Vám

1. dia: A vám a szállított áruk után most állam régebben város határoknál fizetett adószerű kötelezettség, amely nagyrészt az állam bevételeinek biztosítására szolgál.
2. dia: A vám az egyik legrégebbi állami bevételi forrás. Már az ókori görög városok háborúinak írói utaltak rá: amikor elfogyott a „fizetségként” szétosztható föld, a kincstári bevételek között megjelent a vám. Az adószedők rendszerint a fontosabb kereskedelmi útvonalak főbb pontjain (kikötők, hidak, városkapuk stb.) munkálkodtak, azaz vámolták meg az áthaladó kereskedők áruit.
3. dia: Eredete: Árpád koráig vissza kell nyúlnunk, hogy felleljük a vám hazánkhoz kapcsolódó eredetét. 1235 környékén II. András volt az aki lánya jólétének biztosítása érdekében a néptől szedte a harmincad vámot( királyi felségjogokon szedett vám). Majd később Károly Róbert királyunk( kinek arcképe van a régi kétszáz forintosunk lapján)aki 1308-1342-ig uralkodott, volt az aki külkereskedelmi vámként is bevezetett.
4. dia: A vámok közül megkülönböztetünk fiskális, melynek célja az állami bevételek biztosítása, és úgynevezett protekcionista, védő, vámokat, melyek a hazai ágazatokat, termelőket védik meg attól, hogy külföldi árusok kitaszítsák őket a hazai piacról.
5. dia: Az európai unió területén 1985 június 14. óta nincs határellenőrzés ezáltal az uniós országok közötti kereskedelemben nincs vámszedés.