شاخص های توسعه انسانی

همه می‏دانند که هدف از توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگ کشورها بالا بردن سطح زندگی و رفاه مردم است. هدف از محاسبه شاخص‏های توسعه انسانی این است که معلوم‏ شود کشورها به چه میزان توانسته‏اند زندگی بهتر برای مردم‏ خود فراهم کنند.سالها بود که تنها شاخص زندگی بهتر بوسیله‏ سطح درآمد سرانه اندازه‏گیری می‏شد،اما اخیرا با اضافه کردن‏ شاخص‏های دیگر،این اندازه‏گیری جامعه‏تر شده است.

در حال حاضر گزارش توسعه انسانی که توسط سازمان‏ ملل تهیه می‏شود سه بعد اساسی توسعه انسانی را در بر می‏گیرد.اول زندگی طولانی سالم که با امید به زندگی در بدو تولد سنجیده می‏شود.دوم سطح دانش مردم یک کشور که‏ با نرخ باسوادی بزرگسالان و نیز نرخ ترکیبی ثبت نام ناخالص‏ در مقاطع مختلف تحصیلی اندازه‏گیری می‏شود.سوم‏ استاندارد مناسب زندگی که با تولید ناخالص سرانه که از طریق‏ برابری قدرت خرید محاسبه می‏شود.با محاسبه میانگین این‏ سه شاخص،اندازه و سطح توسعه انسانی کشورها بدست‏ می‏آید.در گزارش شاخص توسعه انسانی سال 2003،تعداد 175 کشور مورد ارزیابی قرار گرفته‏اند.

گرچه محاسبه این شاخص دارای محدودیت‏های خاص‏ خود می‏باشد که هم از لحاظ اندازه‏گیری آمار و هم از نظر نوع‏ شاخص‏ها نمی‏تواند اندازه درستی از سطح توسعه یافتگی‏ کشورها را نشان دهد ولی بهرحال می‏تواند بطور نسبی‏ نمایانگر جلوه‏هایی از وضع زندگی مردم کشورهای مختلف‏ باشد.در واقع،حداقل می‏تواند مسابقه بین کشورها را در این‏ خصوص نشان دهد.در جداولی که برای شما خوانندگان‏ تهیه شده در بخش نخست،ده کشور اول جهان فهرست شده‏ است.شاخص توسعه انسانی( MDl )این کشورها از 944 درصد تا 932 درصد نوسان دارد.این شاخص‏ها بالاترین‏ شاخص‏های توسعه انسانی تلقی می‏شود.شاخص توسعه‏ انسانی تا رقم 800 درصد که مربوط به مکزیک در رتبه 55 می‏باشد همگی شاخص‏های بالاتر از متوسط تلقی می‏شود.

از شاخص زیر 800 درصد تا شاخص 501 درصد که مربوط به کشور توگو با رتبه 141 می‏باشد شاخص‏های متوسط شمرده می‏شود؛و از شاخص 499 درصد تا 275 درصد که‏ مربوط به کشور سیرالئون با رتبه 175 است شاخص‏های توسعه‏ انسانی پایین محسوب می‏گردد.

به این ترتیب،55 کشور در رده بالا،86 کشور در رده‏ متوسط و 32 کشور در رده پایین قرار می‏گیرند.

الف-ده کشور اول جهان

 ب-کشورهای مختلف