Kaj je kmetijstvo

Kmetijstvo pomeni pridelovanje hrane, krme, vlaken in drugih pridelkov z gojenjem rastlin in domačih živali. Dejavnost imenujemo tudi agrikultura.

Na splošno o kmetijstvu

• ena od osnovnih in najstarejših (imelo veliko vlogo pri razvoju civilizacij) človekovih dejavnosti
• delimo na več panog (živinoreja, poljedelstvo, vinogradništvo, sadjarstvo, vrtnarstvo)
• pod kmetijska zemljišča spadajo obdelovalne površine (njive in vrtovi), travniki, sadovnjaki, vinogradi, pašniki (gozd ni kmetijsko zemljišče!)

• kmetijstvo je zelo pomembno za državo - zagotavlja vir hrane in surovin za prebivalstvo ter izvoz
• najbolj pomembni produkti kmetijstva (od najpomembnejšega do manj pomembnega): žita, zelenjava, rastline s koreni in gomolji, mleko, sadje, meso, ribe, jajca
• bolj razširjeno na manj razvitih območjih sveta (Afrika, nekateri deli Azije)

**deagrarizacija:** zmanjšanje števila kmečkega prebivalstva, kmetijskih površin in pridelkov (najbolj je prizadela razvite države, hribovita območja, obrobna območja držav, Latinsko Ameriko, Afriko in J Azijo)

Oblike kmetijstva

• ekstenzivno in intenzivno kmetijstvo
• ekstenzivno - majhno vloženega dela; intenzivno - veliko vloženega dela
• samooskrbno in tržno kmetijstvo
• samooskrbno - kmet prideluje hrano samo zase; tržno - kmet prideluje hrano za tržišče (plantažno kmetijstvo - ko se prideluje veliko hrane za svetovni trg, čeprav je zase nimajo dovolj; specializirano kmetijstvo - kmetje se usmerijo samo v pridelavo določenih izdelkov)
• monokulturno in polikulturno kmetijstvo
• monokulturno - prevladuje ena vrsta rastlin; polikulturno - enakomerno se goji več vrst rastlin

Ekološko kmetijstvo

• okolju bolj prijazna oblika kmetijstva
• cilji so predvsem varna in zdrava hrana, varstvo okolja, skrb za dobro počutje živali in spodbujanje biotske raznovrstnosti
• današnja hrana je biološko siromašnejša (v njej je manj vitaminov in drugih snovi, ki jih človek potrebuje), zaradi prevelike uporabe pesticidov
• pri ekološki pridelavi se živilo ocenjuje glede na okus, uporabnost in prehransko vrednost (kalorije, vitamini, minerali), ekološko vrednost (večja vrednost pomeni, da so pri gojenju izdelka pazljivo ravnali z naravnimi viri) • rodovitnost zemlje se ohranja z organskimi gnojili (hlevski gnoj, kompost), rastline varujejo s kolobarjenjem, primerno obdelavo in z izbiro odpornejših vrst
• pri živini je pomembno, da število glav ne presega velikosti, ki jo dovoljuje površina kmetije (2 glavi na hektar) in da je živalim omogočeno gibanje po pašnikih vsaj 180 dni na leto (določeni so tudi minimalni standardi glede hlevskih površin)
• prepovedano je gojiti živino z izdelki živalskega izvora
• prepovedano je uporabljanje GSO (gensko spremenjenih organizmov)

Pogoji

• kmetijstvo je odvisno od različnih pogojev;
• naravni pogoji - padavine in voda, količina svetlobe, temperatura tal in zraka, rodovitnost prsti
• družbeni pogoji - gospodarska razvitost, gospodarska politika, pomanjkanje hrane, razmere na svetovnem trgu

• kmetijstvo omejujejo tri meje: polarna, sušna in višinska meja

Problemi kmetijstva

• pridelava in poraba nista enakomerno porazdeljeni (razvite države pridelajo polovico vse hrane, a tam živi le četrtina vsega prebivalstva)
• kmetijstvo je velik onesnaževalec okolja
• tržne razmere (kmetijstvo je od njih zelo odvisno)
• s kmetijstvom se ukvarja vse manj ljudi (zaradi mehanizacije ni več tako potrebna delovna sila)