**Løsninger til kapitel 6: Den globale økonomi**

**6.1**

Se lærebogen afsnit. 6.5

**6.2**

Se lærebogen afsnit 1.6, herunder især

1. Pengepolitik
2. Handelspolitik (se endvidere afsnit 6.5 og 6.6)
3. Valutakurspolitik
4. Indkomstpolitik

**6.3**

Et dansk trykkeri køber en trykmaskine i Tyskland:

* I dag: Lånoptagelse på kapitalposter, passiver på kapitalbalance
* Om 3 måneder: Afdrag og formindskelse af valutareserve på kapitalposter, formindskelse af valutareserver på kapitalbalance

Et dansk rederi køber sig ind i en containerterminal:  
Direkte investering i udland på kapitalposter, formindskelse af valutareserver på kapitalposter

Nationalbanken tager et treårligt lån hos ECB:  
Forøgelse af valutareserve på kapitalbalance, forøgelse af passiver på kapitalbalance

ATP køber for 100 mio. kr. amerikanske aktier:  
Direkte investering i ulan på kapitalposter, formindskelse af valutareserver på kapitalbalance.

**6.4**

Hvilken udvikling i samhandelen er tallene udtryk for: Stigningstakt i varehandel faldende undt. brændsel etc.

Hvilke faktorer har henholdsvis fremmet og hæmmet denne udvikling: Fremmet af Indre Marked i EU og generelle liberaliseringer, hæmmet af lavere vækst i udviklede økonomier

Hvilken rolle har WTO/GATT spillet: Stigende liberalisering, Kinas medlemskab af WTO.

Forklar forskellen i udviklingen i verdenshandelen og det global BNP: I mange år er verdenshandel steget mere end BNP pga. stigende globalisering, udvikling vendt pga. aftagende globalisering/ stigende protektionisme seneste år.

**6.5**

Råvarepriser: Udlandet (Danmark råvarefattigt med får undtagelser)

Det danske renteniveau: Udlandet (pga. DKK tilknytning til euroen)

Lønniveauet: Lønfastsættelse styres i Danmark ved overenskomstforhandlinger

Efterspørgslen i udlandet: Styret i udland

Kursen på den danske krone: Udland /ECB pga. tilknytning til euroen

**6.6**

Saudi-Arabien: Olie pga. olieforekomster

Indonesien: Palmeolie pga. klima og lønniveau

Danmark: Vindmøller (Vestas) pga. opbygget ekspertise

**6.7**

Eksempel: Hvis løn er relativt meget højt i et land/område vil efterspørgsel flytte til andet land/ område. Her vil den forøgede efterspørgsel presse løn op.

Tilsvarende udvikling på varer og kapital

**6.8**

Selvom gevinster er evidente, er der ikke tilsvarende ”folkelig” forståelse, det skaber rum for populistisk agitation som Trump og andre udnytter. Manglende forståelse da vælgere ser på omstrukturering i økonomier med ængstelse og ikke fokuserer på de lavere priser og det større udbud/ større variation i udbud, som frihandel giver.

**6.9**

Falsk. Når et land er forsynet med rigdom i form af diamanter/champagne bør disse varer sælges, og provenu bruges til indkøb af fødevarer.

**6.10**

Barrierer i form af kultur, sprog, religion og tilknytning til familie og venner i fædreland eller fødselsregion.

**6.11**

Lovgivningsmæssigt: Forskellige standarder og etableringsreger, forskellige patentlove m.m.

Samfundsøkonomisk: Skatter, afskrivningsregler

Virksomhedsøkonomisk: Virksomheders kendskab internationalt ofte begrænset

Psykologisk: Kultur, sprog, religion og tilknytning

**6.12**

1. Merkantilister havde ikke indset, at man kunne få et større, mere varieret og billigere udbud ved at etablere internationalarbejdsdeling.
2. Absolut når det ene land er bedst til klæde og det andet til portvin. Komparativt når det ene land er bedst til begge produkter, men det ”laveste” land er mindst svagt til det ene produkt.
3. Selv om gevinster er evidente, er der ikke tilsvarende ”folkelig” forståelse, det skaber rum for populistisk agitation som Trump og andre udnytter. Manglende forståelse da vælgere ser på omstrukturering i økonomier med ængstelse og ikke fokuserer på de lavere priser og det større udbud/ større variation i udbud, som frihandel giver.

**6.13**

Figur 1: Det globale BNP steget eksplosivt især sidste 200 år, da befolkning (POP) også er vokset er BNP/cap vokset, men relativt mindre

Figur 2 Gennemsnitindkomsten steget til trods for stigende befolkning. Teknologi, produktivitetsstigninger, arbejdsdeling nationalt og internationalt, specialisering, markedets størrelse og stigende skalaafkast er forklaring herpå.

**6.14**

1. Land B har komparativ fordel i ris, land A i sko

2.-3.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produktion FØR handel åbnes | | Produktion EFTER handel åbnes | |
|  | Ris antal kg. | Sko antal par | Ris antal kg. | Sko antal par |
| Land A | 500x10=5.000 | 500x1.000=500.000 |  | 1.000x1.000=1.000.000 |
| Land B | 500x15=7.500 | 500x1.200=600.000 | 833x15=12500 | 167x1200=200.400 |
| Samlet produktion | **12.500** | **1.100.000** | **12.500** | **1.200.400** |

Specialiseringen er en fordel, det samme kvantum ris produceres, men skoproduktionen stiger fra 1.100.000 til 1.200.400.

**6.15**

Tal kan aflæses af figur og tabel

**6.16**

Hvorfor har globaliseringen bidraget til at øge velstandsniveauet i EU:

Handel, adgang til billigere varer, stigende produktivitet, markedsadgang

Hvorfor er protektionistiske holdninger for øjeblikket på vej frem:

Folkelig bekymring i EU og USA (Trump udtryk for dette).

Hvorfor skaber USA’s kursskifte på handelsområdet øgede muligheder for EU:

Landene uden for EU interesseret i aftaler med EU for at sikre deres afsætning.

Hvorfor ser danskerne generelt mere positivt på globaliseringen end befolkningerne i det øvrige EU:

Danmark blandt de lande, som har høstet flest fordele af liberalisering pga. vor store afhængighed af international handel.

**6.17**

Pointen er, at teorien om komparative fordele måske har begrænsninger i en tid, hvor i hvert fald kapital er bevægelig over landegrænser.