**Giống:** đều là tài sản (điều 163 BLDS)

**Khác**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TIỀN** | **GIẤY TỜ CÓ GIÁ** |
| **Khái niệm** | Thước đo giá trị cho các loại tài sản khác | trị giá được bằng tiền, chuyển giao được trong giao lưu dân sự |
| **Chủ thể ban hành** | do nhà nước độc quyền phát hành | được tạo ra bởi 1 số chủ thể đử điều kiện theo luật định |
| **Trị giá** | Tiền được coi là tài sản khi đang có giá trị lưu hành | được coi là tài sản khi chúng được phát hành hợp pháp và ở thời điểm có hiệu lực |
| **Công dụng** | tiền được xác định thông qua giá trị lưu hành  tiền là phương tiện thanh toán;  đối tượng trong các quan hệ hợp đồng, bồi thường thiệt hại. | Trị giá bằng tiền chuyển giao được trong giao dịch dân sự |
| **Phân loại** | * Tiền giấy * Tiền kim loại | * Trái phiếu, cổ phiếu * Sec |