آیا بیکاری در ایران درمان می شود؟

 1-شکی نیست که بیکاری از مهمترین چالش‏های اقتصادی کشور است‏ که اگر درمان نشود ابعاد اجتماعی و سیاسی وسیعی پیدا خواهد کرد.بنابراین‏ لازم است همواره افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از اصلی‏ترین‏ اهداف برنامه‏های اقتصادی مدنظر سیاست‏گذاران باشد.برنامه سوم و نیز برنامه چهارم عنایت ویژه‏ای به این موضوع داشته‏اند،اما هنوز به درستی‏ درمان نشده است.

2-جدول شماره 2 نشان می‏دهد که دولت حداکثر تلاش خود را برای‏ ایجاد اشتغال به عمل آورده است.در واقع با رشد اقتصادی نسبتا بالا در سه‏ سال اخیر،خیلی بیش از این نمی‏توان توقع اشتغال‏زایی داشت.باید رشد اقتصادی بالای 6 درصد را به حداقل بالای 8 درصد رسانید تا میزان اشتغال‏ جدید بتواند نیازهای جویندگان کار را برآورده سازد.

3-از مهمترین نکاتی که در مورد بیکاری باید مورد توجه قرارداد این‏ است که جمعیت جویای کار در سال‏های اخیر به صورت یک موج به‏ صحنه وارد شده و مشکل‏ساز شده است.علت ایجاد این موج،وجود یک‏ دوران کودک انبوهی یا Baby boom است که در اوایل دهه شصت ایران را فراگرفت.در آن سال‏ها رشد.سالانه افزایش جمعیت کشور به حدود 6/3 درصد رسید.اما بعد از نیمه دهه شصت این رشد 6/3 درصدی رو به کاهش‏ گذاشت.تا آنکه اکنون به حدود 7/1 درصد رسیده است.موجی که در دهه‏ جدول 2-برآورد و عملکرد خالص اشتغال ایجاد شده در سه سال اول برنامه سوم

 میزان اشتغال برحسب نفر

شصت ایجاد شد ابتدا در اوایل دهه هفتاد به مدارس و آموزش و پرورش‏ فشار آورد و باعث هجوم دانش آموزان جدید به مدارس شد،سپس در نیمه‏ دهه هفتاد به کنکور و دانشگاه فشار آورد،و اینک چند سالی است که این‏ موج به بازار کار فشار می‏آورد.کودکان دوران کودک انبوهی اوایل دهه‏ شصت اکنون به سن کار رسیده‏اند و جویای کار هستند،می‏خواهند تشیکل‏ زندگی بدهند،نیازمند وسایل اولیه زندگی و مسکن هستند،و به شهرهای‏ بزرگ روی می‏آورند و باعث شلوغی و ازدحام شهرها شده‏اند.بنابراین، چالش اقتصادی و اجتماعی فراروی دولت این است که برای این فرزندان‏ دهه شصت،کار،وسایل اولیه زندگی و مسکن و زیربنای لازم ایجاد کند.

4-باید دانست که این موج با کاهش رشد جمعیت روبه کاهش می‏گذارد. به جدول شماره 3 نگاه کنید و رشد جمعیت دهساله و بیشتر و نیز رشد جمعیت فعال را مورد توجه قرار دهید.در سال 1376 رشد جمعیت دهساله‏ و بیشتر و نیز جمعیت فعال به ترتیب 2/3 و 2/4 درصد است.در حالیکه در سال 79 یعنی در سال اول برنامه سوم این رقام به 7/2 و 76/3 درصد کاهش‏ یافت.رشد این ارقام در سال 81 به ترتیب به 2 و 1/3 درصد رسید.سیرنزولی‏ جمعیت دهساله و بیشتر و جمعیت فعال حکایت از آن دارد که در سال‏های‏ آینده از شمار جویندگان کار کاسته خواهد شد.

5-در این میان با توجه به اینکه درجه رشد توسعه اقتصادی کشور در حد بالایی‏ قرار ندارد بنابراین ظرفیت رشد بسیار بالاست.علی القاعده اقتصاد ما ظرفیت‏ رشد حتی 10 درصد در سال را نیز دارد.وجود زیر بناها،توسعه تولیدات صنعتی، گسترش صادرات از طریق راه‏یابی به بازارهای منطقه‏ای و جهانی از جمله راه‏های‏ تحقق این مهم است.بنابراین،اگر درصد رشد اقتصادی افزایش یابد،درصد اشتغال‏زایی نیز در حد خوبی نگه داشته شود،باید شاهد وضع بهتری باشیم.به‏ عبارت دیگر هر گاه درصد رشد جمعیت شاغل از درصد رشد جمعیت فعال‏ پیشی گیرد و این رشد طی یک دهه تداوم یابد،می‏توان انتظار داشت که مشکل‏ بیکاری به حد متعارف و متوسط 5 درصد کاهش یابد.