**Hoofdstuk 3 – bedrijfseconomie**

**3.1 van burger tot ondernemer**

Rekenen met rente

Als je later een grote uitgave wil doen, heb je twee opties:

* Je spaart vooraf een groot bedrag bij elkaar zodat je het in 1x kan kopen
* Je leent het bedrag en betaalt het later terug met rente

Er zijn 2 soorten rentes:

* Enkelvoudige rente

Elk jaar rente ontvangen over hetzelfde startbedrag (startbedrag 1000, dus elk jaar rente over diezelfde 1000 euro)

* Samengestelde rente

Rente over rente (1000 euro als startbedrag, volgend jaar is het dan 1050 euro en krijg je daar weer rente over)

Pas op: een risico!

Als je een fiets of auto koopt, loop je een financieel risico: je kan er een ongeluk mee krijgen of hij kan gestolen worden. De meeste mensen houden niet van risico’s. Daarom verzekeren ze zichzelf tegen inbraak en diefstal bij een verzekeringsmaatschappij. Ze betalen dan per jaar per verzekering een bedrag, een premie. Bij inbraak en diefstal krijg je dan een bedrag terug. Doordat een verzekering weinig schade moet terugbetalen, verdienen ze er zelf ook nog wat aan en dus kunnen de prijzen laag blijven. De consument mag zelf beslissen of hij een verzekering neemt, maar sommige verzekeringen zijn verplicht, zoals een verzekering tegen ongelukken.

**3.2 Liefde en geld**

Eerlijk zullen we alles delen

Als je in Nederland gaat samenwonen, moet je aangeven op welke van de 3 manieren:

* Je woont met de persoon waarmee je getrouwd bent (burgerlijk huwelijk)
* Je hebt een geregistreerd partnerschap
* Je hebt met je partner een samenlevingscontract afgesloten

Als je niks doet, dan woon je samen zonder samenlevingscontract, je hebt dan ook niks doorgegeven.

Het huwelijk en het geregistreerd partnerschap

Een huwelijk en geregistreerd partnerschap lijken best op elkaar, de man en vrouw krijgen allebei gezag over de kinderen. (bij 2 mannen of 2 vrouwen is dat niet zo)

Maar er zijn ook verschillen, een huwelijk kan alleen stopgezet worden door een rechter, bij een geregistreerd partnerschap is dat niet zo. Tot 1 januari 2018 gold, als je niets had doorgegeven, dat je automatisch terechtkwam in de regeling van **gemeenschap van goederen.** Dan worden allebei de schulden en bezittingen eigendom van beide partners. Vroeger was dat nooit zo’n groot probleem, omdat mensen toch niet zoveel schulden hadden als ze trouwden.

Wet beperkte gemeenschap van goederen

Door een stijgende welvaart en een groeiend bezit, werd de wet van goederen wel een probleem. Als 1 partner een groot bedrijf had, zou, als ze zouden scheiden, het bedrijf ‘in 2 stukken’ moeten worden ‘gehakt’. Daarom kwam de **Wet beperkte gemeenschap van goederen**. Dat betekent, als ze zouden scheiden, het bedrijf alleen van de oorspronkelijke bezitter is. Hierdoor krijgen mensen wel extra werk, want ze moeten nu allebei hun schulden in kaart brengen. Ook moeten mensen die wel in gemeenschap van goederen willen trouwen, dat aangeven. Anders kom je automatisch terecht in de wet beperkte gemeenschap van goederen.

Samenwonen op huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden

Bezittingen die na het huwelijk zijn opgebouwd, moeten daarentegen wel 50/50 verdeeld worden. Hierdoor kan een bedrijf daarna misschien niet goed meer functioneren. Hierom moeten mensen bij de notaris een contract laten opmaken op huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden.

Met royale hand geschonken

Een schenking is een overeenkomst om niet. ‘Om niet’ wil zeggen dat degene die de schenking ontvangt niks terug hoeft te geven. De schenker wordt dus armer en de ontvanger rijker. Bij een **schenking onder bewind** beheert een derde persoon de schenking. Die kan dan bijvoorbeeld besluiten om met de schenking aandelen te kopen. De persoon die recht heeft op de schenking staat dan ‘onder bewind’ en kan niet besluiten wat te doen met de schenking. Een schenking kan door de overheid belast worden, dit ligt aan de hoogte van het bedrag, de leeftijd van de ontvanger en de relatie tussen de ontvanger en schenker.

**3.3 ‘voor jezelf beginnen’**

Naar de Kamer van Koophandel

Als startende ondernemer is het handig om naar de KvK te gaan, daar kan je namelijk veel te weten komen over vergunningen, wetgeving en btw. De KvK adviseert nieuwe ondernemers dan ook om een **ondernemingsplan** te maken. Daar schrijf je in welke vergunningen je nodig hebt, op welke markt hij wil beginnen en hoeveel geld hij ongeveer nodig heeft. Als je namelijk geld wil lenen voor een bedrijf, dan heb je een goed ondernemingsplan nodig. De KvK heeft een handelsregister, daar staan alle bedrijven in ingeschreven met hun belangrijkste informatie.

Ondernemer worden

Een startende ondernemer zonder werknemers, wordt ook wel een **zzp’er** genoemd. Dat betekent ‘Zelfstandige Zonder Personeel’. Ondernemer is een ruimer begrip, volgens de economie produceert een ondernemer de productiefactoren (Kapitaal, Natuur, Arbeid) en is een zzp’er dus een ondernemer. De belastingdienst heeft criteria om te beoordelen welke zzp’ers ondernemers zijn. De belangrijkste zijn:

* Een ondernemer moet winst behalen
* Een ondernemer moet zelfstandig zijn en meerdere opdrachtgevers hebben.
* Een ondernemer moet ondernemingsrisico lopen (bijvoorbeeld, dat klanten niet betalen)

Ondernemers krijgen speciale belastingvoordelen, maar, de laatste jaren speelt de regering met het idee om de voordelen af te schaffen of te verminderen.

Een eenmanszaak

Wie een eigen zaak begint, staat voor een belangrijke keuze: welke ondernemingsvorm krijgt het bedrijf? De meeste mensen die een bedrijf beginnen, kiezen voor een **eenmanszaak**. Een eenmanszaak is een onderneming waarin 1 persoon de leiding heeft. De Nederlandse wet maakt geen verschil tussen de onderneming en de eigenaar van de zaak. De eenmanszaak is geen **rechtspersoon.** Mocht het fout gaan, dan is de eigenaar met zijn eigen vermogen aansprakelijk. Als de zaak failliet gaat, moet de eigenaar de overblijvende schulden betalen. Het hele gezin kan dus de dupe zijn van een zaak die failliet gaat. Een tweede nadeel van een eenmanszaak is dat er meestal niet veel geld is en de banken meestal ook geen geld verlenen. Wel is de winst maar voor 1 persoon.

De vennootschap onder firma

Als iemand met zijn partner of vriend een bedrijf wil beginnen, dan is een vof mogelijk. Bij een **vennootschap onder firma** zijn twee of meer personen de baas van een bedrijf. De vennoten van een vof zijn, net als bij een eenmanszaak, zelf aansprakelijk voor alle schulden. Een vof heeft dan ook geen rechtspersoon. Een vof heeft een aantal voordelen:

* De eigenaren kunnen overleggen
* Het werk kan verdeeld worden
* Er is meer geld beschikbaar (ook door banken)
* Als iemand ziek is, kan het werk toch doorgaan

Een naamloze vennootschap

Bij een nv wordt de waarde van een bedrijf in stukjes gehakt. Deze stukjes noem je **aandelen**. Die zijn vrij verhandelbaar, wie dus een aandeel koopt, is een beetje de baas van het bedrijf. De aandeelhouders krijgen winst, als dat mogelijk is, per aandeel. Een nv kan door de verkoop van aandelen veel geld bij elkaar krijgen. Veel meer dan een vof of nv. Een nv moet ieder jaar een jaarrekening presenteren om te laten zien hoe goed het met het bedrijf gaat. De aandeelhouders zijn niet direct bekend bij de eigenaren van het bedrijf, daarom de naam **naamloos vennootschap**. Een nv is een rechtspersoon. Als een nv failliet gaat, dan gaat alleen het bedrijf failliet. De personen zijn niet aansprakelijk en ook het risico voor aandeelhouders is beperkt. Zij kunnen niet meer verliezen dan de waarde van de aandelen.

Een besloten vennootschap

Een besloten vennootschap is een kleinere versie van een nv. Bij een bv is het vermogen namelijk ook in aandelen verdeeld. Er is een scheiding tussen eigendom en de dagelijkse leiding. Maar er zijn ook verschillen met een nv. De aandelen worden namelijk niet openbaar verkocht, en omdat deze niet vrij overdraagbaar zijn, wordt deze vennootschap een gesloten vennootschap genoemd.

**3.4 Een organisatie managen**

Een organisatie is een **organisatie** als er mensen samenwerken om bepaalde doelen te bereiken. Een muziekharmonie is bijvoorbeeld een **niet-commerciële organisatie,** want die streven niet naar winst. Voorbeelden van organisaties die wel naar winst streven en dus **commerciële organisaties** zijn, zijn bijvoorbeeld Shell, de Albert Heijn en Jumbo. Een vereniging is een organisatie met leden en een doel, bijvoorbeeld de muziekharmonie. De leden betalen dan contributie en kiezen het bestuur. Een **stichting** is ook een niet-commerciële organisatie. Een stichting is ook een rechtspersoon met een doel, maar heeft geen leden. Het benodigde geld krijgt een stichting meestal door schenkingen of subsidies. Voorbeelden hiervan zijn de Stichting Wakker dier en Giro 999.