اقتصاد: بحثی درباره اقتصاد شهری: گسترش شهرنشینی در قرن آینده

تاسال 2025،جمعیت شهرهای دنیا بیش از تمام جمعیت کرهء زمین در 10 سال‏ پیش خواهد بود.در گزارشی که توسط مؤسسهء منابع جهانی،برنامهء محیط زیست سازمان ملل،برنامهء عمران‏ سازمان ملل و بانک جهانی،ارائه شده‏ آمده است از آنجا که شهرنشینی موجب‏ رشد اقتصادی و از بین رفتن محیط زیست‏ شده،در نتیجه محیط فیزیکی و اجتماعی‏ تغییرشکل پیدا کرده است.

شرایط زیست محیطی شهری برای‏ سلامتی و کیفیت زندگی ساکنان یک‏ شهر بسیار مهم است و می‏تواند هزینهء توسعه اقتصادی و اجتماعی را به‏ طور چشمگیری افزایش دهد.تأثیر نواحی‏ شهری بر محیط اطراف آن باعث افزایش‏ نگرانی شده است.تا پایان قرن حاضر بیش از نیمی از جمعیت کرهء زمین و تا سال‏ 2020 قریب به 60 درصد در شهرها زندگی خواهند کرد(نمودار یک).در اکثر کشورهای دنیا،عمده فعالیتهای اقتصادی‏ در شهرها متمرکز شده،که در نتیجه بیشتر منابع طبیعی به مصرف می‏رسد و بیشترین آلودگی و پسمانده‏ها نیز تولید می‏شود.ازاین‏رو،مسائل محیطی شهری‏ هم از لحاظ ملی و هم از نظر جهانی بسیار اهمیت دارد.

هم اینک شهرنشینی در کشورهای‏ پیشرفته به نحو گسترده‏ای دیده می‏شود.

در کشورهای درحال توسعه نیز،آهنگ‏ سریع شهرنشینی موجب شده تا جمعیت‏ و رشد اقتصادی به نحو گسترده‏ای‏ در شهرها متمرکز شود و همین‏ امر مشکلات محیط زیست شهری‏ را تشدید کرده است.در دهه‏های اخیر، کشورهای توسعه‏یافته،پیشرفتهای‏ چشمگیری در حل مشکلات محیط زیست شهری داشته‏اند.نواحی شهری‏ کشورهای درحال توسعه،غالبا دارای‏ جمعیت بسیار زیاد است که در فقر بسر می‏برند.مشکلات آنها شبیه به‏ مشکلات مردم روستاهاست-یعنی عدم‏ دسترسی به آب بهداشتی،مسکن کافی‏ و بهداشت که پسمانده‏های صنعتی‏ و آلودگی هوا نیز آن را تشدید کرده است.

به‏خاطر گسترش شهرها برخی اوقات‏ منابع آب و جنگلها از بین می‏روند،که‏ همین امر باعث مهاجرت جمعیت‏ روستایی به شهرها می‏شود(نمودار 2).هم‏ اینک،آلودگی هوا در بسیاری از کلان‏ شهرهای کشورهای در حال توسعه‏ از حد استاندارد تجاوز کرده است.فاضلاب‏ و پسمانده‏های صنعتی بدون تصفیه وارد آبراهها شده که سلامت انسان و حیات‏ آبزیان را به خطر انداخته است.ازاین‏رو به‏ خاطر نبود اصلاحات سیاستی،نهادهای‏ قوی و مدیریت بالا؛رشد اقتصادی‏ و جمعیت کشورهای در حال توسعه در آیندهء نزدیک ممکن است به از بین رفتن محیط زیست شهری-هم از لحاظ فیزیکی و هم‏ از نظر اجتماعی-منجر شود.

در این میان 3 مشکل بویژه خودنمایی‏ می‏کند:الف)تامین آب،ب)بهداشت،و پ)مدیریت پسمانده‏های جامه و آلودگی‏ هوا.پیش از رویارویی با این مشکلات‏ و بهبود محیط زیست شهری،باید دولتهای محلی تقویت شوند تا رهیافتهای جدید برای فقرزدایی به‏ اجرا درآید.درواقع،حفظ محیط زیست‏ شهری نه تنها مستلزم حکومت مؤثر و قوی است بلکه به مشارکت بسیاری‏ از عوامل دیگر مانند فقرا و بخش خصوصی‏ نیز نیاز دارد.افزایش جمعیت شهری‏ و رشد اقتصادها به این معناست که شهرها باید در مسیر روشهای پایدارتر زیست‏ محیطی در سطح جهانی حرکت کنند.

مأخذ:فایننس انددیولو پمنت،ژوئن 1996