Affärsrelationen - En studie av samspelet mellan drivningsentreprenörer och tjänstemän inom ett virkesområde hos Mellanskog

BUSINESS RELATIONSHIP – A study of the interaction between forest machine entrepreneurs and company officials within a timber area at Mellanskog

Johnny Johansson
Affärsrelationen - En studie av samspelet mellan drivningsentreprenörer och tjänstemän inom ett virkesområde hos Mellanskog

BUSINESS RELATIONSHIP – A study of the interaction between forest machine entrepreneurs and company officials within a timber area at Mellanskog

Johnny Johansson

Handledare: Hans Högberg, SLU Skogsmästarskolan
Examinator: Eric Sundstedt, SLU Skogsmästarskolan

Omfattning: 15 hp

Nivå och fördjupning: Självständigt arbete (examensarbete) med nivå och fördjupning G2E med möjlighet att erhålla kandidat- och yrkesexamen

Kurstitel: Kandidatarbete i Skogshushållning
Kurskod: EX0624
Program/utbildning: Skogsmästarprogrammet

Utgivningsort: Skinnskatteberg
Utgivningsår: 2015
Elektronisk publicering: http://stud.epsilon.slu.se
Serienamn: Examensarbete/SLU, Skogsmästarprogrammet
Serienummer: 2015:02

Nyckelord: affärsrelation, samverkan, förtroende.
Förord


Kandidatarbetet har skrivits inom SESAM (Svenskt Entreprenadskogsbruk I Samverkan) och är skrivet på uppdrag av Skogforsk med Mellanskog som värdföretag.


Det har varit intressant och lärorikt att få ta del av drivningsentreprenörernas och tjänstemännen synpunkter gällande affärsrelationer. Vikten av goda affärsrelationer har blivit alltmer omtalat inom skogsbranschen, därför kändes det aktuellt att undersöka hur affärsrelationerna egentligen ser ut samt fungerar. Jag anser att det finns stor potential inom skogsbranschen i att samverka och arbeta nära varandra.


Hoppas att ni som läser detta arbete finner det intressant och lärorikt.

Skinnskatteberg 2014-11-17

Johnny Johansson
Innehållsförteckning

Förord .............................................................................................................................................. iii

1. ABSTRACT .................................................................................................................................. 1

2. INLEDNING ................................................................................................................................ 3
   2.1 Arbetets bakgrund ...................................................................................................................... 3
   2.2 Syfte och frågeställning ........................................................................................................... 3
   2.3 Avgränsning .............................................................................................................................. 4
   2.4 Fakta - Skogforsk och Mellanskog ......................................................................................... 4

2.5 Litteraturstudier - Affärsrelation ................................................................................................. 5
   Affärsrelationen .............................................................................................................................. 5
   Olika relationsnivå ............................................................................................................................ 6
   Val av relationsnivå ........................................................................................................................... 7
   Relationsförenande faktorer .......................................................................................................... 10

2.6 Litteraturstudier - Kvalitativ intervju ....................................................................................... 12
   Den kvalitativa intervjun samt intervjuguiden ........................................................................... 12
   Intervjuns sju stadier ....................................................................................................................... 14
   Etiska riktlinjer att tänka på under undersökningsprocessen ..................................................... 15

3. MATERIAL OCH METODER ........................................................................................................ 17
   3.1 Hur arbetet samt intervjuerna genomförts ............................................................................ 17

4. RESULTAT ....................................................................................................................................... 21
   4.1 Resultat entreprenörerna .......................................................................................................... 21
      Bakgrundsfakta ............................................................................................................................ 21
      Framgångsfaktorer i affärsrelationen ............................................................................................ 21
      Kommunikation och information ............................................................................................... 23
      Möten - utbildning ....................................................................................................................... 24
      Förhandling och avtalsprocess ................................................................................................... 25
      Affärsrelation – utveckling ......................................................................................................... 26

   4.2 Resultat tjänstemännen ......................................................................................................... 26
      Bakgrundsfakta ............................................................................................................................ 26
      Framgångsfaktorer i affärsrelationen ............................................................................................ 26
      Kommunikation och information ............................................................................................... 28
      Möten – utbildning ....................................................................................................................... 29
      Förhandling och avtalsprocess ................................................................................................... 30
      Affärsrelation – utveckling ......................................................................................................... 31
5. DISKUSSION ........................................................................................................................... 33
  5.1 Affärsrelationen – val av relationsnivå ........................................................................... 33
  5.2 Relationsförenande faktorer ......................................................................................... 33
  5.3 Slutsats ................................................................................................................................... 35
  5.4 Utvecklingspotential ...................................................................................................... 37
  5.5 Verifiering ........................................................................................................................... 39
    Reliabilitet ............................................................................................................................... 39
    Validitet ..................................................................................................................................... 40
    Generaliserbarhet ...................................................................................................................... 40
  5.6 Förslag på ytterligare studier ...................................................................................... 41
6. SAMMANFATTNING ........................................................................................................... 43
7. REFERENSLISTA .................................................................................................................. 45
  7.1 Publikationer .................................................................................................................. 45
  7.2 Internetdokument ........................................................................................................ 46
8. BILAGOR .................................................................................................................................. 47
  8.1 Frågeformulär - Entreprenörer .............................................................................. 48
    Inledningsfas av intervjun ........................................................................................................ 48
    Bakgrundsfakta respondenten .............................................................................................. 48
    Startfrågor angående affärsrelation & samverkan .............................................................. 48
    Affärsrelationen & dess innehåll ............................................................................................ 48
    Kommunikation ......................................................................................................................... 48
    Information ..................................................................................................................................... 49
    Förhandling samt avtalsprocess ............................................................................................. 49
    Beslut samt problem ................................................................................................................... 50
    Möten/träffar ................................................................................................................................. 50
    Affärsrelationen då till nu ........................................................................................................... 50
    Avslutning ........................................................................................................................................ 51
  8.2 Frågeformulär – Tjänstemän ................................................................................... 52
    Inledningsfas av intervjun ........................................................................................................ 52
    Bakgrundsfakta respondenten .............................................................................................. 52
    Startfrågor angående affärsrelation & samverkan .............................................................. 52
    Affärsrelationen & dess innehåll ............................................................................................ 52
    Kommunikation ......................................................................................................................... 52
    Information ..................................................................................................................................... 53
    Förhandling samt avtalsprocess ............................................................................................. 53
    Beslut samt problem ................................................................................................................... 54
1. ABSTRACT

The purpose of this report is to investigate the business relationship between forest machine entrepreneurs and company officials within a timber area at one of the Swedish forest owner associations called Mellanskog. This report shows how these people work with their business relationships, what they believe are the keys getting a successful relationship and how they have got were there they are now.

Key words: Business relationship, cooperation, team work, communication, negotiation, respect, commitment and trust.
2. INLEDNING

Förhållandet mellan uppdragsgivare och drivningsentreprenörer är idag ett aktuellt forskningsområde hos Skogforsk. Därför blev detta arbete aktuellt och det har utförts på uppdrag av Skogforsk och med Mellanskog som värdföretag.


I arbetet undersöks affärsrelationer och samspelet mellan entreprenörer och tjänstemän. I arbetet betraktas entreprenörerna som leverantörer och skogsägarföreningen där tjänstemännen arbetar fungerar som kund.

2.1 Arbetets bakgrund

Skogforsk har under tidig vår 2014 genomfört en studie med temat ”hur kommer vi överens med våra entreprenörer/uppdragsgivare?”. Denna studie går inom ramen för SESAM vilket står för ”Svenskt Entreprenadskogsbruk I Samverkan”. I denna förstudie har det genomförts intervjuer inom fyra utvalda virkesområden hos Mellanskog där både tjänstemän och entreprenörer har deltagit. Skogforsk och Mellanskog ville undersöka hur samspelet mellan de både parterna ser ut och fungerar, här kommer detta kandidatarbete in i bilden.


2.2 Syfte och frågeställning

Syftet med detta arbete är att undersöka affärsrelationerna inom det utvalda virkesområdet och svara på frågorna följande frågor:

- På vilket sätt har affärsrelationerna utvecklats till där de är idag?
- Vilken relationsnivå har parterna valt att arbeta efter?
• Vilka faktorer anser entreprenörerna samt tjänstemännen leder till framgång i affärsrelationer?

• Finns det potential till att utveckla affärsrelationerna ytterligare, i sådana fall hur?

2.3 Avgränsning

Detta arbete avgränsas så tillvida att undersökningen enbart innefattar ett virkesområde inom Mellanskog där samspelet och affärsrelationerna mellan entreprenörer och tjänstemän har visat sig fungera bra. Datainsamlingen har skett i form av kvalitativa intervjuer där ett begränsat antal av de tjänstemän och entreprenörer som arbetar där har deltagit. Själva litteraturstudien begränsas i den meningen att den enbart handlar om affärsrelationen mellan kund och leverantör, samt hur en kvalitativ intervju genomförs.

2.4 Fakta - Skogforsk och Mellanskog

Skogforsk och Mellanskog


Mellanskog är en skogsägarförening med cirka 32 000 medlemmar, dessa fungerar som föreningens ägare. Denna skogsägarförening är en demokratisk organisation där varje medlem har en röst, oavsett storlek på fastighet. Mellanskog affärsidé lyder som följer ”Mellanskog är skogsägare som samverkar för ett fritt, lönsamt och ansvarsfullt skogsbruk, Mellanskog verkar för marknadsmässiga virkesspriser samt erbjuder skoglig service som försöker göra det enklare att äga och sköta skog” (Mellanskog, Länk B). I Figur 2.1 Beskrivs fakta gällande Mellanskog 2013.
2.5 Litteraturstudier - Affärsrelation

Affärsrelationen


Vid en produkts prissättning har kunderna traditionellt betalat för produktens grundnytta, detta utan att se och vara villig att betala för produktens mervärden. Detta leder i längden till att leverantörerna får det kämpigt och därmed svårt att arbeta med utveckling. Byggbranschen och fordonsbranschen är exempel på branscher som har fått känna på detta. Om en sådan situation uppstår är risken stor att hela värdekedjan blir förlorare (Furness-Linden 2008).


- Parterna arbetar för att nå en situation där båda parter är vinnare.
- Parterna försöker tillsammans få ut maximalt av den totala förädlingskedjans prestation snarare än att fokusera på de enskilda enheterna. På detta sätt försöker de skapa ökade vinstmarginaler för dem båda.


Olika relationsnivå

Här ovanför har det talats om två olika relationsnivåer, i verkligheten finns det flera. Mattsson (2002) talar om tre olika typer av relationsnivåer. Här nedan beskrivs dessa:


**Val av relationsnivå**


Ett företag bör inte sträva efter att ingå partnerskap med ett stort antal leverantörer. Detta eftersom det går åt mycket tid och resurser för att utveckla och bibehålla partnerskapsrelationer. Dessutom är det varken praktiskt eller rent ekonomiskt lämpligt att integrera flödena av material och värdekedja med många leverantörer (Mattsson 2002).


För att nå effektivitet i försörjningskedjor när det kommer till material och informationsflöden är det viktigt att beakta och vidareutveckla relationerna mellan leverantörer och kunder. Ser man försörjningskedjor från ett supply chain management perspektiv finns det ofta ett gemensamt intresse, nämligen att effektivisera försörjningskedjorna. Arbetar parterna med ett sådant synsätt finns det ofta en möjlighet att etablera och utveckla både närmare och mer långsiktiga former av samarbete än vad de tidigare har gjort (Mattsson 2002).
Relationsförenande faktorer


![De sex relationsförenande faktorerna](image)

**Figur 2.3.** De sex relationsförenande faktorerna Cannon och Perreault använder i sin modell för att utvärdera kund och leverantörs relationer. Källa: Cannon & Perreault, 1999.

- **Informationsutbyte:** Detta handlar om förväntningar gällande utbytet av information som kan vara till fördel för både kund och leverantör. En indikator på hur informationsutbytet fungerar är hur villiga de båda parterna är att dela med sig av värdefull och känslig information. I praktiken kan det handla om att involvera den andra parten i ett tidigt skede av produktdesigningen, dela kostnadsinformation, diskutera framtida produktutvecklingsplaner eller att tillsammans diskutera efterfråga och anskaffningsbehov. Ökat informationsutbyte kan leda till bättre kommunication och en större öppenhet. Detta kan i sin tur öka förtroendet och engagemanget mellan parterna (Cannon & Perreault 1999).
Operationella länkar: Denna faktor handlar om i vilken grad de olika företagens system, processer och rutiner är länkade till varandra, detta för att underlätta för varandras verksamheter. Det kan handla om att företagen försöker samarbeta i minsta möjliga mån, att de arbetar på armlängds avstånd ifrån varandra. Det kan även handla om raka motsatsen. Med hjälp av operationella länkar, processer och aktiviteter mellan företagen kan de underlätta flödet av information, varor och service (Cannon & Perreault 1999).


2.6 Litteraturstudier - Kvalitativ intervju

Den kvalitativa intervjun samt intervjuguiden


Samtalet har under lång tid varit ett sätt att ta reda andra människors syn på saker och ting. Det har dessutom gett personer en möjlighet till att öka deras egna kunskaper. En kvalitativ intervju handlar om att forskaren ställer väl valda frågor samt att denne aktivt lyssnar på vad intervjupersonen har att säga. Vid kvalitativa forskningsintervjuer har forskaren möjligheten att ta del av intervjupersonens egen värld och därmed ta del av dennes kunskaper samt erfarenheter. Detta ger forskaren en möjlighet till att ta del av saker som annars hade varit svåra att ta del av. Intervjupersonen kan på det viset förmedla information ifrån sitt eget perspektiv. Vid kvalitativa intervjuer är samspelet


En intervjuguide innehåller de ämnen som behandlas i undersökningen samt redogör för i vilken ordning ämnena kommer tas upp. En intervjuguide kan se olika ut, allt beror på valet av intervjumetod (Kvale 1997). Detta har beskrivits i stycket ovanför.


Intervjuerna som används i detta arbete är av den halvstrukturerade typen. I detta fall förekommer det ämnesområden med tillhörande frågor. Ifall det skulle behövas kan forskaren i denna typ av intervju ändra frågeföljden samt frågornas utformning.

**Intervjuns sju stadier**

Enligt Kvale (1997) förekommer det sju stadier under en undersökning. Här nedanför beskrivs dessa stadier:

- **Tematisering:** Här handlar det om att beskriva ämnet, vad forskaren vill undersöka samt syftet med undersökningen. Detta bör göras innan forskaren beslutar om tillvägagångssättet (Kvale 1997).

- **Planering:** Detta stadie handlar om att planera för de sju stadier som ingår i undersökningen (Kvale 1997).


- **Utskrift:** Vid användning av bandspelare handlar det fjärde stadiet om att överföra intervjuerna från talspråk till skriftspråk. Det handlar om att förbereda materialet för analysen, vilket är det femte stadiet. Det är viktigt att bestämma sig för ifall intervjuerna ska skrivas ut ordagrant eller om bara vissa delar ska användas (Kvale 1997).

- **Analys:** Här ska forskaren välja en lämplig analysmetod, detta utifrån undersökningens syfte samt ämne. Karaktären på intervjumaterialet bör också beaktas vid valet av analysmetod. Stort ansvar ligger här på forskaren som ska beskriva och tolka det som intervjupersonerna berättat (Kvale 1997).

- **Verifiering:** Detta stadie handlar enligt Kvale (1997) om att fundera över resultatens generaliserbarhet, validitet samt reliabilitet. Validitet handlar om ifall undersökningen verkligen undersökt det som var avsett att undersökas. Reliabilitet handlar om ifall det går att lita på resultaten i från undersökningen. Generaliserbarhet handlar om ifall resultatet i från en undersökning av en viss situation eller av en viss grupp även gäller för...
andra situationer eller för andra grupper än de som har varit aktuella för undersökningen.

✓ **Rapportering:** Här handlar det om att rapportera de resultat som framkommit, samt de metoder som använts så att de motsvarar de vetenskapliga kriterier som finns. Viktigt är att rapporteringen leder till ett läsbart arbete samt att de etiska aspekterna tas i beaktande vid rapporteringen. (Kvale 1997).

**Etiska riktlinjer att tänka på under undersökningsprocessen**

Kvale (1997) talar om att det finns några etiska aspekter som det är viktigt att ta hänsyn till under hela forskningsprocessen. Här nedanför beskrivs dessa etiska aspekter:

✓ **Informert samtycke:** Enligt Kvale (1997) är det viktigt att forskaren verkligen förklarar syftet med undersökningen, detta ska göras innan intervjuerna påbörjas. Dessutom bör intervjuernas upplägg beskrivas, samt vilka fördelar och eventuella risker som intervjuerna kan medföra. Vid ett informert samtycke ställer intervjupersonen upp frivilligt, samt har möjlighet att när som helst avbryta undersökningen.

✓ **Konfidentialitet:** Data, vilket eventuellt skulle kunna identifiera intervjupersonerna bör inte redovisas ifall de inte godkänner det. Det är viktigt att skydda intervjupersonernas privata liv genom att ändra namn och andra saker som eventuellt skulle kunna identifiera dem (Kvale 1997).

✓ **Konsekvenser:** Risken att de undersökta personerna råkar illa ut på grund av undersökningen bör minimeras. Det är viktigt att fördelarna med att delta i undersökningen överväger eventuella negativa sidor. Annars kan det vara svårt att argumentera för att genomföra undersökningen (Kvale 1997).
3. MATERIAL OCH METODER


3.1 Hur arbetet samt intervjuerna genomförts

Här nedanför beskrivs hur arbetet samt intervjuerna genomförts, detta efter de sju stadier samt de etiska riktlinjer som beskrivits under föregående kapitel:

Tematisering samt planering: Detta arbete handlar som tidigare beskrivits om affärsrelationen mellan entreprenörer och tjänstemän inom en skogsägarförening. Tillsammans med Skogforsk togs beslutet att detta arbete skulle handla om affärsrelationen mellan entreprenörer och tjänstemän, hur de arbetar, vilka faktorer som är viktiga när det kommer till att nå en nära och god affärsrelation samt hur de kommit dit de är idag. Utifrån detta togs beslutet att insamlingen av data skulle ske genom kvalitativa intervjuer. Anledningen till detta var att beslutsfattarna ansåg det lättare att göra en djupdykning i ämnet med hjälp av kvalitativa intervjuer än med hjälp av en enkätundersökning.


Innan det var dags att utföra intervjuerna genomfördes det en litteratursökning gällande forskning inom området affärsrelationer, samt en litteratursökning gällande hur kvalitativa intervjuer bör genomföras. Detta skrevs sedan ner under kapitlet inledning samt under kapitlet material och metoder. Utifrån litteraturstudierna utformades sedan ett frågeformulär som skulle användas under intervjuerna.

Frågorna utvärderades efter en pilotintervju som ägde rum med en tjänsteman hos Mellanskog. Denna intervju gjorde det lättare att förstå vad som var bra och vad som var mindre bra gällande det framtagna frågeformuläret. Dessutom hjälpte pilotintervjun till med att inse vad den som intervjuar bör tänka på, samt hur denne bör agera i olika lägen.

Nästa steg var att besluta var de ”riktiga intervjuerna” skulle genomföras. Detta var något som Skogforsk tillsammans med Mellanskog beslutade om. Valet av

Produktionsledaren gav sedan förslag gällande vilka fyra entreprenörer som skulle kunna tänka sig ställa upp på en intervju. Efter detta kontaktades de fyra entreprenörerna, de var villiga att ställa upp.


**Informert samtycke, konfidentialitet samt konsekvenser:** Vid samtliga kontakter med intervjupersonerna beskrevs syftet med arbetet, vad arbetet skulle handla om, samt vilka uppdragsgivarna var. Varje intervjuperson fick förfrågan om det var ok att använda bandspelare under intervjun och det beskrevs hur lång tid intervjun var beräknade att ta. Dessutom fick intervjupersonerna veta att intervjun skulle vara konfidentiell. Under skrivandet av detta arbete har största möjliga hänsyn tagits till intervjupersonernas konfidentialitet. Detta för att minimera risken att intervjupersonerna råkar illa ut på grund av undersökningen.

**Intervju:** Nu var det dags för intervjuerna, först ut var de tre entreprenörerna, dessa intervjuades under en tvådagars period. Efter dem var det dags för tjänstemän, även de blev intervjuade under en tvådagarsperiod. Intervjuerna var halvt strukturerade, detta har beskrivits tidigare i detta arbete. Frågeformuläret finns beskrivet längre fram under rubriken bilagor. Längden på intervjuerna varierade från dryga två timmar upp till knappt tre timmar effektiv tid. Innan intervjuerna ägde rum byggdes det upp ett socialt band till intervjupersonerna, detta genom att sitta och prata om allt mellan himmel och jord. Detta underlättade en hel del för själva intervjuerna då de upplevdes
avslappnade. Samtliga intervjupersoner ställde upp på användandet av bandspelare och de upplevdes inte bli lästa av bandspelarens närvaro. Samtidigt som bandspelaren spelade in intervjuerna fördes det anteckningar i ett kollegeblock. När intervjuerna var färdiga ställdes förfrågan om det vara någonting som intervjupersonerna undrade över, samt ifall det var ok att höra av sig vid eventuella funderingar. Avslutningsvis tackades intervjupersonerna för att de ställt på intervjuerna.


Verifiering: Detta beskrivs under kapitlet diskussion.

4. RESULTAT

I detta kapitel redovisas resultatet som handlar om affärsrelationen mellan entreprenörer och tjänstemän inom ett virkesområde hos Mellanskog. Resultatet beskriver vilka faktorer som enligt entreprenörerna samt tjänstemännen leder till framgångsrika affärsrelationer, samt hur affärsrelationerna utvecklats till där de är idag. Under rubriken bilagor beskrivs i bilaga 3 vad entreprenörerna och tjänstemännen tror skulle kunna utveckla deras affärsrelationer ytterligare.

Sammanlagt har sju personer blivit intervjuade. Av dessa personer är tre entreprenörer och fyra tjänstemän. I detta kapitel redovisas samtliga intervjuer, detta för att ge läsaren en god helhetsbild gällande vad intervjuerna med entreprenörerna, samt en del med resultatet från intervjuerna med entreprenörerna, samt en del med resultatet från intervjuerna med tjänstemännen.

Samtliga intervjupersoner kommer fortsättningsvis att kallas för respondenter. Entreprenörerna kallas för respondent 1, 2 och 3, detta utan inbördes ordning. Tjänstemännen kallas i sin tur respondent 4, 5, 6 och 7, detta utan inbördes ordning. Respondenterna nämns med siffror, detta för att läsaren lättare ska förstå vem som har sagt vad. Under rubriken ”resultat entreprenörerna” kommer enbart entreprenörernas syn på affärsrelationer att återberättas och vice versa.

Först beskrivs fakta gällande respondenterna, sedan beskrivs vilka faktorer som de anser leder till framgångsrika affärsrelationer och slutligen beskrivs utvecklingen av affärsrelationerna under deras tid tillsammans med Mellanskog.

4.1 Resultat entreprenörerna

Bakgrundsfakta

Samtliga respondenter är män med allt ifrån två till fem skogsmaskiner, samtliga har både skördare och skotare. Hur länge de haft uppdrag hos Mellanskog varierar ifrån ett fåtal år upp till tiotals år.

Framgångsfaktorer i affärsrelationen

Samtliga respondenter anser att nyckeln till framgång, för deras samt motpartens verksamheter, ligger i nära och goda affärsrelationer. För att kunna ha goda affärsrelationer anser samtliga respondenter att det är viktigt att båda parter samverkar med varandra. För respondent 1 och 3 innebär samverkan att båda parter arbetar tillsammans, som ett team. Respondent 1 menar att den enda gången parterna inte arbetar som ett team är då de förhandlar.
Respondent 1 och 2 anser att samverkan leder till att skogsägarna blir nöjda med sina avverkningar och att det i sin tur leder till mer arbete. Samtliga respondenter tror att båda parter gynnas ekonomiskt av att arbeta långsiktigt och av att samverka med varandra. Respondent 3 menar att parterna spar tid och pengar genom att ta vara på varandras kompetens och bakgrund. Han berättar att de tillsammans försöker hitta lösningar på saker och ting, detta effektiviserar i sin tur arbetsprocesserna. Respondent 1 anser att det är intressant och roligt att arbeta på det sätt de gör, enligt honom leder det till att han känner sig delaktig i vad som händer och sker runt parternas verksamheter.

Enligt respondent 3 är det viktigt att kunna skilja på vad som är arbete och vad som är privat då de arbetar som de gör med sina affärsrelationer, annars kan ett negativt beroendeförhållande uppstå.

Här nedanför beskrivs de faktorer som respondenterna anser är avgörande för att det ska vara möjligt att nå nära och goda affärsrelationer:

**Samtliga respondenter:**

- Väl fungerande kommunikation och informationsflöde.
- Förhandling och avtalsprocesser där båda parter står som vinnare.
- Insikten av att parterna är beroende av varandra för att deras verksamheter ska kunna nå framgång, alla led i försörjningskedjan är lika viktiga.
- Ta vara på varandras kunskaper.
- Arbota som ett team, att parterna samverkar med varandra. Det är enligt respondent 1 och 3 extra viktigt hos en skogsägarförening.

**Respondent 1 och 3:**

- Förtroende och tillit till varandra.

**Respondent 2 och 3:**

- Båda parter ska kunna ge och ta, det ska inte bara vara den ena parten som bestämmer i alla lägen.

**Respondent 1:**

- Långsiktiga affärsrelationer.
Respondent 2:

- Båda parter ska få ta del av eventuella effektiviseringsvinster.

Respondent 3:

- Att båda parter har förståelse för respektive parts situation.

Kommunikation och information

Precis som det nämnades här ovanför anser samtliga respondenter att väl fungerande kommunikation och informationsflöde är avgörande för att det ska vara möjligt att nå framgång i affärsrelationer. Samtliga respondenter anser att om kommunikation och informationsflödet inte fungerar så uppstår det snabbt problem, det tar tid och det blir kostsamt. Respondent 1 anser att ett fungerande informationsflöde leder till att det är möjligt att förebygga och undvika problem. Enligt samtliga respondenter kan i deras fall ett dåligt fungerande kommunikation och informationsflöde leda till att skogsägare inte blir nöjda gällande hur avverkningarna gått tillväga, detta kan bli kostsamt, det kan till och med leda till att kunder går förlorade.

Här nedanför beskrivs vad respondenterna anser är viktigt för att kommunikation och informationsflödet ska fungera på ett bra sätt och därmed bidra till att nå nära och goda affärsrelationer:

Samtliga respondenter:

- Lagom kommunikation och informationsflöde, den viktigaste informationen.

- Inplanerade möten i rätt mängd, är en viktig del i att få ett fungerande information och kommunikationsflöde.

Respondent 1 och 3:

- Förtryende och tillit till varandra

Respondent 1:

- Förståelse och insikt i hur varandras verksamheter fungerar och varför saker ser ut på ett visst sätt.

- Lyssna på varandra och sätta sig in i den andra partens eventuella problem och bekymmer.

- Att alla led får ta del av viktig information.
Respondent 2:

- Anpassa kommunikation och informationsflödet efter individen, alla är olika.
- Samma helhetssyn samt att kommunicera med varandra på samma språk.
- Långsiktiga relationer leder till att parterna vet var de har varandra och hur de vill ha det.

Respondent 3:

- Tydlig information, det ska inte finnas några tveksamheter.
- Diskutera saker som gått fel, lösa problemen, lära sig av sina misstag och gå vidare.
- Kunna ta konstruktiv kritik utan att bli sur och negativ.

Möten - utbildning

Enligt samtliga respondenter förekommer det varje år ett antal inplanerade möten. Det handlar t.ex. om entreprenörsträffar, affärsutvecklingssamtal samt olika former av utbildningar.

Respondent 2 och 3 anser att dessa möten är viktiga och att de stärker affärsrelationen, medan respondent 1 menar att affärsutvecklingssamtal kan vara lite överflödigt men att de ändå tjänar ett visst syfte.

Här nedanför beskrivs vad respondenterna ser för fördelar med dessa möten:

Respondent 1:

- Entreprenörsträffarna bidrar till bra kommunikation och informationsflöde, detta leder till en ökad förståelse och insikt i varandras verksamheter. Dessutom utbyter parterna idéer med varandra.
- Affärsutvecklingssamtal är ett bra forum att diskutera andra saker än priset per fastkubikmeter.
- Utbildningar i olika former är ett bra tillfälle för parterna att träffas.
Respondent 2:


- Affärsutvecklingssamtalen bidrar till väl fungerande kommunikation och informationsflöde genom att parterna diskuterar och utbyter tankar och idéer gällande framtid.

- Spontana möten ute i skogen eller på kontoret är positiva tack vare att parterna då visar att de är tillgängliga. Dessa möten bidrar även de till väl fungerande kommunikation och informationsflöde.

Respondent 3:

- Entreprenörsträffarna bidrar till en god inblick i och ökad förståelse för parternas verksamheter. De leder dessutom till att parterna kan lösa eventuella problem och frågetecken.

- Affärsutvecklingssamtal är ett bra forum att diskutera andra saker än priset per fastkubikmeter. Dessutom bidrar affärsutvecklingssamtalen till en god inblick i vad parterna har för planer och funderingar inför framtid.

Förhandling och avtalsprocess

Samtliga respondenter anser att förhandling och avtalsprocessen har en viktig roll att fylla i en affärsrelation. Ska det vara möjligt att ha nära och goda affärsrelationer måste dessa bitar fungera bra, berättar respondenterna.

Här nedanför ges en beskrivning av de saker som samtliga respondenter anser är viktiga att tänka på, för att lyckas med förhandling och avtalsprocesserna:

- Efter en förhandling ska båda parter stå som vinnare. För att uppnå denna vinna-vinna situation är det viktigt att båda parter kan påverka förhandlingens utgång. Det är även viktigt att ha förståelse för varandras situation, samt att det förekommer en viss personkemi mellan parterna.

Enligt respondent 3 är det viktigt att kunna göra förändringar i avtalet, det ska finnas utrymme för det. Dessutom anser han att det är viktigt att vara insatt i hur den aktuella avtalsmodellen fungerar och vad som ingår i den.

Respondent 1 påpekar Vikten av att använda sig av skriftliga avtal.
**Affärsrelation – utveckling**

Respondent 1 som arbetat längst tillsammans med Mellanskog anser att affärsrelationen har blivit bättre med tiden. Han anser att det är framförallt sett till kommunikationen, informationen samt samarbetet överlag som det blivit bättre. Han berättar att det är väldigt god stämning mellan honom och tjänstemännen på Mellanskog. Han säger ”Det känns bra här, känns som vi har någonting på gång” (Respondent 1, 2014-09-09). Respondent 1 menar att kommunikation och informationsflödet har utvecklats och blivit bättre genom att de tillsammans med tjänstemän har diskuterat hur det fungerat och hur det skulle kunna bli ännu bättre.

Respondent 2 anser att samarbetet fungerade bra förr och att det gör det nu med, även han har arbetat tillsammans med Mellanskog under en längre tid. Han anser att många saker i affärsrelationen har blivit bättre med åren. Respondent 1 och 2 anser att upplägget med inplanerade möten i olika former har bidragit till att förbättra affärsrelationen. Enligt respondent 2 var det längre tillbaka inte lika många möten som det är idag. Respondent 1 och 3 berättar att affärsutvecklingssamtal har tillkommit, alla har dock inte haft det.

Respondent 3 som arbetat med Mellanskog under kortast tid, anser att i det stora hela har det fungerat bra under hans tid tillsammans med Mellanskog. Något han anser har varit och kommer vara till fördel för affärsrelationen är att det har tillkommit några nya, yngre tjänstemän. Han menar att dessa nya, yngre tjänstemän är positiva till förändringar, att de har en vidare blick och vill framåt. Han menar att detta leder till att det lättare går att hitta lösningar på saker, samt att ledtiderna blir kortare. Han anser att yngre personer lättare ser potential i att samarbeta, arbeta närmare sina affärspartners och att de ser vad det går att vinna på det. Det är viktigt att vara öppen för nya idéer, att tänka utanför boxen, berättar han.

**4.2 Resultat tjänstemännen**

**Bakgrundsfakta**


**Framgångsfaktorer i affärsrelationen**

Enligt respondent 4, 6 och 7 innebär en nära och god affärsrelation att båda parter samarbetar och arbetar som ett team. Samtliga respondenter anser att
sina affärsrelationer bygger på samverkan. Detta leder enligt dem till att båda parter har nytta av varandra, att de därmed kan nå en situation där båda parter står som vinnare. Respondent 4 menar att samverkan är en förutsättning för att parternas verksamheter ska bli framgångsrika, speciellt vid arbete i en skogsägareförening, där målet är att göra skogsägare nöjda. Respondent 3 menar att parterna samverkar förutom vid förhandlingsprocesserna.

Respondent 4, 5 och 7 menar att det finns en sak som det gäller att tänka på vid detta arbetsätt och det är att se till att det inte uppstår en ”kompis” relation. Enligt respondent 4 kan det då bli svårt att fatta beslut angående eventuella kostnadseffektiviseringar och kostnadsbesparingar, det gäller att hålla det på en affärsläggande nivå.

Här nedanför beskrivs de faktorer som respondenterna anser är avgörande för att det ska vara möjligt att nå ett bra samarbete som i sin tur leder till nära och goda affärsrelationer:

**Samtliga respondenter:**

- Väl fungerande förhandling och avtalsprocesser, nå en situation där båda parter står som vinnare.
- Väl fungerande kommunikation och informationsflöde.
- Respekt för varandras olika yrkesroller.

**Respondent 4, 5 och 6:**

- Ta vara på varandras kunskap, kunna komma med tips och idéer.
- Förståelse för hur varandras verksamheter ser ut och fungerar.
- Långsiktiga affärsrelationer.

**Respondent 4 och 5:**

- Entreprenörer som tänker företagsekonomiskt.

**Respondent 4 och 6:**

- Gemeinsamma mål, sträva åt samma håll.

**Respondent 5 och 7:**

- Förtröende för varandra, att parterna kan lita på varandra.
Respondent 4:

- Förstå att alla led är lika viktiga och måste fungera.

Respondent 5:

- Tillsammans lösa eventuella problem.
- Arbeta med lokala entreprenörer.

Kommunikation och information

Samtliga respondenter anser att ett fungerande kommunikation och informationsflöde är avgörande för att det ska vara möjligt att nå en nära och god affärsrelation. Enligt dem leder ett dåligt fungerande kommunikation och informationsflöde till att problem uppstår. Enligt respondent 6 är det viktigt att denna del fungerar för att skogsägarna ska få avverkningarna utförda som de vill ha det. Fungerar inte detta kan det enligt honom i värsta fall leda till att de förlorar skogsägaren samt att de får ett dåligt rykte med fler förlorade skogsägare till följd av detta.

Här nedanför beskrivs vad respondenterna anser är viktigt för att kommunikation och informationsflödet ska fungera på ett bra sätt:

Samtliga respondenter:

- Informera i rätt tid samt i rätt mängd.

Respondent 4, 6 och 7:

- Parterna ska vara lyhörda, att de lyssnar på vad den andra parten har att säga.

Respondent 5, 6 och 7:

- Att parterna hör av sig vid eventuella frågor och funderingar.

Respondent 4 och 6:

- Konstruktiva resonemang angående saker och ting.

Respondent 5 och 7:

- Att parterna är tillgängliga att kommunicera med.
- Kunna kommunicera om annat än bara arbete, att ha öppna dialoger.
• Anpassa kommunikationsflödet efter individen.

Respondent 4:

• Löpande information angående vad som händer inom verksamheten, ingenting ska komma som en chock.
• Tydlig information, det ska inte finnas några tveksamheter.
• Säkerställa att informationen nått fram till alla inblandade parter.

Respondent 5:

• Att parterna känner sig delaktiga i vad som händer och sker samt att de känner att de kan vara med och påverka.
• Lösa problem tillsammans, hjälpa varandra.

Möten – utbildning

Enligt respondent 4 och 5 förekommer det varje år ett antal inplanerade möten. Det handlar t.ex. om entreprenörsträffar, affärsutvecklingssamtal samt olika former av utbildningar. Respondent 6 och 7 berättar att de enbart deltar under en av de fyra entreprenörsträffar som äger rum varje år, under resterande deltar enbart respondent 4 och 5 i från tjänstemännen sida. Affärsutvecklingssamtalen har respondent 5 hand om men även respondent 4 deltar ibland.

Här nedanför beskrivs vad respondenterna anser att mötena bidrar med:

Respondent 6 och 7:

• Entreprenörsträffarna stärker team känslan, samt bidrar till att förbättra kommunikation och informationsflödet mellan parterna.

Respondent 4 och 5:

• Entreprenörsträffarna ger möjligheten för tjänstemännen att på ett bra sätt beskriva sin verksamhet och därmed öka förståelsen hos motparten.
• Affärsutvecklingssamtal är ett bra forum att diskutera andra saker än själva priset per fastkubikmeter.
Respondent 4:

- Entreprenörsträffarna är ett strukturerat och bra sätt att föra ut information på.
- Entreprenörsträffarna ger en team känsla och är dessutom ett bra forum för entreprenörer att träffas och resonera om olika saker.
- Genom entreprenörsträffarna framkommer tips, idéer och synpunkter som båda parter kan tjäna på.

Respondent 7:

- De mer spontana träffarna ute i skogen eller på kontoret leder till att stärka affärsrelationen. Detta genom att de ökar förståelsen för varandras situation, visar att parterna är tillgängliga, samt att de förbygger problem.

Förhandling och avtalsprocess

Tidigare har det nämnts att det enbart är respondent 4 och 5 som deltar under förhandling och avtalsprocesserna, därför återges enbart deras åsikter. De tycker att det viktigaste är att nå en situation där båda parter står som vinnare.

Här nedanför beskrivs vad respondent 4 och 5 anser är viktigt att tänka på för att nå en vinna-vinna situation:

Respondent 4 och 5:

- Att vid förhandling inte enbart stirra sig blind på priset per fastkubikmeter. Enligt respondent 4 är det även viktigt att kolla på de övriga bitarna som tills exempel sysselsättningsgrad, planering samt framförhållning gällande avverkningstrakter. Enligt honom påverkar dessa saker i hög grad maskinförarnas prestation. Enligt respondent 5 är det vid förhandling viktigt att ta hänsyn till hur aptering och sådant har fungerat tidigare.

Respondent 4:

- Båda parter bör veta hur det ser ut kostnadsmässigt i området, detta för att ha en riktpunkt att kunna gå efter under förhandling. Dessutom är det viktigt att parterna sitter på samma information angående kostnadsutveckling.
- Ge och ta under en förhandling och vara lyhörd för vad den andra parten har att säga.
• Båda parter måste ha respekt för varandra och tänka i företagsekonomiska termer då de förhandlar.

• Under en förhandling bör parterna med jämna mellanrum checka av och kolla ifall de är överens om saker.

• Att parterna under förhandling kommer med åsikter och argument, det är viktigt att kunna motivera ett eventuellt krav på prishöjning eller prissänkning.

• Det kan vara bra att ha tränat förhandlingsteknik innan det är dags att förhandla.

Respondent 5:

• Viktigt att arbeta långsiktigt tillsammans med lokala entreprenörer. På kort sikt vore det kanske billigare med offentliga upphandlingar, men på långsikt skulle det bli dyrare. Risken är att offentliga upphandlingar skulle leda till dåligt utförda arbeten som leder till ett dåligt rykte och med tappade marknadsandelar som följd.

• Det är viktigt att hitta en bra och konkurrenskraftig prisnivå. Entreprenörsföretagen bör ligga någonstans i intervallet fem till tio procent i vinst.

• Tillsammans hitta lösningar för att kunna hålla nere kostnaderna.

• Att inte diskutera avtalet när det är färdigt, diskussionerna ska ske innan avtalet är färdigt och påskrivet, inte efteråt.

Enligt respondent 4 bör parterna vara tydliga vid tuffa beslut gällande till exempel uppsägning av avtal, det är viktigt att förklara varför de gör som de gör.

Respondent 5 anser att det är viktigt att använda sig av tydliga avtal som ger en bra grund att stå på.

Affärsrelation – utveckling

Samtliga respondenter berättar att det har hänt en hel del under tiden de arbetat hos Mellanskog när det kommer till affärsrelationen mellan dem och entreprenörerna.

Här nedanför beskrivs på vilket sätt respondenterna anser att affärsrelationerna inom virkesområdet har förbättrats under den tid de har jobbat hos Mellanskog, hur de har kommit dit de är idag.
Respondent 4, 5 och 6:

- Affärsrelationerna har blivit allt bättre med tiden, det tar tid att bygga upp goda affärsrelationer. Respondent 4 anser att förr var det mer ”vi och dem” känsla över affärsrelationerna, idag handlar det mer om ett teamarbete.

- Fler möten nu än tidigare. För fem och ett halvt år sedan fanns det tills exempel ingen rutin gällande entreprenörsträffarna. Idag finns det rutin i det hela. Detta har utvecklat affärsrelationerna till det bättre.

- Kommunikation och informationsflödet har blivit bättre med tiden, mycket tack vare den tekniska utvecklingen. Det har blivit lättare att nå ut med information som fler får ta del av.

Respondent 4 och 7:

- Förr var det lokala traktdirektiv, idag är det samma digitala traktdirektiv som gäller för alla, vilket är bra.

Respondent 4:

- Virkesområdet har börjat anpassa sig till hur många maskiner som egentligen behövs. Förhoppningen är att färre maskiner kan leda till bättre framförhållning gällande avverkningstrakter för de entreprenörer som blir kvar. Detta kan även leda till att effektivisera arbetet.

- Arbetar idag för att entreprenörerna själva ska ta över traktplaneringen. Förhoppningen är att detta ska förbättra affärsrelationerna genom att effektivisera avverkningarna, göra maskinförarnas arbete mer intressant samt att inspektorerna kan kontraktera mer virke.

Respondent 6:

- Affärsrelationerna har blivit mer affärsmässiga med tiden, inga kompisförhandlingar längre. Mer strikt dokumenterat hur allt ska se ut och fungera.

Respondent 7:

- Förstått vikten av att ha goda affärsrelationer för att det ska vara möjligt att vara framgångsrika och arbetar utifrån det.

- Ambitionerna i förhandlingarna har varit att komma överens och nå en situation där båda parter står som vinnare.
5. DISKUSSION


5.1 Affärsrelationen – val av relationsnivå


5.2 Relationsförenande faktorer


**Informationsutbyte:** Detta handlar om förväntningar gällande utbytet av information som kan vara till fördel för både kunder och leverantörer. En indikator på hur informationsutbytet fungerar är hur villiga de båda parterna är att dela med sig av värdefull och känslig information. I praktiken kan det handla om att involvera den andra parten i ett tidigt skede av produktdesigningen, dela kostnadsinformation, diskutera framtida produktutvecklingsplaner eller att tillsammans diskutera efterfråga och anskaffningsbehov. Ökat informationsutbyte kan leda till bättre kommunikation och en större öppenhet. Detta kan i sin tur öka förtroendet och engagemanget mellan parterna (Cannon & Perreault 1999).


**Operationella länkar:** Denna faktor handlar om i vilken grad de olika företagens system, processer och rutiner är länkade till varandra, detta för att underlätta för varandras verksamheter. Det kan handla om att företagen försöker samarbeta i minsta möjliga mån, de arbetar på armlängds avstånd ifrån varandra. Det kan även handla om raka motsatsen. Med hjälp av operationella länkar, processer och aktiviteter mellan företagen kan de underlätta flödet av information, varor och service (Cannon & Perreault 1999).

Även här tycker jag att de affärsrelationer som entreprenörerna och tjänstemännen beskriver stämmer in på flera saker. De försöker ha system, processer samt rutiner som är länkade till varandra och som därmed leder till ett väl fungerande informationsflöde och andra saker som underlätta för varandras verksamheter.

**Legala bindningar:** Detta handlar om detaljerade och bindande kontrakt, dessa tydliggör vilka roller och skyldigheter parterna har gentemot varandra. Detta kan underlätta lösningen av ett eventuellt problem. En annan fördel är att det kan vara möjligt att skapa en plan för framtiden (Cannon & Perreault 1999).


Entrepreneurerna samt tjänstemännen talar mycket om att de måste arbeta tillsammans för att bli framgångsrika. De påtalar dessutom vikten av att ha gemensamma mål, att vara flexibla då förutsättningarna ändras samt att de tillsammans arbetar för att lösa och förebygga eventuella problem. Detta stämmer mycket väl in på kooperativa normer och vad som kännetecknar den fjärde relationsförenande faktorn.


5.3 Slutsats

Respondenterna anser att, för att deras respektive verksamheter ska kunna bli framgångsrika så är det viktigt med nära och goda affärsrelationer. Jag håller med dem och anser att skogsbranschen är en bransch som passar utmärkt för att ingå närmare samarbete med åtminstone en stor del av sina affärspartners. Jag samt flera av respondenterna anser att det är viktigt att arbeta i nära


5.4 Utvecklingspotential

Enligt mig verkar affärsrelationerna inom det undersökta virkesområdet fungera bra. Trots detta anser jag att det kanske vore idé att utveckla åtminstone en del av affärsrelationerna ytterligare.

Först bör dock frågan ställas gällande hur djupt parterna är beredda att samverka? Ska till exempel Mellanskog lägga sig i hur entreprenörerna sköter sina företag och vice versa? År parterna redo att dela med sig av information gällande produktion och ekonomi som kan vara känslig? Dessutom tycker jag att frågan bör ställas gällande ifall kompetensen finns för att ta ytterligare ett steg i parternas affärsrelationer. Finns inte den blir det svårt och då kan mycket saker gå fel.

Sedan tycker jag dessutom att det är viktigt att från Mellanskogs sida fundera över ifall de verkliga behöver ta ytterligare ett kliv i samarbetet med samtliga entreprenörer? Det vore kanske idé att ingå partnerskap med ett visst antal utvalda entreprenörer som vill och har möjlighet till det, där båda parter ser stor potential i att arbeta ännu mer integrerat och långsiktigt. Med dessa entreprenörer skulle samarbetet kunna fördjupas ytterligare. Sedan skulle det kanske kunna finnas en mellangrupp, där samarbete och långsiktigt tänkande råder, men inte lika ”djupt” som med de ovanstående. Slutligen vore det eventuellt möjligt med en liten grupp ”spot” entreprenörer som kommer in vid t.ex. högkonjunktur, stormar eller dylikt, då de befintliga entreprenörerna inte hinner med. Dessa ”spot” entreprenörer behöver Mellanskog inte ingå närmare samarbeten med, här räcker det med tydliga avtal och riktlinjer.

Vill parterna samarbeta ännu närmare och arbeta enligt partnerskapsmodellen så anser jag att det finns en hel del att tänka på. För att komma dit tror jag att det är viktigt att parterna vågar vara sårbara. Den yttersta formen av samarbete kräver enligt mig att parterna verkliga litar på varandra till hundra procent och att de visar att det går att göra det. De måste enligt mig verkliga våga vara öppna när det kommer till produktion och ekonomi. Jag tror att det är viktigt att parterna har full insyn i hur verksamheternas produktion och ekonomi ser ut och att de vågar fråga om hjälp ifall det skulle behövas.

Enligt mig är det först då alla parter lägger korten på bordet som det går att ta steg i utvecklingen som ingen trodde skulle vara möjligt. Jag anser att entreprenörer tillsammans med skogsägarföreningar och skogsbolag är enormt beroende av varandra för att deras respektive verksamheter ska kunna vara framgångsrika. Därför tror jag också att det finns enorm potential i att våga hitta nya vågar och kanske göra något som ingen annan i branschen tidigare har vågat sig på. Används rätt kompetens och inställningen är att hjälpa varandra till hundra procent så kommer det att räcka långt. Frågan är vem inom skogsbranschen som vågar ta första steget till att nå dit som ingen annan nått?
Här nedanför beskriver jag några saker som jag anser det kan vara viktigt att tänka på och fundera över gällande affärsrelationerna:

- Är det så att kompetensen inte finns gällande att ytterligare utveckla affärsrelationerna, men parterna vill ta ett stort kliv framåt så är det kanske läge att anställa någon som har kompetensen, kanske en konsult som arbetar deltid med utveckling av affärsrelationer. Det går kanske att anordna utbildningar/kurser som hjälper till att öka kunskapen hos de parter som vill det. Kanske vore det då idé att först ta in en person som föreläser i ämnet.


- Kurser i företagsekonomi anpassade för skogsbruket, detta för de som vill och behöver. Några av respondenterna anser att det finns entreprenörer som skulle behöva bli bättre på detta. Ska det vara möjligt att ta stora kliv i utveckling av affärsrelationer så anser jag att alla inblandade parter måste ha stenkoll på företagsekonomin. Kanske vore det från Mellanskogs sida idé att ha tillgång till en konsult som känner till den företagsekonomiska biten och som kan hjälpa de som vill och behöver ha hjälp med detta.

- Samla ihop alla entreprenörernas produktion inom virkesområdet och låt det utgöra en grund för prissättningen av deras produkter. Detta skulle kunna leda till att alla kort lades på bordet gällande vad som är rimligt att producera vid en viss förutsättning och då vore det inte så svårt att sätta en prisnivå som leder till att båda parter blir framgångsrika. Dessutom vore det då enkelt att argumentera för kostnaderna gentemot skogsägare och konkurrens situationen mellan entreprenörerna skulle minska då alla vet var kostnaderna ligger. Enligt mig är det vid prissättning viktigt att ta hänsyn till alla parametrar som i hög grad påverkar produktionen och inte bara parametrar som medelstam och transportavstånd. Dessutom tycker jag att kvalité i utförda arbeten bör belönas. Allt detta skulle minimera diskussioner som grundar sig i prissättning och därmed förbättra affärsrelationerna.

- Att på ett djupare plan tillsammans diskutera hur det går att effektivisera i försörjningskedjan. Enligt mig är det viktigt att ha punkter på en dagordning vid entreprenörsträffarna och affärsutveckling samtalen där parterna tillsammans diskuterar dessa saker. Det kan

- Gemensamt satsa på ny teknik och därmed dela på risker och vinster. Detta skulle leda till att parterna tar ytterligare ett steg mot att fördjupa samarbetet. Detta bör enligt mig enbart ske med ett visst antal utvalda entreprenörer.

- Att tillsammans titta på vad respondenterna i detta arbete har lagt fram för förslag till förbättringspotential gällande affärsrelationerna, sedan diskutera förslagen och eventuellt använda sig av dem där det behövs.

5.5 Verifiering

Reliabilitet

Insamlingen av data har som jag tidigare beskrivit gjorts med hjälp av kvalitativa intervjuer där sju personer har blivit intervjuade. Det var tre entreprenörer samt fyra tjänstemän. Det hade nog varit ännu bättre för själva undersökningen om fyra entreprenörer hade intervjuats så att det hade blivit hälfoten från varje part i affärsrelationen. Då hade jag fått ännu klarare bild av hur affärsrelationen ser ut från entreprenörernas sida, det hade blivit lite mer rättvisande. Tyvärr fick jag ett avhopp i sista stund av en entreprenör och jag ansåg att det var för dåligt med tid till att hitta en ersättare.

Min far är entreprenör och jag har växt upp med att nästintill enbart fått höra entreprenörers åsikter gällande affärsrelationerna. Jag har försökt att vara så opartisk som jag kan, men min bakgrund kan absolut ha påverkat till viss del då jag skrivit detta arbete. Mina studier på skogsmästarskolan och de kontakter jag då fått med den andra parten, nämligen tjänstemännerna har dock lett att jag idag är mer öppensinnad och har större förståelse för båda parter. Det är viktigt att inte stirra sig för blind på vad den ena parten säger utan istället ta in vad båda parter säger och sedan fundera över helheten.

Det är svårt att göra riktigt bra kvalitativa intervjuer då den som intervjuar inte är van. Efter att ha gjort litteraturstudier gällande kvalitativa intervjuer förstod jag att det är mycket att tänka för att slutresultatet ska bli bra. När jag ser på intervjuerna så här i efterhand kan jag känna att jag ibland kanske ställde lite för många ledande frågor. Detta är något jag skulle tänka på ifall det blir tal om att göra ytterligare intervjuer i framtiden.
En sak som det är viktigt att tänka på är kroppspråket samt tonläge då respondenterna talar. Dessa saker kan berätta en hel del gällande t.ex. vad de tycker om en viss sak. Då jag var ovan kan jag känna att jag missade att uppfatta sådana saker, jag fokuserade mer på vad som sades än hur det sades. Det kännes som det var fullt upp med att ta in vad respondenterna berättade, vad jag skulle säga samt vilka följdfrågor som skulle ställas. Blir det i framtiden aktuellt att göra fler intervjuer och därmed få chansen att bli varmare i kläderna så tror jag att det blir lättare att uppfatta det känslomässiga planet.


Validitet

Syftet med detta arbete har varit att undersöka affärsrelationerna inom det utvalda virkesområdet. Utifrån det ställdes ett antal frågor som sedan skulle besvaras. Jag anser att detta arbete har undersökt det som var avsett att undersökas. Frågorna som ställdes har i och med detta arbete blivit besvarade.

Generaliserbarhet

Jag tycker att det är viktigt som läsare att ta i beaktande att detta arbete innefattar ett begränsat område, med svar i från ett fåtal av skogsbranschens entreprenörer och tjänstemän. Det är deras åsikter och det hade mycket väl kunnat bli ett annat resultat ifall jag intervjuat andra personer inom virkesområdet, eller andra personer inom en annan skogsägareförening eller
skogsbolag. Det går helt enkelt inte att säga att resultatet skulle bli detsamma vid intervjuer med andra personer eller inom andra organisationer.

5.6 Förslag på ytterligare studier

Jag tror det vore intressant med en studie där affärsrelationer inom andra organisationer undersöks. Finns det några skillnader i deras sätt att se på affärsrelationer kontra vad denna studie har visat?

Ett annat förslag på studie är att undersöka hur entreprenörer som kör åt privata skogsägare tycker att deras affärsrelationer fungerar kontra vad entreprenörer som kör åt skogsbolag på deras egna marker tycker. Vilka är fördelarna och nackdelarna vid arbete åt en skogsägareförening eller ett skogsbolag?
6. SAMMANFATTNING

Detta Kandidatarbete har genomförts under våren och hösten 2014, samt under delar av vintern 2015 i samarbete med Skogforsk och Mellanskog. Insamlingen av data har skett via kvalitativa intervjuer med tre drivningsentreprenörer samt fyra tjänstemän.

Skogforsk har under tidig vår 2014 genomfört en studie med temat ”hur kommer vi överens med våra entreprenörer/upphdragsgivare?”. Denna studie går inom ramen för ”Svenskt Entreprenadskogsbruk I Samverkan”. I Skogforsks tidigare studie har det genomförts intervjuer inom fyra utvalda virkesområden hos Mellanskog, där både tjänstemän och drivningsentreprenörer har deltagit. Utifrån resultatet av den studien valdes sedan ett virkesområde ut där affärsrelationerna visat sig fungera bra. Det är det virkesområdet som detta kandidatarbete handlar om. Både Skogforsk och Mellanskog var intresserade av att fördjupa sig i det utvalda virkesområdet.

Syftet med detta kandidatarbete har framförallt varit att undersöka framgångsfaktorer i affärsrelationen mellan drivningsentreprenörer och tjänstemän inom det utvalda virkesområdet hos Mellanskog.

Kandidatarbetet som skrivits inom SESAM (Svenskt Entreprenadskogsbruk I Samverkan) visar vikten av goda affärsrelationer mellan kund och leverantör i skogsbruket. Denna studie bygger på intervjuer där de intervjuade personerna anser att deras affärsrelationer bygger på samverkan, de anser att de når längre då båda parter arbetar i nära relation till varandra. Detta arbetsätt leder enligt dem till en effektiv arbetsprocess tack vare bland annat minskade problem, ett effektivt kunskapsutnyttjande samt att det medför stimulans i det dagliga arbetet. Studien tyder på att väl fungerande kommunikation och informationsflöden har en central roll i dessa affärsrelationer. Möten där parterna träffas och diskuterar kommunikation och informationsflöde, problemlösningar, effektiviseringar samt andra viktiga saker har även det visat sig ha en central roll i affärsrelationerna. Förändring, respekt, långsiktighet, ärlighet, tydlighet, gemensamma mål samt förståelse för båda parternas situation är identifierade framgångsfaktorer i affärsrelationerna. En annan avgörande faktor är förhandlingsresultaten, där studien visar den kännedom av att nå en ”vinna-winna” situation för båda parter.

Analysen av resultaten baseras på en litteraturstudie av kund och leverantörsförhållandet inom affärsrelationer. Denna studie visar att valet av relationsnivå till sina affärspartners historiskt har sett olika ut. Historiskt sett har affärsrelationer ofta byggts på en ”vi och dem relation”, där fokus legat mot den egna verksamheten. Detta har förändrats med tiden, idag är det allt vanligare med affärsrelationer som bygger på ett nära samarbete. Detta ”nya” förhållningssätt bygger på att parterna samverkar, att de arbetar som ett team och involverar varandra i vad som händer och sker runt deras respektive
verksamheter. Många företag väljer idag relationsnivå efter hur situationen på marknaden ser ut. Är kunderna eller leverantörerna få och dessa är livsviktiga för att verksamheten ska överleva så väljer parterna allt oftare att arbeta i nära relation till varandra. Litteraturstudien tyder på att kommunikation, information, engagemang, förtroende samt respekt är nyckelfaktorer i affärsrelationer som bygger på ett nära samarbete.

Slutsatsen av denna studie är att båda parter är beroende av varandra för att deras respektive verksamheter ska kunna vara framgångsrika. Det finns inte hur många kunder och leverantörer som helst på marknaden och därför är valet av att arbeta i nära relation till varandra ett bra val. De identifierade framgångsfaktorerna i detta arbete samt parternas val av relationsnivå stämmer väl överens med vad som framgår av den gjorda litteraturstudien. För att få nöjda skogsägare är det viktigt att parterna arbetar som ett team i allt ifrån avverkningsplanering till förhandling och avtalsprocess. Att arbeta på motsatt sätt, alltså enligt “vi och dem” modellen skulle kanske till en början vara lönsamt, men parterna skulle i det långa loppet få det svårt att klara sig. Parterna är beroende av att deras arbete utförs med god kvalité för att skogsägarna ska bli nöjda, på grund av detta är goda och nära affärsrelationer i detta fall att föredra. Rätt arbetssätt, rätt entreprenörer samt rätt tjänstemän leder till framgångsrika affärsrelationer.
7. REFERENSLISTA

7.1 Publikationer


7.2 Internetdokument

Länk A:

Länk B:
8. BILAGOR

I detta kapitel redovisas de frågeformulär som använts under intervjuerna samt vad respondenterna anser kan utveckla affärsrelationerna ytterligare.

Bilaga 1. Frågeformulär – entreprenörer. Sida 48-51

Bilaga 2. Frågeformulär – tjänstemän. Sida 52-55

Bilaga 3. Utvecklingspotential ur respondenternas synvinkel. Sida 56-61
8.1 Frågeformulär - Entreprenörer

Inledningsfas av intervjun
- Presentation av mig själv.
- Förklara syfte samt mål med arbetet.
- Förklara intervjuns upplägg.
- Förklara att jag använder bandspelare.
- Förklara att inga namn kommer att anges.

Bakgrundsfakta respondenten
- Ålder?
- Kön?
- Presentation av företaget.
- Antal maskiner samt anställda?
- Hur länge respondenten haft uppdrag hos Mellanskog?

Startfrågor angående affärssrelation & samverkan
- Vad är en affärssrelation för dig? Hur tycker du att en god affärssrelation bör se ut?
- Vad är samverkan för dig?
- Ser du några eventuella fördelar/nackdelar med att samverka med din affärspartner? Finns det några ekonomiska fördelar/nackdelar med att samverka?
- Hur skulle du beskriva att en god samverkan mellan dig och din affärspartner bör se ut?
- Hur ser du på samspelet mellan dig/din personal och tjänstemännen? Är det viktigt? I sådana fall varför?
- Vad tycker du att ett bra samspel mellan dig/din personal och tjänstemännen bör kännetecknas av?
- Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos en tjänsteman för att det ska vara möjligt att ha ett bra samspel med denne?

Affärssrelationen & dess innehåll

Kommunikation
- Vad innebär kommunikation för dig?
- Tycker du att kommunikation är viktigt? Varför/varför inte?
Vad kännetecknas god kommunikation av enligt dig? Tycker du att det finns några personliga egenskaper som är viktiga när det kommer till uppnå en god kommunikation?

Hur ofta och på vilket sätt kommunicerar du/din personal med tjänstemännen på Mellanskog? Hur ser den kommunikationen ut med de olika tjänstemännen?

Hur tycker du att kommunikationen mellan er på ditt företag och tjänstemännen bör se ut/fungera? Bör det vara mycket eller lite?

Finns det någonting som du/dina anställda eventuellt skulle kunna göra för att bidra till en positiv utveckling när det kommer till kommunikationen mellan er och tjänstemännen?

Finns det enligt dig någonting som din arbetsgivare/tjänstemännen skulle kunna göra för att bidra till en positiv utveckling på denna front?

Brukar du/din personal tillsammans med arbetsgivaren diskutera hur ni tycker att kommunikationen fungerar och hur ni eventuellt skulle kunna utveckla detta ytterligare?

Information

Vad delar du/din personal med er av för information till tjänstemännen samt vice versa?

När och hur sker detta informationsutbyte?

Är det viktigt att dela information med varandra? Varför/varför inte?

Tycker du att det bör vara mycket eller lite information? Vilken information är viktig enligt dig?

Finns det någonting som du/din personal eventuellt skulle kunna göra för att bidra till en positiv utveckling när det kommer till att dela information med tjänstemännen?

Finns det enligt dig någonting som din arbetsgivare/tjänstemännen skulle kunna göra för att bidra till en positiv utveckling på denna front?

Brukar du/din personal tillsammans med arbetsgivaren diskutera hur ni tycker att informationen mellan varandra fungerar och hur ni eventuellt skulle kunna utveckla detta ytterligare?

Förhandling samt avtalsprocess

Hur ser du på förhandling och avtalsprocessen, dess roll/påverkan på en affärsrelation?

Vilka personer är involerade när det kommer till förhandling och avtalsprocessen?
o Hur arbetar ni med förhandling och avtalsprocessen? Långa avtal/korta?
o Vad anser du är viktigt när det kommer till förhandling och avtalsprocessen?
o Finns det någonting som du eventuellt skulle kunna göra för att bidra till en positiv utveckling när det kommer till förhandling och avtalsprocessen?
o Finns det enligt dig någonting som din arbetsgivare skulle kunna göra för att bidra till en positiv utveckling på denna front? Någonting förutom priset?
o Brukar du gemensamt med arbetsgivaren diskutera hur ni tycker att förhandling och avtalsprocessen fungerar och hur ni eventuellt skulle kunna utveckla detta ytterligare?

**Beslut samt problem**

o Viktiga beslut som kan påverka båda parter, diskuterar ni det tillsammans?
o Om det uppstår ett eventuellt problem för den ena parten, hur jobbar ni för att lösa det?
o Finns det någonting som du/din personal eventuellt skulle kunna göra för att bidra till en positiv utveckling när det kommer till att diskutera viktiga beslut samt lösa problem tillsammans?
o Finns det enligt dig någonting som din arbetsgivare skulle kunna göra för att bidra till en positiv utveckling på denna front?
o Brukar du/din personal gemensamt med arbetsgivaren prata om hur ni tycker att samtalen kring viktiga beslut samt problemlösningar fungerar och hur ni eventuellt skulle kunna utveckla dessa ytterligare?

**Möten/träffar**

o Hur ofta träffas ni?
o Vad rör dessa möten samt vilka personer är inblandade i dem?
o Vinner/förlorar ni något på att ha dem? Vad? Kan ni lära er något av varandra? Kan det stärka relationen till tjänstemännen/uppdragsgivaren?
o Skulle det vara möjligt att utveckla dessa saker ytterligare? I sådana fall hur?

**Affärsrelationen då till nu**

o Om vi tittar i backspegeln, hur har samspelet sett ut tidigare (beroende på hur länge de arbetat där) när det kommer till
kommunikation, informationsutbyte, Förhandling/avtalsprocess, möten/träffar?

- Hur har utvecklingen sett ut från då till nu? Hur har ni kommit dit ni är idag? Finns det några milstolpar/ brytpunkter som har påverkat positivt eller negativt?
- Följdfrågor som t.ex. om avsikten har varit att förbättra affärsrelationen eller om det bara blivit så?

Avslutning

- Kolla igenom material samt frågor ifall jag missat något.
- Eventuellt ställa några följdfrågor ifall det är något jag undrar över.
- Fråga ifall respondenten undrar över något.
- Fråga om det ok att höra av sig ifall det är något jag funderar på angående intervjun.
- Tacka respondenten för att denne har ställt upp.
8.2 Frågeformulär – Tjänsteman

Inledningsfas av intervju
- Presentation av mig själv.
- Förklara syfte samt mål med arbetet.
- Förklara intervjuins upplägg.
- Förklara att jag använder bandspelare.
- Förklara att inga namn kommer att anges.

Bakgrundsdata respondenten
- Ålder?
- Kön?
- Nuvarande befattning?
- Hur länge respondenten arbetat åt Mellanskog samt vilka befattningar denne haft under denna tid?

Startfrågor angående affärsrelation & samverkan
- Vad är en affärsrelation för dig? Hur tycker du att en god affärsrelation bör se ut?
- Vad är samverkan för dig?
- Ser du några eventuella fördelar/nackdelar med att samverka med din affärspartner? Finns det några ekonomiska fördelar/nackdelar med att samverka?
- Hur skulle du beskriva att en god samverkan mellan dig och din affärspartner bör se ut?
- Hur ser du på samspelet mellan dig, entreprenörerna samt deras personal? Är det viktigt? I sådana fall varför?
- Vad tycker du att ett bra samspel mellan dig, entreprenörerna samt deras personal bör kännetecknas av?
- Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos entreprenörerna samt deras personal för att det ska vara möjligt att ha ett bra samspel med dem?

Affärsrelationen & dess innehåll

Kommunikation
- Vad innebär kommunikation för dig?
- Tycker du att kommunikation är viktig? Varför/varför inte?
Vad kännetecknas god kommunikation av enligt dig? Tycker du att det finns några personliga egenskaper som är viktiga när det kommer till uppnå en god kommunikation?

Hur ofta och på vilket sätt kommunicerar du med entreprenörerna samt deras personal? Vilka har du mest kontakt med?

Hur tycker du att kommunikationen mellan dig, entreprenörerna samt deras personal bör se ut/fungera? Bör det vara mycket eller lite?

Finns det någonting som du som tjänsteman och/eller Mellanskog för övrigt skulle kunna göra för att bidra till en positiv utveckling när det kommer till kommunikationen mellan dig, entreprenörerna samt deras personal?

Finns det enligt dig någonting som entreprenörerna samt deras personal skulle kunna göra för att bidra till en positiv utveckling på denna front?

Brukar ni gemensamt med entreprenörerna samt deras personal diskutera hur ni tycker att kommunikationen fungerar och hur ni eventuellt skulle kunna utveckla detta ytterligare?

**Information**

Vad delar du som tjänsteman med dig av för information till entreprenörerna samt deras personal och vice versa?

När och hur sker detta informationsutbyte?

Är det viktigt att dela information med varandra? Varför/varför inte?

Tycker du att det bör vara mkt eller lite information? Vilken information är viktig enligt dig?

Finns det någonting som du som tjänsteman och/eller Mellanskog för övrigt eventuellt skulle kunna göra för att bidra till en positiv utveckling när det kommer till att dela information med entreprenörerna samt deras personal?

Finns det enligt dig någonting som entreprenörerna samt deras personal skulle kunna göra för att bidra till en positiv utveckling på denna front?

Brukar ni gemensamt med entreprenörerna samt deras personal diskutera hur ni tycker att informationen mellan varandra fungerar och hur ni eventuellt skulle kunna utveckla detta ytterligare?

**Förhandling samt avtalsprocess**

Hur ser du på förhandling och avtalsprocessen, dess roll/påverkan på en affärsrelation?
o Vilka personer är involverade när det kommer till förhandling och avtalsprocessen?
o Hur arbetar ni med förhandling och avtalsprocessen? Långa avtal/korta?
o Vad anser du är viktigt när det kommer till förhandling och avtalsprocessen?
o Finns det någonting som du som tjänsteman och/eller Mellanskog förövrigt eventuellt skulle kunna göra för att bidra till en positiv utveckling när det kommer till förhandling och avtalsprocessen?
o Finns det enligt dig någonting som entreprenörerna skulle kunna göra för att bidra till en positiv utveckling på denna front? Någonting förutom priset?
o Brukar ni gemensamt med entreprenörerna diskutera hur ni tycker att förhandling och avtalsprocessen fungerar och hur ni eventuellt skulle kunna utveckla detta ytterligare?

**Beslut samt problem**

o Viktiga beslut som kan påverka båda parter, diskutrar ni det tillsammans med entreprenörerna? Vad kan de diskussionerna handla om?
o Om det uppstår ett eventuellt problem för den ena parten, hur arbetar ni för att lösa det?
o Finns det någonting som du som tjänsteman och/eller mellanskog för övrigt eventuelt skulle kunna göra för att bidra till en positiv utveckling när det kommer till att diskutera viktiga beslut samt att lösa problem tillsammans?
o Finns det enligt dig någonting som entreprenörerna samt deras personal skulle kunna göra för att bidra till en positiv utveckling på denna front?
o Brukar du gemensamt med entreprenörerna prata om hur ni tycker att samtalen kring viktiga beslut samt problemlösningar fungerar och hur ni eventuellt skulle kunna utveckla dessa ytterligare?

**Möten/träffar**

o Hur ofta träffas ni?
o Vad rör dessa möten samt vilka personer är inblandade i dem?
o Vinner/förlorar ni något på att ha dem? Vad? Kan ni lära er något av varandra? Kan det stärka relationen till entreprenörerna?
o Skulle det vara möjligt att utveckla dessa saker ytterligare? I sådana fall hur?
Affärsrelationen då till nu

- Om vi tittar i backspegeln, hur har samspelet sett ut tidigare (beroende på hur länge de arbetat där) när det kommer till kommunikation, informationsutbyte, förhandling/avtalsprocess, möten/träffar?
- Hur har utvecklingen sett ut från då till nu? Hur har ni kommit dit ni är idag? Finns det några milstolpar/ brytpunkter som har påverkat positivt eller negativt?
- Följdfrågor som t.ex. om avsikten har varit att förbättra affärsrelationen med era entreprenörer eller om det bara blivit så?

Avslutning

- Kolla igenom material samt frågor ifall jag missat något.
- Eventuellt ställa några följdfrågor ifall det är något jag undrar.
- Fråga ifall respondenten undrar över någonting.
- Fråga om det ok att höra av sig ifall det är någonting jag funderar på angående intervjun.
- Tacka respondenten för att denne har ställt upp.
8.3 Utvecklingspotential

I denna bilaga redovisas vad respondenterna ser för utvecklingspotential i affärsrelationerna.

8.3.1 Entreprenörerna

Kommunikation och information

Enligt samtliga respondenterna finns det saker som parterna skulle kunna arbeta med för att på så viss få ännu bättre kommunikation och informationsflöde. Här nedanför beskrivs vad respondenterna anser skulle kunna förbättra kommunikation och informationsflödet mellan parterna:

Respondent 1:

- Skapa förutsättningar för att föra in traktuppföljningarna direkt i datorn i skogen. I dagsläget måste de skriva ned detta på papper och sedan ta med det hem och föra in det i datorn. Det skulle leda till att minska leden och mängden borttappad information.

Respondent 2 och 3:

- Entreprenörerna bör själva få ansvar över traktplaneringen, det skulle minska leden och därmed även kommunikation och informationsflödet. Det skulle spara tid och pengar, förebygga problem och därmed stärka affärsrelationen.

Respondent 3:

- Fler besök i fält av både inspektorer och produktionsledare. Det skulle stärka kommunikationen samt förståelsen för hur varandras verksamheter ser ut och fungerar

Möten och utbildning

Respondent 2 och 3 anser att det går att utveckla möten och utbildningsdelen ytterligare. Här nedanför beskrivs vad de ser för utvecklingspotential:
Respondent 3:

- Det vore bra om inspektörerna deltog under entreprenörsträffarna. Det skulle kunna leda till att utveckla relationen mellan inspektörer och entreprenörer ytterligare.

- Utveckla affärsutvecklingssamtalen genom att parterna disskuterar mer angående hur de ytterligare kan utveckla samarbetet mellan dem, hur de skulle kunna utnyttja varandras kunskaper på ett ännu bättre sätt.


- Det vore bra ifall entreprenörernas personal hade möjlighet att delta under de planeringsmöten som Mellanskog har med sina anställda. Dessa möten handlar om resursplanering, vilka avverkningstrakter som ligger i traktbanken och så vidare. Detta skulle kunna leda till att öka förståelsen hos entreprenörernas personal för hur Mellanskogs personal arbetar och hur de tänker. Entreprenörernas personal skulle då kunna bidra med input, lyfta problem samt funderingar och därmed bidra till utveckling. Det skulle gå att använda ett rullande schema där olika entreprenörsgrupper deltar vid olika tillfällen.

Respondent 2:

- Prata mer angående effektiviseringar under affärsutvecklingssamtalen.

Förhandling och avtalsprocess

Samtliga av respondenterna anser att det finns utvecklingspotential när det kommer till förhandling och avtalsprocessen. Här nedanför beskrivs dessa saker:

Respondent 2 och 3:


Respondent 3:

- Premiera kvalité. En klassning av entreprenörer efter vissa parametrar. Entreprenörer som är dokumenterat duktiga ska kunna tjäna mer pengar än de som inte är lika bra.

8.3.2 Tjänstemännena

Kommunikation och information

Respondenterna anser att kommunikation och informationsflödet mellan parterna fungerar på ett bra sätt idag. De anser dock att det finns vissa saker som skulle kunna bli bättre.

Här nedanför beskrivs vad som respondenterna anser kan förbättra kommunikation och informationsflödet:

Respondent 4:

- Förbättra kommunikationen med de mindre entreprenörerna. Respondent 4 upplever att de mindre entreprenörerna inte riktigt har tid eftersom de i högre grad fokuserar på själva skogsmaskinskörningen än vad de större entreprenörerna gör.

- Utveckla det verktyg som de kallar för ”entreprenörswebben”. I dagsläget lägger de ut information där, men det skulle gå att lägga ut mer information samt att länka mer information.

- Det vore bra om entreprenörernas personal använder entreprenörswebben och hämtar information därför. Det skulle minska risken för att information inte når fram dit den ska.

- Eventuellt att i större utsträckning diskutera hur kommunikation och informationsflödet bör se ut och fungera.

Respondent 5:

- Vissa entreprenörer skulle kunna bli bättre på att rapportera sin produktion i tid.
- Respondent 5 anser att resursplaneringen och servicen från hans sida skulle kunna bli bättre. Han anser att det vore lättare att planera för rätt maskin på rätt plats om han hade hand om färre maskiner.

Respondent 6:

- Utveckla den tekniska biten.
- Ett större lager av avverkningstrakter, dock ett svåröst problem.
- Att fler entreprenörer samt deras personal hör av sig till skogsägaren innan de kommer till trakten. I dagsläget gör vissa det bra medan andra gör det sämre.

Respondent 7:

- Respondent 7 anser att han skulle kunna vara tydligare i sitt skrift och talspråk.
- Fråga efter eventuella brister i informationsflödet då parterna träffas.
- Det vore bra om inspektorerna fick delta mer i diskussionerna under möten, angående hur kommunikation och informationsflödet fungerar.
Möten och utbildning

Enligt respondent 4, 6 och 7 finns det potential att ytterligare utveckla detta område. Här nedanför beskrivs vad respondenterna ser för förbättringspotential:

Respondent 6:
- Det vore bra om inspektorerna fick vara med på fler möten.
- Ett större utbyte av idéer under de entreprenörsträffar som inspektorerna deltar i.

Respondent 7:
- Utvärdering av mötena, om de var bra eller dåliga.
- Eventuellt lära sig mer angående presentationsteknik.

Respondent 4:
- Affärsutvecklingssamtal med samtliga entreprenörer en gång per år.
- Inventera behovet av utbildningar på ett bättre sätt.
- Arbeta för att få fler entreprenörer att bli delaktiga under de större mötena.

Förhandling och avtalsprocess

Enligt respondent 4 och 5 finns det potential att ytterligare utveckla detta område. Här nedanför beskrivs vad respondenterna ser för förbättringspotential:

Respondent 4 och 5:
- Vissa entreprenörer skulle kunna ha bättre underlag, statistik på hur företaget går. Respondent 4 anser att desto bättre koll entreprenörerna har på sina verksamheter desto bättre blir förhandlingsprocessen.

Respondent 4:
- Behov av företagare som har bättre koll på sin företagsekonomi. Det vore kanske bra med en kurs i företagsekonomi som är anpassad för skogsbruket.
- Idag är det inte speciellt mycket prat angående hur parterna tycker att förhandlingsprocessen har gått, det kanske skulle behövas.
• Från Mellanskogs perspektiv kan de bli bättre på att beskriva för entreprenörerna hur de arbetar med saker som i hög grad påverkar maskinförarnas prestation. Det kan till exempel handla om att de arbetar för att förbättra framförhållningen gällande avverkningstrakter, förbättra kartmaterial och så vidare.

Respondent 5:

• Många entreprenörer har mycket att hämta i bättre förhandlingsteknik, det varierar mycket hur skickliga förhandlare de är.

• Att själv förbättra sin förhandlingsteknik, skulle därmed kanske kunna komma till avslut tidigare.