شاخصهای اجتماعی توسعه

احمدی، اکبر

جمعیت فقیر دنیا در 65 کشور کم‏درآمد و عمدتا در جنوب صحرای آفریقای و جنوب آسیا متمرکز شده‏اند.جمعیت آنها بالغ بر 2/3 میلیارد نفر با درآمد سرانه 390 دلار در سال می‏باشد.بیشتر آنها در مناطق حاشیه‏ای زندگی می‏کنند و به آب‏ سالم و دیگر خدمات اساسی دسترسی‏ کافی ندارند.تقریبا 40 درصد کودکان‏ این کشورها دچار سوء تغذیه هستند و علاوه بر این بیش از 40 درصد کودکان‏ لازم التعلیم در این کشورها در مدارس‏ ابتدایی ثبت نام نمی‏کنند.آمار و ارقام‏ فوق الذکر در مقایسه با پیشرفتهای عمده‏ 20 سال گذشته در زمینه بهبود شرایط اجتماعی در این کشورها به ویژه به جهت‏ زنان و کودکان که اکثریت جامعه متضرر دنیا را تشکیل می‏دهند،مایوس‏کننده‏ است.

نرخ زادوولد در کشورهای کم‏درآمد از 6/5 زایمان برای هر زن در اوایل دهه‏ 1970 به 3/3 زایمان در سال 1994 کاهش یافته است.با این حال‏ کاهش مذکور به‏طور یکنواخت صورت‏ نگرفته است.(طی این مدت زادوولد در آسیای جنوبی تقریبا 40 درصد کاهش‏ یافته،درحالیکه در جنوب صحرای آفریقا، تنها کمی بیش از 10 درصد کاهش یافته‏ است).

کاهش زادوولد با افزایش دسترسی به‏ امکانات آموزش به ویژه برای دختران‏ همراه بوده است.در آسیای‏ جنوبی نرخ ثبت نام دختران لازم التعلیم در مدارس ابتدائی افزایش عمده‏ای یافته‏ به گونه‏ای که از 50 درصد در سال 1970 به 87 درصد در سال 1994 رسیده است. در جنوب صحرای آفریقای نرخ ثبت نام‏ 50 درصد افزایش یافته است.در کل‏ کشورهای کم‏درآمد به‏طور متوسط نرخ‏ ثبت نام دختران تقریبا 20 درصد افزایش‏ یافته،درحالیکه کل ثبت نام شدگان دوره‏ ابتدائی(اعم از دختر و پسر)به بیش از 40 درصد افزایش یافته است.

\*وضعیت پیشگیری‏های درمانی بهبود یافته است.مثلا واکسیناسیون کودکان‏ کشورهای کم‏درآمد در مقابل بیماریهای‏ مختلف از 50 درصد کل کودکان در سال‏ 1985 به 86 درصد در سال 1992 افزایش‏ یافته که آفریقای جنوبی بیشترین‏ افزایش را داشته است.دسترسی به‏ مراقبتهای بهداشتی در آسیای جنوبی از 54 درصد جمعیت در سال 1980 به 96 درصد جمعیت تا آخر دهه مذکور افزایش‏ یافته و دسترسی به آب سالم نیز در طول‏ همین دوره از 50 درصد جمعیت به 70 درصد افزایش یافته است.

\*در نتیجه این پیشرفتها،امید به‏ زندگی کودکان متولد شده در کشورهای‏ کم‏درآمد از 54 سال برای کسانی که در سال 1974 به دنیا آمده‏اند به 63 سال‏ برای کسانی که در سال 1994 به دنیا آمده‏اند افزایش یافته است.

با این حال بهبود شاخصهای زندگی و کاهش فقر،همچنان به وجود چالشی بر سر راه دولتها و جامعه توسعه ادامه‏ می‏دهد.در حدود 3/1 میلیارد نفر در کشورهای درحال توسعه زندگی می‏کنند که روزانه کمتر از یک دلار درآمد دارند. به دلیل اینکه رقم مذکور تفاوتهای عمده‏ منطقه‏ای را نشان نمی‏دهد،فقر کماکان‏ به حیات پایدار خود به عنوان مشکلی که‏ حل آن مستلزم تلاشهای مشترک و موزون است ادامه می‏دهد.

39 درصد جمعیت فقیر دنیا در آسیای‏ جنوبی و تنها 17 درصد در آفریقای زیر صحرا زندگی می‏کنند.اما تقریبا 40 درصد جمعیت جنوب صحرای آفریقا زیر خط فقر هستند و این منطقه شاهد یک‏ جهش تدریجی در بهبود شاخصهای‏ زندگی خود در طول دو دهه گذشته بوده‏ است.

درآمد سرانه حقیقی کاهش یافته،که‏ منعکس‏کننده رشد اقتصادی ضعیف و افزایش شدید جمعیت است. تعداد معدودی از کشورها شاهد افزایش‏ مرگ‏ومیر نوزادان،کاهش امید به زندگی‏ کاهش امید به زندگی در زنان،و افزایش‏ محسوس در تعداد کودکان گرفتار سوء تغذیه،بوده‏اند.سایر کشورها در فراهم‏ ساختن خدمات اجتماعی با مشکلاتی‏ مواجه شده‏اند به‏طوریکه امروز در مقایسه‏ با اوایل دهه 1970 تعداد کمتری از مردم‏ آنها به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند و نرخ ثبت نام در مدارس ابتدائی با بدون‏ تغییر باقی مانده و یا با کاهش همراه بوده‏ است.

در مقابل،آسیای شرقی(به استثنای‏ چین)سهم جمعیت فقیر خود را از حدود 23 درصد در سال 1987 به 7/13 درصد در سال 1993 کاهش داده است.نرخ رشد سالانه GNP این منطقه از 3/4 درصد در دوره 75-1970 به 2/7 درصد در دوره‏ 94-1989 افزایش یافته است.در طی‏ همین دوره نرخ رشد جمعیت از 3/2 درصد به 4/1 درصد کاهش یافته است.در کشورهایی نظیر اندونزی نسبت کسانی‏ که زیر خط فقر رسمی زندگی می‏کنند از 45 درصد در اوایل دهه 1980 به 17 درصد در اواخر همان دهه کاهش یافته است.

درآمد سرانه از 230 دلار در 1975 به‏ 880 دلار در 1994 افزایش یافته،نرخ‏ مرگ‏ومیر نوزادان،به بیش از نصف‏ کاهش یافته و دسترسی به خدمات‏ اساسی نظیر آب آشامیدنی و آموزش و پرورش افزایش یافته است.سهم‏ عمده‏ای از پیشرفت حاصله نتیجه‏ سیاست تامین رشد همه جانبه اقتصادی، به همراه گسترش و توسعه خدمات‏ اساسی و سرمایه‏گذاری کلان در منابع‏ انسانی است.