Sigurd Rysstad

Landbrukets tredemølle (og andre utfordringer)
-Noen landbrukspolitiske dilemma

-Hvorfor er landbrukssektoren i Norge og (stort sett) i alle andre rike land langt mer regulert enn de fleste andre samfunnssektorer?

La oss først anlegge et kortsiktig perspektiv. Dette innebærer en (hypotetisk) situasjon der produksjonskapasiteten er gitt. Denne bestemmes av antall produsenter og deres tilgang på kapital, land og teknologi. Videre er etterspørselen gitt. Denne bestemmes av hvor mange konsumenter det er på markedet og deres tallet på forbrukere og og deres kjøpekraft og forb

Noe av forklaringen finner vi på tilbudssida: I planteproduksjoner og husdyravl er det en rekke biologiske og klimatiske faktorer som fører til store variasjoner i tilbud fra en sesong til sesong. Det er videre slik at produksjonene er tidkrevende. I uregulerte landbruksmarkeder må produsentene bestemme seg for hvor mye de har ambisjoner om å produsere uten å vite hva de får betalt for varene når avlingen og husdyrproduktene er klar for salg.

I rike land vil det videre være slik at storparten av forbrukerne kjøper omtrent like mye mat uavhengig av om prisen skulle gå en del opp eller ned. Etterspørselen etter de viktigste landbruksproduktene er uelastisk, dvs. lite prisfølsomme. Når etterspørselskurven er bratt vil selv små skift i tilbudet – som for eksempel kan skyldes gunstige eller ugunstige klimatiske forhold – fører til betydelige prisendringer.

od er dessuten Disse forholdene fører til store prisvariasjoner – både i løpet av sesongen og fra sesong til sesong. Disse svingningene i Slike forhold vil føre til Disse forhold fører til

er i hus eller dyrene husdyrproduktet er klart for salg tar det Hva skiller landbrukssektoren fra andre næringer?

 både i Norge i de fleste andre moderne økonomier gjennomregulert? Norsk landbrukssektor er