàu thúy, phi co.
3.- Người ta còn dưng sức mạnh của những thác nược thién nhiên hay nhån-teqo: đó là thưy-điên-lupc, mà nqượi ta còn mestah-danh la sthan trding x.

4:- Nguyên.từ năng ngày nay dang durợc nghiên-cứu ápdỵng vào chc cồng việc phụng-sự hòa-bình và ich-lợicho nhân loại.

## 111.- BAC BIEM CÚA TAI-NGUYEN THIEN-NHIEN.

Những tài nguyên của thiện-nhien (như nguyên-liệu, các nguờn năng-lưc) thường co dặc-điềm sau dây :
A.- CAC TAI-NGUYEN THIEN-NHIEN dêu phải đự̛̣ sửa sang thil mơi góp phản vào việc sản-xuăt dược.

Thídụ: Khi dùng thảc nước thi ptìi xây đạp, lạp nhà máy, mươn dìng dàu-hỏa thi phài đào mơ, xây các xưởng lọc dău, ơng datn dîu v.v...
B.- SUY XƯ.DỤNG CAC TAI-NGUYEN, náu dem so sánh vộ cấc yâu-tó sản-xuăt khóc, có lích cách trương ky và co clinh hon.

Thí-dụ : Đắt đai co thè khai thác lâu dài, trong thi câc yču-tó


Các tài-nguyên thiên-nhiền lại bao la vốhạn, không thè ước-


C．－SƯ PHÅN－PHỚI BÅT ĐƠNG ĐẼU ：các tài nguyên thien－ nhiên không dược phån－phói đơng đitu tren thë－giới．

Thi－du：Hoa kỳ đứng đằu tren thégiới vè gàn xuất than đá，
 càn thiết khác nhur cao－su，to lạa，chi，bąch kim v．v．．．

## D．－SUY QUAN．TRQNG CU̇A CAC TAJ－NGUYEN BIËN CHUYEN TUY THEO THÖI ĐAI．

 khác như dầu hỏa，thu̇y－đięn lục．

Ngày nay，taị các nước tièn tiên，thời đại của nguyen－cì̛－năng đang batt đั̌u．

## IV．－Anh－hứng cúa hoan cính diaddu bór vớI HOAT－BỌNG KINH－TE．

 đêu bi chi．phői chặt．chê bởi hoàn－cånh đia－dư go̊m 3 yĕu tơ：hình thè，vi－tri và khi－hâu mb̄i nurớc．

A．－HINH－THE．－Hinh thè mời nược ảnh－hương tới sư sinh hoạt của dân trong nươc，chẩng hạn dân miền rừng núi sẽ sinh＿sóng bâng nghě sẫn bản，đơn cầy hoặc lập ra những công－nghệ nhur xây nhà míy cura，méy thúy diện，lo vôi v．v．．．còn dần miên đồng bẳng có nhitu sông ngòi tất sê sờng về nghê chăn mudi，tröng trọt hợc làm đường，làm rượu，dệt vài．

B．－VI－TRI．－Các nược đ̛̣ giao diêm các đường giao－thông thự⿱口⿰口口 lội cho việc thương mại，thường là những nước sớm tiên－ hơa；trâi lại các nược khứt nẻo，子 nhứng miền rừng sâu trong

 chang nuti $\infty$ the banh trương hay bit tieqt．


## V.- SUY CHẾNGY THIÊN-NHEEN CÚA CON NGUOỚI

Con ngurờ luôn luên tim cách chê ngur nhüng khó khăn gây xe bời thiênnnièn và tim cách bién_đôi thièn nhièn cho thich-hợp với hoànucảnh nhờ hai phương-pháp:

## A- CHON-LQC NHONG HOAT-ĐONG IT LE-THUOC VAO THIEN-NHIEN.

Colin Clack phân biȩ̧t các hoạt dọng kinh-ť làm ba loqi :
l.- Cóc hoọt- động so đảng (nhăt đång) lẹ thự̂c chặt che


Ně́u chưng ta chọn những hoạt-động trên sé bí thiên nhitn chi phoi rít nhiều.
2.- Các hoạt-động trung đởng (nhi đîng) chi lę thuịc thiên_nhièn mọt cách gián tiêp như ky̆nghê chē biên nguyên liệu, b̛̛i vil người ta có thè thiêt-lạp kỹ nghệ ó môt nơi có nguyên-liȩ̧u

 nhân.
3.- Các hoọt dộng thự̂ng đâng (tam Aỉng) không lés thụ̂c vaco thiên nhién mà chil lê_thuộc vào con người nhur throong mại, ngăn hàng, bảo-hiềm, chuyè̀n-vạn, hàah chánh, quóc phơng; những hoạt-dọng này vẵn có thê thjnh-vự̛̣g dược mặc dău hoàn cỉnh thién nhién khóng thuạn logi.

## B- CAI TIÉN KY-THUAT.

 điên. dùng phån bón, các nông cụ coo-giơi, sur chọn giơng v. v... và
 núi thành dát rư̧ug phi nhitu.

Chinh sách dinh-điên ờ Vị̣̂t-nam cūrg nhần mưc-đich khuēchtrương nöng-nghiệp băng-cách tăng-gia diẹn-tich tröng-trọt, và cailcách $\mathbf{k y}$ thuât canh-tác.
2.- Vè kÿ-nghị̂ người ta đã tị ra nhiěu nguồn năng-lục nơ̛o mé nhur thạn tráng (sức nước), than xanh (sức thúy triêu), than vàng (sức nóng mặt trời), than dó (sưre nóng lòng dát) than không màu (sức gió) và nhăt là nguyên tư năng.
3. 3. Người ta còn tim đưọc phuong-pháp thay-thé cáe ngoyên liệu thiên nhiện bä̀ng những chät hơa-học nhur tơ nhân_tąo, o'nylon orlon, dacron, cao-sta nhan-tao v.v...

Tóm lài nhờ khoa-hoc tiên-bô, người ta cing ngèy càng tháng dưoc những trở lự do thiên-nhiên gåy ra.

## CAU HỎI TRÅC-NGHIĖM

1. Tà nguyèr la.
a) than đá, dău hỏa, các nęuờn nàng lự̛̣g thiên.nhien.
b) Jatt đai, các quặng kim loại.
c) cà hai loài teèn (kè trong câu a và b).
d) đja-thê, khi-hąu, vitui.

## 3. Ngayèn lifú la :

a) các chât cósån trong dát đai, khi dược khai thác es thề góp. phàn vảo việc sản xuât các sàn phàm trên thị-trường
b) hàng hơa mớri nguyên từ nhà máy vừa sin xuăt ra.

ه) tăt cả các çâu trên atea tuing.
8. Nhưng chắt co săn trong dât đai và rắt căn thtêt dè ché biên ra càe sän ophàm đurpc ggi chung là gi ?
a) ngaytn.liţ̣u.
8) thièn-nhiên.
c) tu-bin.
d) tài_hóa.

## 2

## TU-BȦN HAY VÓN

## 1.- DINH NGHIA.

Muonn hiêu thê nào là tư bản, trước hé̛t ta càn biêt qua về tàih6a vi $\mathfrak{y}$-nię̣m tư-bìn dệa vìo $\dot{y}$-nię̣m tài hóa.

## A. - У-NIẸM TAI-HÓA.

t.- Tài-hóa là giz

Tăt cả những vạt gì dùng de thỏa-mãn nhu-yêu con người một cách trưc hay gián-tiếp, có tinh cảch hữu.dụng và khan-hiềm thi gọi là tàỉhơa. Nêu khồng khan-hiêm nhur nước' chảng hąn, thil không phài là tài-hóa.
2.- Tài-hóo trự tiép vó gián-tiép.

- Tài-h̀ba trực-tiệp hay tiéu-thụ phàm là tà hóa làm thòamín ngay thu-càu con người như nhà cửa, xe cọ, cơm io. Tî́uthụ phàm có loại dùng một lăn (nhur cơm) co loai düng được shiêu làn (nhrr ao).

Tài-hóa gián-tiẹp, chế-tạo phà̀m hay tư-bàn phầm là taii-hóa dìng dề chê-tạo ra tài-hóa trục-tiếp như máy móc, cơ xưởng.

## 3. $\rightarrow$ Tài-hóa tưong-hơ bờ-xung.

Thi hớa này cắn tài-hóa kia trợ giự là tái-hóa tương hod bô xung.
Thi-dg: Xăng là tài-hóa bò xung cho xe hooi.
B,- Y-NIETM TU-BȦN.


## Wtu-TƠ SÅN-xuÁT

fatt tư bȧn la gl qua ba thời kỳ kinh_té; so khai, kinh_te tur-hớu, rat kinh-te dung tien.
1.-Thöi ky kinh-te sa-khai.

Nंgườ thượng cơ khong có tiên, khòng co tu-hựu, chi đem sức canclao ta thåu-lượm những thưc-phàm như trài cày, rau có, băt chim muông căm thú.

Vây trong thời ky này sur sàn xuăt là kēt guà của sur ph6i-hợ hai yěu_tơ thitur quiền và cân-lao.
 nhtưng ngày không làm viẹc được, thil tìi_hóa này cüng chưa phài tix-bàn vì có mucc.aích tich-trừ dè tieu_thu.

Nēu người ăy dùng thì giờ nhàn roii dè chêtapo cung tên de săn-băn nhiêu chim muông hơn, ché tạo thưng de gánh nước và trír nươe dược nhieu hơn, thì nhūng dạng cu nhur cung ten, thung gảnh nược là tài hơa gián tiêp. Đo là tư bàn. Còn chim muông, trái cay v.v... chỉ là tài-hóa trự-tiép. Trường hợp này of tinh.cách ty. -huaṭt.
2.- Thòi ky kinh-lé tu-hữu.

Tì̛ khi có quyèn tur-hưru, rụ̣̂ng dát thuộc vê cá nhân.
Nếu nồng dản muơn cày cây phải thutê rụ̣̂ng đát của địa chủ và trà đia-tos.
 dâtu chù đăt khong phải làm gì cà. Rựng đát là tur bàn.

Vây, tux-bản là những gl sinh-lợ mà không cần dén càn-lao.
3. - Thài kỳ kinh-té dùng lièn.

Tì̛ khi tiēn xuăt-hię̣n, tiĕn lam trung gian trong viêc trao-dōi,

tông-quadt. Vây tièn có thề bién.thành tur-bản dê-dàng. Do đó nẻn phån-biệt tư-bàn thưc_thạ và tur-bàn tiěn_tȩ̧.

## C.— ĐINH-NGHIA TUR-BAN.

Sau khi đã biết rơ ý-niệm vê tư-bàn rôi, ta có thê đứng trên ba phưong-dięn sau de dịn-nghia tur bản:
a) Vê phương-diện sàn-xuắt kay kỹ-thuạt, tư bản là những của cải chuyên dưng vào việc sàn xuất, như máy móc, bât độngsản, kho hàng, vón luản chuyèn v.v...
b) Ve phurorng-diẹn hrơng-thy hay th6:rg-thương, tur-bàn la rất cả những của cải của cá_nhân hay xî-nghię̣p kề cà tiêu-tḥ̣ phàm, wl no mang lại tiẹn_ich cho sở hữu chủ.
c) Ve phroong-diẹn quoc-gia, tur-bàn chi is những tài.hoa gián_tiếp như đường xá, cău cõng. Thi ḍ̣ xa-lọ Biên-hòa hay thùy điện Đa-nhim đéeu là tur-bản của quốc-gia, cà ngoại-tệ cũng coil là tư bản, wì có ngoại tệ mới mua dược sản_phàm nước ngoài. Nhurng tiên trong nurớc khờng phài tur-bản quóe-gia.

Chá-ý Con người tiếu-thy de thỏa_mãn nhu.yěu. Vi tiéu thự nễn phải sàn-xuăt. Vậy ta thăy rả̉ng định-nghia theo kỹthuật hợ_lý nhắt: Tur-bdn là những tài hóa düng vào vị̧̣c sàn-xuăt.

Đlưu-tur: Vięc dùng tài-h6a vào viẹce sản-xuát, theo kinh té gọi là đău-tur, dầu tư là nguơn góc của tur-bàn.

## CAU HÓI TRĂC NGHIÊM

## 1. Tir bdan la:

a) những cưa cài chuyền dùng vào viṭc sỉn-xuăt.
 phàm,
c) nhưng tài-h6a gián tiép như dường xá, cău cơng.
đ) tăt cà các câu trền đều đúng.
2. Than đá la :
a) tư-bản lưu-thông (vận chuyền).
b) tư, bi̇n bât-dịnh.
c) tru.bàn kë-toán.
d) cà ba loại tur-bàn trên.
8. Didn tur ngita là :
a) tich-lũy hàng hơa lại đề bán giá cao.
b) bỏ vốn kinh-doanh ate sinh lời.
c) dứng làm trung gian givĩa giơi sin-xuăt và giới tielu-thy ae tạo lạp tur bàn.
d) tãt cà các câts trền đĕu đưng.


## Il.- NGUÓN GÓ́C CỦA TU'-BẢN: SƯ CÁU-THANH TƯ BAN.

A.- VAI NET LİCH-SƯ: Su caútato tu-bán qua các nèn kinh-té không dùng tiên và dùng tiên.
Mưón biêt tư-bản đã được cấu thành ra sao, ta cần xét hai truờng hơp:

- Trường hợp nên kinh-tê không dùng tiền.
- Ya trường-hợp nền kinh_të dang tién.
 Kính-tě, làm sai lạc cả vê tư bàn.


## 1.- Trương-họp nùn kinh-te khơng düng tiên.

Trong nèn kinh_té khóng ciung tièn, nguôn gơc của tur-bản là sur sản xuát thừa thãi đơi với nhu cằt, hay là sư hạn chê tiéu tḥ̣ (tiét kięm). Nều sản-xuăt thừa thãi hay nêu hąn chê sư tiêu tḥ̣ ta sẽ dư ga một số tài-hóa do ta chë_tạo. Các tài-h6a này nĕ̈n khong dùng ate săn-xuă̛t thl khơng phải là tư bỉn, trái lai nêu dược dùng đè chĕ
 ngư phử một ngày đánh được 50 con cá, chì àn hết 5 con còn đè dành $s \delta_{\text {ón }}$ còn lại. Trong to ngày người áy dè dành dược 450 con cá. So cá đè dành đó nê̛u chỉ dưng àn dăn khi đau yẽ̛u thì không là tư-bản. Trái lại nêu ngư phủ đem só cá đó đè đồi lăy lưới (đàu_tư) đónk thêm cá thil lướri 06 là tư.bản.

Tơm lai, trong nên kinh-tê không dòng tiên, tur_bản đurge thành



## 2. - Trương-họp nèn kinh-té dùng tiên.

Tiễn-tét có mãi lưc tồng quát nghia la có thè dưng aé mua $b$ ăt cứ thứ gì troag băt cứ lúc nào.

Chinh vì có đặc tinh này nên tiền-tệ làm tăng sy dè dành, nguôn gocc của sư thành.lập tư-bàn.

- Ngoài sự dè dành nói trền, ta còn c6 thé thành lập tư_bàn tiên tệ bẩng cách in thèm giắy bạc (néu là ngân-hàng phár-hành) hoặc cho vay tiên kẏ-thác của khách hàng (nêu là ngân_hàng kýg thác).

Đè̀ có vớn kinh doanh, các xínghiệp còn ĝ̣̣i cồphän thành lập công-ty. Đây là phurơng pháp răt hữu_hiệu đề cãu-ṭ̣o vơn.
B.- NGAY NAY: SƯ CÃU-TAOO TU-BẢN TRONG THƯC-TÉ.

Trong thực-tê, tur-bản có thè dược cấu - tạo theo những cach sau/
1.- Tích loy tài-sản.
 Hay la haqn-che tieu thy (tiett, kięm).

S6 tài ssản tiêt-kiệm này nt̂u được đău-tur dưng vào việc kinhdoash kiém lời sẽ trờ thành tur-bàn, trái lại nếu không dưng aên at kinh-doanh thì tai-sàn đo chi là so tieln at dành.
2.- Vay cũa ngân-hàng: Ngân hàng phát-hành co thè in them tiên, ngân-hàng ký-thác láy tiēn gơi của khách hàng đem cho che nhà csng-ky'nghe vay.
3.- Gqi có phần công-ty : Đê cóv6n kinh-doanh, các doanh nhân còn goi cô-phān dè thành-lập cong-ty.

Hai cách câu-tạo vonn này ェât hị̛u-hiệu, nhờ đó các đụi xl-nghiẹp 06 thè phát-trièn dê-dàng.
4.- Khuyđ̈n-khich tu bån ngogi-quớc dàu-iu: Biện pháp này rắt thich-ựng vơi trường-hợp các nước đang mở mang.

Tąi Viẹt-Nam, chinh-phù dành nhiêu quyĕn lọ̣i cho ngoại-kièu đüu tur tại V.N, muc đich khuyën-khich tur-bàn ngoąi quŏ́c lưu chuyèn sang V.N de khuêch-trưong ky-nghȩ.
III.- PHAN LOAI YA BĄC DIEM CUXA TU゚-BAN

Ta co thê phân-bięt mäy loại tur-bản sau:
A.- TIEU-CHUAN SU̇.DUNG : TU_BȦN SINH-SȦN VA TƯ-BÅN SINH-LƠI.
1.- Tu bán sinh-sán.

- Tur bỉn sinh-sian la loąi tur-bàn khơng dem lại cho sờ-hữu chủ mơt lọi fch trưc-tiép mà chi tạo nen mơt tài-sán mơi.

Tỳ-du: Míy mbc.
 tre nin lain la thi des daie ti"


- Tư-bản sinh-sản lại chia làm hai loại:
a) Tur-bản cơ-định (kiēn-lạp): là tur bản dùng vào nhừng viẹc sản-xuắt như máy móc, thiêt lộ, kênh đìo...
b) Turbàn luru.thong (vạn-chuyèn): là thứ tur-bản chi dùng đurợc một lăn rời sau đó bị hoàn tò̀n tiều hùy nhur: than, lús, phân bobn...
2.- Tư-bún sinh-lọi :

Tư-bản sinh-lợi là tur-bàn düng de tiêu-thụ; nhưng nêu dem bán hay cho mướn thi co thề dem lợi cho sở_hữu chủ.

Tÿ-dụ : đṑ trang sức, vàng, ngọc...

## B.- TIEU_CHUANN CÅN-LAO: TUR-BAN BÄT-BIE̛N VA TU. BÀN BÅT-ĐİNH.

Theo Karl Marx, tòng só vơn düng trong xi-nghiệp gơm co hai phăn:
I.- Phờn vơn bớl định gòm sơ tiễn tiéu dưới hinh thức trì lương cho nhån-công đè mua sức lao dềng của họ.
2.- Phờn vớn bớt-biến là sơ vớn dưng đè mua những

C. - TIEU-CHUÀN GIÁ-TRI: TU'-BAN HIẸN-VẠT VA TU. BȦN TIEN-TĘ.
I. - Tư-bón hiện vột là tư-bản được đánh giá-tri bằng hiện vit. Tỷ dụ đatt dai, nhà cừa, kim-khi quý...
2. - Tư bán fiân lộ, là tur bản đượe đánh giá trị bẳng tự̂n. Ty-du, tien, ngoại tệ...

Chẩng hạn một người mua miêng đăt giá $500.000{ }^{\text {a }}$. Hai năm sau



D. - TTEU - CHUÀN KE - TOAN : TUT-BAN KE - TOAN VA TU - BAN THƯC - THU.
Trong xínghiêp, ngườita phấn bięt rơ ràng:

- 1.- Tư bán ké toán: la tur bản ghi trong so sách.
2.- Tư-bán the̛e-thy: là ahữg máy mbc, co xưởng dìng vio vif̣c ginn-zust.
E.- TIEU-CHUAN PHAP LY HAY CHUYEN . DİCH : TU-

I.-Tư-bán dộng són : la loại tư bản dé chuyèn dich như: tiễ mặt, xeç̂, nguyen liẹs, chứng khoán, cồ phiêu, trâi phitu...
2.- Tu-bán bơt động sán: là loại tur bản chuyèn-dich khó
 nhur: nhà cửz, dât đai...


## Ghi chá:

Ngoài cach phân loại trên, ta còn co thê at̀ ̧̛ tới cách phân lopi tur-bàn sau của các tác-già kinh té nôi danh.
r.- Theo tieu-chuign kinh doanh Adam Smith phån biẹt 2 loqi tur-bàn (binur da trinh bày \& trén):

- Tu-bín cod dinh (hay bat dgng) (capitaux fixes) la tur-bán dùng vîo viẹc sảnaxuăt mà khơng bi biên thải đi, nhur mày móc, dụng eq, co-xưởng...
- Tư bün vdn chuyèn (hay lưu thong) la tư-bản düng vào vięc gèn-xư̆t nhưng bị biên thái đi hay chỉ dùng được mọt làn ròi sau

2.- Dpra vdo tiéu-chuàn $k j \hat{j}$-thựt, Leon walras (ngurời Pháp) achia lam 2 loqi tur-bản :
- Trr-bdn thièn-nhiln (capitaux naturela) ia twr.bản co sann trong (flity nhitn, nhur dit dai, quạng mbo...
- Tur-bdin nhan taco (capitaux artificiels) la tur-bàn do con người tapo tíc ra, nhur nhà cữa, máy-mbe, xe cộ...
3.- Dưra vào tiên-churàn sơ-hüru, Bohn Bawerk (ngurời Ao) phân biệt 2 loại tr-bản:
- Tur bdin tur nhân (capitaux prives) ta mhữg tursbàn thuẹc


 đ̛ờ ng sí, cìu cơng, kinh đào...
4.- Drra vado tietu-chnàn st-dung, John Bates Clark (ngirodi Hoa-ky) phín bị̂t 2 loại tur-bàn:
- Tru bdn hoat apng (capitaux actifs) Ia nhêng tur-bản hiẹn đang thuộc quyễn sử dựng và sờ hữu của minh, nhur tiền mặt, nhà criza...
- Trebtn thy-afrg (capitaux passifs) le nhGing tur-bàn tuy dang thupic quyèn sff-deng cuia minh, nhurng thurc sur quyen so hüu cuia nguroti khác, như tiền đi vay nợ, nhà đả bán nhưng chura trao cho ngươi mua...

Chiât-cựu tư-bản (fonds d’amortissement): là tièn dê dành dè trừ v ̇o giá máy móc, dô dạc hur.hao.

## 

A- TREN THUCCTE.
Ve măt thưc-té, sur quan-trong cảa yéu to tur-bin thay dòi tuy theo cice metn hinh-te:

- Trong nễ kinh tê ser khai, con người chura biťt s̛̛̀-dụng máy mbe, cong co, chi dung tori nhan lurc thi tor bda hiong oin thiet.
- Trong neln kinh-té nong-nghisp hay cong cq, nguròi ta di bitt
 nhưng sừ dụng với sư góp phān của nhăn lự thil tur-bảa cüng dz dóng mît vai trt quan trọg hơn môt chút: nhờ tư-bản móri co các

- Trong nên kinh-té kÿ-nghef, sur sàn-xuăt hoàn-toàn do máy móc, ahân_cong chl phu giúp trong viẹc diềuhành co_khil thi tur bain pd càng quar_trpng trong vięc sỉn_uuit.


## B. - TREN L. $\mathbf{Y}$-THUYÉT.

 dong § $^{\text {với nhau vê tàm quan trọng của nó: }}$
1.- Phãi thér nhát: Tư bờn rât cân thiêt cho việc sán xuát

Theo phai này thi nương theo da phât-trièn của nèn kinh-té hiện tại, tur_bản càng ngày càng chiêm môt dia ví quan trong trong cong


2. - Phái thé nhi: Tu-bán chl dóng vai trò phy thuọ́c trong việc sơn-xưti.

Karl Marx cho rả̉ng chi có nhẩn cờng mới thự sư đóng vai tró sản-xuăt, còn tư.bàn chì là yếu tô pḥ̣ thực mà thôi.

## 3.- Phái thơ ba: Dung-hòa.

Theo phâi này, tu-bản và nhản-cờng dèu quan trọng và bồtúc nhau trong công vị̧̣c sàn xuất. Thự thê, tuy vơn không tư nó sản. ruÍt đượ gi, nherng đả giúp phương tięn như máy méc, nguyên-
 nhânn_cong khơ sản-xuãt đự̛̣c. Tuy nhiên nểu đã c6 vônn, mà không
 khà-quan.

## CAU-HȮI TRAC-NGHIEM

1. Trong thời kỳ kinh-tét tur-hüru, twe-bàn là:
a) những gì chuyên dùng vào việc sàn-xuất.
b) mồt trong các y tu-tơ sàn xǔ̌t.
c) những gì sinh lơi mà không cīn den cîn lao.


a) tich-lüy taii.sin.
b) vay tièn của ugân-hàng.
c) g̣i $c \delta$-phăn công-ty
d) tât cà các câch trến
2. Máy móc là:
a) tur-bàn cos-dinh.
b) tur-bản hiţ̣n vât.
c) tur-bàn thưc-thụ.
d) cà ba loąi tur-bản trin.
 con aijui

- Xä wo ni co 'gáj la wi mi sult who


## NHAN-CÓNG HAY CAN-LAO

1.- Dinh-NGHIA.

Nhan cong la git

Vê phương-dięn kinh.té, nhân-công hay cån_lao la danh-tir dang
 quà heru.dung.

## II.- PHAN-LOAY MHAN-CÓNG.

Ta có thè phån biẹt các hình thứr nhận cơng (hay công việc làm) têy theo ç̛e tiêu chuà̀n sau:

## A. - TIEU-CHUÀN CÀN-LAO,

 the-phàn biẹt làm hai loại :

## 1.- Công việc trí thớc, sóng tác.

 nhur viét vãa, khảo cứu, công chức, hành chánh...

- Cong việc sáng tưc là công vił̣̂c phát biều ra những diễu mợi Iạ cà trên lãah vưc tur-tưởg lìn trên lảnh vực kȳ thuạt khoa-học.
 dung tori rri oc nhiéy hon chañtay.

Đây lả loq̣i công việc co lch lộ hơn câ nếu tł̀m ra dược nhĩ̛ng



## 2.- Cơng vị̣̂c chán tay.


 bàn ghẽ...), của phu thuấn vác...
B.- TIEU-CHUAN TO-CHŨC.

NEu de y toi sy to chtre cong viẹc, ta lai of the phin lam hai lọi :
1.- CÖng việc chl huy.
 co quan. COng vite này rate cìn thiet vi to-chứce co hợp-ly, diêu khièn co sâng-suớt thỉ xi-nghiệ mơi có cơ phát,triln mạnh.
 rất quan trọng của xi_nghiệp.
2.- Cơng việc thừa hành.

Đây la loại công vięç do cấp dưới dảm nhiệm và thi hành theo lệnh trên truyèn xuơng, chảng hạn cồng viẹc cẻa thọ trong môt xi_nghięp.

## III. DAC-TINH CUZA NHAN-CONG.

Nhân_công co hai đặc-tinh là hựu-dung va khó nhoc.

## A. - TfNH-CACH HOTU-DUNG.

1.- Ve phương diện ngưởi lò̀m việc. Thi-ḍ̣: Mồ người


 se thoi khoug lam nita.

Nhur vậy sur hriu-dạng ve phương-diẹn ngườj làm việc la tiĕ̃


## 2.- Vt phuang-diĉ̣n xi-nghięp. Thi-dq: MŞt zinghiẹp

 kinươn them môt ngưò the̛ nữa thi so lurợng tăng lên lì 1.008 , nhur Fily nảng lưc sỉn xuắ của ngừ̛̀i thọ thứ roi la 8 dơn vị hàng-hóa,


 Hgod thl xinghiṣp vẵ có lqi.

 it phà̉m do người do lam ra.
3.- V̌̂ phương-diện $\times$ ©̛-hội. C6 nhiều tác-giả cho rảng chi
 nghệ mới thưc sư hưur_dụng còn rinũng người làm nghě tư-do, vi inthơng sinn-xuăt trực-tiép nên bi coi là vo dụng.

Thưe ra, hữu dưng là tinh cách athỏa mãn đự̛̣c nhu-yêu con ngườis và không có công vię̣c nào hoàn toàn vô dụng, mà chi có những công việc khác nhau về mức đô hữu-dụng nhiêu hay it. Coing gìtn nhợ rầng nhièu khi nhân công có tính cách hữu-dựng nhưng không hữu ich cho xã-hội nên bị xã-hợi gạt $\mathrm{ra}_{2}$ ngoài như nhån cơng Am trong sòng bąc.

## ־. B.- TINH - CACH KHÓ - NHOC.

1.- Nguyên-nhân.
4) Người làm việc bị mệt modi vè the chät hay tinh thăn.
b) Người lam việc phči chịn sur cưỡng bách trong suót thời gian lam viẹc.
2.- Tiêu-chuăn djinh mức-độ khó nhọc.

Nêu thời gian làm viẹc kéo dải thì sự vui thich giäm bớt cornō


## IV. - Dİ̃U-KIỆN DE TANG NANG-XUÅT NHAN.CONG.

A. - VẼ CA-NHAN: NHAN. CONG CAN CO ĐÚC-TINH CÀN-CƯ VA KHÁ-NANG CHUYEN-MON.
Đức tính của cồng nhån cüng có ành-hường đến việc sản-xuât. Cống nhân làm việc mân cân, tuân theo kẏ-luạt chung thì squ hoąt. đợng trong một xi_nghiệp tiến hành điếu-hòa.

Khả nãng của công nhân cụ̂ng rät căn thiêt.
Mữ̃ đào tạo những nhân công có khỉ năng chuyên mờn, tḥ̛ phài qua thời gian tập nghê. Hią̣n nay người ta rằt chứtrọng đên vắn đề học nghè bàng cách mở các trường thực-nghiệp hay tò chức gito dẹc chuyèn nghiệ̣ đé đào.tạo những công nhân co đü khả năng hì̀u mang lại kêt quả tờt dẹp trong việc sàn xuãt.

## B. - VE PHfA Xf.NGHIẸP.

Phải đäy đủ phương tiện sản-xuắt và co kŷ-thuạ̀t tô-chức :
— Đay dí phuroing tiẹn sdn-xuăt:
Muôn tăng năng xự̛t nhản công, ta phải cung.căp cho thản cong dây đủ phươg tiện sỉn-xuât như nguyên liẹu, dụng cụ và máy móc v.v... Một xi.nghiệ được trang bi dụng cu máy móc tới tân, nguyên liệu đãy dủ chấc chẩn sự hoą̣ động của nhần công sê hữu hiệu hơn một xi-nghiệp chì xừ dụng dụng-c̣ máy móc lổi thời.
 khoa hpc.

Nêúu công nhần dược phân chia công.tác rơ rệt và công việc ấược nghiên cứru ky càng, gạt bỏ nhựng việc làm vô-ich của công -nhân thì việc sỉn xuăt chắc chẳn đém lại kêt quả tôt- đẹp.

## C. - VE HOAN CȦNH DİA-GU.

Nhà máy sàn xuất đăt à nơi có khi hạ̣n mút mé, đảt đai phi. shîtu, tài nguyèn döi dào cüng làm cho năng xuăt của nhân công gia

## 

 âthien-nhiên phư-trọ cho vięc sàn xuát thêm dẻ dàng.

YAI-TRO CÜA NHAN-CONG TRONG VIẸC SẢN-XUAT. M- TRONG THUYC-TE゙.
STrong thư̌ tet, vaị trò của nhân-công dã biên đôi rát nhiêu qua Ethori ky kinh te :
ti. - Trong thởi kỳ kinh-tê sơ khai và nông nghiệp, nhân công dóng vai © to6i quan trọng: ngươi ta hoàn toàn nhờ vào sức người đè sản xuăt. - Trong thời kỳ kinh të cơ khi, vai trò của nhàn cóng da kém lin quan-trọng mà nhường lại dja.vi đó cho yêu-tơ tư bản.

## B.- THEO LY-THUYÉT.

1.     - Luģe qua eác thuyð̂t :

Đia vị của nhân-công trong viẹc sản-xuát đả được nhiều học

$\because$ - Phâi Trong thương cho rà̀ng càn lao chỉ có ích-iợi khi làm tãng Gía so vàng trong nước bàng cách khai mò hay ngoại thương. X" - Phải Trong-nông lại chỉ cồng nhận giá-trị của càn-lao trong
 thatt suf.
— Phadi Cơ- điè̀n công-nhận sự ich lợi của càn lao trong tät cả fangi nghê trừ vài nghê như đi ở, các nghề tư-do, công-chức.
 - log lid co tch mà thoi.

## 2.- Phê binh :




- Phai Trong-thurơng và Phâi Trong-nông đã thu-hẹp giź-tri càn lao trong ngành ngoại.thương, trong nghê nông và phù-nhạ̀n giátrị này trong cac nghé khác.

Trong khi aó phái Cô-diên lại thừa nhận giá-tri cằn-lao của tá̛t cả các nghê, trừ nhựng nghě khêng trupe-tiớp sản xuăt như
 nhâng) tưy không sản xuất ra nhựng sản-phầm hữu hỉnh nbur các nông-gia, ky̆-nghệ-già, nhưng lại đã góp phần sản-xuăt các a sàn phàm vô-hinhn: đ6 là duy.tri annminh trạ̀t-tư xâhội, nhờ dó các nóng-gia, kÿ-nghệ-gia, thưong-gia mơi yên_ôn làm ãn, nèn kinh-té mới phát-trièn.

Cỏn pha̛i Mác_xit lại quá dê cao vai trò oủa cằn-lao trong
 co tư-bản, tài-nguyên thiên nhiên, kỹ thug̣t mới så̃n-xuăt đurợc.

Tơm lại, ta công nhặn rẳng yếu-tơ càn-lao là môt yéu.tó quan trong trong vięc sinn-xuăt nhưng no ehi co giá tri khi nó durphăn vao những nghe co ich cho xä-hội.

## CÂU.HÓI TRẮC-NGHIẸM

1. Nhan công co the thè-hiẹn dưới hinh_thức:
a) cỏng vięc trí thực, sáng tíc.
b) cơng việc tô.chưrc, chi huy.
c) côg việc chån tay, thừa hành.
d) tắt cà các hình thức trèn.

a) tẏ-lę thuận với thời gian làm vię̣c.


GUU.TÓ SAAN-XUÁT
c) tỳ. 1 t̨ thuận với nång-xuăt.
d) cả ba câu trên dèu đúng.
2. Can lao nào cüng co tch và chl có căn-lao là có lch thói. ©o là chừtruong cia phai :
a) Mac-xit.
b) Trong-thurong.
c) Trọng nóng.
d) Cò.dièn.

## 4 <br> KY-THUẠT

- Kyy.thuăt la danh-tir dùng de chl nhũng phrang pháp
 lưm tăng năng-xuât.

- sur phîn cong.
- coc-khl hóa.
—hợ ly hóa.


## I.- SU PHAN CONG.

## A. - ĐINH NGHIA VA PHAN LOAI

 phatncông:
— Phân-cong tư_nhitn.
— Phàn-cơng do kỵ-thuạt tạo nên.
1.- Phan-c6ng IU-nhiên.

Phấr công trennhiên là, do tw nhién ngườ ta chuytn vê mọt ngành hoąt-dọng nào đó.

Phân công tư-nhiên là kēt quả của sư lưa chọn nghề nghiệp tự do, không do luât phàp ân dinh.

Sư phăn-cồng tựnhiên xuát-hiện do những nguyên nhấn sau dây:

U-TO SAN.XUAT
a) Anh-hưong gia-ainh.

Người con thường có khuynh-hưỡng giữ nghiệp củz cha. Đb là Sic. icha truyèn con nóiv.

Nhitu khi do trào-lưu xã hộ̣i, người ta thường dô-xó vào một ganh nào và khinh rè ngành khác.
Thi de : Trước kia người Việt.Nam da đính giz-tri con ngườ

c) Nang khién cá-nhán.

Mồi người co năng khie̛u riêng biệt, môi ngừ̀̀i gê chọn mọt rughě thich-hợp vợi khả-năng vè vât-chăt và tinh thằn của minh.

Do đo che trung-tâm hượng-nghiệp răt quan trọng, muc-đich hướng dânn thanh niên chọn nghè cho hzop khà nảng.
d) Anh.hưong lgi.tức;

Nhiêu khi người ta cẫn qứr vào mức lợi tức phỏng doân cas dê chon 4ghe.
${ }^{\circ}$
这, e) Anh-hurơng dia-phwơng.
Toty theo hoàn cành đia-dur, khi hạu, tài nguyen thien-nhien cùa tưng điaz-phươg, sẽ năy sinh những nghê chuyen-bię̣t của mơi of dia-phurong.

Thi dụ : người ơ vùng duyễn hài sê chuyên nghề chài lưới và nức mám.
2.- Phân công theo ky thuật.

Phân_công theo kỹ-thuật là phân chia một công việc thành nhižu itéc nhd wà giao cho tìrng nhơm thợ chuyèn môn phụ-trách.

Trong cuộc tiến-hóa của nên kinh_tê, sy phân.eông càng ngày Ting đäy đủ hoon. Co những nghě trước kia do mọt người làm, ngày事"

nay chia thânh nhiêu phàn, mọt người chỉ chuyên một phằn trong công vię̣c chung thoti.

Thi_dị : Nghê dóng giày ngày nay đz chia thành nhiêu nghê bò xung cho nhau như nghể làm đđ̃, nghề làm cao su, nghề bán giày v.v...

Hon nưra trong yi-nghiệp, ngừ̛̀i ta triệt đè âp-dụng lơi phåncong này.

## B.- ĐẠC ĐIEM : CAC HINH THAI PHAN CONG.

Sự phân công gǒm nhiều hinh thái do ành hurởng của sự lữa chọn nghènghię̣p mọt cách tẹ̛-do hay do ky_thuẹt.
1.- Ȧnh-hương của sy lưa chọn nghè-nghiệp if do (phân công tur nhiên).

Do sur tư-do lựa chọn nghẽ nghiȩp, người ta thầy co ba hình tháa phânn-công là :
— Phán công gitưa các nghê trong xã̀hợi.

- Phan_công theo đia-phurong trong mọt:quobe_gia.
- Va phân công theo đia phương trongiç̣̂ng đöng quǒc te.
a) Phán cióng giz̈ra các nghex.
- Con người khi chọn nghê thường chiu ành hưỡg cưa

- Hoàn-cảnh xã̃ họ̀i câng tạo nên sư phân biệt git̛̛̃a nghê này vớ nghē kia. Thí du Việt.Nam xưa kia thường đánh giá-trị con người theo thứ tự nghề-nghiệp: sĩ, nông, công, thương.
- Việc chọn nghề do năng khiến ća nhân hoặc mức lợi tức.
b.) Phan cóng theo dia-phurong: Trong mọt nước do hoan Cảnh địa-dư cưa mōi vùng, nơi chuyên vê nghê nőng nẽu la vùng đơng-bầng hoạc chuyên vê cơng-nghẹ và thương-mại, nêu là vừng thuł̣n tiện giao thong.

Phân công Quơc-tE cang này sinh do hoàn-cảnh đia a-phương : nưởc này chuyên sán-xuăt loąi hàng này, nước kia låi chuyen loai

c) Phán cong quбc-té :

Mtu sur phân công dượ íp dụng giữa nhillu quóc gia thi th phàn cong quifc te.

Sur phàn công quóc te dưa vào nhêrng eài nguytn thien nhiên săn co cuia quoc-gia :

- Những nước co khuynh hương ky-nghê.hóa ia nhưng nurớc $\infty$ nhiêu làm-sìn, than đ̂́, dằu hơa.
- Trái låi nhirng nược co nhilu đông bàng se chuyen ve n8ng-nghitp
 phà̀m tinh-vi và rẻ, pl xừ dụng ngay tài-nguyên sản co của xứ sé minh.

Nhurng khuyah-hương chung của các nước la giåm bót tink cách chặt chẽ cưa sự phân công at ; vi at la mọt hinh thức lê thuble thi-trứ̛̀ng ngoąi qubc.
2.- Ảnh-hương của sư phôn công ky-thuột.

Do phann-công ky thuạt, ta co hai hinh-thai :

- Phân công giữa các xi•nghiệp với nhau.
- Phân công trong một xinghị̂p.
a) Phân công giī̃a các xi-nghitp : MBi xl + nghiệp thường chuyen $\operatorname{sỉ̀n}$-xuăt một sản-phà̀m rieng biệt.

Sư phân công này giúp cho các xi-nghiẹp cải tién ky thuaft de
 © ciang tinh zio.
b) P̀han công trong mft xi-nghiṭp.

Đây là sur phân chia một cờng viẹc lơn ra nhiều viêc nhơ và giao cho từng nhóm thơ chuyên môn phụ_trách trong một xi-nghiệp.

Adam Smith chứng minh rầng một xưởng làm danh ghim áa phần chia thành 18 co̊ng vięc tshác nhau và kêt -quà năng - xuăt đả tăng gấp măy trǎm lằn.

## C.- HẠU-QUȦ CU̇A SƯ PHAN-CONG.

Ky.thuạt càng tiên-bồ whièu thi sur phên công càng tinh-vi báy nhitu. Dưới đây ta thử xét ahững uru-điè̀m và nhự̛̣c-diè̀n của phurơng-pháp phân-cơng.

## 1.- Uu-diâm.

a) Giàm phi-tobn sản-xư̌t.

Nhờ sự phân công người ta tiêt kiẹm dược thil gito vi không phài bó việc nọ làm viẹc kia và vì thąo viẹc hơn là kiêm nhięm nhiều công-tác lật vật.

Mōi dưng cụ lại được dùng suớt trong ngày, do aó chì cà̀n it dg̣ng cụ và vìthé, tiết kiẹm được vơn (khòi mua nhiēu dụng-cụ).
b) Tang năng-xuăt.

Sự chuyền-môn-hóa dả̉n đễn vięc sỉn xuắt những tḥ̛̛ hàng đơng loại theo một kiču mẵu nhăt định. Do đo chỉ càn mọt sô dụng cụ nhắt-dinh và đơn giàn; nhur vây cả năng-xuắt và hàng hóa dễu được cail thiện:

- Vẽ lurgng: Adam Smith dẵn chứng môt yường chê.tạo đinhghim cùng một sớ ngưỡi như nhau, nẻu mối người phài tự lam lả̀y mọi việc thl cỉ ngày chi chếntạo được vài chục cái, cón nều phản chia công, việc cho 18 toán thl 18 người thẹ co thé sàn-xuât tởj gà̀n 5.000 cái.


## YEU-TÓ SȦN-XUAT

- Vê phâm : Các hảng-hơa sản-xuăt đơng děu, sễ có phåm chất gifong nhau và rât tinh-vi.
c) Sư lien đớ ch chăt chẽ hơn:

Do phân-công mà sự liên đới sê tăng lên:

- Gifra thọ hay toán thẹ nìy với toán thẹ khác.
- Giữa çic ngành hoạt-động trong nước.
- Giúra các nước trong the giới,


## 2.- Khuyti-diêm.

 nghiêp. Thọ chuyen nghiệp sé kho đòi nghé nhât là lúc kinh-té khủng hoang thi dE bi that nghięp.

Trong khi đó thì sur dồi nghe thời nào cüng càn thitt, nhât la khi ky-thuạt tiến bô răt mass.
b) Hoat-địng kinh-té bi U-thugc.

Sự trao ầi là triệu chưng của sư tiến hoa, nhưag ngự̛̣ lại, nget nền kinh té hoàn toàn xây dưng trên sự trao dời, nhất là sut trao
 thờng thương, vộn tài. Chi một giai doạn ngấn làm bĕ tả́c giaothơng caing dủ gây nên khủng hoảng kinh tê. Điêu này dả to $\boldsymbol{t} \delta$ trong hai cuôc chién tranh thé giơi vừa qua.
c) Oc sáng kién giàm và ma̛t hŕng thú.

Sư phân công câng phăn nào có hại açi với tâm lý người thợ. Thọ chỉ biết làm một viẹc rât đơn giàn sê lệ thụ̣̂c vào nghe dó, khả năng của ḥ̣ vù ché bi hao mòn và cảm thãy buōn tẻ và thiêu óc asng kién.

## CAU HÖI TRAC-NGHIÊM

1. Uru đitem cưa sur phân công là:
a) giàm phí tờn sàn-xuăt.
b) tả̉ng nãng-xuât hàng hơa.
c) phàm chảt hàng hóa đồng đ̛̛̣̂ và tinh-vi.
d) tát cả các wu điêm kè tren.
2. Phan cong theo kÿ-thapt là:
a) phân chià một công viẹc thành nhitu cồng viẹc nhơ và giao cho từng nhơm thợ chuyền món phụ trách.
b) đo thièn nhiên người ta chuyên về mọt công vięc nào đ6.
c) do Z̉nh-hường gia-đỉnh mà người ta chuyễn vê mọt nghê nào.
d) do inhh-hưởng $\mathbf{x a}$-hội và đia-phuoong mà người ta chuyên vé môt công viȩ̣ àào đo.
B. Phan cong tre-nhien la:
a) phân chia công viẹc thành nhiêu viẹc nhỏ và giao cho từng nhom the chuyén món phyi-trich.
b) do tư-nhiên ngırời ta chuyễn về một ngành hoạt-đọng nào đo
c) mōi người có một nghě khác nhau do sự chỉ định cưa người chí huy.
d) tât cả các cấu trên đều gai.

## II. - CO КНÍ НठА.

A. ĐINH-NGHIA: Co khl hóa la dung máy móc thay thé nhân công trong việc sỉn xuất.
B.- NGUƠN GÓC: Văn dê này được nểu lên tùr-cực cách

 ob trisyèn.

Sư co khi hoa tiżn trizn theo 3 giai doạn:
1.- Móy cóng cy - Máy dơn so vã̉n do sức người diêu hilen nhur míy dât tay, hay chạy bằng sức nurơc, sức gió.
2.- Md́y dọng co - Đọng life thay the nhin lỵc nhw míy hoi nước, máy chạy bẳng dä̀u hớa.
3.- Máy tư dộng - Thay thẽ cho con ngườ từ ay diêu thiln tofi wit kizm soít.

## C. - ANH-HƯƠNG CU̇A PHONG.TRAO CO-KHI HOA.

l.- V̌̂ phưong diện kinh-t6.

— Ve luryng, sàn-xuǎt nhanh và nhiều. Thl-dụ o Hoa-ky nur sảnxuft ye hờ da nhanh gáp 29 làn trước kia.

Môt mây dêt hiçn nay co năng xuất bầng 2.000 cơng nluân.

- Ve phdm, chê tạo nhiếu sản-phằm mới lạ, tinh vi.
b) Đdi với co -cáa kinh_té.
— Thif-trương tien thy mor rong:
Mảy móc giúp đ̛em lại sự sản-xuăt nhiễu và rẻ ntn thị trırờng titu-thụ sē mở rồng. Nhưng aöng thời người ta phải giải quyč́t vấn dê cung caxp nguyàn liẹu.
 cian-đinh, dia-phương, tư cung tur-cáp. Trái lại nó phài bao trim soàn the quớc-gia co khi lan rọng nhiĕu vùng trong thê-giới.
- \#qi xi-nghisp khutech-trurong.

DI nhitn $x$-nghięp cưng phai cai to cho phà hợ vơi tinh thé;
cằn phải co so wơn lơn đêt trang bi máy moc, mua nguyên-liẹu và trả tièn nhân công. Do đo hinh-thức cồng-ty vô-danh rắt thịnh-hành và vai rró của ngån hàng trở nèn quan trọng,
c) ¥obi với the quân-binh kinh-te.
 hợe chỉ sàn-xuât rât it vùra đủ̉ titu thu trtn thi trường aia-phurong nên hàng hóa không the fr dọng.

- Từ khi có máy moce, các xí-nghiệp được tò̀-chức đại quimô nên viẹc sản-xuăt phài liên tiêp mặc dầu chưa có người đặt hàng. Nhur vạ̛y người ta phải sản-xuắt trước và tìm thi-trường tiéu tḥ̣ sau.


2.- Ve phưong diện xä.hội.
a) Sinh-hoqt thp-thuyen khd-quan.
- Thg̣ co thè giàm so giơ làm viẹc và đớ mę̣t nhọc hơn trước mà lai hường nhiều tiẹn nghi hơn.
- This lao gia-tăng và nâng xuăt càn lao cao hon.
- Các thọ chuyên môn được ưu đai hơn.
- Sư liên đới giữa phái thơ đã gây được áp-lực đè uy-hiếp phái chù.
b) The bị le thupc pào xi-nghiệp;

c) Car catu $x a-h o ̣ i ~ t h a y ~ d a i$.
- Sư sung a人̧t gíra chủ và thọ càng ngày càng rô rệt là đông luyc cỉa nhitu cuọc cài cách nà-họ̀.
- Thành thị càng ngày càng đông dúc, trải lậi nông dân giaia bót dan.


## 

Sỵ tản-xuát cưa máy móc già tãng gåp bội, giảm phi-tờn sản
 tac mới co máy moc, thy thuyèn răt lo ngại. Nhàn cuọc khủng
 Ihem cho ho that nghiep.

- Thưe ra thái cô này quá sớm, hơi the kỷ xg, tuy có máy

+ Cóng nhàn ngành sån-xư̌t titu thụ phăm co thê chuyèn nang ngành chê-tqo tw-bản phàm.
 trucorng ntn thu-dyng ahiêu nhân-công.
- Tuy nhiên sy lo ngąi ctủa giới thq thuyèn cûng dáng chth-y:

Hięn nay, phong trào tự-động-hơa làm cho văn đè phân dụng trở̉ nên quan-trọng. Các nước tản tiến đã đề cập đến biện pháp nhå̉m mucc dich giàm bơt già làm viẹc và giải quyêt vîn-đề nhân-công.

- Nhưng nơi chung thi thợ thuyàn chưa đễn nồi là nạn nhân của mây móc. Mậc dău có sự cơ-khi.hơa, tiêu công ngbệ chưa
 và phön_thinh nhờ dqi kÿ-nghệ như nghě̀ sửa radio, xe hơi, xe gatn máy.

Hơn nưa $\mathfrak{a}$ ta thãy máy móc càng ngày cảng tinh_vi nên các nlà máy thâtu dụng nhiťu thọ chuyên môn và họ đurge ưu đzai.

## CAU HÓl TRĂC NGH!ÎM

1. Cor-kht koala.
a) viẹc dung máy móc đte thay the chủ-nhân trong viẹc đièu khiťn xi-nghiţp.
b) viṭc dưng máy móc det thay thé công-nhân trong cong vięc


d) việc düng máy móc đê thay thê hoàn-toàn nhânncông trong mọt $\mathbf{x i - n g h i c ̧ p . ~}$
2. Ve phurong-dięn sdn-xutit, co kht hoa dit:
a) gífp phuroug-tięn cho cac rínghiêp sản_xuăt nhanb và nhitu
b) làm chc phà̀m-chắt hàng-hóa mới la, tinh vi.
c) thay the đượ $\begin{aligned} \text { rt } \\ \text { nhièu nhán-công. }\end{aligned}$
d) tǎt câ câc câu trên đêu đúng.
3. Co kht did titn triln theo 3 giai-doann san:
a) máy cong-cq̣, máy hơi mước, míy tyr-dộng.
b) mšy hơi nurơc, máy tư-dộng, máy đ§̧ng-co.

d) máy công-ĉ̣, máy đông-cơ, máy tụ• dẹag.

## H11.- HOPP-LY-HOA. A.— DİNH-NGHIA.

Họp-ity-hoa la to chức công viêc sàn-suắt theo khoa họe cho
 dem lai lqi teh tolida.

Nhur vaty người ta có the hơp ly hóa tur bản, thi nguyen thien nhien, ky thuọt và nhân công. Ớ day ta chi zét tơi sự hơp ly hóa àhản công và, trong các phurơng pháp hơp lý hóa nhàn công này, ta chi xét tới phurơng pháp đáng kè nhắt là phurơng pháp Taylor.

## B. - NGUON GƠC.

Từ trước cho ấn cuơi thé kỹ rg, công viẹc deu dược to chức theo kinh nghiȩm nhie̛u hơn khoa hpe.

Ngırời làm việc chi nhâc lại ṃ̂t cách mù quáng nht̂ng cừ chi học được cùa cha ông hay ngưỡ döng nghiȩp đê lại.

Họ làm viêc với tinh thän thỵ dộng khong bao giớ nétu ra những cáu hòi nhus:
— Cì̛ chi cưa minh có hợp lýy không ?

- Co thè giản di hóa cư chi không ?
- Co thè thay đôi cư chi dượ khơng ?
 chi trich lớ làm viẹc $\infty$ hữu và nghien cứu cách to chức cong việe theo khoa-hpp. Đó 4 phurong pháp Taylor.


## C. - PHUGONG-PHAP TAYLOR.

Trong khi nghien-cứr ông nhịn thäy râng : nhữog cứ chi vo tch, litm cho thọ chóng męt nhọc khi lam việc:



- Phươg pháp Taylor dưa theo nhüng aguyen tåc sau diy:
I.- Gqt bo cư cht thưa.
- Lara môt người thơ khéo léo và quan sát khi ngurời zy làm viẹc.
 lịi ahưrag cự chì thạt càn thiét.

Ngày nay sự quan sát nìy được thực hiên dê dàng nhơ phưong pháp quay phim mốt người thg lim việc, rồi chiEu chạ̀m lại de nghién cưru.
 việc cho một người thg trung binh thi hành. Khi người áy dả quen
 dượ thài gian cuia cong viẹc.
2.- Làm việc theo lói giây chuybn.

Cừ chl caln thiē̃t được ghi trong mẹt bàng chi thi và giao cho thẹ thưc hiện công việc đúng vơi thời gian đã đinh.

Đe trấnh sư làm vô trách nhiệm và sur rong chooi trong xương, người ta áp dụng phương pháp dây chuyèn: Vặt liệu phài qua tay từng nhơm thọ khác, nhur vạy mōi nhóm thg̣ phài theo dúng nhip chung cùa dasy chuyèn sản xuît.
3.- Chuyân-môn-hóa nhân-công.
 tịo thơ chuyên môn vi thẹ thiêu chuyen món không the áp dung phurong phíp Taylor durgc.
4.- Sản-xươt dơng logi sơnn-phâm.

Lựa chọn loąi sżn phà̀m thich hợp nhất và chỉ sản xứt loại đó thoi. Do đó sé sản xuăt được mau lę, phầm chắr sẽ tinh vi, già hàng

5.- Tob-choc theo khoa-hpc.
$\therefore$ Thay thé phurong phíp theo kinh nghiȩ̧m bả̉ng phurong pháp khoa hpe.

KE-toân cuing phai phan minh de dư trù cong tảc thi hàmh"và kil̀m soát việc làm dê dàng.

## D_ HẠU-QUA CƯA PHUGNG_PHAP TAYLOR.

1.- Năng $x$ uát gia-tang.
 thg̣ và xí nghiệp đéu tăng.

## 2.- Nhân.công phàn-đơi.

Vi áp dụng phương pháp dây chuyền nen thẹ bị cưỡng bách nhus máy mic.
 co occ sảng kiên, bị lê thụ̣̂ máy móc, kbo đòi nghe.
 Hoakỳ̀ cúng nhur Au-Châu dĕu theo phương pháp Taylor.

Tôm lqi phương Pháp Taylor là mọt sáng kièn mời mé, dem lại cho nên kinh tê những ngužn lq̣i tức dṑi dào, năng suát tăng, phi ton giam nhitu.

Nhưng vê phương diên xi-họi, phurơng pháp này gay nhiêu trơ ngài. Tuy nhiên người ta đã tim cách caii thiẹn đờl sōng thơ và còn cơ găng làm cho phương phàp này hoàn hảo hơn ngo hăuı đem lại kết


## Ghi chu:

 hoc, goi là phương pháp Stakhanoviste. Đây la m̧̧t phương pháp thi dua, tàng năng xuăt giữa các thẹ thuyên trong các xi nghiẹp trong toàn quoce. Các thợ thuyên phài cơ gắng thi dua làm sao dè phá đượe những ty̌̉ fục sản xuăt. Ai phả được kỳ luc trước tiên, nhur Stakhanov chã̉ng hạn, thì sẽ dược tuyễn dương là anh hùng lao động, tric phong của họ sê dưq̛̣c đê cao làm gương mẫu cho công nhân todn qube noi theo.

## CAU HȮI TRẮC-NGHIĖM

f. Hop ly hda:
a) to chưc cong vięc theo khoa hoc.
b) © charc công viẹc sản-xuaxt cho hợp-1y.
 lai lọi ich toida.
d) tit ch cic ciu tren.
2. Phurong phdp hop ly-hoa durgc óp dyng ditu tien tai:
a) Kga.
b) Anh.
c) Hoa-k)
d) Phsp
8. Urutilem cta phurong-phatp hop ly-hóa la:

b) lơi-tức cùa thg được tung.
c) Ipi-tức cuia xa_nghiẹp gia-tảng nhièu.
d) tât cả câc câu trên delu dáng.

## PHAN THYCC HANH

## ĐE TAI THUXÉT-TRINH VA THAO LUẠN :

 Vipt-Nam.



- mo mang?

4. Bięn-pháp ngăn ngù̀a naqn ndy. CO-QUAN SẢN-XUÁT VÀ MÂU-DICH

- XI-nghiệp fur và cotng.
- Đài-curong ve xi-nghieqp tur và cong.
- Xi-nghifp tur.
- Xi-nghiép cong.
- Hopp-tac-xă.
- Đinh-4.ghiz.
- Nguent-g
- Phin-loaqi.
- Đxc-ditiem.
- Nhan-dinh.
* 


## 1

## XI-NGHIṬ̂P TU VA CÓNG

## * DOẠN i: DẠICUƠNG VÈ XÍ-NGHIỆP TƯ VÀ CÔNG

## 1.- XI-NGHIẸP LA Gl?

Xínghị̂̂p la mọt tồ chức kinh-doanh, trong as nhà doanh-



## II. - PHAN-LOAI Xf-NGHIEPP

Ta co thê phân biẹt ba lọ̣i xl.nghiẹp :

- XI-nghiêp tur : Tư nhân hoàn toàn điétu kièn viẹc kinh.donh.
- Xi-nghiẹp cong: Nhà nược trucntiếp điều-khièn vięc kinh-doanh.
- Xfinghiṣp honn hop: Cug̣c kinh-doanh do nhà nước và tur. nhatn hơp_tac vofi nhatu.


## IH. - SU BIENNCHUYEN CU゙A CAC LOAI XIINGHIEP.

- Xi-nghięp tur thịnh_hành vào thời kỳ chinh_sách kinh-tr terto phat-trièn.

Xi-nghiêp cong đZ xữt hiện và trỡ nên quan trọng từ khi chioh-shech kinh-të chi hyy (hoach-dịnh) 주́thitn.

- Xi-nghiệp hơn.hopp được coi là biều hiệu của giai-đoạn giao thdi gita kinh te tur-do yàkinh-té chi-huy.


## IV.- VAI-TRO CỦA NHA DOANH-NGHIEP

Fhà doanh-nghiȩ̣p hay doanh_nhân la người dựng ta to.chưre điêu thitn xi-nghiẹp.

- Doanh-nhân phải co sáng-kiến và biết cài tiễn kȳ-thuật.
 hqp-ly.
- V年y doanh-nhân phåi là người co taii thdo vát, biĕt diär_khiln sóng sunto và co uy-tin. XI-nghiệp thành đạt hay thât bại là do sự hi-huy cua doanh-ahån khéo-leo hay vụng-vè.


## * DOAN II: XÍ-NGHIỆP TƯ

 thè chia thảnh 2 loąi xi.nghię̣p:

- Xí-nghiẹp cál-nhân hay cá_nhân kinh-doanh là xl-nghiệp trong đó viẹc điéu khiền xi-nghiệp do một doanh nhân đàm-nhân và bó vorn.
- Xi•nghiệp họi xä hay tạp thè kinh-doanh là xínghię̣p trong đó có nhiëu doank-nhản hùn võn và điêu khiền.


## 1.- Xt-NGHIẸP CA-NHAN.

## A. - ĐINH.NGHIA.

Xi-nghiệp cá-nhân là xi-nghiệp trong đó chì có mft ngurời bơ F6n thành lifp và chịu hoàn tỏ̀n trách-nhię̣m vè việc điêu-khiễn


Do dinh nghia này ta suy ra:

- Ngryen-tác cu̇a xi-nghị̣p cá nhan : coàn the so vốn thực ve ớ hựu của một người.
— Vięc dilut hanh pà trách nhipm:

- Ngırời bỏ vỗn sé chịu hoàn-toàn trách_nhị̣̣̂m về cơng viṭc cría xí nghiệp, lời àn, is chịu.
- Thann phàn hại viên:
- Trong lọ̣i xi-nghiệp này kh8̊ng c6 nhiěu họi-viên. Ngươi chủ là hại-vid̀n duy-nhâat của xf-nghiệp.
- Dưới quyèn điều khiền cùa người chủ, có mơt so it người giúp viẹ́c (là bà con hay mợt só cong-nhần quen biêt). Như thé viẹc kiềm soát mới được dề dàng và xi-nghiệp do mét người điều khièn mới hoąt_đọng hĩ̛u hiş̣̂u được.


## B.- ĐẠC-ĐIEM CỦA XI-NGHIẸP CA-NHAN.

 quyèn chi-phơi của mọt cá-nhản (người chù) nên tink-trang czia xinğhiep chịu ành.hường của người chử. Nễu người chủ gặp trở ngại gì (đau 6m, phá sàn...) thì xi-nghiệp phài đóng ci̛ra. Tråi lại, vi xinghiẹ̣p hoàn-toàn ià sở,hữu của một người, nên ngư̛̌i chủ răt tich-curc houpt dopng, vận dung mọi khd näng vào viẹc kinh-doanh dè mong phát trièn xi-nghiệp thật mąnh, hơn.là trường hợp của xi. nghiệp hợi-xả.
— Phqư vi hoat-A̧̧ng: hep. Hoạt đọng cuia xínghiệp chi co tánh cách đia-phương và gia_đinh vi sơ qōn của mọt cá nhần therờng nhó không đủ đài thọ những khuêchntrırơng rợg lớn, và nhữg nhấn-cong lại thwờng chi thu hẹp trong phạm-vi bà con thin thuọc.
 c1-nhân sẽ thó phát_triên mạuh vì phương-tiền hoạt-dọng của xi-
 học-hóa.

## C. - NGANH THICH.HƠP,

Xínghitp cá-nhiñ thich_hợp với ngành kinh.doanh nhó, không cảnn nhiēu vỡn và chi càn một người trồng nom điēu-khiền cüng đủ, nhur tiè̀u canh-nông, tiêu kfo-nghê, tièu thuong-mại, ngtè tur-do..́
1.- Canh-nông: Xi-nghię̣p cá_nhắn phờ biền nhắt trong ngành ceanh nóng. Các đièn chü thrờng tự minh điêu-khièn viẹc canh-tíc,
 sinh cho gia-đình và góp phăn chăn hưng nên kinh-ť̂ của qư大-gia.

Mặc đău theo đà tiên hơa của xả̉-hộ, nông-nghiẹp đả được cơ-gioti-h夭a nhưug hình-thức cí nhấn kinh-doanh trong ngành canhnong viln còn torn tại.
2.-Công-nghệ và kg-nghệ : Trong ngành này, xi.nghiẹp cá. ahian kém thich-hơp hơn vi hiên nay càn khuêch-trương đại xi-

 ahitn hinh thạ̛c cá-nhân kinh-doanh vẵn còn tơn tại vì tiêu cong-


Thl-ḍ̣ nhữug thà sản-xuăt máy móc (dq̣i ky.nghẹ) thì câng phài có nh̛̛rng nhả sửa máy móc (tièu công-nghę cí-nhân kinh-doanh).
. 3.- Thương mọi: Trong ngành này, xi-nghięp cí nhân vẫ
 scho nhu cằu thường ngày cùa dản chưng.
4. - Ngân-hàng và bảo-hièm : Trong ngành này, xd-nghiẹp nhẩn không thich-hơp vì căn có những 86 vón lởn đê hoạt động.
5.- Nghè tư-do: Trong các nghề tư.do, xi-nghięp cá-nhan
 mur, bdc-si...

## CÂU HÓI TRÁC-NGHIẸM

1. XI-nghiẹp là:
a) mọt co sơ thương mại lón nhàm mace-dich buôn và ban hàng-hóa.
b) một nhà máy lơn dược thiết-lịp với mg̣c.alch sỉn xuât.
c) mọt tôchức khai thác chi nhâm mục-aich phátutriên kinh_té.
 mọt tięn fich det kiém lơi.
2. Xl-nghiẹp tur lat các xt-nghiẹp durgec thdnh lap;
a) do vớn của tự.nhân và vơn cưa nhà nước.
b) do vơn của tur-nhân, tư nhản điều-khièn, nhà nược kit̀m soát.
c) đo vỗn cưa tư-nhân và tư tư-nhân đứng đizu khiz̃o.
d) do vớn của Nhả Nước giao cho, tur nhần đưng trong nom
-8. Trong cong viẹ̀c sàn-xuät, doanh-nhdrn:
a) 1 a người đứng ra tô_chức và điều-khiên xi-nghięp.
b) 12゙người biêt sư-dụng, và phở-hơp cåc yEu-tơ sản,xuất một cách hợp-lý.
c) phải là người co tài tháo. vát, sáng suớt, đực-độ và co uy-tin
d) tăt cả cảc cầt trên đều đưng.

## II.- XI-NGHIẸP HOI-XA.

## A. DINH-NGHIA.

Xínghiẹp hợi xâ hay công-ty là loai xínghiệp tập-thé mà so vơn do nhiêu người hùn hợp dè kinh- doanh với mục_dich kiếm lơri.

## B.- PHAN-LOAI CONG-TY.

Công-ty dượ coi là nền tảng cưa nền kinh-té tư-do. Dưra vào a vai-trọ̀ và trách-nhiẹm của họi-vién trong công-ty, ta có thè chia Fofng y lam ba loqi.
$\because-$ Cong-ziy dur phan (Sociéte en participation)


- Cong-ty abi $\nu \delta \pi$ (Societt de capitaux).


## I. Cöng-ty dư phoni,

a) Dinh-nghia

Cong-ty duf phìn là cong-ty do hai ngự̛̀i bo won kinh.dọanh thành làp ra. Trong hai người này, chi co mọ́t người aứng ra giao dich và chịu trâch-nhiệm vời người ngodi.
b) Đặc điem: vбn và phan hम̀n.

- Công ty nảy không có tài sàn rieng. Hội vitn nào gop yào bac ahrílu tha họi vién đo dứng làm chú phăn góp 06.
— Luạt pháp kthong bó bự̂c loại công-ty này phài co bao nhiêu vsn.
c) Nḥ̨n-difnh : hout-dông của colng-ty.
in. - Công-ty dup phàn khồng co tur_cách pháp rhan (xem nạ̛i trang 98).
- Ngượi ngoà giao thiệp với hội-viên nào của công tiy thì chi người hại_vièn do.

2. Công-fy đói-nhoun.
$1-$ Congnaty đơi nhân la công-ty được thà̀nh lập do nhiéu hộiquen bift nhau, tin nhiệm $l^{\frac{1}{2}} \mathrm{n}$ nhau, bó vơn chung nhau ngo 4 kitm läi bàng những hành-vi thutong mại.

 tràn phàn hùn này, chứ phăn hùn đó khờg thè di_nhượng lạ cho bất kỳ ai, trừ khi c6 sư thóa thuận cuia các họi.viên khác.

- Công-ty đơi-nhân bao gṑm nhizu loại công-ty khác nhatu, $1 \underset{\text { : }}{ }$ Cơng ty họp danh; công-ty hợp tư, câng-ty trách nhiệm hứu hapn.
a) Công-ty hop danh (Société en nom collectif)


## * Pinh.nghia.

Công-ty hơp danh là cong-ty phải có it nhảt hai họi-vién. M8̄ họi-viên đều phải có tur-cách thrơng-gia. Các hợi viên đều phài chju trách-nhiẹm liền-dới và trách-nhiẹ̀m bàn than wos han-dinh.
— Đöc đielm: vorn và phan hì̀n
Luạt pháp không buộc công.ty phaii co s6 vón la bao nhieu.
Các bợi viên có thè tùy ý thỏa thự̂n về phän hòn của họ dơi với Cong-ty. Nhưng đãi với ng:rời ngoài, toàn thê tài sản của họ̀ viên đều co thè coi nhı̛ là những đảm bào của các món nợ.

- Whan-đinh : hoat-dj̣ng cua cong-ty
- Người quad lý; Người quản.lý có thè là người ngoài hoạc một trong sơ nhưng hội viên của công.ty. Ngừ̛̛i quàn-lỳ sê thay mặt cong-ty đé giao-dich thương-mai và trông coi mọi công việc cu̇a công-ty.

Khẽ ươc thành lapp cong-ty : có thê dược sựa dơi hoặc đo toàn thẻ hội viên hoặc do một đại-đa_số hội viên chảp thuận tùy theo khê-ườc kbời dằu ấn_định.

- Theo nguyên tác, nếu mọt hội vien che̛t thì cong-ty nàv phài giäi-tán. Nhưng nếu các hội vien khảc chả̉p thuł̣̂n cho người
 cong-ty co the tiep tuc hoât đọng.
b) Cong-ty hap tur (Société en commandite simple)
* Blnh-nghta


## Cong-ty hơp tur co hai loai họi.vièn la :

- Hbi viên nhạn vơn (Còn goi thp-tur hay thy cap=commanGítés) phải là thurong-gia, chiu trách-nhięm lien đơi và vó-hạn-diph.
- Họi viên ca̛p von (Còn gọi xuatt tur hay chí-cáp=commanditaires) khong c6 tur-cách thurơng-gia. Họ̀i viên này chil chịu trách nhiẹ́m trong phàn vơn hưn hạp. Nêu công-ty thua lô, họi vien này chỉ mât he̛t phăn vớn hùn thôi.


## — Đăc điêm; vón vd phăn hàn.

Theo ngự̂n-tấc vớn của người câp vón là . phàn hùn của người ©6, thong thè di nhượng cho người khíc, nêu không đurợ các họj vien khéc cháp-thuện.

## - Nhdn dinh : Hoat dîng cỉa cofng-ty

- Những hoạt đông của công-ty do môt hoạc nhiều quả̉. fitg điêu-hành. Quín-ly thường là những hội-viên thụ-căp.
- Luật pháp căm người cãp vơn không được can thiç̣p ḩ̉̉o công việc quản-lý, điêu khièn công-ty. Tuy nhiên người cáp Tợn có quyēn kiềm soát công việc của công-ty, can thiệp trong nội-
 Exićc phăn đà qui định như vậy).
c). - Cöng-ty träch-nhiẹ̀m häuu hạn (S.A.R.L.)


## * Binh-nghia.

Cóng.ty tréch-nhiệm hựu hẹn gṑm co it nhât 2 hội-vièn. Các
 gito hạn trong phàn vón của minh bo ra.

- Đăc đièm: vön vá phăn hàn
- Vơn hofi do luạt án đinh so wisi thitu. Chång hạn o
 Tại Pháp, sâc_luật r953 định vớn tơi-thièu của công ty trách-nhiệm hřus hạn là zo.000 dơng quan nọ̆ng (NF). Vōn của Công.ty phải côngbô cho tảt cả moi ngurời dêu biêt.
- Phan hin gop bâng tien mạt hay hifn vit. Nhông phần hưn này of thê di.nhurơng giữa các họi vit̂n vói nhau. Nêu mudn di-nhurgng cho ngưoi ngoai, thi phải durofe da sob họi vien
 hùn nay duroug nhitn chuyln sang ngươi thira te cuia họi vièn quá $c$ © 6 .
- Nhan afnh : Hoat aing ciac cong ty.
- Vięc đieu-hành cong ty do môt hay nhitu quan ly trông nom. Quiln lf co the la họi-vien hoăc ngừri ngoài, do cíc hội-vién bă ra .

 dưofe da so họi-vien biku quytt và sau dó phài xin Tòa lên án bải chức.
- Cíc hộ-viln of quyên tham dự vio việc quản.lý công ty bỉng cách bilu quyăt nhtrog văn at quan trong theo da so. Ngurời quàn-lý phài tualn theo và thi hành nhl̛̃ng quyét định này. Con những công viẹc thưỡng nhạt thl do người quàn.ly dảm nhiềm.
- Khi Cong ty giaii-tôn, vił̣c giải tán này phài dược công. b6 tren brochi cho mọ ngurời teu hay biêt.


## 3.- Cöng ty doti vón.

Trong loai Cong ty 08 i w6n, vin at nhan-st khong quan-trong
 La cíc ngurời dem ưon tới hừlhap không càn quen biêt nhau, tia

bán turndo lai cho nhi̛ng người khac tren thi trương, mà không caln phài xin phép ai.
 vodanh.

Nhưng công-ty capp vên col-phà̀n (Société en commandite par actions) it hinh thưe efl, nay ft ngurò̀ dàng đén, nen ơ đáy chúng ta không bàn tới.

Sau day cháng ta chi nói tới Cong-ty vó danh (Société anonyme) (con goi cong ey bayc danh)
a) $\pm i n h-n g h i a c o n g-t y ~ v o d a n h$.

Công-ty 06 danh lì conng ty không mang ten mồt ḩ̣i-viên nào, 6 bội-viên tGi-thièu là 7 người. Các hội-viên chl chịu trách nhiệm tớ phän rơn minh bó ra.
b) $\ddagger \not ̣ c$ dièn: vơn va phdn han.

- Vôn cưa công.ty vo dank do luăt pháp qui-đính mọt so tớ thitu. Tại Nam phàn y theo luạt của Pháp, đinh rà̉ng vớn tơi thiêu cưa công-ty vô danh phài là 700 NF (quan mới), và mủi cồphàn toi_thitưu phdi là too NF.
- Vón cưa công-ty chia làm mợt so phần bằng nhan, goi la co phär hay co phiēu. Mö́i hội vien (gọi la cồ-đơng) có thé mua mọt hay nhiěu cồ-phăn.
- Vơn của công.ty vô-danh phài công.bঠ cho ṃ̣i ngurờ hay biét.
c) Nḥ̂n_định hoat-dọng của cong-ty wo darh
$\therefore$ - Bq̣i-hội-đông : công-ty vồdanh cón nhiès loại Đại.hội-đõng ià :
- Đai-hôi_đöng sáng lập: Các cồ đông lăn đău họp với nhau dz biêu-quyât nội-quy, chi-định ban Quàn-trị đău tièn, xác.nhạn y muõn thành lạp công-ty, gọ la Đqui-hpl-aðng síng lạp. Sư biêu quyét trong Đgi-họi-đöng sảng lạ̣ này không tính đău người mà tính theo
 phind Id phitu).

Đai-ḩ̧i-đöng thường niên: Mỡi nå̀m quin trị-viên triệu tộp phien Đại-hội-đồng thường niên dè nghe tường trinh của ban Quán.trị về hoạt-đọng của công ty trong năm qua, của ủy ban kièm soát và đê biêu quyêt chắp-1huận kê.toán, tòng-kê do ban Quàntrị đưa ra. Đồng thời, Đại-hội-động này cüng sẽ quyết-định về việc chia lời, bỏ thêm vỡn vào Qüy dư-trữ, bồ nhiệm Quản-tri-viền và Ủy, viên ké toán mới, nêu thấy càn.

- Đąi hịi-đŏng bắt thường: được triệu tập đè̀ bàn những việc băt thường hợc đè bièu quyêt về việc thay đôi nội qui...
- Việc Quán-tri Công-ty: Công ty vô danh do ba cơ.quan quàn.tri :
- Họi-đờng Qudn-trị ; Gồm nhiều người, do Đại hụ̂i đơng bàu, trong mọt thời_hạn nhât định do nội-qui ãn- định. Họi - dông Quàn_trị có quyēn biêu quyêt nhựng công việc diêu hành thường nhật của công-ty rồi trao cho ban Giám-đöc thi hành. Ngoài ra Ban Quàn-trị còn hai nhiẹ̀m-vụ chính là: dè trinh trước Đại hội-đông.
+ Triẹu tập Đại hợi.đönng thường niên và bắt thường.
- Ban giám-aforc: Viến Giám-đóc có thè là do mọt ngurời Quản-trị vièn do ban Quản-trị bằu lên, cüng có thè là ngırời ngoài do Đợi-hời-đōng đế cử. Viên Giám dốc có nhiệm vụ thi hành cac quyêt đinh cua ban Quỉn tri.
- Ủy-viên kiem-soát: Các Ưy-viên kièm-soát do Đậi-họi. đơng dé cự, có nhiệm vụ kiềm-soat giãy tờ sồ sách, rồ làm phúctrinh đpc trước Đại-họi.döng.


## C. - ĐẠC.ĐIÊM CHUNG CỮA CAC LOAI CONG-TY.

## I.- Tur-cách phóp-nhân:

Công ty đurogc coi nhur là môt người trừu tượng trước phíp.

_ Quyèn đoti-tung: Công ty c6 quyè̀n dosi tang trong các vu tranah cháp mà người khác kiện cồng ty.

- Quyïn khð̛̃intơ: Công-ty cũng có quyčn đưng ra khởi tơ người đả gáy ra thiẹt hại cho công-ty đé đói böi thường.
2.- Edy dư phưong-liện sán-xuăt hon xinghiệp cónhân.
Vl ขon của công-ty do nhiêu người hỉn hợp nên xi-nghiệp co chè rât lơnn. Do đó cóng-ty co thé:
- To chuŕc đâi qui mó.
- Tranǵ bị máy móc tới.tân.
- Ap dẹng phương-pháp kỹ thuạt mới nhut phân-công, coo. Thí hóa và hợ-lý-hóa công việc sàn.xuảt.
3.- Bòi sớng của nhân-cong durợ bảo dảm hon xínghiệp cá nhân.
Công nhàn trong các công ty:
- Đurợc bôi thường thiệt hại khi có rủi ro xà̀y ra.
- Đượ hưởng phụ cấp gia-đinh.

Tơm lại công nhån được bảo đàm về an-ninh xã-họi.
4.- Phân biệt rồ rệ̣ giươa người xuăł vớn vờ nhân-công.
— Người xnãt vōn giữ viẹc quản-tri xi-nghiẹp, tuy nhiên thường thường việc quản-trị được úy-thác cho mọt ban quản-trị.

- Nhan công aược xi-nghiệp thué mướn không liên quan gì đén


5.     - Hoạt động của công-ty thương có tính cách riêng. biệl không lệ thuộc vào hội viên góp vớn, nhá̛t là trong côngty vö-danh.

Cūng vi tính cách này nên hội viên thrờng không tha thiét vơi hoat-đẹng thường xuyen của xi-nghiẹp.
D.- PHONG.TRAO TA.P-HG̛P CAC CONG.TY.
1.— Nguyên-nhân phát-sinh:

Phong trào này xuất hiện vào cươi the.ký r9, và càng ngày càng bành trưởng mạnh mẽ. Nó phát sinh do 2 nguyên. ahản sau dày:
a) Canh trank kiah-tet.

Vi sur tư-do cạnh tranh, các xi_nghiẹp lơnn co nhiz̃u wonn và đăy
 nhỏ nây y-kiên kết hơp vợi nhau thânh một xínghiêp lớn dè of thè đủ vơn cạnh-tranh với các dapi xi-nghię̣p khác.
b) Khing-hoding kinh-te.

Mói khi binh.té khủng hoảng la các cotng-ty nho de̛u gặp kho khǎn, có thề bi phâ sản. Bởi thê họ phải lién kět với nhau hoăc sáp nhậ̂p vào các cồng-ty lơn đê tránh vỡ nọ.
2.-Sy tộp họp các công ty.
a) Cach $2 d p h \rho p$.

Căn cứ vào tinh cách hoạt_dộng cưa các công-ty. ugười ta co thè phann biẹt hai loai tap-hopp.

- T\&p-hop theo chiex ngang:

Các công-ty có hoạt đọng giơng nhau hay cùng phải dùng chisng mị̂t th'f nguyen litẹu nhtr nhau, tạp hop lai.

Tỉ dy 1 : Hai xưỡg sản xuắr ly trong một vòng tậ-hợp làm mot xurơng duy nha̛t.

Th̉ dy 2 : Các xưỡng chuyên chë tạo bàn ghê, tử, giường... có the tộp hơp với nhau vi các xường này cüng càn dụng một thứ nguyen-lifa la got.

- TApp hopp theo chienn doc:

Câc công-ty sỉn-xuắt các thử hàng khác nhau, nhưng nếu kêt

GOO－QUAN SAN－XUAAT VA MAU－DICH
 Ho＇p voil rhat thi goi la tep hop theo chitu doc．

Tf dy：Xurơng A chuyên sản xuấ go，xương B chuyên cura go thinah tirng minh，xương C chuyên bào gó và xương D chuyen dóng

 Ein ban．
－TAp hfp theo chila ngang：

ceng ding môt thư nguyen－li⿻肀二 nhtu nhau．
－TAp hopp theo chiex doc：bo túc cho nhau de thanh môt sinn pham duy nhat．

$$
\begin{aligned}
& \text { A din go } \\
& t \\
& \text { B eva gix } \\
& \downarrow \\
& \text { C biogo } \\
& t \\
& \text { D râp go thành bàn. }
\end{aligned}
$$

6）Finh thưc tạp hop to－hop Trust yd liên minh Cartel．
Cac xi－nghiep tisp hơp với nhau theo mot trong hai hinh therc satu day ：

Hnh thức 1 （tâp hơp chặt che）：to．hopp Trast．
－Các công－ty mhó giải tán，mát hản tinh cách biẹt lâp va \＆ hop thanh mót cong－ty duy nhít．

 quan trung-uơng chi-huy và quyet dinh, goi là cơ-quan Bain-Trust.
— Đây là hình_thức tơ hợp được áp-dựg đầs tiên \& Hoa-kỳ, do sâng kiến cùa người My và sau lan tràn ra khắp thếgiới.

- Hình thức 2 (tập hg̣̣p lởng lèo hay liênn-minh) : Tàp hơp Cartel.

Các công-ty cuing có thê tập hợp vớj nhau bảng cách liênminh, nghịa là họ vẫn giừ cá tính biẹt lập cùa công ty họ, mà chi liên kêt với nhau đề thỏa thự̆n về những nguyên tắc hành dọng chung.

Có hai loapi Cartel ta thường thíy la :

- Cartel mua (Cartel d'achat) : các x(-nghiệp liên-két với nhau
 phofi cho nhau.
- Cartet bán (Cartel de vente): đáy là loại Cartel phò̀ thông. Các công-ty có thè̀ liên minh với nhau theo hai cách :
- Liên minh thương mai: Cảc công.ty vã̃n giữ nguyễn tính cách bię̣t lập, nhurng chi liên-kêt dê thinhành một kê-hoạch thươngmąi chung như: ân-định điều-kiện bán hàng chung, chia nhau thịtrường, ân-định giá bán chung, phăn phỡi khảch hàng, phản-phới lq̣i tức v.v...
- Lièn minh tài chånh : Các công-ty vãn giữ nguyên tính. cích biêt-lâp về phương-diẹn pháp-lý, nhurng vê phương-diện tàichánh, có một cơ-quan chung chi phới họ. Loại này cón goi ià tò hơo Holdings, thường được áp.dụng ở Anh, do câc ngàn hàng điêu-khien.

Cartel là hỉnh-thức ị̣̂p-họp do sáng-kiến cừa người Đức. được áp-dụng dâu tien ơ Đức, sau lan tràn ra các nước.

Cartei là hình-thừc tập-hơp do sáng-kiên của ngurời Đưrc, đượ áp-dẹng đằu tiên ơ Đ̛̛́ce, sau lan tràn ra các nược.

CÅU HÓI TRẮC-NGHIĘM

Häng Hang-không Viẹt-ram, Công-ty duròng VN là xt-nghiêp thaikc s
a) che- 06 cong-quàn.
b) che- $\Delta \hat{0} \mathrm{~h} \delta \mathrm{n}, \mathrm{h}$ opp.
c) che-đ仑̂ qưc-hưru-hosa.
d) che-dos linh trung.

Hink thức tò hop Trust durge áp dung dän tiên tai:
a) Đurc.
b) Nga .
c) Hoa-ky.
d) Anh.
3. Hiên thời thưy tięn Saigon-Cholón thuof loai:
a) Gục nhương.
b) công quàn.
c) hōn-họp.
d) cûng-ty trâch nhię̣n hữu hạn.

* ĐOẠN 3 : XÍ-NGHIẸP CÔNG

DINH NGHIA:
Xi-nghiệp công là xí nghiệp do quơc-gia hoặc những cơ-quan công quyền của quóc-gia quàn-lý.
!


## II. - NGUYÉN-NHAN KHIËN QUÖC-GL THANH-LAP XINGHYẸP CONG.

## -A. - NGUXEN-NHAN CHINH.TRI.

 phài tiép tưc quin-trị những xi-nghiẹp do chž-dọ cilị̂p ra.

- Vi sur tạp trang tur-bin guai lơn (trường hơp tô hơp Trust) khiën tưn_nhàn đong vai quan-trong trong nên kinh-tẽ qưcc-gia, nên chính phù phài can_thię̣́ đè làm giàm bớt thé lự này.
- Vi sur tre do kinh-doanh se dra tới tinh trang bât-công xã-ḩ̂i (Giữa tư-bàn và lao đọng, mưrc lội tí̛c chènh lệch nhau nhiều).
- Vi chính phü thơng muơn lé thufic vào các nhad tuebdin quá manh vè tài chanh.


## B. - NGUYEN-NHAN KINH TË VA TAI CHANH.

Khi thãy trong một công việc gì, nếu đè̀ tư-nhản kinh-doanh Khai thảc sé hại đén quôc-gia thil Chinh phủ sê tư đứng ra lam: - - Vitur ahân khöng đúa sức: Trường hợ những ngành đòi hỏi nhiē̃u vơn quá. Ti-dụ : hãng Hàng-không, xe ốtô.buýt... Chinh phù sẽ vì lợi ich chung mà đưng ra gánh chiur sự $18 \hat{y}$ vơn.

- Vi tur nhân thiē̃u sting kiên: Tư nhân không dâm xuât vôn kinh doanh trong những agành kỳnghệ mới. Tỳ du; ngành nguyên từ lutuc.

 quofe gia.


## C.- NGUYEN-NHAN AN-NINH XA-HOI.

Trong nhtung länh vưc liên guan đén Qưoc-phòng hay sur an toàn cửz dân chüng. Chinh phủ không thè trao phó cho tư-nhàn đảm nhiêm dưqưc nê phài trưc titp hoạt-đọng.

Thi-da: Cong-binh xưởng, Vién-thóng, Buru-chinh v.v...

## ف. Quyan sAn-XUALTVA MÂU-DICH

## 両- CAC LOAI Xf-NGHIẸP CONG.

Xd-nghiţp cong thương đưqc chia lam ba loagi:
K- CHÉ $Đ$ Ọ̆ LINH-TRUNG HAY ĐẠC.NHUCONG.

## 1.- Đạc-đièm:

 Hinh doantreo lch-loti chung.

 Hophải tuấn theo goi là điëu-kiện-sich.
— Tien laxi công-ty durự hurởng hoàn toàn.

- NEu al ly-do đặc biệt không dự trù trước dược mà tur. Thâan kbông thé tiép tục công-tác thi Chinh-phử thường trơ-câp de fítong ty có thè hoàn thành công tác vi nhu cầu chung.
- Tô-chức và điêu hành giơng xínghiệp tur, tuy nhièn vi ích Thịi chung, Chính phư có thè dành vài quyền ưu-tiên và dể-daxi vè that tuc gizy tơ. .
2.- Lẹi và hại của ché dộ ITnh-trung hay đọ̆c-nhự̣ng.
a) Lợi: Ché đọ này cūng có nhiêu đièm lọi:
- Tránh được sur hỗn-đọn vi tư-do cạnh tranh.
- Tráah đự̛̣c nạn dọc quyĕ́n.
- Chinh-phủ khởi bą̣n tåm vê cơng việc kinh doanh.
- Thự vỉy, người ta nhận tháy sằng: trong những cụ̣́ Whitiah doanh do chinh phủ trưc-tiêp điều khièn thường hay bi thua 15 vì người làm trong nhữg xínghiẹ̣p này có tịh thän công-chức, 1hông triz̧t-dz lam viẹc.

- Chinh phủ thường hay bị thua lö̀. Néu việc kinh doanh tờt dẹp, Chinh phủ lợi rát It, còn bao nhieu tiĕn lời thuộc cà vè tay người đựng ra lình trưng. Trái lại nễu việc kinh.doanh bị lố, công. ty có thè vờ nọ. Vì tính cách quan trọng cỉa công ty, chinh phư phải nâng đỡ bắng cách trọ căp cho công-ty.
- Hơn nữa chê độ này vẫn làm chính phủ bận tåm. Chå̀ng hạn khi co sư xung đột xày ra giữa cồng nhân và ban Giázu-đôc, giữa người tièu thỵ với công ty, Chinh phù phải can thiẹ̣p.


## B. - CHEZ ĐƠ Xf.NGHIEP HOXN-HƠP.

Trong che̛-đọ này, Chinh phủ và tư-nhân cọng tác với nhau cà vê vơn lẳn điệu khiên công việc kinh doanh.

Ngày nay ở nược ta, hãng Hàng không Viẹt-Nam là mọt công ty thuọ̀ loại này. Hāng Air France và chinh phủ Việt-Nam ã̃ cộng tác với nhau đé lập thành công-ty này.

## I.- Bạc-dièm.

- S6 vón do chinh phủ bỏ ra mợt phăn và tư nhăn mọt phàn.
- Nhân viên Ban Quản_tri do chinh quyèn cử một sờ và sớ cơn lậi do tur nhån cự.
- Quyễn điếu khiền và kiềm soát xinghiệp sê nghiêng vê bên gop ahiĕı vón hơn.
2.- Pî̛u kiện thành lộp xí-nghiệp hỗn-hợp tại V. N.

Chinh phủ V.N. có thề hợp tác với tư nhân dưới nhiĕu hình thức như giüp vờn, cho vay tièn, trợ cấp hay bào đäm cho tư-nhân vay tiên với diều kię̣n :

- Công ty phải to chức vơi hinh thức công-ty vodanh hay trách nhiẹ̣m hữu hạn,
- $51 \%$ vôn cita công-ty phài la của người Việt-Nam.


## -G_QUAN SÅN-XUÂT VA MÂU-DICH

- Công-ty phải ro rêt co lợi-fch cho qưoc gin.
- Công-ty phài hoạt đọng hữu hiệu.
3.- Lq̣i và ḥ̣i của chê độ xí-nghiệp hỡn-hq̣p.
a) Lori :
- Tránh cho tur_nhân khỏi làm bậy và nêu dê tu-do hoàn toàn có thê qư-nhán nám đọ́c quyền kinh-tĕ bóp chẹt người tiêu thụ. - Tránh cho ngån sách khòi bi thua thiệ́t.
b) Hai :
- Không có kêt quà mỹ-mãn nếu hai bên chlnh-phủ và tư E. Bhilin khơng cọng tác chặt chẽ.
- Xínghiệp có thề tan vỡ nêu chinh phủ quá đọc-đoán và ztự nhân quá ngờ vực nhà nước.


## C- CHE-ĐÓ CONG-QUÁN.

1.- Đạc-diêm : Chê-tô Công-quản ta che-dọ Chinh phủ Titruc tiép điêu khièn xi-nghiêp trong việc kinh doanh. Do as :

- Chính phủ̉ tự minh xuât vơn, iời an 10 chịu.
- Chính-phù chi định nhản-viên quàn-trị.
- Xi.nghiṭp công là mọt cồng sờ thurơng-mạ́ .
- Nhurng Công-quàn khíc công sờ \& chō co quỹ tư-trị vż hé toán riêng giơng kê toán thương mãi của cíc công.ty dè tính toán lô lai khác kê toàn hành chánh.

2.- Lọi và họi của chédộ công-quản.
a) lyi :

Givt được blimật quân-sự và bỉo đảm được sư an toàn cho dân

Thl_dụ: Sơ đúc đạn dươc, công quàn Buru-chinh, Hòa-xa :

- Làm giầu cho cồng quŷ. Chinh-phủ nấm độc-quyền vài ngành co nhiêu lợi đé gia tăng công-quy̆.

Thiduy: Cong quàn muǒi, rượu...
— Nbà nước bỉo vȩ duroc kinh-tê quơc-gia.
d) $H \mu i$ :

- Xi-nghięp khó phát trièn vi thiêu dông lurc tur-lơi thic dày.
- Năng xuât khố tăng vì nhån viên làm việc với tinh thăn công-chực, thiêu ơc sáng kiên và thiếu sự c太 gẳng làm vị̂̂c.


## IY. - DAC BIEm CHUNG CU̇A XI-NGHIEPP CONG.

Xi-nghiệp công khác với Công sở đ̛̉ những đặc đièm sau:
1.- Xinghiẹp công có tư cách pháp nhân trong thi công. sở không co tur-cách này.
2.- Xi.nghięp công có ké toón thurong mọi (tính 18, Iâi hàng năm) trong khi cờng sở chi có ké toán hành chánh (không cần tính
 hành chấnh ).
3.- Xi.nghiṭ̂p công co qư tựtri không lệ thuộc vào ngan sách quõ̃-gia, trong khi sư chi-tiêu của công sở phải được dư-trù trong ngânn_sách quớc gia và sự thu của cơng-sở phải nhập vào công qui.

40
80

## CAUU LŻ TRÅC-NGHIEMM

1. Xi-nghięp cong trang đó chành quyèn và zur-nhün cọng-tác về tur-bán Lin cong vị̂c quàn-tri, là xi-nghiêp thuf̂c:
a) cht-dọ cosng-quản.
b) chE_dọ hón họp.
c) che.dę qußc-hữu-hóa.
d) chet-di lanh trung.
 cong thupe:
a) chē-đọ cồng-quản.
b) che-đị lảnh trurng.


2. Cong-ty bat buffc phăi công bo so von cho mpi ngurời biêt và thrờng shi 4 chit S.A.R.L. ngay sau tèn hiệa, gpi là:
a) congg-ty trách-nhię̣m hữu hạn.
b) công-ty vô-danh.
c) cong-ty hơp danh.
d) cong-ty hopp tur.


## 1.- EINH-NGHIA.

 họp tâc blanh dầng gira caic xã viên, khác với cơng.ty là không phân biẹt tux-bản và càn lao.

## II. - NGUÖN GỚC.

- Hqp-tác-xã xađt-hiẹ̃n \& Au_chau vào thé-ky thú XIX.

Thờ đó, những nêng dån, thơ-thuyèn, thurơng-gia... bi thiętthd̀i nhiêu vì hành-đọng lé loi. Hành-dọng lé Joi cuáa họ chi hơp vơi kinh_té xưa, trong đó mọi việc kinh-doanh đêu có tinh-cách cí biệt.

Nhưng thé kỷ XIX, nhờ sự khàm phà ra nhiêu máy móc và tình hinh chính-trị biên chuyèn, mà xã-họi đã đi từ chê. đọ quîn chù sang chê-dọ̀ tur-bản. Trong chế-đọ này, những người it cưa, it vön đêu bí chen $1 a ̆ n$. Do đó họ bèn họp nhau. công và của, đé cài thiện mức sơng. Tì̛ đây trở đi, hơp tác xã được thành lập.

- Hơp-tác-xă đău tiên cùa nhân loaii lập ra nàm nào?

Các tàc-già kinh.tẽ chura đōng ý với nhau dề trà lợi câu hòi này. Nhưng họ đöng ý cho rà̀ng: Hơp-tác-xả ngày nay đã rị̂p theo những nguyen tác chinh cúa hợp-tíc-xã Rochdale ơ Anh ḷ̣̣ ra vào năm 1884.
đ̛ Rochdale, một thành phơ chuyên vè kŷ̀nghệ dẹt len dạ của
titưoc Anh, chư va tho thưởng hay c6 fy tranh cháp ve so giơ làm reflec, ve tien lurong tho...

Tho dinh cong dai tang lưong. Nhurng ho thông dạt dươc ktt
 Thon til̃ nhau, mua hàng với gis ré, rơi phân-phói hàng đó cho fielc b申i-viên tùy theo nhu-cău. Nhw vịy ho tránh đưqc sur trung. gian của bon ngưđ̛i dău-co va với sơ lợitực này, họ cûng coi nhur
 .va cảng ngày cìng phát-trièn mąh.

## III. PHAN LOAI : CAC LOAI HTX.

## A- HG̛P-TAC_XA TIEU-THU.

## 1.- Bạc_điềm

- Giup xđ̄-vièn mua sán-phầm tớt và ré. V1 HTX co nhizu kinh. ughię̣n và mua tần nhà sản-xuăt nên đ̃̉ loq̣i được trung gian.
- HTX chi bán cao hơn già vôn mọt chút thôi và tiën thâu trọj
 hay it với HTX.
- HTX da hột dộng rất hĩ̛u-hiȩ̧u, khiễn cho giź sinh-hoạt

2.- Phân-lop̣i.
- HTX tieu-tḥ̣ co nhiếu loại như:
+ HTX tieu thạ thự phàm,
+ HTX titu tḥ̣ bóa phăm.
+ HTX cung cấp văt liẹu zîy cât nhà cưa.
-Vi lpi tch của HTX tiéu_thy tiruḑe vè phurơng-diẹn xā-họi
 thường ṿ̆, món bài...
B.- HGYP TAC XA SAN XUÃT.
1.- Bọ̆c-diêm.
— Mục đich tránh sự xung đột giữa công nhẫn và chù nhân và tránh được sur boc lêt công nhàn.
- Nhà nờng, tiêu cơng nghệ hợp thành H rX sản xuât, xằ vien vừa là ngurời góp vốn vừa la người làm công.
 phtrơng tiẹn đề mua nguyên liệu rể, trang bi máy móc tời tân và áp dẹng phương-pháp ky thuặt mới mé ; do đo co thè giảm phl tòn shin $x u$ र्tt.
 đurợ niciès lơt hon.
— HTX sản-xuất đą hô trọ cho xínghiẹp cá nhân.
2.- Phôn logi.

Ta co the phan biţ: :
a) HTX sin-xuăt nơng-nghiệp.
— H'TX này tưyog đỡ dề thành lập vì công việc của các xả vién không khác nhau máy nhur cày bựa, trồng cây dều có thê làm viẹc tập đợà $n$.

- Tãi VN, chính phử thwờng triẹt đẹ̀ nảng đỡ nông gia về mọi phương diẹ̃n nhur cho vay tiên, phan phát hạt giỡng, cho vay phản bon ate khuyen khich sur thành 14 p HTX này. Thi dy : HTX thuốc lá toi Ninh-thuqn.
- © Au châu phong trào HTX aóng nghiệp phát trièn mạnh子 Dan mach, Thuy-sis v.p...


## b) $H T X$ sỉn $x$ aưt cơng-nghiẹp.

- HTX này kho thinh lip wi sur phin cong kbông durgc as


## Fin nhitu trà it v.v...

- Hơp tác Ia này de tan vó vi sy tranh nhau ve tièn cong.
(-HTX này khong thè bành trương duroce và lhong the gizi

C. - HƠP.TAC-XA THUUONG-MAI.
- Muc đifh de các thurong gia cùng mua bán hàng chung theo
fyeng mồt đitu kiẹn. Ho co thè trực tiép giao dich vời nhà sản xuže Yịian bét ar cạnh tranh, do đó có thè giấ vững dược giá bán.

Tren thựe til HTX này khó bành trương vi oc kiêm lơi và cquh thanh cila thươg gia quá manh.

- Chinh phư thường không nâng đô loại HTX này of cho ràng foq khong làm giảm đurợ nạn trung gian và cû̀ng khöng làm giảm viol hang bao nhiels,


## D.- HQP TAC-XA TIN-DUNG.

- Mụ aich at giúp nhĩ̛ng ngurời it vón co thè vay tiza de titu chṭ hay đề sàn-xuăt.
- Người nghżo di vay thường gạp trờ ngại là không co tài sản bio đảm và phài trả tièn lãi quá cao, do dó cíc người di vay hơp låi đé bảo đảm lằn nhau cớ de :
- C6 thè̀ cho vay lẩn nhau.
- Hay báo dim cho nhau de di vay tiên của ngatn hàng.

Họi choi ho \& VN có thè coi la mọt hinh-thứe của HTX uin dung.

## в 4 C. ВIEM.

Đf̧C ĐIEM : MƯC-ĐICH CỦA HTX.
Hop - tice-xin ahatm muc - dich logi wit trung-dan true lgi ot fyg quyen lyi cia whitn.

- Loqi tris trang-gian tryc lori.
 hoa cho xã_viên, nên đa loai dược trung gian ta nhữg nhà buôn bin le.
- Phyc vu quyen-loi xa-vièn.



 nhờ sư hơp tác tạn lưc vé nhân-công và dièu khièn của $\quad$ zâ viên, do do co thè hà giá bán sỉn-phàm, ti\&u-thy dược nhiềs và lợi cức etang.
 cung cáp cho xầ-viền nhừng sản-phàm tờ nhờ ny tịn tatm và hièu biêt dè lưa chọn sàn-phàm.
 caiothiên phằm-chăt cưa à̉n-phà̀m dè co thề tiêu-thụ mânh.


## B. NGUYEN-TAC CU̇A HTX.

HTX durợc tòchức dựa theo 1 trong 2 nguyên tác sau: 1884.
I.- [Báy] nguyên-tate cúa HTX tiêu thy ơ Rochdale nêm
 the:
c) Tre-do gia thôp.

- Không phân bięt già tré, tôn giío, xu hướng chinh tri, trai hay gexi, ai cing duyc gia_nhapp.

E: Tuy nhien phåi dượ gư cháp thuagn cỉa ben quàn-tri và Hiph theo nọi-quy của hơp-tact-xax.

- Ngoải ra Hơpotác-ză sản-xuất phäi gờm co những người co

b) Kitm sod́t và bo phitu dân chid.
- Môi xã viên đêu có mót phiếu bău và chi mơt thôi, khơng

- Khác vơi công-ty vè $\$ 6$ phiéu bǐu ahiéu hay it la tìy theo co-phàn da mua.
c) $T i i_{n}$ thdu $t r o ̣ i$.
ô - Tiên thău crộ là tiên bán sản phầm cao hơn giá vơn mờt ăt cho xă vitn sau khi đả trừ tiên chi tiêu của HTX hàng nåm.
- Mōi năm tién thâu trọi được phân chia çho các xã-viên tù

 Che dượ hưởng nhiêu tiền thâu tṛ̣i hơn xã viên khác mặc dàu só


Tzái lài tiên lời của công-ty đưg̛̣ chia theo só có phăn đa góp.
d) Hqn-dink st läi cho mbi co phdn.
— Mac aích số vốn các xã-viên góp la at HTX có phương tiện hant đông chư không chú trọng đên tiên lãi nhự çông-ty.

Tiền lâi đurợc chiz theo sơ cò-phăn.
e) Bán batng tiên mặt.
$\mathrm{y}^{2 \pi}$
Các xå-viên khi mua hàng của HTX phải trả tiền ngay, chứ fog bign chịu vi HTX càn vơn at hoat-dông.
f) Khong hoat-dồng chinh-trị và totn-giao.
d) Gido-duc xdront

Vięc giáo-dục này rât cinn-thiet de xiz-vien hikubiet ve quytn lọi và nghia-vụ của minh; do 06 HTX co thè bèn yữg và phat trièn manh mẽ.

2-- Sáu nguytu tác Raiffeisen.
 6 ditm:
 nhiem khace nhau.
 xi, quạn, tinh...)
c) Trừ ugười thị̂-quyy, ban Bàn Quàn-Trị làm viẹc không In lưong.

e) Các xâ-vién co thè pay tizn něu co dẹ vît đim-bảo
f) Hàng năm xā-viên khong đugc chia ldi

- Nguyên tấc Raiffeisen có thn cóch xã-hpi ol, cha các họivien vay tiền, không chia lời cho các hội-viên
- Nguyên tác Rochdale có tinh cách kinh-doanh vi bó còphần được chia theo lãi nhăt-địn.


## V. NHAN-EINH :

A. - NHẠH ĐỊNH I : ȦNH HUỠNG CỦA HTX.

Phong trào thành lạ̀p HTX đã gaty nhiêu ành hurơng đEñ đời sơng của dân chúng trên thhắp thế giởi vê phương-diẹn kinh-tĕ và xā-họi.
1.- Về phưong-diện kinh-to.

 "didi .song oia ho durqu nang ca0.

- Mức sạn-xuãt gia tăng : Nhờ sự góp vơn cĩa xã-vién, HTX

_ Mŕc tiêu thy gia-tăng.
DSi với HTX tiêu_thụ vì cung-căp cho xã.viên nhưrng hàng Hóa ré nl̂n sực tiêu.thụ cúa các xã-viên gia tăng. Đới với HTX sỉn-
 gatng làm viẹc và đầy đư phương tiện sản-xuât nễn hàng-hóa bîn ré, do to sur tieu thị của dan ching cüng mẹnh hoon.
- Gián duryc str cạnh-tranh bati-chinh cia cảc dại-xi.nghiȩp.
- Tránh durpe spr bóp chẹt quá mức của gífi trung gian.
 suơt cua Ban quån-tri HTX. Tuy nhiên néu Ban quỉn-trị không phài
 trở thanh mơt công-ty dọc-quyĕn hay bi tan vớ dé dàng.


## 2.-VZ phương-diện xấ-họi.

— Tránh được xung-đすt giữa.giai cã́p chủ và thy vi HTX Khơng phân biệt người góp vớn và ngưởi làm công.

- Tránh durge sqr bóc lôt nhín_công vi cùng nhat gop cong gop
 gika che xiz-vitn.
- Gây duroc tinh-thān turơng-thån trrorng-trơ trong xä-họi.
B. NHAN DINH 2 : ĐIEU-KIẸN ĐE PHAT-TRIEN PHONGTRAO HIX.
HTX dã thåu dược nhiêu lợi ich ve phượg diện kinh-te và xă. Vây mu6́n phát-triến phong-trào nảy cà̀n phåi có những diêu
- Can thugen khich tur nhân gop von de hơp tsc.
- Pho bién cho dan chúng hiéu biét as muc-dich val lọi lch cüa HTX.
 thin hơp-tact và turong.trọ.
- Ban quàn-tri HTX phải iz nhưng nguroi co tal đúce de diêu thiten HTX.


## CAZU-HÖI TRAC-NGHIÊM

## 1. Hop-tac-xad la:

 hang-b6e.
bf mọt tocchác khai thíc nhầm matc-Atch phát trièn kinh-te. ,
 mọt tięn fch at kitm loti.
d) mpt họi-xak kinh-doanh dưa vào nguyên tác blah difng gitra cse cilvien.

a) at chia cho cíc co phân.
6). de gitr lai ngs hìu tang them vorn của Hop tic xic
到



## cog-quan sín-xuatt và mâu.djeh

8. Mữn phat-trièn phong-trào hop.tac-xă, ngurcíi ta phdl:
a) Khuyên khich tur nhin gop vōn gia nhạp HTX.
b) phò-bien mac-dich vi lofi ich của HTX và giáo-dyce zâ-viên cho co tinh_thàn họp-tác và tưong-try.
c) chopn người tai-đức dè diéu khien HTX.
d) tǐt cỉ các câlu tren dêu dúng.

## PHAN THUCC-HANB

## Đ色 TAI PHUC-TRINH VA THÅO-LUẠN.

 han Cong quán o-tob buyft) hay mpt xi-nghiêp tur.
2. Vän-de hop-tde-xä tai Viget-Nam.

## BAI ĐOC THEM

## THỦ TUC THANH-LẬP MộT CÓNG-TY \& VIỆT-NAM


 đưng toàn thè sớ vớn cằn thiết mà khong cằn phải giải quyêt váno đê gọi vón, mọt văn đè thiét yéu cho sư thann lạp công-ty.

Trong khuỏn khờ luạ̀t lệ hiẹ̀n hành tại việt-Nam, nhả đằu tư touón thàuh lập mọt công-ty, càn thưc hiện 3 thủ tuc sau:

- chọn quy chể Công-ty
- thủ tục trước ba
- the thite cong bo


## I. LƯA CHON QUY-CHÉ CỨA CONG.TY.

Ngoài các cóng-ty afí nhân mà sư thực hiện chi lả cac bién thè của càc xínghiệp cá nhân, nhà đà̀u tư có thề chọn lựa giữa 2 hinh
 Còng ty vò danh.

## A- CONG-TY TRACH NHIEM HƯU HAN (S.A.R.L.)

Burọce chi phới bởi dạo luạ! ngày 7.3-1925. Trong Cóng-ty này, ngượi ta chá trọng đốn tur càch pháp.nhản và tài-chảah của tợi. Công-ty trách nhiệm tîru-hạn đem lại máy đièu lộ sau dầy:

## 1.- Thão điè $u-l e ̂ ̣ ~: ~$

Biêu lệ của Cóng-ty Trảch-nhiệm Hựu-hạn eó thề thảo ra dưới hinh thưc tur chứng thư, nghila là khơng càn đốn Chưởng-khé. Tuy uhiến trong trương họp phàn hùn là bát aọ̀ng-sän, diểu lệ phăi đực Churởng Khế chứng thực vi việc đăng kỳ sự di chuyền tải sản nay dòi hòi sư chứng thưe cưa phòng Chương-khé.

## 1:2-3 hpt-viens

Trong cong ty Trich nhitem hiva han, sf hoti fitn khong hea ajnh, chi cìn 2 ngươi cữg co the thanh lâp Công-ty trach nhiộm
 han khớng phài là thurong gia như trong cac công ly dơi nhân. Sư
 phí sản theo. Biều này hợp l'̛̣ vì cac họi-viên chi chịu trach nhiẹm dâa - 0 trong dítri hąn phìn hùn của ho.

## 3.- So hqi-vten caja Hift:

 chilan. Tuy nhien, dề dự̛̣c thành-làp lựp phảp, tát cä vớn của ḥ̣̂
 truong møc ngăn hang dưới danh nghĩa cia hội. Trong trượg
 § tinh trang de dương, càm cór)

B- CONG-TY YO DANH (dơ dạ-luạ́ nqàv. 2t-7-1867 chi phơi).



 duge tôn trọng, néu khóns Cong-ty sè vò hiẹ̀u.
 Cọng ty coso vón turong döi quan trous.
 cong chưng ther :


 mot dư thảo dièu lẹ lai vän phóng Luc Sur Tỏa an Thorong mại (làu hhórt, Tóa Thrọng thäm ờ Saigon và Huê, Tóa án các tinh).

Viẹc thanh làp. Wời chí durọc coi là chinh lhức sau khi dạ hờ
 vị nay $k y$ vào biên bản thành lập Cong ly vó danh.
 họp 2 lân đề quyưt địnp. Trong bửi hop đà̀u, câc cô dòng chi dinh mọt hay nhiều luếm soât viên. Nbleng ngườ này có nliẹ̣m vụ trinh
 lần thứ hai, đại bồi đông sẽ kiêm kè lại xem tờ trinh col đủng sư thự hay khòng, cǜng như sư khai ứng nap cô phản có thành thạ̀t hay khơng và sớ tì̀n aóng tại Ngân hàng có dúng vớ thưe te hay khong.
 khdng durpe dưoi 7 ngunti.

Các od aöng chl chịu trách nhiệm trong giớ hạn phà̀n han cóa milnh. Tuy nhiên những quản trị viên cuia cáng ty vô danh do
 cúa họ. Trong trương hơp co sụ quả̉n tri gian dờ, họ có thê bi trùng plaat theo hinh luagt.
3.- Lạ̣t le Việt-Nam khơng buộc Cóng-ty od danh phã̛i có wơn tzí thêu la bao nhiéu.
Vi việc thành-lập Công ty vô danh tơn phí rât nhiên nèn ngươi ta không thể dư trù thành lập Cơng ty với sơ vơn quà nhỏ.

Ngay khi Công ty dược thành lập chinh thức nilững sáng lập viên phài khai với Churởng Khठ là vốn đä đurge ưng nạp trọn vẹn


## II.- THỦ TỤC ĐÃNG KY.

©iêu lộ càn phải đực đăug ký nêu không sâ là mợt vi plạ̣ hlah luăt. Sư đăng ký phải làm nơi hội sở của Công-ty.

Bới với các công-ty có hội sợ ơ Saigon - Chợón phài đăng ky' tai Nha Trưoc-ba, 229 dường Ty-Do Saigon.

Bờ với các Cóng-ty có hội sở tai các tilnh đăng ky tại Nha thué ve (Só Triưo bạ).
a) Phải $\begin{aligned} & \text { aing kj mady bobn? }\end{aligned}$
 (bao nhièu cững đự̛̣).

Phili act mpap:

- 2 bín chính tại phòng Lạc sự Tơa án Thurong mâi ở Pháp ainh Soigon, 131 Công-L $\dot{y}, \dot{\circ}$ tinh thi uọp tại Tóa So Thăın.
 tham hhảo.
- 1 bảa chinh tai Trung-Tåm Khuêch Truoong Ky Nghẹ, 42 Nguyén Huę, Saigon, trong trường họp xin hưởng đạ̣c lợi ał̉u tur.
- 1 bãn sao tại sở Kiêm tra các Cỏng-ly (sỡ Thơg kê), thâc bị Tài chenh, 142 Hठng Thâp Tư, Salgon.
- i bĕn sao tại Nha Kiêm sońt Thuée Trực thu (thué ahnh pie các pháp nhấn) 117 vob-Di-Nguy, Saigon.
- 1 bản sao tại Phòng 5. Sớ Trưoc Bạ (cóng-ty) dé khai su hięn hữu của Công-ty, tại 117 Vo-di-nguy, Saigon.
- 1 bản sao tại Nha Thuê Trưc Thu (Sả̉ Màn bài) 2 Thi Sách Saigon.
- 1 bản sao cho mōi hộ viên.
b) Le phitrudc ba:
 phîi trẩ lith 1,2010 vón cuin hội.

Trong trương hợp vỡn bằng hiện vât, gờn dắt đai, bát độug sỉn hợc cửa hàng, phải đóng thêm một sô tiền bà̉ng $3,360 \%$ của iồng so trif gía calc cờ phẫo hiện vật nảy, só này durợc chia ra nhur sau:

- 2,16010 lệ phi đăng ky phụ trọi do Phòng Trưçc Ba thâu, pè việc làm các thủ tưc thành lập Công-ty.
- 1,2010 vè việc đăng ký̛ vào sò Bia Bọ do Sớ Quản Thủ Biền Thò thâu, 141 Yên 1 Đô, Saigon.
 ef̂ phàn bàgg hiện vìt).
c) Thoti han đadng-kg:
 thưe chữ kg̛̀ cảa những sáng lập viên. Quá hạn ky này, phái trã môt

 tờng sơ tièn phą̣


## III, - THE THÚC CONG BO

Sa cơng bơ co tinh céch bo bực abj vof chính quyèn và at tam mhan.

Whofing ngườ sáng lạp công-ty vô danh và công-ty trách-nhiện hợu hạn phåi đẹ nạp 2 bản chinh Dièu Lệ tại Phong Luc Sư Tja án Thurong Mãi, nơi Hội sờ của colng-ty.
 Thurọng Thimm Saigon va Hne.

Nhơng aièu kiẹn de dăng ky tại Phong Lac su gotm:
 ly durge thi thưe cỉa bợi viên.
 hơp 14 , trong aó cong ty durçc cong bo thanh lạp.

- Phải ky nạp Biêlu Lẹ tại Phòng Lue Sy trong vong mọt thánk sau ngày trước bạ, nău khong se vo hiẹu.
b) Đáng kǵ vdo bdo churong.

Bới vợ đệ tam nhân, sụ hiện hữu cù̉a Cong-ty chl arge coi
 che cong hơ luat. đinh.
 theo thư tur uru tièn, as là:
1.- Công-báo Viẹt-Nam, Coug-Hoda. 63 Trr-Do, Saigon
2.- Journal D‘Ex.trème Orient, 63 Ty.Do, Saigon.
3. - Tin tưe Việt-Nam vè Kinh.ผた Tài-chanhh, 14 Ton-thăt-Đạm, Saigon.

Noi tám lại vè uhir:g thè thứe trong viẹc thanh lẹp Cong-ty, thí tue trươe ba wa cach thure cong br của Cong-ty vo danh wà Cóng ty trich nhiẹm hilu hann alu giong nhan.

Tuy nhtien, nhting thè thite thent lạp riềng của Công-ly trách fghitẹn hữu hạn gơm il aiền kiẹn bó buộc hơn aơi với sư thành lập Googsty vó dank. Vi vay, hinh thứe này durọc ura chuẹng hoon hinh Whưc Cong-ty vó danh, nbảt là trong trừng hơp vớn khơng quan trọng.

Thư tuc nặng nè và phưe tạp cỉa sír thà nh-lị̀p Còng-ty vò danh




Vi thê, tot hơn là ban dîu nền lập một Công-ty trách nhiện hữu bạn, va trong trương hơp muốn bành trương boạc tăng vón trong turoag lai, sE bién cải thành cóng-ty vo danh.

## TV.- LEPHI THANH-LAP.

 chấp thul̂n cla hưởng các ậ̣ lỵi do Eno luạt ngay 14.2-63 quy đionh, che lệ phi thićt lập Họi st giăm bớt.

Cac lệ phi thành lập mọ̀t cóng-ty vò danh lớn hơn lệ , phi thành lap cong-ty trách nhièm hưra han.

Be co mọt tỷ du, xin đan củ̉ sau dây sơ thué và lệ phi phỏng ajah cho việc thiơt lẹp một Cơng-ty trảch nhiệ̣m hetu hậı khòng durọc Ưy-ban Bàu lư cho hươong dẹc lộ, vi troug ás of phàn toan .Jtus hiện kim.

Von 25.000.000 d. (bâang hiện kim).

- Soạn thảo đièn lệ 1.500 đ.
- Lé phi trươc bạ diexu lẹ
300.000
- Con nièm và đăng luc điểu lệ 1.710
- CAng b
5.500
- Băng ky báo chương 138

2.700
- L̂ ph
37.500
347.046 4,
 In đinh, che thué va lệ phi gờm câc khoản sau dây:
- Soan thảo dièu lẹ
- Thué triróc ba (miôn)
- Con niém và aung lac (mien)
-- Cong bo
- Băng ky bio churong (mitan)
- Ky nap pa dựg ky vào so thưong mãi 2700
- Lęphi
1.500 d. 3.500
$\$ 7.000$
44.700 d

Trung Tåm Khuêch Trırơng Ky Nghé xin luru y các nhà dàu tur râug sư khảo sát trên đày chil gòn các đî̀m thičt yêu của mọ̀t hệ thơng, luạ̀t lệ con phức tạp nhièu hoon.

Các chuyèn vién cưa Truny Tảm sữn sầng tiếp dón và chỉ dîn cho tút cả quý vi càn đén sư gíúp dờ của Trung Tâm.
(TRICH: Thè-thức thành-lập mọt Công-ty tại Việt-Nam, Trung-Tam Khuéch-Trurợg Ky-Nghẹ̀ ợn hành. Saigon, 1961).

- Tiet I: Đai-croong de tien-te:
- Đinh-nghia.
- Cong-dung cià trin- tef.
- Sy tiźn hóa của tien tet.
- Bán vi và đoan-vi tura-rt.
- Tít II: Kim-tẹ:
- Đinh nghia.
- Lich_ıu்.

— Nhặn đind.
- Tit III: Chl-te:
-. Chi tê khà hoán.
- Chi tệ băt khí hoán.
- Nąn lạm phát tien_te.



## 1

## BAI-CUKONG VE TIEN-TÊ

## I.- B!̣NH-NGHIA.

(Tiễn la lợ-khi at đánh giá, đê làm trung-gian trong các cuôc Hrao đồi và đè bảo-tön giá_trị các vật.
II. - CONG-DUNG CỦA TIENN-TẸ.

Phân-tich dịnh-nghia trên, chúng ta thăy tiền có ba công-dung chinh ia :

## A.- TIEN LA PHUONG-TIEN ĐE ĐANH GIA.

Muỡn so sánh giá-trị giữa văt này với v\$̣t khảc, ta phải chọn một tiêur-chuằn chung: tieu chuằn đó là dơn-pị tiên-tẹ.

- Ta co thè chpn cai gilam don-vi tiër-tê.

Thự ra tât cả bất cự vạt gì cũng có thề dưng làm tiêu-chuần ©
 vât $A$ hay vit $B$ la bao nhiéu ki trà chäng hạn.

Thường trước kia, người ta chọn vàng, bạc là những kim khi quý làm đơn-vi, Ngày nay người ta dùng giãy làm tiën.

- Quyển định gidetrị của tiën_tẹ̀ là quyèn tỡi cao của quắc gia. Xura kia, quyĕn này thuộc về vua chúa; ngày nay quyền này ở trong tay Chinh-phư. Mơi nước có một dơn-vi tiên-tệ riêng, á Việt Nam 12 đơng bạc; Cao-miên: đōng riel; Lào: đơng kip; Nhạt: đöng yen; Pháp: döng franc; Anh: aöng livre sterling; My: dêng doliaf.


## Ructikn LA LOII KHI DE TRAO פOI.

- Trusớc khi co tien tê, người ta phải lắy hoa-pate trao dai cho nhatu. Sy trao dài ahư vąy bắt tiện, vì ngượi co khoai chång
列 ci voi nhau ve so lưqug trao doi.



 Vngurbi ta nói tilin ed mai-lyc ting-quadt.
 phai $\alpha$ ctc đititu-siẹn sau:
- Tiln phdi derge dan chding thda thudn dang làm lọi.khi trao

- Titn phdi dergc pháp-4inh va thuc-té lutu-dung.
* Pháp định luru-dạng là tiên phài được một dạo-luạt minh thi

* Thurc-tE luru-dpng la tièn dó dược thỵc sư lưu-dụng, làm loi-thí trao dòi mà mopi người deu công nhịn.
- So tiên lura-hàh phdi díl lam trang-gian cho mpi cuge trao doi.
㽝t-trien kinh-te.
* Nen nhiều quá, tiền sē măt gíá-trị.


## 

Ngarơi ta co thè dung nhiè̀n thứ khâc nhau làm laíkh! bỉo.


chô chứa đựng nhăt lả lại thitu tinh cách lưu-aộng aghia là không sự-dung ngay đượ khi cän tời.

Trái ląi, nếu đem bán các thự kê tren đê lây tiên thl ta có thè dè dành tĭ̛n mãi mãi và co thè đem tięu düng bất cứ lúc nào khi căn bst đ̛̛ vię̣c gl.
 tiền thăng giảm băt thường, người ta $\begin{gathered}\text { ẽ giữ hâng hóa lại đè bảo }\end{gathered}$ tờn giá-tri chứ không bán đi de đơi lǎy tiên.

## III. - SƯ TIÉN-HÓA CU̇A TIEN-TẸ.

Tiên-tẹ dã tiên.hóa quá nhièu trạng-thâi khác nhau.
Ta of thè phân biȩt bon hinh-thí̛c:
A. - HOA-TE.

- Tìr thượng-sò con người dùng nhì̛ng hàng hóa làm dorn vi tienn-té nen gpi la hoo-tẹ.

Thi-dg!: Trung-hoa dùng vò sò.
Mièn Đia Trung bải dùng bó, cr̛̀u.
Phi chalu dùng vài lya.
Tây-tạng dùng trà đóng thành bánh.
$\mathrm{B}_{\mathrm{i}}$ - KIM-TET.

- Vì hơa-tệ co nhièu bắt tiẹn trong hoł̣t đọng kinh-té, hóa

 nt̂n đên thơi Trung col ngurời ta dùng kim khl lam tiên thay cho hoa_te.

Dung kim_khillam tơn-vi tiền-tẹ goi là kim_cf.
NhG̛̣ng kim-khi thường được dùng ahư Eẽm, đöng, sât, vàng -1 bac...

## chit.TE.

 viţc giao-dich nhur vĔn còn cờng kěnh, näng nê, khó vận Epigetn và dê mất mát. Hơn nữa nhưng kim-khi qui nhu vàng, ctrè nên khan hiém nên người ta dùng tièn giăy thay cho kim-tẹ Or ahd
 chi cógizintrị khi được dân chring tin đùng. Do đó chi.tệ còn goi fictin-ty. Vày khi chi-tę̣ khơng dược dân chúng tin dùng nữa thi Antik mit giá tri.

## ©D.- BUTT.TE

- Bưt tẹ là loại tiên vô hinh, chỉ được ghi bả̉ng bứt mựe tren © asch kE_toín.




## Kбt lụ̆n:




 Hath kiah-te, x xhọi.
n.- bin-vy va bơn-v! TIÊN-TẸ. ,

## A- Dinh NGHIA.

 Ctimat.



B. - PHAN-LOAI BÅN-VI TIE̛N.TB.

Mói nươ đêu co mot dơn-vi tiênote, nhurng co the giao dich thương-mại với nhau là nhờ bản-vi tientę̣. Thưc thé nhờ bản.vi ta có thè so sánh tiền của nước này với nược khíc.

Bà̀n vi có bôn bỉnh thức kbíc ghau:
1.-Ngän bón-vj - NEu dung bac lam don vi tientet thi gpila ngan bán ví.

Thlıdy: Đŏng bạc Đờng-dương trước 1931 nặug 278 bạc.
Nhữg nước theo ngàn bỉn-vi nhur Viêt.Nam, Truag-Hoa, NhạtBàn, Å̃n-Ę̣...
2.-Kim bón-vi - Khi düng vàng tam dơn-vi tièn-tẹ thi goi la kim bdn vi.

Nhưng nươ theo kim bain-vjnhư Anh, Thoy-Đitu, ĐanMapch, Na-uy.
3.- Kim ngán bón-vj - Đơn-vi tiên tệ băng cà vàng lằn. bạc thil gọi la kim ngan bdon vi hay lưỡg kim bản-vi.

Thi.dụ: đồng franc bằng 5 g bạc $=322$ ly vàng.
Những nước như Hoa-ky, Phép, Y, B1, Hy-Lapp, TÅy-ban-NGat theo kim-ngàn bin.vi.

## 4. - Ngoại-tṑ bản-vi.


Thi-dị: đöng bạc Viẹt-Nam hiện nay dư̧̧c định lì $1 / 35$ döng Dollar.

Hiền nay da sơ các nước theo chê độ ngoại tệ bản-vị nhất là các nước tham dư chién tranh và các nước hạu tiẽ̛n vi sau nhựng cụ̣c

Hehién, các nược đx chi.tiéu hét vàng bạc vào nhu càu qức phòng cōng mọt phăn bi măt mát. Hơn nữa vàng bạc còn trở nên khan
 ing franc của Phíp.

## 

## Tite la:

a) phương-tię̣n dè đính giá trị các hàng hóa.
b) lơi khí trao dôi các hàng hóa.
c) lọi khi bào tồn già-tri.
d) gồm cả 3 calu trên.

## Đonn vi tiên tal la:


b) tieut chuà̀n chung của tiĕn trong nước at no sánh gií tri ther hàng này với thứ hàng khác.
a) căn bàn đê so sánh giá trị các thứ tiên trên thêgigi vơi nhau.


## Ban vicitlatilà:

a) địa,vị cỉz mọt thứ tiên tren thi-trương.
b) atac manh của tiên-tệ trèn thị-trường cơn gifi là maxi-lục của titn-te.
c) titu_chuån của tiên trong nước dè sonsành gií trị của thị̛ hàng này aới thứ hàng khác.


## 2

## KIM - TI

## I. - Binh

Kim-te lis tikn lim bing kim-Khd nhur ©isng, chi, satt, kEm, ving, beqc...

## II.- NGUON.GÓC: LUƠC-SƯ KIM-TE.



## A. TAI TAY.PHUONG.

—Trong kinh Cpu urớc, ta dE thăy nơi tới viẹc thánh Abraham deng tiln bâng bạc (sicles d'argent) dè trà np.
 lich-ự đå ghi nhịn co tièn băng bace kưu-hành trong dån chúng.

- Tåi Au-chaha, hè tìr năm 800, ngurời ta đă dưng tièn vàng và tièn bąc.
- Ben canh tily vàng và tien bạc dượ coila chinh thức,
 và kễm làm tièn phar


## B. - TAI A-DÓNG.

 mgươi nước Te đả đúc tièn bä̀ng aöng phong theo hinh wo sì va dúc đao tụ (tiên hình lưỡi dao) đè düng. Đên đời Tãn, tiên vàng đã đự̛̣c luru dang, gọi là thựng tẹ, còn tiěn đöng goi là hạ-tẹ.

- Ó Việt-nam, từ khi nước Viẹt rơi vào vòng đỏ hộ cuia Trung
 uhịp nutrc ta.


## Gin- bąc.plèm cúa kim té.

## A. CHUAN- $¥$ O.

Tiên vàng hoạ̉c tiên bạc thực ra không phải thuà̀n là vàng hay It bạc nguyen chât, mà chỉ là hofp kim vàng hay hop kim bace mà thôi,

 hay bậ nguyên chăt với sơ hợp-kim, nghia la người ta phài đjuh mot chnan- a cho loai kim.tę.
 quaf tredn tong-st trong-lurging cua hrp kim dàng de dác tièn.

$$
\text { Chuìn } \mathrm{d} \phi=\frac{\text { Trong-iương kim-khí quý }}{\text { Trong-lượng họp-kim }}
$$

Như thê, néúu muơn biêt giž-trị của kim-t仑̂, ta chỉ càn căn-cớ vào chuàn dọ là tinh ngay dượ trọng.lương kim.khi quý of trong kimatt do la bao nhitu.

## B.- SƯ PHAT.HANH KIM-TE : SƯ DƯC TIĖN.

Viṭc phát-hành kim_tę được chia làm hai giai_doạn:

- Tư-nhân tư-do đúc tién.
- Chính-phủ đọc quyēn đúc tiền.
1.-Tư-nhân tư-do dúc-tiên.

Tư_nhản ai có vàng hay bạc dēu có quyl̆n dem vàng, bạc dúc空thành tiên thực, ngược lại cũng co quyền dem tien vàng bạc dúc Gthành kim.khi bán trên thị-trường. Đठ́ là quyèn dúc tiên.
 fíno-Kỳ năm 1792 và Pháp năm 1803 .
2.- Chinh.phủ dộc-quyen dúc til̂m.



 Hon nữa sự tự-do dúc tién còn đem lại sự cạnh tranh làm giàm giá tiztn tệ và làm mât uy-tin của chính quyĕn đới với dân chúng, có hąi cho nhà nước. Do đó nhà nước phải giành lăy độc quyēn đúc tièn và giao cho sở đúc tiền phạ-trách.

Dàn dân các aước dêu bỏ nguyên-tâc tư-do dúc tièn. Tại Pháp

 bao giờ được công nhạ̀n cì.

Squ đọc quyè̀n đúc tiền làm tăng uy tif của nhà nước đơi vớl dần chúng, và chinh quyè̀n cón thè kièm sožt được sơ tiễn luru-hành trong dîn chúng.

Lúc đîu kim-tệ được lưtu-hành bâng cích đem vàng bạc tơi sơ
 tệ đựç tung ra thị trường bảng nhïng chi titu cho công vụ.

## IV. - NHẠ N-DİNH.

A.- NHẠN-ĐINH I: Nhäng kho khăn trong vięc dién-hanh hêthorgg kim-tè trin thel-giói. Đinh-le GRESHAM.

Ta biett ràng eo môt so quoce-gia theo ngdn bdn-vi, nhur Trung-


Trái lại một qơ quóc-gia khảc lại thee kim bdn-ví nhur Anh, Thạy-Đižn, Đan_Mạch, Na-Uy.

Nhurng ląi co môt gó quóc-gía khác nfra theo kim-ngân bàn-vi nghia la định-nghia đon-vi tiènatẹ theo cả vàng lân bạc như Pháp, X, Hoa-Kỳ, Bi, Hy-Lqp, TAy.Ban-Nhat..
 ytc stif trong vitc dielu.hinh tizn_te:
1.- Hơi-xuắl giơo vàng và bạc không đơng nhá̛t.



Do 66 giá vàng và bạc tretn thưc.tit co sai bięt vơi gist vàng va bechinh_thức do ehinh-quyta an $n$ dinh.

## 2.- Xudt-hiṣ̣̂n dau-co.




## Ts-du:





 x华; coon bạc cìng ngày càng ft, durợc dån chúng coi trọng, goi là tiên tott. Trái lại, tåi Hoa hỳ, vàng it di, la tiên tớt, còn bạc nhiêu ra, là tièn xấu.


## 3.- Ojnh-ht GRESHAM

Đilu nhł̣n xét tren do ong GRESHAM nhịn ra dâu tiên, Óng phinat bièu thành địh luạt sats:
tTrong mệt nươc có 2 loqi tièn dự̧c lưu-dưng cüng một lút,
lagi tian xau sa dubi dan tien tot ra khdi thi-truotng" (hay titn tof $\dot{\sigma}$ lọi, titen $x$ ơu luru-thông).

- Trîn xán là tien bi dân cháng coi ré hon gia chinh-thức
 ceo hơn giá chinh-thric.
- Mipt thi dy ate gidi-thich ainn-le Gresham

Thi-dẹ: giá chinh-thứe : $1 \mathrm{fr}=1 \mathrm{gr}$ vàng $=15.5 \mathrm{gr}$ bạc

Vây gia bace trên thurc-te len giá, nhiêu ngrò̀i ben diau co tieln bạc:

- Láy I fr bạc dúc thành bạc khói dược 15,5 ge bạc.
- Đem dời láy I gr vìng trèn thi-trường chi mát 15 gr bạc.
 $25,5 \mathrm{gr}$ bąc.
 biến mất dằn dăn trên thi-trường.
 tiên wàng la tién nău tràn ngập trên thiferường.

Kすた-luç̣n.
 dịch phát.trièn, tuy zhiên vẳn gặ nhiěu trở ngai ; do to chl-tệ đa xưat hiện thay thê cho kim-le.
B. NHẠN-ĐINH 2: TIÉN VA BATT TIEN CƯA RIM-TE
1.- Kim-tệ so với hóa-tệ tiện lọi hon nhiibu,



- Co the ritu dung a khdp noi.
- De danh dwoc, không bị hx thofi hao modr.
- Co tinh.chắt đöng nhả́t, như vậy rẳt tiện cho viẹc lưu-hành.
- Co thè chia thànnh cừng phàn nhỏ hay đúc thành khơi lớn \# ktang bi mát giš-trì.
3.- Tuy nhiân kim-lệ cong còn nhitu bưt-liện như cơng klnh, nọ̆ng-nt, khó di-chuyền. dé mót mát.
 (a) dang kim-te thay cho hóa-t t,


## CAJ HÓI TRĂC-NGHIẸM

1. Chudrn-dto cha kim-tet là:
a) ty le giưa trong luoqng kim thi qui va trong lựng hop kim.
 lương kim khi qui.
c) mưce đQ trọng lượng căn bản dung lam dơnvi cho kim tẹ, d) cà ba câu trên đêu sai.
2. Vàng bact día arroce lya chọn lam tiên te vt ly do:
a) vàng bąc khong hao mòn nhitus.
b) vàng bacces giá trị \& bắt cứ nơi nio.
c) vàng bạc dẻ vạnn chuyèn hoon hosa tệ.
d) cà 3 ly do trên deru dúng.
3. Theo dinh If Grathana.
 loagi dīn tien tớt thodi thi trương.
 loại dăn tièn xắu khōi thị trường.
c) trong mọt nước có hai thứ tien lưu-ding, tien xilu ge loni dăn tien tờt khỏi thi trương.
d) trong môt nước co hai thứ tien luru dang tizn tot az logi dìn tièn yî́u ra khỏi thi trương.

## 3 <br> \section*{CHI-T}

Vh nhtung băt tięn cưa kim-tê (công kènb, nặng nê, kho dichuytn), chi-tę đă dàn dăn thay thê cho kim tê và ngày nay đã chiém din-vi quan trọng trong adoi song kinh-ť cuia quóc-gia.

Chil tef tiEn-trièn theo hai thơi-ky :
— Thơi kỳ khả hoàn.

- Thơi kỳ bat-khíhelan


## 1.- chi.Te кHZ-HOA~

## A. - minh NGHIA

 bát cứ luc nio.

## B. - NGUÒN GÓc.

## I. - Tpi $\AA$-chdu.

Tièn gỉy suǎt hiện ơ A.châu từ lâu:

- Tai Nhapt : vào thời thương có, ngườ Nhăt da bitt dùng

- Tai Trung hoa : tièn giáy xuăt hiện vào thời nhà Tơng, khoàng
vua Chấntông ( 998 -Ioza). Đên đờri nhà Minh, vì tiến giây quá phât, mât cà gís-tri, nên vua Tuyên-đúc Tuyen Tôrg ( $\mathrm{r}_{4} 26$ 435) phải cho thu hết tièn giǎy lại, êem doft cì đi. Dân Trung-hoa (ant at trờ lại tiéu tièn kim khi.
- Tqi Viet-Nam: Đdi nhat Ho ( $1400-1407$ ), Hó Qui Ly cling cbo phát hành tiên giấy. Đến hêt đời nhà Hŏ, tiền giây không còn Aự̛̣ luru hành nûa.
2.-Ṭ̆i Au u-chd̊v.
- Vào đău théky thư 17 do sáng kien ctia ngàn hàn
 thưc suf xuát hiẹn.

Ngân hàng Amsterdam đả bien tờ bién-lai nhịn tien kfothíc của khảch hàng chành tiěn giaxy.

Ngân hàng Thq̣y-Đien ngoài biên lai ký-thác, còn cấp cho
 khong giao tien th $\$$ t.

- Biên-lai ký-thác và tin-phitu chiêt-khơu có thê đôi láy tien thật bứt cir lúc nảo nen rât chuł̂n tiẹn, dượ disn chúng tín nhiẹm lưu-hành và bifn thành tiè̃ giây.
 thutong phitu của khách hàng.
 cùng mọt lức, nên nêu ngân hàng c 6 mọt t'寸 tièn thât có thê phát bành a ty tien gizy : do đ6, ngin hang of thé cho vay durợ khé nhiều tiẽa.
 hàng khác theo.
3.- Trữ̀ng-hpp nguy hilm cóa che-dఫ̣ khỏ-hodin.
— Đ\%i với ngdr_hang. - Ngan-hìng không neni tham lọi chíx khắu bừa-bãi, néu gặp nhilu thurong phiéu ma thi tin phita plít sa mát giá-tri-


##  <br> K. - SU PHAT.HANH CHI-TF KHA-HOAN.

V1 nhưng nguy-hiêm tren nen chinh quyen da phai ban bo

 fin nưofe cong ohỵn mofi đuppe phát hành.
 getiang dofi vói tièn giáy tang len.
2.- Tinh cách đọc-lộp cưa ngenn-hàng phât-hành.

Mac.dich cia sur dọc.lạp lis tránh sur lạm_dung của chinh.phé Ferrông bích ogãn-hàng in them tien cho minh vay va bǎo vê mif


Tus miln sau hai cuọc dai chiên, sur đôc lập cỉa ngân hing foing ngay cang bi xam.pham. Va ngay nay fièn giãy khong the dbi lăy

3.- Phải só tro kim bảo đàm.
 buepc so tien phât hành phài theo nhüng qui.zíc nhât, đính.

## Châng han:

- 'ó Anh: so tien gizy phát hảah thong durge vưot qua . so esi đa nảo do do Nghi-vién an đính.
- of Hoa-Ky va Phap: 86 tien giăy phat hành khong aươ



## CHí-té bat khí hoan.

## A- DINH-NGHIA

 (bec) duge.

## B. - NGUYEN-NHAN BATT.KHA-HOAN CỦA CHZ-TẸ.

Vào đǐu thé ky XX nhięu bién co xåy ra khiên cho trữ kim của ngân hàng phát hành bi hao hụt, và sơ lự̛̣ng tièn giăy lại gia tăng quí mau. Vi đo ciên giáy không thè nào đ太̊i lizy vàng dược nữa,

Trong so nhtrag bien $\infty$ khien cho tièn giay bitt khi hoing, ta co the kè tớ cic bien of sau:

## 1.- The chien 1914 - 1918

Trong thê chiťn này, cíc nước tham chién một mặt phài dem trī̀ kim ra nuroc ngoài $\mathbb{A}$ : mua khi-gióri, mọt mặt lai phài in thêm tiễ giăy trong nước đte trả lurơng quân linh, công, chực... Vi đó khi het chiến tranh, các nurợc này không thè nào trở lại tinh trạng thà hoón tilùn te được nữa,

Tuy nhien lie băy giờ ngưoi ta vần không tin tian giây khong có vảng bảo dảm lại có giž-trị. Bời vậy các quobe gia Đức, Pháp dã co gàng hêt sức đé co thè trở lại tình trạng chi-tẹ khi hoán:
a) Gidi pháp của Đúi i năm 1924: Ňım 1924, trước tivh trạng lạm phát trằm trọng, Đức đa phài cho thu hờ ohững tiên cư đang luru hành và cho phát-hành loại tiễn mới (gọi là tiền Reichsmark) co vàng điam bào.
b) Gidi-pháp cùa Pháp: phá giá döng phac.lăng.

V1 so tiên Phăt,lǎng phát hành quá nhiěu trong thời chiên, Frượt xa sơ vàng dự-trữ ớ ngân hàng, nên chinh phủ Pháp quyét định phá giá đồng Phật lăng đé co thề giữ nguyên được tính cách Khỉ_hoan cùz tiên tę :

- Natn r9x3: : Phitt lxing $=322 \mathrm{mg}$ và.lg.
 ting mói chl coln bing 65,5mg vang.
2.- Nhong thi-nghiệm cheng tờ tièn giaby khóng coln vàng dám bdo.

Trược hét, nả̉n 1928. Pháp phá giad aöng Phạt-ldng. Nhơ sty phź fíta nà̀y, người ta khám phá ra rà̀ng: cai aim bảo cho tiền giấy có



Röi sau d6, nảm 1934, bác-si Schacht (ngurò̀i Đức) đưa ra chính fisách liên tài trg chứng minh rà̉ng: tiên giáy khong do vàng dam bdo Yad do hàng hoa val long tin cía dan chang bdo dim giá-tri.

- e) Thi nghièm t: Syphígid tien te.
—Tríớc rga8, tai Phíp, $x$ Phat.lăng durge dinh la $3^{22 m g}$ vàng chualn do 0,900 .
 Thing giấy này chi là đại diện cho vàng, chi có giá trî nhờ vàng thì văl $A$ này thực sư giátrị bẳng vàng là:

$$
\begin{aligned}
A & =10 \text { francs } \times 322 \mathrm{mg} \text { vàng } \\
& =3,220 \mathrm{mg} \text { vang. }
\end{aligned}
$$

Ň̌u quà thạt vàng mới thực sự ià tiên, còn tiễn Phật lăng giáy colla la đại diện cho vàng, thi dia tiên giấy có bién đời thé nào thi 2 fithott A cũng văn bàng 3.220 mg vàng.

- Nhur thé có nghia 14 , dư năm 1928, Phóp co phá giá aöng

t Eranc $=65,5 \mathrm{mg}$ vàng, chuằn $0 \% 0,900$ thi vật $A$ cüng phài
 bâng vàng của no, nghia la vłt $A$ phài batng:

$$
A=\frac{3220 \mathrm{mg} A \mathrm{~A}}{65.5 \mathrm{mg} \mathrm{Au}} \# 50 \text { france mbi. }
$$

Nhurng trong thyc cé, sau thi phá gí dong Phit-ling, ngeròi
ta thây trên thị trường, vật $A$ chị bán với giâ 30 frcs nghịa là, nêu tính theo vàng thl vật A chi bàng:

$$
A=65.5 \times 30=1965 \mathrm{mg} \text { vàng }
$$

Đitu này chứng to ràng vang chdag phdi la tiên chuan a ainh giá tri cho tien giay. (V) néu quả vàng la tiêu chuần đảnh giá trị cho
 tièn giáy bi phá giá).
b) Thi-nghièm 2 : chinh stich tietn tad trọ cua bác st Shacht.

Thilnğhiềm này chứng minh mợt cach rỗ ràng: giá_trị của tiền gizy hoan toàn do hàng-hóa pà long tin của dán ching trong nước bào dim,

- Tinh-trang tî̀n te nươ Đức ndm 1930-1934:

Trong cusc khủng-hoàng kimh.te the gioti 1929, so trof kim cùa Ngin hìng Đớc giàm sút môt cách trìm trong:
 li $45 \%$.

Tại sao có suf giàm sát này? Nguyén trước năm 1929 các ngann-hàng Đức nhận được $\bar{z}$ những nhà tiv bàn ngoại quóc gừi vào ngân hàng họ ahữg tiên vàng trong thờ gian ngân (6 tháng trở lqi). Ngán hàng Đírc bkn dựz vào sô vàng này, in ra những tiên Mark bâag gizay cho các zi-nghiẹp vay trong thòi giar dài. Vl thé, khi cuộc knùng-hoảng kinh-té thé giới 1929 xày ra, câc nhà tur-bản
 khi đo các xi-nghiȩp lại chura đtn kỳ hạn dè trì lai cho các ngân
 cho tiln gify sat bing xubug.

Trưofe tinh the do, din Đức không cỏn tin turơng vào tiên

 Finni hàng ngày.
W, Chinh sách tiên tài trg: Theo nguyen alc cò. aièn, trước tizh ب̛̣ing này, các agann hàng Đức phài tim mọi cách thu tièn giáy vê

 Gechù trưong mọt chinh sach móti: ông cho ràng tiền giafy không càn
 With cial din ching và hàng hoa trong nurớc.

Đt thưc hiện chinh sách này, trước hêt ông Schacht tuyên bó fictim các ngàn hàng trà nọ ngoại quôc bàng tiên vàng và, tât cả só Trnin vang conn lai trong nước se đượ didng de bdo ddm cho tien Mark móri
 furong nước. Điều này cớt dè dân chúng Đực đặt hết lòng tin tưởng *iono dăng Mark mới và mong mỏi dược tiếu tièn mời này.

Saut thi in xong tiên mới àng Schacht cho gọi các chù xínghięp fiti, cho ho vay tièn mơi này dê ho co thê mở cữa xi-ngbiệp, sàn Shatat hàng hóa. Nhưng ông Schacht buọc các xi-nghiêp, khi bán hàng Mícho dàn chúng, phai nhạn cả tiên mới ldn tiên caf, coi ngang nhau, không



Bở vây, khi so hàng-hớa do các xl.nghiẹp tung ra bán tràn ngâp
 Yya ditu này chựng tọ ràng chinh hàng hoa đả đảm bào cho giá-tri tien gižy.

## SƯ phát-hanh chí te bãt khá-hoan.

1.- Nguyén-tàc phát-hành.

Có hai chư truơng khác nhau vê aguyton-tác phát hà ah tiên:

## - Nguyen-táctran kim.

- Theo nguyên-tác trūr-kim, tièn giáy phat hành phài căn cứ vào vàng (hay bacc) dự.trữ \&̛ngån hàng. Nhur vày ta sẽ tránh durọ̣c nạn lạm phát và giữ dược giá trị cho tièn tế.

Trong thưc._tē, go trữ kim co thè turơng đương với sơ tiền
 như chỉ cà̀n có $50 \%$ hay $60 \%$ trữ kim đ̛ ngann-hàng so với tiền giã̀y luru hanh 12 dủ.

Nguyen_tảc này đurợc áp ḍ̂g suỡt thê kỷ XIX sang dầu thé ky XX.

- Tuy nhiên, nguyên-tắc này nhiêu khi áa gay trờ ngại cho sư hoạt-dộng của nền kinh té vì, nêu khỏng có du̇ vàng bạc bảođảm thl không thè in thêm tiền giăy; do a6, dân chuing sẽ thiéu tiền tièu và nền kinh tê ngưng dọng.
- Ngzyen zal tin dang.

Theo nguytn the tin-dụng sơ tièn giây phát hành cằn dáp ̛̣ng nhus cằu quác-gia, nêu cẫn nhiều tiễn thl phải phát hành thêm. Sự báo đàm chí tệ khồng phài la trự kim mà là tá̛t cà hàng hóa sàn_xứt trong nước.

- Nguyen tâc này được áp-dẹng trong nền kinh tẽ hoạch dinh và sé làm cho nën kinh-tẽ quỡ-gia phát trièn néu nhà càm quyên záng suờt. biết điều khièn. Với nguyên tấc này, người ta phải cản
 nguy hièm và đưa đẽ̛n nạn lạm phàt tièn tệ làm cho nền kinh té rới loạn.
2.- Th ${ }^{\text {- }}$ lệ phát-hành trong thưe tá.

Từ sau dệ nhị thé chiễn đễn nay, cíc nước không tin vào vàng nữa. Sơ tiền gižy phát.hành được quy địh như sau:

- Tùy theo chinh rách kinh té vè tài chinh cùa tửng quơc gia.
- Chinh phú giū̃ af̣c quyĕ̃n phât hành.- Vięce phát bành hay thu hōi giáay bąc la do quytt định của chánh quyĕn. Co Gean phát-hành là ngån hàng trung trơng hay ngản hàng quớc-gia.
- Ve trũ̃ kim bảo däm. - Khồng co mợt tỳ lệ nhất định . Trong thực té ngản hàng quớc-gia chỉ giữ một sô trữ kim nhỏ Sé trà ng ngọ่̣ quǒc thôi.
- Ha̛i xuãt của chi ţ.- Hoàn toz̀n do sư dịnh nghía của Thinh phủ (trước kia căn cứ vào vàng).
- Tryy nhitn quŷ tiên tệ quóc té có nhiẹ̀m vị̆ kiềm soát viẹc fingh hơi xuăt đe khooi thiệt hyi đên quyễ lơi ngoại quơc.
(7) Bung ngoqi te de thay vàng.- Ngày nay nguròi ta c6 thuynh hướng dùng ngoại tệ vững giá nhăt đos bào đảm và định nghia
 Fifan Anh v.v...


## im- nán lam-phát.

## A.- ĐİNH NGHIA : LAM PHAT LA GI?

 Kin lt bơn tỳ lẹ bào dảm, hay s6 tiên phát hành lợn hơn tỵ-lệ :abio-dim.

 fonhanị và nhiêu hon thì có sự lạm phát.

## NGUON GÓC : NGUYEN NHAN NẠN LAM-PHAT.

1.-C8ng-quy hao-hut.

Chinh phử chi nhiếu hơn thu, cho nên phải in thêm tiễn đè

2.-5Ge sťn-xuat sút-kém.
 naxhadi.

## C.- ĐẠC-ĐIEM: TRIẸU-CHUNNG BIEU LQ SUV LẠM PHAT.

Nąn lam phát thường biêu lô bờ nhïng triên chứng sau :

- Giáa hàng cao vot ten.
— Vang và tien ngoại quate so vofi tien trong nafoc len gia.
- Nạn đău co tlch trữ phát hiện mạh mẽ.


## D.- NHAN ĐINH.

1.- Nhận địh 1: Ánh-hường cưa sư lọm phát.
a) Eadi vói lopiturc dan ching.
 tởi lại phựng người co lọi tữc nhăt địh như quân-nhân, công chức, theg chuyen of bi lam cinh táng thiéu.
b) $¥ d i$ טGfi kink-tE troig nuróc.

Nen kinh-ť̌ trong na̛ợc bị rôi loạn vi các nạn đằu co, tich-trữ.
 tı̈ng rắt ahiêu.
c) Nan lqm phat nht nod nudi no.

Khi hàng lên giś dân chúng lại calng đâu cơ do dó hàng lại è̉ng len giá hơn, cho nên tiền in ra khi dó bao nhiêu cîng kihông dib cho datn chúng tieus dưng.
2.- Nhộn.dịnh 2: Biẹn -pháp cíu chơa nọn lạm phál. a) Biẹn-pháp cǎp thời:

- Kitm-soát giá hàng.
- Tich.cưc bài trừ nạn dầu co tich trợ hàng hóa.


## $\theta$

- 

 Siujtn ngogi-te ra ngoqi-quбc.
 fay-aje do vaco thitrương qubc noi.

## b) Bifn-phap truzing-ky :

- Thm mpi cách ting gia nang. susit hàng-hóa trong nưe.
- KhuyEn-khich turbsin ngoqi-quob bo von diut tut trong puec



##  <br> Tian tê giữ mọt vai trò vo culng quan trong trong cic hoyt-

 pang kinh te:In- Tiên ánh hương dân giá cà, mức sinh hột của toàn dân.
Thurc the, khi tièn in ra quá nhiêu so vơi hàng hóa trong nurớc
 FTrefi tai thi hàng sàn xuât ra quá nhiêu so với tièn lưu hành trong lknitre (giam phat) thi gií hàng hoa lại hạ xuơng và múrc sinh-hoạt toty yen ré uhưng dan chúng lại shó kiêm ra tiên.
2.- Tilun-tệ ánh-hứng tói lọi túc.

Tty theo chinh sách cùa Chinh-phư, Chinh-phì of thè in them Then ate shuzech truoug mọt ngành nào dó, khiên cho nhâng ngubi fifiong ngành as dược hưởng lọi từc ť̌ng thèm, crong khi nhưrng figurbit trong các ngành khác, vì so tièn lưu-hảnh tangg-gia mà hàng-

解的



3.- Tï̀n-tệ có the giúp Chinh-phú thãu-dộl tài.sán của dán.

Khi càn đên một lop̣i hànğ-hóa, tài-sản nào đó của đân, Chinhphủ co thè không càn dưng hình thức trixng dung mà chi cå̃ in thém tiên, sờ đem tiên mua hàng hóa, tài sản càn dùng. Như thë,
 din våy.
$T \hat{y}-d y$ : $\dot{\sigma}$ Viẹt-Nami, thời Nhạt thuọ̀c, Chinh-phù di in tiè̀n thém dè mua thơe của dân khiễn dân chêt đói.
4.- Sau hêt, tiên còn là lội khi phưc vy kinh.tá, thự hiện cáe chính sách kinh-té của Chính-phủ.

- Nhờ có tiền, việc giao dich kinh tẽ đurợc de dàng, do dó. mức titu tḥ̣ và à̉n xuăt gia tăng, kinh té quŏe gia phát trièn.
- Chinh-phủ có thề in thêm tiĕn đè thi hành chinh såch kinh te. Thi daf: in thẹm tièn try câp cho nông dân đè phit triên nơng-nghiẹp.


## CÂU HỎI TRẮC-NGHIỆM

1. Cht to kha hodn ld:
a) tien giay durge bào dim bâng vàng.
b) tiên giấy đự̛̣c bỉo-đàm bàng bạc.
c) tièn giáy không thè đòi ra vàng bąc đượ.
d) tiền gižy co thê đời ra vìng bạc dược.

a) môt bển, Ngản hàng phát hành có thề là ngân hàng tự một ben bat buop phai is ngan-hing qubs giam
b) mọt bên adi hải tiên phát hành phaii of trtr-kim dảm bio, mọt ben lại khơng căn có trữ-kim bảo dỉm mà chl dưa vào kehoąch kinh.té cùz chính-phủ mà phát hành.
c) mọt ben, bực chinh phù phài ton trong tinh.cách dọc-1年p cưa ngản hàng phát hành, môt bén lại chiju de chiah-phú chi-phói ngàn hàng phát hành.

Lam phát lat:
a) S lương tiën phát hành quá nhiès so vái vàng dim bio tai ngân hàng, đơi với tiền khả hoán.
 hoóa trong nutuc, dơi vơi tiĕn băt thas hoán.
c) cà hai câtu trên đĕu đúng.
d) cà hai cẩu $a$ và b đẽu saí.

PHAN THYC-HANH

1. Bdn-vi, toc dg luru hành và vai trod dong baqc Vifta_Nam hị̂n nay trong nên kinh-tĕ quóc-gia.
 suăt ding bac V.N.

BAI DOC THEM

LுCH-sƯ TIEN-TE゙ TA! TRUNG-HOA

 tika de trao didithmorg-mai.









 Hín, yi tài chanh gậ nhiên khó-khăn, nhà paa mới cho phat bank tién da, kbờ đảlu ẏ-niệm phát hàniz tièn glặy sou này:
\#én aơl nhá Nguy (220.205), triau dinh cho thu lại cic that tien, bực nhấn dîn düng lủa và lua làm phurong-tiện trao dời hàng-hóa.
 ndm thú (tiên đuic bâng vàng hay dơng; nặng batng $1 / 24$ làng .

Đơi nhà Prỡng (618.907), vua Cao Tông cho đúc tièn đông ầ thơng abat tièn theng nưoc. Ngoai re, trong gitwi thurong-gia, nhát la trong


 © trinh gitáy biên nhịn thi dượ lifuh tion ra).
\#\%nadoi Tong (980-1297), người Trang.hoa vin sứ-dung titn Yhng,
 vio đöj vua Chan-tong (908-1022), ngươ afit Thuc thay tien kim-kidy afog qua không tiẹn giao-dich vil chuyen cha̛, mori cht ra mêt thư tifip






 trièn dinh phải dươg ra lo liẹu việc phall-hành tiòn giăy, không dê tư-
 durge phat-hành quas 1.256 .340 quan tien binge gityo:

Boi nha Kim, niak Nguytn (1279-1968) cilag vin theo phep nha Tơg cho phát-hành tièn giăy, nhung lại phat-hanh quá lạm, nân khorg



Bon dól ohà Minh ( $1368-1644$ ), trien-alnh gitr quyèn chuybin logis ve

 gíay phát hành quá ohiéru khífo cho thưong-nghilep ngung trẹ. Trong

 quan lai thu thué cüng chi coi tiên gizay bầng 10 plị̂n trăm nguyen


 Trung-hoa chí con tieu tienn adong và tien bace

EOi nhà Thanh (1644-1811), dầu Trurig-hae vin tien tièn adong ví tien bạc. Nhurag tại che Thuoong-cang, agudi Trengehoa iltu thém cice thư titin do nguroi Tay-phurong mang den. Vto cofi acoi Thanh, tại che

 cupe dê phàt-hânh tilen giáy.

Bat khaio-ctin efa LKN
(thee tuil lite trang nhj thap to sir, west hoovity

## NGAN-HANG VA TIN-DUNG

- TII 1: Tin-ding:
— Pimh-aglura.
- Phatn loni tim-dung.
- Dic-ailm.

- Thindang tivi V.N.
- leh lyl cia dis-difng.
- Titt 2: Ngan Bang.
- Ejah-nghia.
- Lich_ed.
- CAc nghitp-vẹ ngan-bàng.
- Phing lowi ngin-hàng.

- Biền phâp phát-trièn agìn-hàng và nhãng trờ ngại trong vifc phat-trièn tại V.N.
- Titt 3 : Qự tiât-kiẹm (trirong-muc titit-kiẹm).
- Tōng quat vè quł tiêt-kięm.
- Quy tiEt kizm tai Vift Nam:
+ Quy tiet.kiẹm \& Đô-thành.
+ Trurơng-mịc tiêt-kię̣m của Việt-Nam Thương tin.

神- BINH-NGHIA.
1.- Theo eur-nghia lin-dyng iz tin mà trao cho nhau dung (TTin : tia, Dung: dingg).
2. - N6i chung, tin-dụng là trao dờ mọt tali hba hiẹnnhiru lity pmope thi-h6a trong troong lai, nhung phai co tin nhaw mói chịu chó
 Cexit-hifo.
3.- VE phưong-diện kinh-te, Hin-dyng la danh-ttr bao gôm tưt Cò nhriag hoąt-dọng kinh-te nhur cho vay, bín chiju, chiêt-ichả́u bảo Hänh v.v... cưa ngân-hàng.

## 1.- PHAN-LOAI TIN.DUNG.

Tuy theo tifu-chuần áp.dụng mà ta có thề phân-biṭ̂ lam whituu topi tin-dung.

## 1.- Tieu-chuân tin-dung.

NEtu cản cứ vào sự tin_tường của người chử nq̛ với con ṇ̛, ta hại loại tin-dụg :
a) Tin-dung cá bào-đdam (tin-dung thyc-tąi) ngurơi đi vay tìi sản bảo. đảm món nợ. Nêu con nợ không giư lời hứa chù e tint phát mài dược.
Spe tè ap: Dùng bảt đọ̀ng sàn dè cãm cơ làm bảo-đìm vay nơ
多




b) Tin-dung khong co bao ddm (hay tin-dpng cd nhtin):

2.- Tisu-chuàn cờng-dyng.
 co hai loqi tin-dyng:
— Tin-dang de tieu thụ: vay dè chi tièu chư khong nhalm mac dich sinh ldri.

- Thn-dụng de sàn xuzat: vay tièn de kinh doanh.
3.- Tiêu-chuấn thơi-gion.

New cân cứ vào thơi-gian vay mượn dai hay ngấn, ea eb:

- Tin-dung ngàn hạn.
- Tinddeng trung han.
— Tin-dung dai họn.
4.- Tieu-chuán pháp.lý.

NÊu căn cứ vào tinh rách pháp-ly của con nợ ta có:

- Tin-dụng tur nhân.
— Tin-dạng cóng cơng.


## 11I. - EAC-TINH CỦA TIN DUSG.

Tin dọng co 4 đạc điťm:
1.- Tin-dung là mồ sụ trao dobi hơu thuròng:

chịh vạt ấy hoặc vật khác turơng dương. Nhur vặy nĕu ta cho Braọt vạt gi thì không phài la mọt hành dợng tin dụng mà chinh ta dả làm một việc tặng giữ (tặng giữ là trao à̀i po thường). ThiMột người cling cho ce quan từ-thiện một thửe đăt không 11 tin-dạng mà là tậng giữ.
2.- Trong lín dung phải có mộl thà̛i gian ngãn cách.

Thờ gian phâi có này là thời gian giữa lúc trao và lúc nhận lậ d6.
NÉu đura cho bạn mọt so tièn, bạn trả lại ngay lúc do thi figng the goi la tin-ding.
Qur 3.- Trong tín-dung có sụ trao quyìn sư-dụng.
Ta cho bạn vay một só tiền. Bẹn co taḍn quyên situ-dụng sô tiên theo $\mathfrak{y}$ mưón cua minh. Hänh-vi này gei la tin.düng. Nhurng fitu ta đura cho bạn mọt sơ tièn, mà không cho phép bạn ta sứ dụng


## 4.- Tin-dưng là một hành-vi tự $\psi$ :

Hèah vi tin_dụng giữa hai bên đương sur hoàn toàn có tính cích
 (như lựa döi, phinh phờ, dọa nạt....) thi hành vi trao và nhận dồ Fhang thè gqi là tín.dụng nữa, mà là lường gạt, cưỡng doạt.

## TIN-DUNG TAI CACC NƯƠC TIEN-TIEN.

## 1.- Trức thếkỳ thứ XVI, cǻc nước Ảu.chåu chịu ành hưởng

 Thiên chưa giáo, căm cho vay lây lãi nên các dán tộc theo dạo Hibừu như không dám cho vay. Chi cé dân Dopthái không tuân điếu câm trân, da lợi dung tỉph thé này và làm giàu ớ yth noi.
## 2.- Tư the kyं thư XVI

زLị cảm mât hiç̣̂u nghiệm vi phong trảo cài.câch Tôn giáo, Người
 to chate vife cho vay mưon moxi ngày moi them chu dio.
3.- Tính cách chung của tín-dụng tại các nước tiền-tiên.
 ditm sau:
a) Lati ratinhe
 dân chúng lai khơng dên odi túng thízu lím, netn con ng thơơng vay đé kinh-doanh chứ không phải đé tieu-thap.
 nalam,


b) Tre bdn di hxy afot ol ut cho vay thròng dực dit dưới hinh théc chíng-khodn main chưng-khoán hi $\infty$ thet bán lại bat cur lúc nho at lay tien.
c) Dan cking guen giao dich woi ngan hang vi the ngatn.
 drace phön thinh

## V. - TIN-DUNG TẠI YIEtT-NAM.

1. $1 .-T$ Trubc thòi Pháp thoṭ̂c.
$\therefore$ Trong thoi-thy này sy cho vay cian ta chl theo tuc lé. Thi

4) 56 tila bd ra che way rat 4 : Cic nha tr-bin cuia ta ft.
 hom 14 che vas.
b) Thoti gian cho vay threrone ngatn: Thoi gian che vay thưoug han che trong rong mote nilm.

在 $240 \%$ mot 85 m )
d) Pham vi hopt-tipng hop; Dat ta khong he bift chat git ve


 t to chưrc chu $\mathbb{C}$ a nio.

 iong hi..
2.- Thoti Phof thuḅ̂e.

Trong thờiky niy, co nhitu nhà ngan.hàng ngoai-quece duroce

 thi co bío dam chde chinn, ma din que Viẹt-Nam thuro


## 3.- Thȯi hiç̣n tofi.

 tin-dung trong nưóc voti muc-dich giúp dơ thurong gia it von bitech_trurong kinh-doanh, dân ngheo trong vił̣c sinh boạr hàng
 jng cong-nghitp.

Chinh phit thitt-lifp ahtrig co quan tin-dung sets:

- Quy Binh dan tin dang, thanh lip nam 1955 vori mucadich gide

- Trung - tâm khaĕch - trurong cong-kÿ-nghê, (trước la Quốc gia
 de dàng.
- Quy tièn throug tin-dung, thành lạp năm 1956, giúp các thurong gia ft vơn.
- Quб́c-gia Nông-zin-cup̧c; do hai co quan Quбc-gia Tin-dएng hoptadc canh-nong và cofng-nghés sờ Binh dân Nông-nghiêp tin-deng hơp lại nảm 1956. Mự đich cho nông dân vay tiền dé đảng và lãi ahẹ.


## VI:- fCH-LƠI CȮA TIN-DUNG.

## I.- Täng-gia näng-xuát của lư,bán.

Tin_dụng không tạo ra tur-bản nhurng tăng-gia năng.xuât của tur bản vi nhờ có nghiẹp-ṿ̣ tin.đ̧̣ng, các tài vit trong tay ngườ di vay
 chir nq.

## 2.- Giúp cho tur-bán luu-dộng dê-dàng.

Các chứng khoán vì co thê đém bán bât cứr lûc nạo nên tur-bản co the buy-dọng nhazh ch6ng.
3.- Anh-hương tơi sy sưn-xuât,

Do tin. dựg tieu-thụ, sư mua hàng mór mąnh-mẽ, do at síc sìn xuăt mơi gia-täng trong câc ngành nông-nghiẹp cüng nhur kÿ-nghệ.

## 4.- Anh-hứng tời thuong-mpi.

Ngày nay tín-dụng dược phơ-biến khấp nơi trên thế-giơi và thè hifẹn bà̉ng căc chứng-thur co bio.đảm châc-chán, vì vṭ̂y giúp cho thurong mipi cing them phön thinh.

CÂU HÓI TRẮC-NGHIÊM
Tin.dung ta:
a) tin mà trao cho nhau dùng.
b) trao.đơi một tài.họa hiện-hữu láy một tai_hơa trong tưong-lai
c) danh tizr bao gŏm hêt thày những hoąt-đọng của ngån-hàng.
d) tát cả ba dinh.nghia trtn âêu dúng.

Tqi Vięt-nam, Trung-tâm khuëch-trurorng Cóng kÿ-nghê durouc thanh lóp vào năm 1955 de:
a) giúp các kỹ-nghệ-gia vay tiên dê.dàng.
b) giúp dân nghèo vay tièn hoặc càm đồ với laxi nhẹ.
f) giúp nông dån vay tièn dê dàng và lãi nhẹ.
d) giúp ã̛ tiêu thương gia.

Tin-đung dà han thuròng durgc däm nhịn bơi,
a) ngân-hàng phát hành.
,b) ngàn-hàng ký-thác và thurơng-mài.
c) ngân-hàng kinh doanh.
d) quy̆ tiêtctriệm.

2
NGAN-HANG

1.     - DINH-NGRIA.

Theo Louis Baudin, ngan-hang la to-chtre đứng trung-gian gifa
 giao-dịch tïln bac bàng cách pay cuia người nity rōi cho ngurời khac vay (x).

Theo Bertrand Nogaro, ngàn-hàng-g̀ia la nguời arrpe bitu-trung bang hed hinh-thdi chinh (2).
— Mọt màt ngan-hàng-gia ld mbe thingui và maf ke-codn-vién cifng-dinna.

- M卒t thác, ngan-hang-gia con lit mot ngubiti cung cap tin-dong.

Hai nhiẹm-vụ trên ràng buộc chọt ché với nhau qu mọt ng ${ }^{\text {Èn }}$-hàng.gia.
 - to - chtrc. kinh doanh đíng trung-gian giũa ngrờ cho vay od ngurói di vay, hay nói khác đi, ngân-hàng là mợt tòchức kính doanh

 ̣phiêu, tråi phieu...
is Tât cil nhưng hoạt-đọng tin dịng ứáa kè trên, goi chung la ahtrivg nghièp-vp ngan-hàng:
(1) LOUIS BAUDIN Manuel deéconomie politiqué, trang 502 ,
(2) BERTRAND NOGARO. Cours d'economie politique, trang 449.

## II．－NGUON GOCC：LƯOCC－SO゙ NGAN．HANG．


 Babylone（mọt thành pho cò，cách thành phó Bagdad cưa xứr Irak hiện thời chừng r6okm）đ’ co những ngẫn－hàng nhận tiên ký thác，và cho vay co the do．
－Vao thê kỳ thứ V trước Táy lich，tại Hy Lap đả co nhiěu ngân－hìng lớn và nhỏ trờng coi viṭc đờ chác tiên ṭ̣̂．
－Vá thời Trung－có，tại Trung－hoa，nghiêp vp ngann－hàng cữg thịnh hành vô cùng ：子̇ kinh đô co nhürng tô chưc ngân－hàng lớn nḥ̆n tiền của khách－hàng tới gữi，röi phát cho khách－hàng môt tở chứng thoán goi là aphi titno，thi tới các tinh，nêu muǒn dùng tièn，khách hàng chi viẹc đưa các tờ sphi tiếns này tại cíc fichi diêm cua ngân－hàng minh đả gửi tiền ơ kinh do là lạp tức dưqe葆h tiễn．
— Đén thé ḳ̛ thứ XVII，tại Hסa Lan，ngân－hàng Amsterdam
 däng tiên Hoa Lan lam rieu－chuàn：và ugan－hàng nà cón cho phát－hành một thứ tiēn giăy có vàng dảm bảo đâ phăt cho khách flảng mōi khi thách－hàng đem vàing，bạc－dên gứri tại ngàn－hàng． Ngån－hàng Amsterdam có thè coi la ngàn＿hàng điu tien trèn thé． figiori hitu theo nghia thông thương ngèy nay．

## Git．－phan loai ngan－hang．



## I．－Ngón－häng phót hành．

Ngân－hàng phát hành la ngàn－hàng guan trọg nhát trong các Moaí ngân－hàng．Ngân＿hàng này thường bao giờ cuing la ngân．hàng

©̛ Vięt-Nam, Ngan-hàng phât-hành 12 Ngan-hàng quõc-gia VN diz thay the Ngan-hàng mong-dưong cil dè phát hình gižy bạc Viẹt-Nam.

## 2.- Ngân-hàng $k \nmid$-thác và thưong-mại.

Đáy là loąi chinh va phô thông nhát. Nhiêm vụ của hai loai ngán-. hàng này là đảm nhận những viẹce rý-thác vé tiên nong, và nhữog hoat-dêng thurơng-mai nhur chuyln h\$ cien, i̛ng tienn, bio linh... Vîy ngân bàng này c6 hai nghiẹp vy:
— Nhị̂n tieln ký thác.
— Đem tiên kq-thác cho vay.
3.- Ngän-hàng kinh-doanh.

Ngân-hàng này tham gia gọ́p vớn vào xlınghiệp kinh-doanh, phât-hành cò-phiếu và trái-phiéu v.v.i, do là những hoạt-đọng lâu dài. Muôn co vōn đè hoạt-đọng ngan-hàng phài:

- Nhờ cơquan ban giúp.
- Nhạn tièn ký-thác cùa ngẳn-hàng khíc tới gừi,
- Phat hành trsi phiéu...
'Tai Vięt_Nam of trung-tám Fhuêch-truoong Kg-nghę, nhurng côing do Chinh-phù lạp ra.
4.- Ngôn-hàng có tính-cách xã-họi.

Muc-atch giúp vón cho nharng ngườ nghè trong xal-fisi, chứ không kinh doanh kiêm lời.

Kigennàng thuфc loai này nhus:

- Kho tiét kięm.
- Các nha cam d6.
-. Ngần-hàng bình-dân...


## 5.- Các ngân-hòng đọ̣̆c.biột.

Loại này đảm nhiẹm những nghiẹp-vg̣ có tính cách chuyên mốn rî́ng biệt cho một ngành hoạt. đọng nào đó. Loại này göm c6:

- Ngan hàng đia_ōc (banques hypothécaires).
- Ngãn_hàng ngoąi_thurong (banques d'exportation)
- Ngân-hàng nông-phઠ (banques agricoles).
- Tồchức bưu-chi-phiétu. .


## IV.- CÁC NGHIẸP-VU NGAN-HANG.

A. NGHIẸP-VU NGAN-HAN.

## 1.-Kỳ-thác.

Khách.hàng đem tiền gừi ngân-hàng giữ hf̛ g̣i lạ ky-thác. Ngân-hàng ahận tiên sẽ mở một trương mục dành rjêng chọ khách hàng đó và giao cho khách hàng mọt tảm chi phiéty dè khi cằ ngurời nà̀y có thè̛ rút tiên ra.

Khi khách hàng dưng mợt chi phiễu trả mọt mơn nợ quá sớ tiễ gửi ờ ngân-hàng gopi là chi phiêu không bảo chứng. Ký thác có thè là:

- Ký-thác đương tọa (khách hàng có thề rút tien ra băt cứ lúc nàa).
- Kýzthác theo lói báo trườc.
- Kẏ thàc có thời hạn nhất đinh. .
2.- Chiêt-khđ̛u. Chiết khấs là trı̛̛̛̀ng hợp ngân-hàng ntua những thương phiễu do khách hà̉ng mang bán sau khi đã trị đi một so hoa hŏng phó.
a) Tht-du : Mọt nhà buôn A bán chiu cho mọt khăch hàng B. mợt so hàng trong thời hạn là 9 thảng chảng hạn. Khách hầng $B$. phai lìm giãy cho nhà buôn A càm kêt tới thởi hạn ân định se trà dia só tiên cho ông ta. Tơ giäy đó gọi là thuơng phiêu.

Mới dượ 3 tháng nhà buốn A căn tiên, có thè dem thượg

 khách biàng B phài thanh tóan vơi ngần-hàng.
b) Taí chiët-khdun: Khi ngân-hàng da chiét.khiue thuroong phitu nhurng chura tơi họn thanh toán, zgan, hàng đem bín lại thương phiéu do cho ngan-hàng trung-ưoug goi la tai chizt-khơr. Tái chiêt Whžu phài dủ điésu-kięn:

- C6 đủ 3 chữ ký cu̇a ngurìi mua chịu, người bán chịu và của nhà ngṭn-hàng đà chiet-Ehâu.
- Kỳ hạ cưa tím thưong phiéu không dưqe quá 90 ngày.
 agân_hàng phát hành c6 chi-điém.

3-Ung tionn.
Ngån-hàng cho khách hàng vay bảng cách mở mọt trưong-muc hoopt kì dành cho thách-hàng.

Co ba the thức sau:
a) Úng tî̉n khőng bảo-đảm: khảch hàng kbông cẳn có tài sàn dè bào đàm món ng̣ (răt hiếm).
b) Úng tilin co chưng khoán bio dom: khách hàng trao cho ngản hảng một só chựng khoán đè bào đảm sớng̣. Nhựng chứng khoán này có thè là cô phàn của công-ty, trâi-phiêu công.ty hay trâi phitifu qứce gia. Nhung khong bao gì̀ ngân hàng cho vay tới $100 \%$ giá tị cưa chứng khoân này.
 nhà cưra, rụ̂ng dzt dẹ bảo dàm sơ ự.
 hà̀ng cho một nhà buôn Y \& Saigon. Thurơng gia $X$ 号 Luân đốn bat thurong gia $Y \&{ }^{\prime}$ Saigon ký mọt thurong phitúu. Thurong gia $X$ sø ràng
 sé gł̣̣p trơ ngai nên đòi ngàn hàng cứa throong gia $Y$ \& Saigon phài
 ngần hàng đ̛ Luân_dôn nhận chiet khzu ngay.
5.- Triân-kỳ: C6 mqc_dich lam de-dàng viẹc giao dịch ve chứng thoán. Ngần hảng mua câe chựng thoán của khách hảng và
 va láy mọt it tizen lơri.

 Len hay có vè sấp letn, ông A co thê gữi ngatn_hàng lăy tiên trà ng̣ và ngan hàng sê hęn cho mua lại trong is hay 30 ngày vofi edug gía 46.
 cho khích hàng.

## B. - NGHIẸP.VU DAI HAN.

I:- Vị̂̂c phát-hònh cò-phíuu và trái-phidú.
Mồ công ty mưon thành lập phài oó nhiếu vơn. Ngân.hàng kinh-doanh co thê giúp cho vięc thành lịp công-ty đo bảng caich:

- Mua môt so lơnn cò phàn và trâi phites của công-ty đo.
- Hoăc khong tham dư trưc_tiép mà chi nhặn vż bào-dảm ge bÊn hẽt những cô phằn và trải phiêu này.
 dài hạn của công-ty.
- 2.- Việc lộp xínghị̣̂p.
 cho dan chưng. Ngan hagg ste co lqui vl :
- Sé kiém aurợc khách mói.
- C6 thet kièm sośt dược xi-nghiệp.
- Sê co nhiêu lời vil giành được vè minh co phăn sáng lạp (không góp tièn mà được lời).
3.- Việc giao dich vê cóng-trái.

Khi chinh_phù thiếu tiền cẳn mớ mang công thải, thường chính phủ phài nhờ ngân-hàng bán cống trâł và nếu khbing bán hêt, ngẫn. hàng sê mua tât cả sỡ cong-trâi con lài.

## - Y. YAI-TRO CƯA NGAN-HANG DỚI YỚI HOAT-BQ̣G KINH-TÉ QUÓCGIA.

Ngày nay ai cüng phài cờng nhạ̀n vai trò cưa ngản hàng đới với họạt đọ̆rg kinh-të́:quốc.gia, đáni nỡi đả c6 tác gia cho ràng:

Muốn biết trinh độ kinh_té cixa mơt quớc-gia, chi căn xem quớc-gia ăy có bao zhiêu ngân_hàng và h haạt-đọng của những ngân hang ăy ea sao ?n.

Nhơ ngăn-hàng, nèn kinh-té qubc gia phát_trien mạn vi:
I.- Tư-bán luu-thông dè-dòng. Nhờ hoạt dông tin-dụng của

 vaiutrò trung gian trong vięc trao doi.

2:- Tgo vơn cho xi-nghiệp. Ngàn-hàng co the giúp vớn cho xinghistp đê thuêch trương kinh doanh, do đó kinh tế phát trièn.
3.- Nai fich-loy nhơng só tiên dé dành của tư-nhân. Những st tièn dé dành cưa tur nhán dem giri tai ngan.bàng an tqo

4.- Giúp chinh-phos thưc hị̣̂n chinh-sách kinh-it. Ngâan
hảng cho vay hoặc bán cống tríi giûp chinh phư dê thi hành chinh. sách kith-té quớc gia.

Vầ ngăn-hàng răt quan-trọng dơi với hoạt_ḍ̣ng kinh-té qưcgia, ảnh hường lớn tới việc phát trièn kinh tée.

## VI.- BIẸN-PHAP PHATT-TRIÊN NGAN.HANG VȦ NHỨNG TRỚ NGẠI TRONG VIỆC PHAT TRIEN NGAN-HANG Ó V.K

## A. - BIẸN-PHAP PHAT-TRIEN NGAN-HANG.

Mựn phát triên ngan-hàng, căn phài khuyên-khich dân-chuing quen giao-dich với ngân hàng ate :

- Mọi người dân sự-dụng thrờng ngày chi phitu trong giao dich thương-mại vảo viẹc mua bán chưng-khoán.
- Gưi tiēn ${ }^{\text {\& }}$ ugàn-hàng và Kho tiét.kięm.


## B. - NHUNG TRO' NGAI TAI VIẸT-NAM.

Trong hiện tinh nước nha, hoạt.đọng của ngàn-hảng găp nhiëu khó khăn vi:
 nếu có tiênn, nhiều nhà tư-bản lại thường dưng dé cho vay lây lâi cao, hơn là giríi vào ngân-hàng với so lảai răt thăp.

- Tur-bản khơ huy-ḑ̂ng vì sư cho vay thưòng thè hiện dư̛ới bình-thức trao tî̌n măt trực tiëp với ky hạn nhât-ainh.
- Dân chúng chura quèn giao dịch với ngàn hàng. Chỉ co một so nhơ thành phăn tuí-thírc, phí thượng trong xâ-hội là thường c 6 dip tiếp xưc với ngån-hàng mà thôi.


## CÃU HỎi TRÅC-NGHIỆM

1. Nratn_hàng là:
a) môt tò chức kinh doanh đứng trung-gian gita ngự̛̣i cho vay và ngurdi đi vay.
b) mott to chuse bo von kinh doanh voit mpe aich kifm ldi.
c) mot tô-chơe kinh doanh vơi mpe-dich mua inn goc, bin tin ngon, loai trí bon thurong-gia trung-gian kizm loi.
a) cil ba đinh nghia tren detu sai.
2. Hinh-chitc ngan-hdrg dàn tiln trèn thet giofi dax xuat hilh poo thr ky thur VII trude Tay lich tais
a) La-má.
b) Babylone.
c) Amsterdam.
d) Paris.
3. Thdi-phurong id mpt cft trong truorg muc, nori to :
a) ghi ngày tháng khách hàng gửi tiên, rưt tiên.
b) ghi so tien khåch hàng gừi Ngãan-hàng.
c) ghi so tièn khách hàng rút ra,
d) ghi so riên khách hang còn lai trong truoung mạc.

## PHAN THUYC HANH

1. Nhar cufc thäm viêng megt ngan-hàng, anh (hay chif) dä quan sát mbl khäch hàng aang rat tièn ra bàng chi-phién. Ṿ̣y chi phiéu la gip Cdeh sur"dung chi-phién ra sao? Co máy logi chi-phieup
2. Choit hui co phdi ld mpt hanh vi tin-duhg? Anh (hay chi) hdy trinhbdy thenthect, lui-tch vd trừng hop ngay hilm cia van de choi hyi.

## 3

## KHO TIÉT-KIỆM

## (HAY TRUONG-MYC TIEET-KIĖM)

Khong phaí chic co Ngân.hàng mơi là những cocquan độc.nhát
 áa sinh lời.
 kièm đảm dưong. nhurng trên nguyen-tảc, hoăt động cuia Kho tiett.
 Ng tn-hàng.

## * DOẠN I : TÓNG QUÁT VÊ KHO TIÉT-KIÊM hay trưong muc tiêt-kiẹm

I.- MUC- DICH CÜA KHO TIE̛T. KIẸM (HAY TRUOONGMUC TIËT-KIẸM).
Mact-đich của Kho tiêt-kiém là nhạn những tien at dành (ciett(kietm) của tur-nhin, ròi dùng tièn nay dáz cho vay sinh lìi.
LI- NGUYEN-TAC HOAT- bỌNG CƯA KHO TIET-KIẸM HOAC TRƯONG-MUC TIÉT-KIẸM.

## A.- VÉ LOAI TIEN GU̇I VAO KhO.


WiNgan-hàng hay vao Kho tizt-kiem:

- Gati vào ngan hàng: Ngurơi ky-thác thường gưri vào Ngan

hàng muỡn đém nhữg sỡ tièn thách hàng ký-thåc (vào Ngan-hàng
 hàng muón sưr-dụng. Như thê Ngân-hàng mới khỏi sợ thiếu tiền khi có nhiêu người kỳ-thác cûng đến rút tiên ra trong mọ̀ lưc.
- Gửi vào Kho tiêt-kiẹ̀m: Trái lại ngırời kýzthác lại thường̀ gửi vào Kho tiêt-kiẹm những tièn tiêt-kiẹ̀m (dề dành) cūa mình. Vạy trên nguyên táce, sơ tiên nà̀y không phài là sơ tièn chi-tièu thường xuyén của ngướr gữi tièn : no thường được dè đr Kho theo ý muôn tie̛t-kiệm cùa đurơng sự. Như thé người gừi tiền chil ruit tiền này trong những trương hợp phài chi-tiẹu bắt ngờ (như gẳp lúc ơm dau). Bời thê mặc dừ Kho tiêt-kiệm dành mọi dể dàng trong việc rút tièn khơi Kho mà so tièn' rút ra cūng turơng đối it so với tiền gửi vào. Do dặy Kho tiêt kię̣m co the sự-dụng phăn nào so tièn gừi vào Kho đê đem sinh lời mà không. sợ thiếu tiền dề trả băt cứ lưc nào cho nhüng người ký-thác. Và, do đó Kho tiết-kiẹm còn có thè trả lơi cho ngườ ký thác nhielu hơn tî̂̃n lời do Ngân-hàng có thè trà.
 của nhữg người ký-thác.


## B.- VE NHUNG LOAI NGƯỚI GỮ TIEN

Những người muốn luôn sữ.dụng đö̀ng tièn dè sinh lợi thi thường không phải là khảch hàng cưa Kho tiêt.kiệ̀n. Khách hàng thường xuyên cửa Kho tiétikiệm là những người thủ_công-nghiệp, những tî̀̀u thrơng -gia... Họ bị quyên-rũ bởi sợ lời khá cao của Kho tièt kiệm và hơn nữa, họ tin tưởng gà̛i tiền vào Kho tiét kiệm thl ©ó bảo_đảm nhiều hơn la gữi vào ngản hàng. Cho nên, họ cũng gưi cà tièn vôn lưu dọng của ho vào Kho này. Trong trường-hợp. nảy, Kho tiét-kię̣m đã đırong-nhiên cạnh tranh với Ngăn hàng vi dả nhân gữi vào Kho minh cà nhưng tiĕn đè sử-dưng nhăt thời, trâi với gguyên-tâc tiết-kiẹm của Kho. Do A6, luạt lẹ thường bụ̧̣ Kho viér-kiẹm chi cho phép môi tur.nhần hay xi-nghiẹp chi được gừi vào Kho môt of tizn tơi-đa la bao nhiéu dó ma thôi.

率 DOAN 2': KHO TIÉT-KIEM TAI VIẸT NAM


- Kho Tiêt kięm ơ Sàigòn.
- Va Kho Trurong-muc Tietaişon do Vięt-Nam Thurong-tin chirc.

KHO TIETT-KIẸM SAIGON.
A. - SUT THANH-LAP.




B. - NHƯNG QUI.TAC HOAT.ĐỌNG CỦA KHO TIÉT, KIEM.

Đt biét ro sư hoąt-dệng của Kho tičt-kiẹm \& đô-thành Saigou:-


Trong bản diêu lệ này (còn goi là sô tiĕt kiệm= liviet de. la Caisd Epagne), ta thay co ghi ro :
——就c điem của Kho titt-kiẹm trong phăn dầu.

 -kį̣m.
Ngay phà̀n đầu cu6n sơ tiêt.kiẹm, Kho tiếr-kiệm Đb-thành togon- Chơ-lón da neu ro dăc diêm của Kho trong doan sau:



chr̛ong khodn, nhùng cafc khùng-hoding kinh-té, nhüng bién of chinh-tri


 wön của minh da tang thèn dupe mot soloti pato ngay $3 x$ thang chap. .
 Ngucoi givit tièn co the batt cur tac ndo, dén Kho rát tien ra hoăc mbt phan
 pht ton hay phdi lam thà tqc ndo cá.
 người gati ciln vio Kho.

- Khong co mott co quan ndo lqi co the thba thatin al cho nhitng ngưof



## 2:- Sư sư-dung Kho Ti\&̛̣tkiộm.

Trong lai chi dan cho ein nguriti giri tien, Kho tiét kiẹm das


## * Gưr Tien *

— M câp khơng mát tiên, mang tến ḥ người đ6, só thứ tư, và trên đó co ghi tát cal cac dich-vu gứi titi và rút tiên.
 ndo Khác nuta.
 Treong-muc.
 Tho Titer-kifm, of thè láy sol tiĕt kiẹm nìy tapi Butu-diẓ̛n nơi minh






 th (registre matricule).

Những ngtrơi dàn bà co chơng, du che dô cưa khe trofe hôn gnhen ajah thê nào đi nữa, cting co quyèn mờ trương muc i tho
 flà calng có thê rút tièn đa ghi trong so tiet-kięm ma khong càn ob


— So tien gưi vào kho tri da dươ đinh la $\$ 0.000$ dong.

- Nharng họi Ai hitu co thé gưi tới 200.000 döng.
- NhGong người \& ngoài Saigon có thê gời tièn bỉng cích
 poste, ou telegraphique).


## * Tî̀n lä *

- Tien lobi tính từ ngày mung I hay 16 cuia mō̉i thang bau ngày gửi


Tuy nhiên kho chi trả tièn lò̀ trta nhưng so tiên chån từ nọt đồng và không trà tien lơi trenn nhữg tiên le của môt đơng -




- Tièn lời đurge tinh tren mōi mọt truong muc vào ngày






## * Trả tlên *

- Kho trả tiền ngay båt cứ một sơ tiên nảo, nhưng dù sao tây theo sư xư-dưng của Kho, những sư trả tièn cüag co thè dực thanh toán trong vờng thời hạn 15 ngày.
- Những ngươi gừi tièn ơ trong nước không thè đén vănphơng cỉa Kho mà lại muớn lăy tiên, cơ thê đấn văn-phòng Bưu-diện nơi minh cư trú, nơ đây ḩ sé dièn vào dơn xin trá tiến. Đơn này sé tược gừi vê Kho tiét-kiệm, mà người ky-thác không phài trà môr phí tòn nào. Ngay khi nhł̣ đurọc dorn xin trà tien, Kho tiết-kiẹm sẽ trà tiên bằng cảch gừi Bưu chi phiêu thường hay Bưu-chi-phiésu dięntin tùy theo $\dot{y}$ mubn cùa ngườ ký-thác.


## * Sư thay dobi chó $\boldsymbol{\delta}$ của ngurơi kẏ thác *

Khi ngurời ky thác đòi chờ ở phåi bǎo cho Kho biêt và sư thay asi này șe durge ghi trén sò danh-bọ của durơng-sụ.

## II.- TRIFONG.M UCTIE̛T-KIĘM CƯA VIẸT-NAM THURONGTIN.

## A-SUT THANH-LAP.

Trương - mạc tiett . kiẹm do Vięt - Nam. Thương tín tô-chí̛c. khơj sư hoạtộ̣ng từ năm 1962 .

Ngoài Trương-muc TiEt-kiêm trung roong dăt trù sờ tại Viȩt-Nam Thươg-tin, bên Churong-dưong Saigon, Viett-Nam Thương tin con ặ̆t nhiêu Trương mạc tiét kiệm chị nhánh ơ ngay taí Saigon (nhà ga xe lừa Saigon) ơ Chọ. lơn và các tính lớn nhur Can tho:...

## B．－QUY－TAC HOAT－®ÓNG．

Quy tà̉c hoạt－đọ̀ng của Trương mục Tiêt－kiệm có ghi rõ trong
 foupuc Tiët kiệm do Viẹt－Nam Thương．tin chủ－trương：

## Quy－tác Điêu－hảnh Trurong－mục Tiète－kiệm tąi Vięt－Nam，Thưong－tin

Vięc diêulu－hành tả̉t cả các «Trương－mục ，Tiét－kięm＂tại
能解u－dân này．

## 1．－日6ng－lidn．

Ngân hàng Việt－Nam Thương－tin chi chịu trách．nhiềm vê


a）Được nộp tại các ghi－sê được chi định của ngân hàng．
b）Được nợp trong giơ mờ cửa làm riṣc nièm yêt tâi ghi sé，
c）Đurque ņ̣p cho nhân viên của ngân hàng có phị̂n－sụ tại
Nihi－sé Trương－muc Tiêt－kięm．
d）Được đăng－kỳ tức thời vào sò̀ tiêt－kiệm liên－hệ xuẩt trinh
3：Nong lác vợi phiêu nọp tiẹn

## 2．－Rứt tiền．

 chì có thè rit ra khöi truơng minc cùa minh：
a）Tại các ghi．se đự̛̣c chì định của ngânn．hàng và trong giờ finp viţc niêm yett tại đó．
b）Nều có xuãt－triah sờ tiêt－kiệm cùng mọt lúc vớri phiéu titn．


 rat ra, do Ngấn-hàng thi-hành tại ghi-st, chírng nhăn rả̉ng so titt-

 trong trương-họp à tiett-kiêm bi thât-lạc hay bi mát câp. Tuy nhién at blo vê quyèn lq̣i của thân chủ, Ngån-hàng dành quyèn đỏi xuất urinh gizãy tò̀ căn cước cùa người mang sồ tiét-kięm dên ghi-ot de Kah tien ra.

Trưong-mytc đurong nhien sẽ bi đóng cửa hîn néu sơ tôn-Kim t61 thitu 200 ©. bị rút ra. NÉu sur rút tiżn này dượ thưc hiên trong vèng 12 thíng, ké từ ngày mơ truogn-myc thi agan-hàng st thr mọt phi khokn la zod.
3.-Tien lợi trên trưong-muc tiet-kiộm.

Logi xuát chinh và phut tren các truong-muc Tift-kięm se dưquc ban quin trị Viẹt-Nam Thurong-tin an dinh trước mối naxm va loan
 chi-định của ngàn hàng và bàng cách dảng tải trên báo chí.
 théng của möi Trưong-mục Tiét-kięm.

Ngoai so tiên lời chinh ra, Trưong-muc Tiết.kiêm néu dâ mờ đượ 3 tháng có thè đurợc hưỡng một món tiên lời phy chiêu theo mọt quy tuck dịc biêt.
 Ngan.hàng ân-đinh và có the thay dôi.

MBi dät tam-cá-nguyẹt, mêt cuọc ruát thåm cong khai sé durọc tồchứre dé chỉdinh các trurong-mục dược quyên hương tièn
 cóng bo ngay.

Tién lời phụ aượ chia nhiêu hay it tùy theo tiên lời chinh fược hương nhièu hay it.

Quy-vi trurong-chu mang sò tiet-kięm dén ghi-sê dượ chi-
 fợ, tháng bày, cháng murời), đê đảng kł̛̣ món tièn lời.

## 4.- Việc mơt sờ tî̛t-kiệm.

Trương_chü Trương-mục Tiêt-kiẹ̀m phải giừ sồ tiEt kię̣m tąi mọt Haơi chả́c_chần. Trong trường hơp sồ tiêt kiệm bị thǎt lạc, hủy hog̣i
 Sộêt, chận lâm là trong vòng $4^{8}$ tiêng đơng hô. Ngoài các biễn phâp pahòng bị càn thiét, Ngân hàng co thê cấp phát cho trương chủ một

 thî̌, trương-chủ vấn hoàn toản chịu trách.nhiệm về những hâu-quả gcua việc mắt quyèn sờ nguyên-bãn. Mọt phi khoản là zod, sẽ durợc Chut khi phát mọt sò mới thay the.

## 5.- Biâu-kiện tờng-quát.

Ngản-hàng_dành riêng quyĕn tùr chơi môt Trương-muc Tiêt.
 fururong-chủ kêt sơ thài phương của truơng-myc công thêm với tiên

 rifrng ten minh.

Mức tồn.kim tơi đa đưqe hưởng tièn lời của mỗi trưong muc Surge in dizh is $50.000 \mathrm{~d}_{0} 0$.

Khi dóng tièn hoạc rút tiến xong, trước thi rời khoi ghi-sé,
种inc đüng khong.

NE̛u đăng ký sai làm trương chủ phải trinh st tiêt-kięm lại cho "

Ngån_hàng, chỉ có Ngân-hàng là duy nhắt có quyĕn thực-hiện những -ựa đす̈i cän-thiêt.

## 6.- Sư thay đdei quy lác diêu-hành trưong-muc.

Quy-tác sứ-dụng trirơng-muc có thè được Ngàn hàng thay dâi
 bẳng cáo-thi yết tại ghi-st chỉ địh cưa Ngân_hàng vợí một bàn Quy
 sol tiét-kiệm.

## III. NHAC DİNH.

Giưa Kho Tiết kięm Đôthanh Saigon va Truonkempc Tiêtkị̧m của Viẹt-Nam Thương tin co mãy điém khác nhau:

## 1.- Ve sy dám-bdo.

 ngưởi gưri tại Kho mình. Dè co xà̀y ra biên:có gi tại trong nước cũng nher người kỳ thác (nhur trong sò tiêt_kiẹm) cùa Kho đä minh_xác, ngay ơ phăí dàu.
 Viẹt Nam Thương-tin kbông có điêu-lrhoản nào nói tới sy đám bảo tuyêt-dōi này. Như thê, mặc nhièn, người gưi tiën vào Trương-mục Tiết-kię̣m phài hièu rà̉ng: nhựng biên-cờ vé chinh-trị, kinh-tê...
 vào Trurong-mqc.

## 2,- V

- Kho Tiêt - kiẹ̣m Saigọn chi cho phêp mōi người có mợt ôo tuêtr-kiẹ̀m và chì được gữi tiền vào Kho tởi so.000đoo (döi với
 đa hạn định mọ̀ cách chắc chẳn sơ tiễn ahiều nhắt mà mổi người chị


Kho chil nhận những ciẻn tiêt-kiẹm của tư nuân chưr khỏng co y cạnh. tranh với Ngán hàng.
 hinh-thức tuy có hạn-định sé tiên tỡi da cho mỡi cuớn sò là 50.000 d nhurng lại cho phép môi ugưởi có nhièu cuôn sô. Nhur thể tức 1a Trương mạc tiêt kięm, một cách gián tiếp cho phép ta muŏn gưi vào Trương - mục bao nhiêu tièn cũng đurợc. Và như thé tức là Trương-mục dã hoąt dọ̀ng như mọ̀ Ngân hàng, chỉ khác các trương muce ciaa Ngân-hàng ở một vài tiè̀u tiĕt và hinh thức.

## * ĐOẠN 5: HỐl TIÉT-KIẸM VA VAY MƯƠN

## 1.- BINH-NGHIA.

 Xnghè-nghiệp, cung mọ̀t sở làm, cùng một xi-nghisệp, cùng mọ̀r xã,

 nhau vay với lai nhẹ.

## II.- NGUồN.GÖC.

Phong trào Họi tiết kiẹ̣m vả vay mượn phất xuắt từ nước Đức titào dĭu the ky XIX và do ông FEDFRICK PAIFFEISEN síng lập. Phong-trào này biçn đang lan tràn mau chóng tr ẹn khàp thé_giơi :
--- Từ Đ̛̛́c, phong trł̇o này lan mạnh qua các nước Au-Mỹ nhu.


- Tại A-Chåu, một phong trào turơng.tur nhtr phong-trào trên Tmang tên la SELA (Ban phát triền kinh-té và xã.họi A.chàu) băt dău hoạt đọng tại câc nước nhue Höng-kóng, Nhạt-bản, Trung-hoa

- Riêng tại Vię̧t-Nam, từ 1958 phong-trào này da dược phồ



## III - MỵC BfCH.

Muc đich cùa phong trào nìy nhằm nâng đờ dân nghèo de họ khỏi vay nặng lãi và co thề tư giúp đớ làn nhau trong lúc hoąn nạn, khōn cùng.

## IV. - PHURONG-THỨC HOAT-BONG.

Các hội vit̂n cùng chung dê dành tiên rö̀i lại cho nhau vay mà không tinh đén việc kièm lời làm giàu.

Hội hoạt đông hoàn-toàn dự vào căn bàn tín nhiẹ̆m lả̃n nhain, vị tha tương trợ. Vi thê nhữag món tièn cho vay chỉ có một dảmbào duy ahât là tư-cách đưng-đân của bợinviên.

## V.- CÂCH TƠ-CHỚC HÔI TIËT-KIẸM VÀ VAY-MƯỢN.

Họi Tiêt-kiẹm và vay mượn gõ̀m co 4 ban do caic iội viễn bằa ra 12:

1.     - Ban Giám-đớc: Gơm có từ 3 đťn 5 người cón nhiş̣m-vy
 Hội trong nhứng cồng viẹ̣c chung.
2.- 8an quán trj: Góm co 3 ngươi, co nhiẹm-ví cứu-xét những trường-bơp cho vay theo tith thà̀n và điêu-lệ cúa Hộl
3.- Ban kiềm-soát : có nhięm vధ̣ theo dsi và kièm soát cíc hoât đ̣̂̂ng và sờ sách cùa Hội.
2.     - Ban gíáo-dyc : Nhię̣m-ṿ̣̣ chỉ dẫn cho các hợi viên mới và


## * DOẠN 4 : KÉT-LUẠN

 tho đời sơng kinh-té của Quóc-gia và của cá-nhån.


## MCAN HANG VA TN DUMGE

tièn vảo Kho at khỏi tiȩn tey titiō hett. Môi lúc môt chút, so tiên vąt co thè trở thành mơn tiên lơnn dảm bào những viẹ́c chi tiéu bât ngà co the xiy ra.

Hon nữa so tién trong Kho lại co the sinh lời và dưqục dàm bȧo chà́c chắn.
2.- ©ti voi quode-gia

Nhờ sơ tiên của các tư-nhån g6p vào. Kho tiêt-kię̣m of thè dung đE cho các ky-nghê-gia, thurơng-gia vay mà khuéch-trur..ng
 thịnh, giưp cho nhiḕn ngưòi có công ăn việc lìm.

## CAU HÓI TRÅC NGHIĖM

4. Quÿ-tiët-kiẹm co muc-aich:
 vay láy lờr.

c) nhặn tiên dè dành của tư nhân, rồi dưng tièn này cho vay lây lò̀i.
d) nhận tiễn đe dảnh của tư-nhân, rời dùng tiĕ̃ này đê khuêch trưong kȳ-nghê.
e. Tiën gữi vào Quy Tiêt-kiẹ̀m Dó Thànk Saigon:
a) chi durợ đim bảo turong-đtri khi có cug̣c khüng-hoàng chinh. tri không máy trằm-trọng.
b) chỉ đượ đảm bảo tương. dơi khi có cụ̣̂c khu̇ng.hoảng kinh ť̌ thông mắy trầm.trọng.
c) được đảm.bảo tuyệt đठi trong mp̣i trường-hợ.
d) tât cả cảc cât trên đêu sai.
5. Khadch hàng co thet guiri vào Truoong-muc tiät-kiẹm:
a) mọt só tiēn vồ giơơi hạn.
b) một sô tiĕn gióíhạn do qui-lệ của Quỹ đinh.
c) một tài sàn bằng hiện văt.
d) kim khi quy.

## PHÅN THƯC-HÀNH

1: Lìm phic trình wê việc mở trưong muc, gi̛i tiên và rút tiẽn ở Kho Tiët-kiêm Đô-thành Saigon.
2. Làm phưc trinh vè viẹc mó truoong . muc, rút tièn và gữi tiën $\dot{o}$ Truoong muc Tiát kièm cila Viẹt-LVam Thurong tin.

## BAI ĐQC THEM

## CHOI HYI (HO)

ở nurfe ta có hai krí churi hụi:

- Chờ l:un then kiề ingrị̛: Nam.




## I.- HUI NAM.

Tuy liro suy hity toi cüa chil hui, hui Nam choo theo hat cách. thác what:

- Cäclı chái hui theo líi än hné hông.
- Via rach shori hui theo tofi bäy thär.


## A.- CACH CHOOL HET THEO LCKI AN HUE:-HONG.











- Ai chịu kidu firi cao nhitil se mun deree hui.
- Trong tririrng liop, ci 2. 3 tay con ken lobi can ngnu! what thi quyèn tril tièa sé dituh cho ngrivi diruge khai tham tritín.



$$
\text { 100a. } \times 11=1.100 \mathrm{~d}
$$



Cde nhà con hap tai nhad cai dib áp bot 2 mue ho.

 shớt đurg̣e hui sex phải trư ai mát:

$$
\begin{aligned}
& 1.100 \mathrm{~d} .+500 \mathrm{~d} .=1.600 \mathrm{~d} \\
& 11.000 \mathrm{~d} .-1.60 \mathrm{kt}=9,400 \mathrm{~d}
\end{aligned}
$$

Chủ hụi chịn trach-nhiệm ali thu tiên cưa càc tay con dê aóng D.400t. cho người hớt được hui ubay.

Hûi đã hớt nhur vậy rời, gọi là hụi chěti.
Tử thảng sau trở ai, người này sē phải anng trọn 1.0000 . cho nhỡig tay con chers hốt hui (hui sozng).

Chúng ta thirr xét ngirời hơt ©ượ hụi trong tháng thư tu.
 $12 \boldsymbol{T}=8$ ngurờ con hui sơng, ughta là :

$$
\text { 110d. } \times 8=880 \mathrm{t} .
$$

* mît 500 d buê-bðog cho chủ̉ hui, vị chi là:

$$
880 \mathrm{a} .+500=1.380 \mathrm{a}
$$

ngurof 00 cón ray atrộ :
$11.000 \mathrm{~N} .-1.380 \mathrm{~d} .=9.620 \mathrm{a}$.
Người lary hưi chól, nghỉa là ôê tời thüng cư̛i cùng, sê chl phả̉
 ginh trong tháng đo, see con đurg̣c là:

$$
11.000 \text { a. }-1.000 \mathrm{~d}+500 \mathrm{~d} .=0.50004
$$

B.- CACH CHƠI HUI THEO IオI LÁY THÅO.

Trong trường họ̣p chơi hụi theo lối lây thảo, chư hụi (còn gọi là
 mà cung duge kè trong dank sách nhtorng tay con âd dóng hyi. Chil


 hui khhc.

Ty dy: byit 1.000 e, that hạn la it theng.

 sè hớt dirục lựi lá:

$$
1.0 \mathrm{Wm} \text { d. } \times 11=11.0 \mathrm{HWOt} .
$$



 -bao nhien.

Tỹ du agurìl nixy kèa lơi 120 ar . sĩ chịu lừi cho $12-5=7$ ugrời.

$$
\text { 12mad. } \times 7=8 \text { fort. }
$$

ngırời naty con linh turoc:

$$
11 . \text { Onfl. }-8.10 \mathrm{H} .=10.1 \mathrm{tival} .
$$




- Nín dang chơi nuan chirng, mụt tay con ảa hốt hui khòng chụu

 bui phăi chụu thiẹ! vè sui tién dã mát.
- Cüng có thè chit lini thu tién hui cüa các lay con rò̀s giurt luón




 tay con durue himi hül, miri albathn ra mina bị lira.


## II.- HO BA C

What citi muin goi ha, tirig ra miri ba con than-thich, ke quen





## NGAN-HANG VA TIN-DUNC



 dfa, chén. Tang phàm nhilù hay it la do họ to bay nhó.





 Ctay trái nguroi đó se mở bat cưoi cung. Có haj trirơng hyp xay ra:
 grgừj đó sê mua đưque họ.

- Trong trưong hơp $\boldsymbol{C}$, hai hoịc ba ngườ bs̉ ha ngang nhay
 fidn mua bọ.

Nhưng bo ho 9.000d. It gl ? Bot ho g.000d. nghin in dáng té ho 12.0000. thi ngurot mua chl zio nhin co 9.0004 . Con 3.0004 . de cho解解 aurge lazi.
4
4
4
4
4
4
4
4
Choing ta thư zét trưong-bopp he - nay qua 4 theng :

- Thang ainu.
- Tháng thứ onh
— Tháng thư tu.
- V́a thàng cróli ctong.
- Thating dita:

Theo ty du trên, nhà con bó ho 9.000 at st mua aurợ và 'chịu'





$$
3.000 \mathrm{~d} . \times \frac{1}{2}=1.500 \mathrm{~d}
$$

Cón lạ 1.500 đa, miroti một nhà con se chis nhau (nhà con vừa mua họ cûng đựe chila tời), mãi ugtờ durge:

$$
\frac{1.500 \mathrm{~d} .}{11} \# 197 \mathrm{~d} .
$$

va chi con phải ating:

$$
1.000 a_{0}-137 a .=883 a
$$

## - Thang thre hai:

Thàng thú hai gọilà tháng cái, vi quyèn mus họ thâng này dả̃h riêng cho nhà cai. Trong tháng này, nhà con khóng ai đượe lờ, phải dóng đỉ s 61.000 a . Vầy nhà cadi thu đurge trong tháng này la :

$$
1.000 \mathrm{~A} . \times 11=11.000 \AA
$$


 họ cho ngurời aày tinh theo lăi mà ngươi ơ tháng đàn aă mua (trong tẙ dụ trên, lải là 3.0 m a.) nển chàng theo vào tháng thứ 3,4 bay 5 .. thi sé tinh theo sơ lời mà nhà con mưa durọc họ của những tháng 3, 4 hay 5... ab mà chịu.

## - Tháng thre tr:

TY̌ dụ nhà con bỏ họ 9.900 t. mua aurge họ.

 thỏa-thuân nhau) cho nhà cái. Yây nhà cái dượ :

$$
2100 \mathrm{~d} . \times \frac{1}{3}=700 \mathrm{~d}
$$

Cón lạ 2.100 d. $-700 \mathrm{f}=1.400 \mathrm{~d}$. chia cho $12-3=9$ nhă con cón lại (tháng thứ tư này, nhà con mua họ cŭng Aược hưởng lờ). Vạy


$$
\text { ; } 1.400 \text { d. }: 9 \# 150 \mathrm{~d} .
$$

va phả đóng là :

$$
1.000 \mathrm{~d} \cdot-156 \mathrm{a} .=844 \mathrm{a}
$$

- Thưng thú 12:
 hay rorc ong. Búng ly ngươ nay durce Tuh:

$$
1.000 \mathrm{~d} . \times 11=11.000 \mathrm{~d}
$$

Nhrrng, theo lẹ̀ thường, ngrời dê rớc ơng cing biéu nhà cái môt só Hợi nhỏ, chảng hạn 200 t. hay 300 d.

## 

 Irong dó, các uhà con (tay con) là nhữıg xä-viên góp tiễn dề giúp nụ̂t xā-viên ngheo cần vay cièn, trå lãi nḩ̣.

Ta sē làn lưqut xèt xem tinh cách pháp-lý của nhà cái (chủ hui), onhá con (tay con) mua thang dàu và thà con de rớc of ag (hui chót).

## A.- NHA CAI (CHÚ HUI).

- Ơ hưi Nam, trong lơi choi hui theo cách an hué hơng, chủ hy li mọt ngườ quán-lf có àn ltroug cho tắt cả cac tay con.
- Con, trong libi chooi theo coch lay thdo, chu hni la ngited thit


 của khách hàng dên gữ ròi cho vay lai kiém lứi.


## B.- NHA CON (TAY CON) MUA THANG GXU.

K ca hui Nam làn ho Batc, nha icon (tay con) mua ho (hXt hui) gg dàu là ngườ di vay trà dản.

## C. - NHÀ CON (TAY CON) bè róc ÓNG (HUI CHÓt).

langurờ này, ơ hui Nam va ho Bác, là ngưới đóng tiền bảchtền
 diath

## sAç tham - кhio

BAUDN (Lovit)Manuel d'economle pellificue*
$\because$ CASSE D'EPARGNE DE PREVOYANCE DE SAICOHL
$\therefore$ Uurat No.:
1960
19605wigon, 1967
LE LNHPWits, 1953
Nhtong von dt tanh.to Vipt-mas
NGUYEN BICH HUE
Bding bge Vlizt-nam
Seigor. 1968
MEUYEN PHÓC SAHoc-thuytithentitHot 1962
NOGARO (Bertrund)Conr d'fcenomite
Paris, 1949
TRúC CHIKInh.to thithuy ita git曻
Salgon, 1956
roúc CHI
KInhort modo to fit
VIET NAM THUONG TIN
Trifong-mąc, Tiforkitim, bán Quy-tac家Seigon, 1962
VO QuóC THúC
Klnh-k.hge lugct-gióñ
Sidgon, 1960
Mụt LUC
CHUONG-TRINH ..... 3
BO CUC CUÓN SACH ..... 5
CHUOONG DAN NHạ̊ : KHÁ LƯƠC VÊ KINH TE ..... 7

- CAU hÖr TRÁC NGHIAM ..... 15
FOHUONG I: CHINH SÁCH KINH TE ..... 16
TIÉT 1: Chinh sách kính-té tư do ..... 17
- GAV HƠT•TRAC-NGHIẸM ..... 30
TETT II : Chinh.sách kinh-to hogeh-dinh (Chi-huy) ..... 31
- CAD HȮr TRIC-NGHIÊM ..... 39
 ..... 40
HUOONG II, YEU-TÓ SȦN-XUÁT ..... 42
 sàn-xuấ ..... 43
- CAD HỎI TRAC-NGHIẸM
TEET 1 : Tal.nguyon vd .thien-nhion' ..... 47
- CAU HÓI TRAC-NGHIEM ..... * 2
TIET II : Tu-bón hay vón
- CAD HOI TRĹC-NGHIEM ..... 54
THETII: Nhân-cbingishay can-lao ..... 65
CAU HỎI TRAC-NGHIEAM ..... 70
TIÉT IV: KY-thutat ..... 72
- CAO HOJI TRAC-NGHIĖM ..... 78
CHUOONG II: CO-QUAN SȦN-XUÁT VA MAB-DICH ..... 87
THET 1 : XI-nghitp tur ve cêng ..... 83
- cal hór trac-NGHIEAM ..... 92
THÉT II: Hơp tóc-xa ..... 110
- CAU HȮI TRAC-NGHIèM ..... 118
 Vị̂t-Nom ..... 120
CHƯONG IV: TIÊN TE ..... 127
 ..... 128.
- CAUU HOZI TRİC-NGHIETM ..... 133
tié II: Kim-tit ..... 134
- CAUU HOI TRAC-NGHIEM ..... 139
TIÉT III: Chi-tę ..... 141
- CÃU HÓI TRAC-NGHIEM ..... 152
 ..... 154
CHUONG V: NGÃN-HANG VÀ TİN-DUNG ..... 156
tiêt 1 : Tin-dyng ..... 157
- cà́c hór trác-nghiem ..... 163
TIET II: Ngân.hàng ..... 161
- cãt hór trảc-nghièm ..... 172
TLET Ili: Khe Tiatr-kiọm (hay Truang-muc Tiát kiọ̀m). ..... 173
- cad hór trác-NGHIÉs ..... 185
- BA bOC THÊM : Choi Hui ..... 187
SÁCH THAM KHAO ..... 194


## CIÀNG VĂN

 Lớp MƯỜI MộT (DỆ NHI) , soan già : ĐÕ.VAN-TU
## ĐẶC-\#lÊM :

- Búng chương trình hiện hành và thích-hợp trinh độ học sinh.
- Dể hiều, dể học và dể nhớ.

Các tác giả ghi trong churơng trình gŏ̀m có:

- Lượ khảo.
- Trich giáng.
- Bài đọc bồ túc.
- Tồng luận.
- Bề luận (có hướng dỗn).
- Giai thoại.

Ngoài nhựng điềm chính yễu, còn cơ thêm phần :

- Cách học.
- Phưong pháp đọc.
- Nghiên-cứv tiều thuyết.
- Trình bày bán thảo.


## 120 t.

Giáy phép só 4936 BTT/NBC/PHNT ngày 19-II-1969

