*“Hans is een verwend marktplaats speurder. Hij is altijd op zoek naar nieuwe spulletjes en wil ook graag van zijn eigen spullen af. Hij heeft namelijk op een gegeven moment ook wel genoeg van iets. Hans spreekt vaak met andere verzamelaars af om elkaars spullen te bekijken en eventueel wat te ruilen. Zo heeft iedereen er wat aan. Hans is van zijn spul af en krijgt weer iets anders leuks voor terug. Marit daarentegen hoeft daar niks vanaf te weten. Zij koopt haar spulletjes liever nieuw in de winkel. Ze vindt dit toch een fijnere manier om haar spullen te komen. Zelf heeft ze ook eigenlijk niet zo veel om te ruilen voor iets anders.”*

Hierboven zijn twee voorbeelden van ruilen omschreven. De situatie van Hans omschrijft de directe ruil. Hier wordt een product tegen een ander product geruild.

Bij Marit vindt een indirecte ruil plaats. Hier wordt geld geruild voor een product of dienst. Hier wordt geld gebruikt als ruilmiddel.

*“Pieter loopt een rondje door de stad. In een stad is veel te beleven. Er zijn verschillende eetkraampjes waar je terecht kan voor een snack. Pieter kiest ervoor om een lekker portie kibbeling te kopen. Zodra hij verder loopt komt hij in de winkelstraat. Alle etalages staan hier bomvol met allemaal paspoppen met van alles en nog wat eraan. Hij gaat even voor zo’n etalage staan want hij ziet een paar mooie schoenen, zit er een prijskaartje aan van €250,-. Dat is voor Pieter helaas net wat te duur. Hij bedenkt zich namelijk dat er nog maar €122,- op zijn spaarrekening staat. Dit is toch even balen. Dan maar doorlopen en even extra genieten van de portie kibbeling.”*

In bovenstaande tekst worden de verschillende functies van geld benoemt. We hebben eerder al gehad over een ruilmiddel, dit is een functie van geld. Het geld van Pieter wordt hier omgeruild voor een product, de portie kibbeling.

Een andere geldfunctie is het rekenmiddel. Pieter zag het prijskaartje van de schoenen. Hier werd de waarde van een product vastgesteld, namelijk de schoenen. Als dit gebeurt wordt geld gebruikt als rekenmiddel.

Pieter bedacht zich op een moment hoeveel geld hij nog op zijn spaarrekening had. Als geld op een spaarrekening staat bewaar je het om het later te gebruiken. In dat geval heeft geld de functie van spaarmiddel.

*“Contactloos betalen, een Tikkie versturen of digitaal geld overmaken is voor velen al vanzelfsprekend. Het gebruik van contant geld is door de coronacrisis echter nog sterker afgenomen. Is het einde van cash nabij? De komende tien jaar zal contant geld een cruciale rol in de samenleving blijven spelen, voorspelt Van den Kommer. "Ik kan me niet voorstellen dat contant geld de komende tien jaar verdwijnt. Geld moet toegankelijk blijven voor de 20 procent die nu de voorkeur geeft aan contante betalingen." Nieuwere betaalvormen zoals contactloos betalen zijn wel een stuk efficiënter dan contante betalingen. "Contactloos betalen heeft echter geen psychologische voordelen. Dat geldt wel voor contante betalingen", weet Abbenes.”*

Hierboven zijn verschillende specialisten aan het woord. Ze vertellen wat over het gebruik van geld in de toekomst. Hier hebben ze het onder andere over: “contactloos betalen, Tikkie sturen, digitaal geld overmaken”. Dit zijn voorbeelden van giraal geld. Giraal geld is het geld dat niet tastbaar is en wat mensen op hun betaalrekening hebben staan. Zo’n betaalrekening noem je ook wel een rekening courant of een lopende rekening.

Verder komt in het stukje naar voren dat het gebruik van contant geld afneemt. Een ander woord voor contant geld is chartaal geld. Dit betekent letterlijk: wettig betaalmiddel. Het chartale geld is het tastbare geld, in de vorm van munten en bankbiljetten. Dit is het geld wat mensen in de portemonnee of in de spaarpot hebben zitten of bij een winkel in de kassa ligt.

*“Marije checkt best vaak even haar bankrekening om te kijken hoe ze ervoor staat. Vanochtend schrok ze alleen een beetje. Na gisteravond een avondje uiteten en op stap met wat vriendinnen ziet ze dat ze een bedrag van - €33,- op haar rekening heeft staan. Gelukkig bedenkt ze zich dat ze vandaag haar salaris krijgt van €600,-. Valt dat weer even mee. Ze stapt gerust onder een heerlijke warme douche. En ja daar ga je, je moet de rekening voor gas/water/elektra betalen vandaag. Daar gaat helaas toch weer €130,-.”*

Marije heeft het hier over het geld wat op haar bankrekening staat, dit noemen we het saldo. In het geval van Marije is dit -€33,-. Als jij in de min staat noemen we dit een debetsaldo. Je hebt dan meer giraal geld uitgegeven dan op je rekening staat, je hebt dan een tekort, je staat in het ‘rood’.

Maar er gebeurt wel wat met haar saldo gedurende de dag. Dit nieuwe saldo kan je berekenen met de volgende formule: ‘oud saldo + ontvangsten – betalingen = nieuwe saldo’. In het geval van Marije is dit -33 + 600 – 130 = €437,-. Ze staat nu dus wel weer in de plus. Als je in de plus op je bankrekening staat heet dit een creditsaldo. Je hebt dan een tegoed op je betaalrekening.