بررسی وضع توزیع درآمد و سطح رفاه در استان فارس
فرانک دهقان* و محمد رضا شهسوار**

هدف از این گزارش بررسی وضع توزیع درآمد و سطح رفاه خانوارهای شهری و روستایی
استان فارس با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارها طی سال‌های 1397-1398 است. به
منظور سنجش سطح رفاه از نیاز سهم هزینه واقعی کالاهای خوراکی و غیرخوراکی و رشد
آنها و به منظور بررسی توزیع درآمد از شاخص ضریب جنی و سنت سهم دهکده استفاده
شد. است. اساس اندکا؛ گزارش سطح رفاه خانوارها بر این پایه است که آقازی با
کاهش، همچنین سطح محصول کالاهای در سبد معیشتی خانوارها نان از تغییر اوضاع زندگی
آنها دارد.

بررسی‌های توزیع مالی مالیاتی هزینه واقعی مصرف کالاهای خوراکی
و دخانی خانوارهای شهری استان. کاهش و افزایش خانوارهای روستایی افزایش داشته است.
به عبارت دیگر سطح رفاه خانوارهای شهری و روستایی استان به ترتیب کاهش و افزایش
یافته است. همچنین پرسی نیاز مدان که هزینه واقعی صرف کالاهای غیرخوراکی
خانوارهای شهری و روستایی فقط رشد اینکی داشته است که مهم‌ترین دلیل آن افزایش
فشارهای اقتصادی بر خانوارهای بوده که باعث شده بهترین سهم بوده خانوارها به گروه
کالاهای خوراکی و دخانی اختصاص یابد. در بررسی وضع توزیع درآمد و محاسبه ضریب
جنی مشاهده شد که نابرابری درآمد در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است.

واژه‌های کلیدی: توزیع درآمد، سطح رفاه، هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی، ضریب جنی،
استان فارس.

1. مقدمه
امروزه بهبود در توزیع درآمد‌ها مبارزه با فقر و کاهش نابرابری جزو اهداف مهم راهبرد توسعه
اقتصادی و اجتماعی و حتی از وظایف مهم دولتی محسوب می‌شود. نتایجی که برخی از
اقتصاددانان برای نظارت اهمیت مسئله توزیع درآمد، نابرابری درآمد‌ها و وضع توزیع درآمد در
هر جامعه را یکی از ملاک‌های ارزیابی در نظام اقتصادی تشخیص داده‌اند. توزیع درآمد دست کم

---

* کارشناس اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان فارس
** کارشناس اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان فارس
به دو دلیل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نخست اینکه بخش مهمی از عدلات را تشکیل می‌دهد. و دوم اینکه بر روی متغیرهای اقتصادی و اجتماعی و نظر آنها تأثیر می‌گذارد.

توزیع درآمد ابعاد بسیار گوناگونی دارد که در این گزارش دو بند مهم آن می‌پذیرد. تنوع شخصی (توزیع درآمد بین افراد و خانواده‌ها) و توزیع منطقه‌ای (شیهی و روستایی) مورد توجه قرار گرفته است. توزیع درآمد بین افراد و خانواده‌ها با توزیع شخصی در بسیاری از کشورها و در سال‌های طولانی یکی از مهم‌ترین مسئله‌های عمومی بوده است. توزیع منطقه‌ای درآمد نیز از نظر عدالت و کارایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هر یک از مناطق شهری و روستایی کشور (در این گزارش، استان فارس) بخشی از جمعیت را در داده که چگونگی توزیع درآمد بین این مناطق و تغییرات آن نا حادت زیادی وضع کلی توزیع درآمد را مشخص می‌کند، ضمن آنکه یادداشتی مهمی از نظر عدالت و کارایی دارد.

از آنجا که استان فارس از نظر وضع جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی از موقعیت ویژه‌ای در کشور برخوردار است، در این نوشتار مسئولیتی به بررسی وضع توزیع درآمد و شرایط واقعی رفاه خانواده‌ای استان برداخته شود. در این مقاله، ابتدا روند تحول هزینه واقعی خانواده‌ای شهری و روستایی و ترکیب و ساختار اجزاء هزینه‌های خانواری و غیرخانواری خانواده‌ای شهری و روستایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این قسمت، از آمار بودجه خانواده شهری و روستایی به توسط مرکز آمار ایران جمع‌آوری شده، استفاده می‌شود. لازم به یادآوری است که در آمارگیری بودجه خانوار، هزینه خانوار بر حسب اقلام ریز هزینه مورد سوال قرار می‌گیرد. در حالی که در آمار برخورداری خانوار به صورت کلی بر حسب چند عنصر مهم در آمار بررسی می‌شود. در تجربه ارقام درآمد کمتر از میزان واقعی گزارش می‌شود. اما جلوگیری از تبدیل هزینه به فاقدی قلم مو و رشد قرار می‌گیرد، به جای مسلم، قابل استعبار است. به همین دلیل در این نوشته دارای بخشی از این بخش را استفاده می‌کنیم، به جمله آنها، مثال‌های مختلفی که در این زمینه در کشورهای مختلف انجام شده، آمار هزینه خانوار استفاده شده است.

در مرحله دوم، توزیع هزینه خانواده شهروندی و روستایی استان بین گروه‌های مختلف از فقرترين تا ثروتمندترین گروه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و روند تحول هزینه خانوار بررسی می‌شود. در این قسمت از شاخه‌های دیگری و شاخه‌های جنبش جدید شاخه بزرگ سالیانه مختلف استفاده می‌شود. در پایان، نتیجه‌های جدی و پیشنهادهای لازم ارائه شده است.
بررسی وضع توزیع درآمد و سطح رفاه در استان فارس

۲. سهم کالاهای خوراکی در سبد مصرفی خانوارهای شهری استان فارس
با افزایش درآمد، سهم مخارج خوراکی مصرف کننده‌گان در بودجه کاهش می‌یابد. این نکته‌ای است که توسط ارزش‌شناسی و با بررسی آماری بودجه خانوارهای به دست آمده است. اساس این یافته‌ها که یافته‌های اینگونه‌ای سوداگر باماق‌ها است، که در زمینه تفصیلی کالاهای خوراکی در بودجه خانوار به نسبت پایین است و به‌همین دلیل با افزایش درآمد، مصرف کالاهای خوراکی به نسبت کمتری افزایش می‌یابد. نتیجه آنکه به‌چه درآمد خانوارهای افزایش یابد، سهم مصرف کالاهای خوراکی در بودجه کم می‌شود. البته این به معنای کاهش واقعی مصرف کالاهای خوراکی نیست. بلکه مصرف مواد غذایی همان‌طور که درآمد افزایش نمی‌یابد. با توضیحاتی که از نظریه‌های رفتاری رفتار مصرفی کالاهای خوراکی به آندازه گیری کشش درآمدی کاهش مصرفی می‌تواند شامل رفتار خانواده‌ای برای نجات وضع رفاه خانواده و در بودجه خانوارهای مصرف کالاهای خوراکی در بودجه خانوارهای می‌تواند درآمدی منجر به افزایش نسبت خانوارها به آنها و نیز کاهش درآمدی قطعی کالاهای خوراکی مورد بررسی کاهش یابد. با به‌خاطر داشتن آنچه تاکنون درباره روند تغییر سهم کالاهای خوراکی خانوارهای در سبد خانوارهای بودجه، می‌توان به بررسی تغییرات ساختار بودجه خانوارهای شهری استان فارس طی سالهای ۱۳۶۷-۱۳۷۰ برداشت.

برای این منظور آزمایشی در مورد خانواده درآمد ایرانی به‌ین بهبود و افزایش بهبود یافته است. اما نتیجه این نتایج بیش از بررسی اوضاع درآمد و مصرف خانوارهای اندکی شتاب زده باشد.

نمونه و جدول شماره (۱) سهم هزینه کالاهای خوراکی در سبد مصرف خانوارهای شهری استان را در دوره‌ی باد شده نشان می‌دهد. با توجه به این نمونه و جدول، طی ۲۲ سال، سهم هزینه خوراکی خانوارهای شهری از ۴۱ درصد به ۱۷ درصد کاهش یافت است. در تحقیقاتی که انجام شده، این تغییر ساختار مصرف خانوارهای را مثبت ارزیابی کرده و چنین تصور کرده که به‌فرض آنکه در آمد خانوارهای طی این دوره افزایش یافته باشد، رفاه آنان بهبود یافته است. اما نتیجه این نتایج بیش از بررسی اوضاع درآمد و مصرف خانوارهای اندکی شتاب زده باشد.

برای بررسی مصرف کالاهای در بودجه خانوارهای اطلاعات مقداری مصرف کالاها و خدمات

نیاز است که در این زمینه‌ها به‌ین جهت آماری وجود ندارد. به همین دلیل باید از آمار ریالی در آمد و هزینه خانوارهای کشته‌سازی‌ها. البته باید از این آمار، توزیع‌دایی کرده با تهیه‌های هزینه خانوارهای کشته‌سازی‌ها به عنوان مصرف واقعی کالاها و خدمات آنها در نظر گرفته‌ی رهبری‌های از آمار هزینه‌ها واقعی با توزیع‌دایی شده بودجه خانوارهای می‌توان به عنوان شاخص مصرف کالاها

---

1. Ernest Engel
استفاده کرد، این شاخص که به شاخه قبیضی مصرف کنندگان معرف است برعکس خانوارهای شهری، به صورت ماهانه، فصلی و سالیانه توسط بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.

هزینه واقعی کالاهای خوراکی و دخانی خانوارهای شهری استان فارس طی سال‌های ۱۳۸۲-۱۳۸۳ در نمودار شماره (۱) و سهم زده و میان‌این واقعیت است که این هزینه از سال ۱۳۶۲ تا سال ۱۳۷۳ روندی کاهشی داشته، به گونه‌ای که این هزینه در مجموع از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳/۰۶/۲۴ ریال به سال ۱۳۶۲/۰۶/۲۴ تا ۱۳۶۳ رسیده است. به عبارتی به یک چهارم یا ۵ درصد کاهش یافته است و نشان دهنده کاهش سبد مصرف و تغییرات قبیضی خودکار یافته است. این موضوع حتی می‌تواند به نوعی نشان دهنده بروز سوء تغذیه یک چهارم در خانوارهای شهری استان باشد. بدین‌گونه است که چنین شواهدی از یکسر نشان از وجود مشکلات اساسی در اقتصاد کشور و استان دارد و از سوی دیگر نشان دهنده قدر و شمار مالی بر خانوارهای فرهنگی بررسی مصرف در سطح استان فارس، می‌توان به شیوه دقت‌تر هم عمل کرد و به سراغ جزئیات مصرف کالاهای خوراکی رفت. جدول شماره (۲) به همین منظور، محاسبه و ارائه شده است. این جدول به خوبی بحران مصرف کالاهای خوراکی خانوارهای شهری استان را طی دوره‌ای بیشتر نشان می‌دهد. بر همین اساس آمار این جدول، کاهش ۷۷ درصدی مصرف (یا هزینه واقعی) گوشت و کاهش ۱۳ درصدی میوه و سبزی‌ها نشان دهنده مشکلات اقتصادی خانوارهای است.

جدول ۱. محاسبه ضریب انگل یک خانوار شهری استان فارس

<table>
<thead>
<tr>
<th>سال</th>
<th>ضریب انگل</th>
<th>هزینه کل خوراکی و دخانی</th>
<th>هزینه کل</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۱۳۸۲</td>
<td>۳۳۴/۹۱</td>
<td>۸۰/۷۷۹</td>
<td>۱۳۷/۳۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۸۳</td>
<td>۳۹۹/۳۱</td>
<td>۱۰۴/۸۱۹</td>
<td>۱۳۶/۳۷</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۸۴</td>
<td>۴۸۵/۹۶۵</td>
<td>۱۱۷/۰۵۳</td>
<td>۱۳۶/۴۶</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۸۵</td>
<td>۸۵۳/۵۶۷</td>
<td>۲۲۷/۷۷۸</td>
<td>۱۳۶/۹۹</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۸۶</td>
<td>۱۱۰/۸۵۱</td>
<td>۲۸۳/۵۱۰</td>
<td>۱۳۷/۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۸۷</td>
<td>۱۴۰/۵۹۴</td>
<td>۳۷۰/۱۳۷۶</td>
<td>۱۳۷/۹۵</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۸۸</td>
<td>۱۶۸/۵۱۷</td>
<td>۴۴۸/۸۳۱</td>
<td>۱۳۸/۷۵</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۸۹</td>
<td>۲۱۹/۴۰</td>
<td>۶۲۵/۹۶۶</td>
<td>۱۳۹/۳۷</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۹۰</td>
<td>۳۳۷/۵۷۷</td>
<td>۹۲۱/۸۳۴</td>
<td>۱۴۰/۴۳</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۹۱</td>
<td>۳۷۰/۵۲۲</td>
<td>۱۱۳/۶۷۷</td>
<td>۱۴۱/۷۵</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۹۲</td>
<td>۴۲۰/۵۹۱</td>
<td>۱۴۷/۱۸۰۰</td>
<td>۱۴۲/۷۶</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۹۳</td>
<td>۴۷۰/۴۲۳</td>
<td>۱۶۵/۱۳۳۷</td>
<td>۱۴۳/۷۸</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۹۴</td>
<td>۵۰/۸۷۴۹</td>
<td>۲۸۴/۸۱۸</td>
<td>۱۴۴/۷۹</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۹۵</td>
<td>۶۴۶/۸۶۳</td>
<td>۳۳۱/۶۸۲۰</td>
<td>۱۴۵/۹۰</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. Consumer Price Index (CPI)
پرورش و توزیع درآمد و سطح رفاه در استان فارس

<table>
<thead>
<tr>
<th>شماره</th>
<th>سال</th>
<th>هزینه کل</th>
<th>ضریب انگل</th>
<th>هزینه خوراکی و دخانی</th>
<th>هزینه کل</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>1380</td>
<td>647694</td>
<td>653364</td>
<td>329876</td>
<td>1380</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1381</td>
<td>853446</td>
<td>856346</td>
<td>329876</td>
<td>1381</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1382</td>
<td>123267</td>
<td>123367</td>
<td>329876</td>
<td>1382</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1383</td>
<td>187877</td>
<td>187977</td>
<td>329876</td>
<td>1383</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ماده: مرکز آمار ایران، نتایج فصلی آمار گردیدی از هزینه و درآمدهای شهرونوشته

جدول 2: رشد اقتصادی عمده هزینه سالانه خوراکی خانوار شهرونوشته استان فارس طی دوره 83-92 (ریال)

<table>
<thead>
<tr>
<th>شرح</th>
<th>جاری (تاثییر)</th>
<th>ناگاری (تاثییر)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>غلات، آرد، رشته و نان</td>
<td>81260</td>
<td>75360</td>
</tr>
<tr>
<td>شیر، فراوردهای آن و تخم پرندگان</td>
<td>648216</td>
<td>671225</td>
</tr>
<tr>
<td>روغن و جیری ها</td>
<td>479295</td>
<td>47742</td>
</tr>
<tr>
<td>میوه و سبزی ها</td>
<td>647918</td>
<td>647918</td>
</tr>
<tr>
<td>گوشت</td>
<td>264300</td>
<td>264300</td>
</tr>
<tr>
<td>کل هزینه های خوراکی</td>
<td>1634791</td>
<td>1634791</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ماده: نتایج آمار گردیدی از هزینه و درآمدهای شهرونوشته استان فارس

نمونه 1: ضریب انگل در مناطق شهرونوشته استان فارس طی سال های 1382-1383
نمودار 2. متوسط هزینه واقعی خوراکی خانوار مردی شاهین می‌تواند 1680-1382 را تغییر دهد. این جدول نشان می‌دهد که مصرف خانوارهای شهری استان فارس، فقط 1260 و 1370، با چشم‌های خوراکی‌هایی از جدول شماره 2 مشخص است که ۲۰ درصد در سال ۱۳۸۳ سقوط کرده است و همین می‌تواند سیزی ها از ۲۰ درصد در سال ۱۳۶۲ به ۱۷ درصد در سال ۱۳۶۲ کاهش یافته است. به سه‌مین نکته،، تأثیر آثار، شفاهی و قابلیت آورده‌ایم که در مرحله اولیه سه‌ساله کاهش یافته است. بررسی ترکیب هزینه خوراکی خانوارهای شهری می‌تواند به تدریج سایر اقلام خوراکی (اغلب با افزایش قیمت‌بندی) را جابجایی گوشته و میوه‌ها (با افزایش قیمت‌بندی) کرده‌اند. به یکی دیگر خانوارهای از سیری سولئی بر مصرف شکم روز آوردایند. بنابراین، جایگزینی توجه و تأمل بر تغییرات مصرف و سهم روغنی و جیره‌ها و قند و شکر بوده است که طی این سالها باعث افزایش بیماری‌های قلبی شده است. یکی از دلایل آن نیز اعطای خواراکی خانوارهای شهری همراه در هنگام کاهش این هزینه‌ها ۲۸ را داده، بنابراین می‌توان ادعا کرد که دلیل اصلی تغییر الگوی مصرف مواد غذایی بی‌توجهی به منشور جبران شفاهاهای اقتصادی در بودجه خانوارهای است.
جدول شماره ۳ بررسی ساختار و سهم اجزای هزینه‌های خوزستان و دخانیات شهری استان فارس طی دوره ۱۳۸۲-۱۳۸۶

<table>
<thead>
<tr>
<th>شرح</th>
<th>۱۳۸۳</th>
<th>۱۳۸۴</th>
<th>۱۳۸۵</th>
<th>۱۳۸۶</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن</td>
<td>۱۸</td>
<td>۲۲</td>
<td>۲۴</td>
<td>۲۰</td>
</tr>
<tr>
<td>شیر، فرآورده‌های آن و تخمیرنده‌گان</td>
<td>۱۰</td>
<td>۱۰</td>
<td>۱۰</td>
<td>۱۰</td>
</tr>
<tr>
<td>نان، خمیر و چربی‌های روغنی و چربی‌های دیگر</td>
<td>۱۹</td>
<td>۱۶</td>
<td>۱۶</td>
<td>۱۶</td>
</tr>
<tr>
<td>میوه‌ها و سبزی‌های گوشتی</td>
<td>۲۱</td>
<td>۱۹</td>
<td>۱۹</td>
<td>۱۹</td>
</tr>
<tr>
<td>خشکبار و حیوانات</td>
<td>۲۰</td>
<td>۲۰</td>
<td>۲۰</td>
<td>۲۰</td>
</tr>
<tr>
<td>فندق و شکرریزی، چای و نظیر آنها</td>
<td>۱۱</td>
<td>۱۱</td>
<td>۱۱</td>
<td>۱۱</td>
</tr>
<tr>
<td>کل هزینه‌های خوزستان</td>
<td>۱۳۸۳</td>
<td>۱۳۸۴</td>
<td>۱۳۸۵</td>
<td>۱۳۸۶</td>
</tr>
</tbody>
</table>

مأخذ: نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری استان فارس-ارقام: ریال
۳. رتبه‌بندی انواع هزینه‌های عمده خوراکی و غیرخوراکی خانوار شهری استان فارس در جدول شماره ۴ از انواع گردهمایی مهم خوراکی و دخانی و غیرخوراکی یک خانوار شهری استان فارس بر حسب هزینه‌ای که خانوار مصرف کننده برای هر یک از این گروه‌ها در سال ۱۳۸۳ متولی شده، رتبه‌بندی شده است. سپس همین رتبه‌بندی برای سال ۱۳۶۲ برای انجام شده تا اختلاف رتبه هر یک از این گروه‌ها در طی سال‌های مورد بررسی مورد سنجش قرار گیرد.

جدول شماره ۳. رتبه‌بندی انواع بسته‌های خوراکی و دخانی و غیرخوراکی یک خانوار شهری استان فارس بر حسب ارزش ریالی در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۶۲

<table>
<thead>
<tr>
<th>اختلاف رتبه</th>
<th>سال ۱۳۸۲</th>
<th>اختلاف رتبه</th>
<th>سال ۱۳۶۲</th>
<th>انواع هزینه‌های عمده</th>
<th>رتبه</th>
<th>ارزش ریالی</th>
<th>درصد</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>مصرف</td>
<td>۱</td>
<td>۴۲۲۰۰</td>
<td>۶۱۳۷</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>گوشت</td>
<td>۲</td>
<td>۳۳۸۰۰</td>
<td>۵۴۴۰</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>مرغ و سبزی‌ها</td>
<td>۳</td>
<td>۷۸۹۱۸</td>
<td>۱۲۴۶</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>پوشاک و کفش</td>
<td>۴</td>
<td>۳۳۳۳۳</td>
<td>۵۳۳۸</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>آرد، رشته، غلات، نان و فراورده‌های آن</td>
<td>۵</td>
<td>۵۷۶۱۶</td>
<td>۹۱۵۴</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>کالاهای و خدمات متفرقه</td>
<td>۶</td>
<td>۵۸۵۸۵</td>
<td>۹۲۱۷</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>خدمات خانوار</td>
<td>۷</td>
<td>۴۰۲۴۴</td>
<td>۶۴۶۸</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>خدمات لوازم، اّلات، ملزومات و</td>
<td>۸</td>
<td>۷۷۷۷۷</td>
<td>۱۲۱۱</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>خدمات حمل و نقل و ارتباطات</td>
<td>۹</td>
<td>۳۳۳۲۵</td>
<td>۵۳۲۱</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>خدمات و فراورده‌های آن و تخمیر دندان</td>
<td>۱۰</td>
<td>۳۰۱۳۴</td>
<td>۴۸۹۶</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>خدمات نمایگی، غذاهای آماده و دخانیات</td>
<td>۱</td>
<td>۴۲۹۹۰</td>
<td>۶۵۶۱</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>خدمات بهداشت و درمان</td>
<td>۲</td>
<td>۳۵۳۴۱</td>
<td>۵۶۹۶</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>خدمات تفریحات و سرگرمی‌ها</td>
<td>۳</td>
<td>۹۰۶۵۰</td>
<td>۱۴۰۲</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>خدمات فرهنگی</td>
<td>۴</td>
<td>۱۰۸۷۳</td>
<td>۱۶۳۴</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>خدمات اخلاق و حیات</td>
<td>۵</td>
<td>۱۵۵۵۰</td>
<td>۲۳۹۱</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>خدمات روغن‌ها و چربی‌ها</td>
<td>۶</td>
<td>۸۲۸۹</td>
<td>۱۳۲۱</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>خدمات دیگر، شیشه‌ها، چای، فودا و کاکائو</td>
<td>۷</td>
<td>۳۰۹۱۵</td>
<td>۴۸۸۵</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>خدمات ترکیبات غذایی</td>
<td>۸</td>
<td>۶۴۵۶۸</td>
<td>۹۵۶۴</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>خدمات کالاهای هزینه‌ای عمده</td>
<td>۹</td>
<td>۸۰۵۸۱</td>
<td>۱۲۵۶</td>
</tr>
</tbody>
</table>

帟

۵۴ مجله اقتصادی سال هفتم شماره‌ی ۱۹ و ۱۰
پرسی وضع توزیع درآمد و سطح رفاه در استان فارس

4. وضع کالاهای غیرخوراکی در سبد مصرفی خانوارهای شهری استان فارس

بیشتر اقلام این نوع کالاهای، کفش و پوشاک مسکن، لوازم و اثاثی، بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات، تفریحات و سرگرمی‌ها و خدمات فرهنگی است. به طور کلی، و با توجه به اینکه بر حسب تجربه، کشور درآمده در جامعه به سیاست‌های کاهش مرگ‌بارگیر این کالاهای غیرخوراکی خانوارهای شهری از پیش این است به بهبود اوضاع درآمده جامعه در مراحل گذشته توضیح، مصرف این گونه کالاهای رونده فاز‌های جدیدی در زندگی روزمره مردم، هزینه واقعی غیرخوراکی خانوارهای روستایی فراگیرده، داشته باشد هر نوع مثل درده 1360 برخی از خانوارهای لوله‌زن، لطف، میلیون، کامپرتر شخصی و نظر آنان را ندانسته و پولی را صرف مدرسه غیراتفاقی با دانشگاه فرانسیس خود نکرده‌اند. ولی اکنون هزینه کردن برای بنیاد از موارد پیش‌بینی است. بنیاد در دفسه‌ای وجود انجام انتخاب می‌شود. با وجود این، محاسبات نشان میدهد که مصرف کالاهای غیرخوراکی خانوارهای شهری استان فارس در دهه اخیر دچار رکود بوده، بنیاد این که با دگرگون شدن رسانه‌های صمیمی و ورود کالاهای جدید به سبد مصرفی خانوارهای طی 30 سال گذشته، هزینه واقعی خانوارهای شهری استان فارس فقط 36 درصد بالا رفته است. حال آنکه محاسبات بیشتر نشان میدهد این افزایش مربوط به بالا رفت هزینه کالاهای توزیع بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات و تفریح و تحصیل و آموزش بوده است.
جدول شماره 5. رشد اقتصادی عمده بینه سالیانه غیرخوراکی خاتوئههای شهری استان فارس
(میلیون ریال)

<table>
<thead>
<tr>
<th>سال</th>
<th>رشد واقعی (تایب)</th>
<th>(باربر)</th>
<th>پوششک و کپشک</th>
<th>مسکن</th>
<th>لوزم و آنالیه و ملزمات</th>
<th>بهداشت و درمان</th>
<th>حمل و نقل و ارتباطات</th>
<th>تفریح و تحسین و مطالعه</th>
<th>کل هزینههای غیرخوراکی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1383</td>
<td>1468600</td>
<td>175250</td>
<td>723454</td>
<td>5712326</td>
<td>14687375</td>
<td>1366800</td>
<td>7109525</td>
<td>7109525</td>
<td>10917525</td>
</tr>
<tr>
<td>1382</td>
<td>1364900</td>
<td>167850</td>
<td>683454</td>
<td>5512326</td>
<td>14687375</td>
<td>1366800</td>
<td>7109525</td>
<td>7109525</td>
<td>10917525</td>
</tr>
<tr>
<td>1381</td>
<td>1271000</td>
<td>150450</td>
<td>643454</td>
<td>5012326</td>
<td>14687375</td>
<td>1366800</td>
<td>7109525</td>
<td>7109525</td>
<td>10917525</td>
</tr>
<tr>
<td>1380</td>
<td>1177100</td>
<td>132950</td>
<td>603454</td>
<td>4512326</td>
<td>14687375</td>
<td>1366800</td>
<td>7109525</td>
<td>7109525</td>
<td>10917525</td>
</tr>
<tr>
<td>1379</td>
<td>1083200</td>
<td>115450</td>
<td>563454</td>
<td>4012326</td>
<td>14687375</td>
<td>1366800</td>
<td>7109525</td>
<td>7109525</td>
<td>10917525</td>
</tr>
<tr>
<td>1378</td>
<td>989300</td>
<td>97950</td>
<td>523454</td>
<td>3512326</td>
<td>14687375</td>
<td>1366800</td>
<td>7109525</td>
<td>7109525</td>
<td>10917525</td>
</tr>
<tr>
<td>1377</td>
<td>895400</td>
<td>80450</td>
<td>483454</td>
<td>3012326</td>
<td>14687375</td>
<td>1366800</td>
<td>7109525</td>
<td>7109525</td>
<td>10917525</td>
</tr>
<tr>
<td>1376</td>
<td>801500</td>
<td>72950</td>
<td>443454</td>
<td>2512326</td>
<td>14687375</td>
<td>1366800</td>
<td>7109525</td>
<td>7109525</td>
<td>10917525</td>
</tr>
<tr>
<td>1375</td>
<td>707600</td>
<td>65450</td>
<td>403454</td>
<td>2012326</td>
<td>14687375</td>
<td>1366800</td>
<td>7109525</td>
<td>7109525</td>
<td>10917525</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ملاحظه: نتایج آمارگیری از هرینه و درآمد خاتوئههای شهری استان فارس بر اساس جدول شماره (5) مشاهده می‌شود که طی سال‌های 1382-1366 متوسط مصرف پوششک و کپشک خاتوئههای استان فارس تنها 12 میلیون ریالی است. در همین مدت، هزینه واقعی بهداشت و درمان خاتوئههای 70 میلیون ریالی درصد و حمل و نقل و ارتباطات و تفریح و تحسین و مطالعه آن آن آن بیشتر از 60 میلیون ریالی است. این موضوع نشان‌دهنده نکات جالبی است. اول‌آنکه کاهش هزینه‌های خوراکی خاتوئههای (که در مباحث پیشین اشاره شد) و کالاهایی نظیر پوششک، کپشک و لوزم و آلودهات زندگی، نشان دهنده افراش فشردهی مالی بر خاتوئههای شهری استان ناوتونی آن‌گونه که در جدبات کالاهای تولید شده توسط بخش‌های اقتصادی و در پی آن توزیع قدران جامعه است. نتایگی در قسمت که مصرف خاتوئههای طی دو یا سه اخیر، به معنی کالاهای بخش عمومی اقتصادی برقرار و بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات و تفریح و تحسین و مطالعه را گرفتار داشته است. بنی گامان بسترسی به جنب کالاهایی حق مسلم مردم است، در حالی که شاهد وجود نشان دهنده آن است که به‌طور کلی کالاهایی در اقتصاد کشور و اقتصاد استان فارس را کپشک بی‌شک تشکیل می‌دهند. بنابراین می‌توان به بیمارستان‌های خصوصی، کلیه‌های کنکور یا عوامل این‌ها اشاره کرد.

5. مهم کالاهای خوراکی و دخانی در سبد مصرفی خاتوئههای روستایی استان فارس
در جدول شماره (6) ضریب انگل که به عنوان یکی از شاخص‌های معنی‌دار رفتاری شناخته شده، برای سال‌های مورد بررسی محاسبه شده است. بر اساس این محاسبات، یک خاتوئه روستایی در سال
پردازش وضعیت درآمد و سطح رفاه در استان فارس

1383 به دلیل تخصیص بخش بزرگی از هزینه‌های خود به مخارج غیرخواراکی از رفاه بیشتری برخوردار شده است.

جدول شماره ۶ محاسبه ضریب انگل یک خانوار روستایی استان فارس (آریال)

<table>
<thead>
<tr>
<th>سال</th>
<th>هزینه کل</th>
<th>هزینه خواراکی و دخانی</th>
<th>ضریب انگل</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1361</td>
<td>2423267</td>
<td>4248642</td>
<td>4248642</td>
</tr>
<tr>
<td>1362</td>
<td>576489</td>
<td>126345</td>
<td>126345</td>
</tr>
<tr>
<td>1363</td>
<td>6844</td>
<td>6844</td>
<td>6844</td>
</tr>
<tr>
<td>1364</td>
<td>87565</td>
<td>87565</td>
<td>87565</td>
</tr>
<tr>
<td>1365</td>
<td>123456</td>
<td>123456</td>
<td>123456</td>
</tr>
<tr>
<td>1366</td>
<td>4567890</td>
<td>4567890</td>
<td>4567890</td>
</tr>
<tr>
<td>1367</td>
<td>5864780</td>
<td>5864780</td>
<td>5864780</td>
</tr>
<tr>
<td>1368</td>
<td>654321</td>
<td>654321</td>
<td>654321</td>
</tr>
<tr>
<td>1369</td>
<td>74567321</td>
<td>74567321</td>
<td>74567321</td>
</tr>
<tr>
<td>1370</td>
<td>875658</td>
<td>875658</td>
<td>875658</td>
</tr>
<tr>
<td>1371</td>
<td>987654</td>
<td>987654</td>
<td>987654</td>
</tr>
<tr>
<td>1372</td>
<td>10987654</td>
<td>10987654</td>
<td>10987654</td>
</tr>
<tr>
<td>1373</td>
<td>110987654</td>
<td>110987654</td>
<td>110987654</td>
</tr>
</tbody>
</table>

محله: مرکز آمار ایران، تابع تفصیلی آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی استان فارس

در سال ۱۳۶۱ بیش از نیمی از کل هزینه خانوار روستایی را هزینه خواراکی و دخانی تشکیل می‌داده و طی دوره‌های انگلی این هزینه به مرزان قابل توجهی کاهش یافته است، به طوری که سهم هزینه خواراکی و دخانی نسبت به هزینه کل یک خانوار روستایی از ۴۵ درصد در سال ۱۳۶۱ به ۲۹ درصد در سال ۱۳۸۳ رسیده است. بر این اساس به نظر می‌رسد که انتخاب مرکز مصرف در روستای استفاده از اقلام غیرخواراکی بوده است اما به مدارک بررسی‌هایی واقعی مصرف خواراکی و پرهیز از برداشت‌های ناشی از این مسائل به هر چه کمتر از این هزینه‌ها خارج و تصویر واقعی آن به صورت قیمت‌های ثابت و هزینه واقعی ارائه شود. برای محاسبه هزینه خانوارهای روستایی به قیمت ثابت از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در نقاط روستایی که توسط مرکز
آمار ایران تهیه می‌شود از فنایه‌شناسی، به طوری که هزینه‌های کالا با شاخص قیمت‌مربط به هم می‌کنند. یک عامل مرتب شده است. بررسی مصرف واقعی خانوار روسی‌ها در یک دوره زمانی معین، روند تغییرات مصرف باعث تغییرات مطلوبی که دوره مورد نظر را نشان می‌دهد. بر این اساس هزینه واقعی کالاها از خوراکی و دخانی خانواده‌ای روسی‌ها است. این قیمت‌های ریالی در سال 1364 به 876/3763 میلیون ریال در سال 1383 رسیده است که نشان از 15 درصد شدن مصرف مواد خوراکی و دخانی روسی‌ها دارد. به عبارتی می‌توان گفت که سطح رفاه این خانواده‌ها طی دو دهه به میزان خوبی افزایش یافته است.

برای بررسی دقیقتر این موضوع، در جدول‌های (7) و (8) ساختار و سهم مصرف اقلام مهم کالاها خوراکی نشان داده شده است. این بررسی نشان می‌دهد خانوار در رویارویی با شرایط خاص برای مصرف قهوه کالاها مقاومت نشان می‌دهد، چه کالاها وی از الگوی مصرف خارج می‌سازد و چه کالاها را چاپگذاری آن می‌کند.

در بین اقلام خوراکی و دخانی بک خانوار روسی‌ها، هزینه مرتب به آرد، رشته، غلت و نان که مهم‌ترین هزینه‌ها را تشکیل داده است در دوره مورد بررسی نتایج 37 درصد افزایش یافت. بررسی افزایش‌های گذشته را به طوری که که نشان می‌دهد در سال 1361 بین آن کاهش و افزایش باشد. اما هزینه‌ها از کل هزینه‌ها تشکیل می‌باید و در سال 1383 به 99 درصد کاهش یافته است. اما هزینه‌ها از کل هزینه‌ها تشکیل می‌باید و در سال 1383 به 99 درصد کاهش یافته است. اما هزینه‌ها افزایش قابل توجهی بازتوسط در دوره زمانی 20 ساله، سهم آن نیز در سبد غذایی خانوار روسی‌ها داشته است.

به جز گزمه کالا، میوه‌ها و سبزی‌ها و نوشابه‌ها، غذاهای آماده و دخانیات، تلقیه گروه‌های کالاها به همین ترتیب مهم‌ترین هزینه‌ها از افزایش سهم در سبد غذایی خانوار بوده‌اند. کمترین افزایش در هزینه، مرتب به نوشابه‌ها، غذای آماده و دخانیات با 18 درصد بوده است که زندگی سنتی روسی‌نشین را نشان می‌دهد.
جدول شماره 7 رشد اقلام عمده هزینه سالیانه خواراکی خانوارهای روستایی استان فارس

در سال‌های 1383 و 1384

<table>
<thead>
<tr>
<th>شرح</th>
<th>سال 1383</th>
<th>سال 1384</th>
<th>رشد واقعی (تاثبت)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(تبار)</td>
<td>(تبار)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>خاکسار و حیوانات</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ظلات، آرد، بسته‌های</td>
<td>8188</td>
<td>8188</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>و فراورده‌های آن</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>غوشت</td>
<td>064</td>
<td>0542</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>شیر، فراورده‌های آن</td>
<td>28716</td>
<td>28716</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>و نخ و پرده‌گان</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>روغن و کربه‌ها</td>
<td>5172</td>
<td>5172</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>میوه و سبزی‌ها</td>
<td>27156</td>
<td>27156</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>کشاورزی</td>
<td>5480</td>
<td>5480</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>غوشت</td>
<td>048</td>
<td>048</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>قند و شکر و شیرینی و</td>
<td>15880</td>
<td>15880</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>جای و فروش</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ادویه و چاشنی‌ها و سایر</td>
<td>882</td>
<td>882</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>نوشابه‌ها، غذاهای</td>
<td>223616</td>
<td>223616</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>آماده و دخانیات</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>کل هزینه‌های خواراکی</td>
<td>22204</td>
<td>22204</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

توضیح: ارقام به ریال و سهم‌ها به درصد است.

مکان: نتایج آماری‌های از هزینه و درآمده خانوارهای روستایی استان فارس

نمودار 3: ضریب انتقال در مناطق روستایی استان فارس طی سال‌های 1383-1384
نمودار ۳. متوسط هزینه واقعی خوراکی مناطق روماتی استان فارس طی سال‌های ۱۳۶۲-۱۳۵۴ (ریال)

۶. رتبه‌بندی انواع هزینه‌های عمده خوراکی و غیرخوراکی خانوار روستایی استان فارس

انواع هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی یک خانوار روستایی استان فارس بر حسب میانگین هزینه شده در تسویه فرد خانوار برای گروه‌های مهم کالاایی در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۸۳ رتبه‌بندی شده و نتایج در جدول شماره (۹) آمده است. با توجه به این جدول در سال ۱۳۶۱ رتبه‌های اول تا چهارم به ترتیب مربوط به هزینه غذایی آرد، رشته، غلات و نان، مسکن، گوشته و پوشاک و کفشه بوده است. پس از گذشته دور دهه و تغییراتی که طی این مدت ایجاد شده، رتبه‌بندی به شده کاملاً دگرگون شده است به طوری که مسکن، حمل و نقل و ارتباطات، آرد، رشته، غلات و نان و گوشته با اختلاف رتبه ۱۷-۲-۱-۱ رتبه‌های اول تا چهارم را به خود اختصاص داده‌اند. پوشاک و کفشه نیز با کاهش ۳ رتبه در جدول از رتبه چهارم در سال ۱۳۶۱ به رتبه چهارم هزینه خانوار در سال ۱۳۸۳ تقلیل یافته است. از آنجا که این جدول بر اساس ارقام جدید بررسی شده است، نمی‌تواند تغییرات واقعی هزینه خانوارها را یافته کند اما برخی موارد مانند کاهش زیاد سهم هزینه گروه آرد، رشته، غلات و نان و افزایش چشم گیر سهم هزینه در گروه حمل و نقل و ارتباطات طی دوره مورد بررسی قابل توجه است.
جدول شماره 8 بررسی ساختار و اجزای مهم هزینه‌های خوراکی و دخانی خانوارهای روستایی استان فارس طی دوره ۱۳۸۲-۱۳۸۶

<table>
<thead>
<tr>
<th>شرح</th>
<th>۱۳۸۳</th>
<th>۱۳۸۴</th>
<th>۱۳۸۵</th>
<th>۱۳۸۶</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن</td>
<td>۳۲ ۸۲۶۸۳۲۳</td>
<td>۳۲ ۸۲۶۸۳۲۳</td>
<td>۳۲ ۸۲۶۸۳۲۳</td>
<td>۳۲ ۸۲۶۸۳۲۳</td>
</tr>
<tr>
<td>گوشت</td>
<td>۱۶ ۷۳۹۹۴۲</td>
<td>۱۶ ۷۳۹۹۴۲</td>
<td>۱۶ ۷۳۹۹۴۲</td>
<td>۱۶ ۷۳۹۹۴۲</td>
</tr>
<tr>
<td>شیر، فرآورده‌های آن و تخنیم پرندگان</td>
<td>۱۰ ۴۹۷۹۴۲</td>
<td>۱۰ ۴۹۷۹۴۲</td>
<td>۱۰ ۴۹۷۹۴۲</td>
<td>۱۰ ۴۹۷۹۴۲</td>
</tr>
<tr>
<td>روشن و چربی‌ها</td>
<td>۴ ۱۹۴۱۳۷۴</td>
<td>۴ ۱۹۴۱۳۷۴</td>
<td>۴ ۱۹۴۱۳۷۴</td>
<td>۴ ۱۹۴۱۳۷۴</td>
</tr>
<tr>
<td>میوه و سیری‌ها</td>
<td>۱۸ ۴۵۰۵۸۶۱</td>
<td>۱۸ ۴۵۰۵۸۶۱</td>
<td>۱۸ ۴۵۰۵۸۶۱</td>
<td>۱۸ ۴۵۰۵۸۶۱</td>
</tr>
<tr>
<td>خنثی‌کاری و جویباری</td>
<td>۵ ۱۰۱۰۱۸۷</td>
<td>۵ ۱۰۱۰۱۸۷</td>
<td>۵ ۱۰۱۰۱۸۷</td>
<td>۵ ۱۰۱۰۱۸۷</td>
</tr>
<tr>
<td>قند و شکر شیرینی‌ها، چای، فره و کاکائو</td>
<td>۱۰ ۲۱۴۲۵۲</td>
<td>۱۰ ۲۱۴۲۵۲</td>
<td>۱۰ ۲۱۴۲۵۲</td>
<td>۱۰ ۲۱۴۲۵۲</td>
</tr>
<tr>
<td>ادویه، چاشنوی و سایر ترکیبات خوراکی</td>
<td>۷ ۶۸۹۱۳۷۴</td>
<td>۷ ۶۸۹۱۳۷۴</td>
<td>۷ ۶۸۹۱۳۷۴</td>
<td>۷ ۶۸۹۱۳۷۴</td>
</tr>
<tr>
<td>نوشابه‌ها، غذاهای آماده و دخانیات</td>
<td>۹ ۲۴۷۱۹۵</td>
<td>۹ ۲۴۷۱۹۵</td>
<td>۹ ۲۴۷۱۹۵</td>
<td>۹ ۲۴۷۱۹۵</td>
</tr>
<tr>
<td>کل هزینه‌های خوراکی</td>
<td>۲۵ ۱۸۷۲۵</td>
<td>۲۵ ۱۸۷۲۵</td>
<td>۲۵ ۱۸۷۲۵</td>
<td>۲۵ ۱۸۷۲۵</td>
</tr>
</tbody>
</table>

توضیح: ارقام به ریال و سهمی به درصد است. مأخذ: نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی استان فارس
جدول شماره 9. رتبه‌بندی انواع هزینه‌های عمده خوراکی و دخانی و غیرخوراکی یک خانوار روستایی استان فارس بر حسب ارزش ریالی در سال‌های 1362 و 1363

<table>
<thead>
<tr>
<th>انواع هزینه‌های عمده</th>
<th>رتبه سالهای 1362 و 1363</th>
<th>ارزش ریالی درصد</th>
<th>رتبه سالهای 1381</th>
<th>ارزش ریالی درصد</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>آموزش، غلطی، تان</td>
<td>1</td>
<td>19.3</td>
<td>1</td>
<td>28888</td>
</tr>
<tr>
<td>و فرآورده‌های آن</td>
<td>2</td>
<td>17</td>
<td>2</td>
<td>21760</td>
</tr>
<tr>
<td>مسکن</td>
<td>3</td>
<td>16</td>
<td>3</td>
<td>29222</td>
</tr>
<tr>
<td>غوشت</td>
<td>4</td>
<td>9.6</td>
<td>4</td>
<td>40522</td>
</tr>
<tr>
<td>پوشش و کف‌شکنی</td>
<td>5</td>
<td>8.5</td>
<td>5</td>
<td>35496</td>
</tr>
<tr>
<td>شیر و فرآورده‌های آن و تخم‌رنگ‌گان</td>
<td>6</td>
<td>7.6</td>
<td>6</td>
<td>27181</td>
</tr>
<tr>
<td>موبیک و سبزی‌ها</td>
<td>7</td>
<td>6.4</td>
<td>7</td>
<td>23611</td>
</tr>
<tr>
<td>نوشیدنی‌های آبی و دخانیات</td>
<td>8</td>
<td>5.6</td>
<td>8</td>
<td>23135</td>
</tr>
<tr>
<td>كالاها و خدمات متفرقه</td>
<td>9</td>
<td>5.5</td>
<td>9</td>
<td>21070</td>
</tr>
<tr>
<td>خانوار</td>
<td>10</td>
<td>4.2</td>
<td>10</td>
<td>20080</td>
</tr>
<tr>
<td>حمل و نقل و ارتباطات</td>
<td>11</td>
<td>3.7</td>
<td>11</td>
<td>17990</td>
</tr>
<tr>
<td>لوازم، اثاث، ملزومات</td>
<td>12</td>
<td>3.7</td>
<td>12</td>
<td>15844</td>
</tr>
<tr>
<td>خدمات خانوار</td>
<td>13</td>
<td>3.3</td>
<td>13</td>
<td>12111</td>
</tr>
<tr>
<td>بهداشت و درمان</td>
<td>14</td>
<td>2.8</td>
<td>14</td>
<td>15876</td>
</tr>
<tr>
<td>قند و شکر، شیرینی‌ها</td>
<td>15</td>
<td>2.8</td>
<td>15</td>
<td>5386</td>
</tr>
<tr>
<td>جایی، هویه و کالا‌های خوراکی و حیوانات</td>
<td>16</td>
<td>2.3</td>
<td>16</td>
<td>4064</td>
</tr>
<tr>
<td>تفرش‌های سرگرمی و خدمات فرهنگی</td>
<td>17</td>
<td>2.3</td>
<td>17</td>
<td>42644</td>
</tr>
<tr>
<td>ادویه‌ها و چای‌بی‌ها و سایر ترکیبات غذایی</td>
<td>18</td>
<td>2.1</td>
<td>18</td>
<td>34526</td>
</tr>
<tr>
<td>کل هزینه‌های عمده خوراکی و غیرخوراکی</td>
<td>19</td>
<td>2.0</td>
<td>19</td>
<td>233218</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ملاحظه: نتایج تحقیق

7. وضع کالاهای غیرخوراکی در سبد مصرفی خانوارهای روستایی استان فارس به طور کلی با توجه به بخش استان فارس یک کارنامه‌ای است که می‌تواند اثرات و طرح‌های بعدی را در این زمینه از آن که‌سازی و توسعه راه‌حل‌های بهینه را ارائه دهد.
بررسی وضع توزیع درآمد و سطح رفاه در استان فارس

در نتیجه هزینهای که خانوارها برای مصرف این گونه کالاهای متحمل می‌شوند نیز در طول زمان روندی افزایشی خواهد داشت. این موضوع در مورد خانوارهای روستایی استان فارس تا سال ۱۳۸۳ به روشی دیده می‌شد. کل هزینهای که خانوارهای روستایی استان فارس طی سال‌های ۱۳۶۱ که ۳/۸ درصد افزایش هزینه حمل و نقل و ارتباطات و پس از آن هزینه مسکن بوده است، بر اساس جدول شماره (۱۰)، مشاهده می‌شود که هزینه کالاهای عمومی نظیر حمل و نقل و ارتباطات و تفریح، تحریم و مطالعه به ترتیب ۳/۸ و ۱/۳/۸ درصد شده است، در حالی که کمترین نرخ مربوط به هزینه پوشش و کفک با ۳/۰ درصد افزایش هزینه است.

جدول شماره ۱۰. وضع اقلاعم عمده هزینه‌های غیرخوکاهی خانوارهای روستایی استان فارس

<table>
<thead>
<tr>
<th>ردش واقعی</th>
<th>شرح</th>
<th>سال ۱۳۸۳</th>
<th>سال ۱۳۸۲</th>
<th>سال ۱۳۸۱</th>
<th>سال ۱۳۸۰</th>
<th>سال ۱۳۷۹</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۶۰۴۳۷۴۶</td>
<td>پوشش و کفک</td>
<td>۶۱۴۹۸۵۴</td>
<td>۶۴۵۳۷۴۶</td>
<td>۶۶۵۲۳۱۸</td>
<td>۶۹۵۹۹۳۵</td>
<td>۷۲۶۶۹۳۸</td>
</tr>
<tr>
<td>۷۲۹۱۸۲۶</td>
<td>مسکن</td>
<td>۱۱۶۷۸۵۴</td>
<td>۱۱۱۷۸۵۷</td>
<td>۱۰۶۷۸۵۴</td>
<td>۱۰۱۷۸۵۷</td>
<td>۹۶۷۸۵۴</td>
</tr>
<tr>
<td>۸۷۵۳۷۴۶</td>
<td>لوازم و اثاثی منزل و بسته‌بستگی و اقیانوسی</td>
<td>۷۶۴۹۸۶۵</td>
<td>۷۳۴۹۸۶۵</td>
<td>۷۰۴۹۸۶۵</td>
<td>۶۷۴۹۸۶۵</td>
<td>۶۴۴۹۸۶۵</td>
</tr>
<tr>
<td>۴۵۹۱۸۲۶</td>
<td>بهداشت و درمان</td>
<td>۱۹۴۱۸۲۶</td>
<td>۱۸۴۱۸۲۶</td>
<td>۱۷۴۱۸۲۶</td>
<td>۱۶۴۱۸۲۶</td>
<td>۱۵۴۱۸۲۶</td>
</tr>
<tr>
<td>۴۶۷۸۵۴۶</td>
<td>حمل و نقل و ارتباطات</td>
<td>۹۱۷۸۵۴۶</td>
<td>۸۶۷۸۵۴۶</td>
<td>۸۱۷۸۵۴۶</td>
<td>۷۶۷۸۵۴۶</td>
<td>۷۱۷۸۵۴۶</td>
</tr>
<tr>
<td>۴۵۹۱۸۲۶</td>
<td>تفریح و تحریم و مطالعه</td>
<td>۱۹۴۱۸۲۶</td>
<td>۱۸۴۱۸۲۶</td>
<td>۱۷۴۱۸۲۶</td>
<td>۱۶۴۱۸۲۶</td>
<td>۱۵۴۱۸۲۶</td>
</tr>
<tr>
<td>۴۵۹۱۸۲۶</td>
<td>هزینه‌های متفرقه</td>
<td>۱۹۴۱۸۲۶</td>
<td>۱۸۴۱۸۲۶</td>
<td>۱۷۴۱۸۲۶</td>
<td>۱۶۴۱۸۲۶</td>
<td>۱۵۴۱۸۲۶</td>
</tr>
</tbody>
</table>

کل هزینه‌های غیرخوکاهی ۱۹۴۱۸۲۶

جدول شماره ۱۱. مقایسه دهه‌های خانوارهای شهری استان فارس

جدول شماره ۱۱. مقایسه دهه‌های خانوارهای شهری استان فارس را طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۶۲ نشان می‌دهد. شکل ساده‌ای از بررسی وضع ثبات درآمد استفاده از چند دهه در آمده است که به جدول مذکور، این قسمت به‌طور صورت دهه‌ای انجام شده است. یکی از این شاخص‌ها نسبت سهم هزینه‌های دهکده در گذشته، افراد (دهکده‌های دهکده) به ۱۰ درصد قدرت طبیعت افراد جامعه (دهکده اول) و شاخص دیگر نسبت ۲۰ درصد نرخ و افزایش جمعیت (دهکده اول) است. لازم به ذکر است که با این شاخص‌ها نسبت به تمام ویژگی‌های توزیع درآمد در جامعه مورد نظر دستیابی به توجه به اطلاعات جدید، بیشترین موثر بر شاخص دهکده‌ها دیگر به دهکده اول و دهکده اول در سال‌های ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ به ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ به‌طور مداوم می‌شود که به...
ترتب برای ۱۳۸۷/۸JV/۱۳۷۷/۸، ۱۳۷۷/۱ و ۱۳۷۷/۴ درصد است. آنچه در این جدول مشاهده می‌شود این است که افزایش شاخص طی این دوره بیشترین پروری نکرده است. طی سال‌های برنامه اول توسط انتخاب یافته، طی برنامه دوم (۱۳۷۸-۱۳۸۲) مقدار این شاخص کاهش یافته، طی برنامه سوم (۱۳۸۳-۱۳۷۹) نیز با اتصال شاخص‌های دوره‌های دیگر بوده که نسبت نسبی ساختار اقتصادی کشور و استان طی دوره‌های دیگر بوده در سال‌های طی برنامه سوم توسط نسبت به نسبت دهم یک شاخص حاصل است که به دلیل منظره شاخص نسبی ۲۰ درصد بالای هزینه‌های به ۲۰ درصد پایین نسبت محاسبه و در جدول اثرات شده است. همانند قبل، بیشترین مقدار شاخص در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۴ بوده که به ترتیب برای ۱۳۸۷/۸ و ۱۳۷۷/۴ درصد است. آنچه مشخص است اینکه مقدار شاخص طی سال‌های برنامه اول توسط نسبت به سال‌های دیگر بسیار کاهشی نسبت به مقدار شاخص طی سال‌های برنامه اول توسط نسبت به سال‌های پیشین است اینکه کاهشی بوده و طی برنامه‌های افزایشی بوده است که یک دلیل این می‌تواند اعمال سیاست‌های تعیین ساختاری و جذب قسمتی از پارانه‌ها و افزایش نرخ ارز باشد. طی سال‌های برنامه سوم نیز به دلیل نسبت و نسبی ساختار اقتصادی کشور و کنترل نرخ ارز، این شاخص نسبت به دوره‌های قبل از افزایش یافته است و لیک نوسانات کمی را از خود نشان می‌دهد به طوری که بین ۱۲/۰/۱۰۸ و ۱۳۷۷/۱۰۸ درصد قرار دارد.
جدول شماره 11: مقایسه هزینه‌ای خانوارهای نمونه شهری استان فارس طی سال‌های ۱۳۸۲-۱۳۸۳

| دماوند | دمکه در | دمکه دور | دمکه سرمای | دمکه سرمایه | دمکه نیروی انسانی | دمکه کارنامه | دمکه هزینه | دمکه درجه آموزش | دمکه هزینه | دمکه درجه آموزش | دمکه درجه آموزش | دمکه درجه آموزش | دمکه درجه آموزش | دمکه درجه آموزش | دمکه درجه آموزش |
|--------|---------|---------|------------|-------------|-------------------|--------------|------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ۱۹۸۲ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ |
| ۱۹۸۳ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ |
| ۱۹۸۴ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ |
| ۱۹۸۵ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ |
| ۱۹۸۶ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ |
| ۱۹۸۷ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ |
| ۱۹۸۸ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ |
| ۱۹۸۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ |
| ۱۹۹۰ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ |
| ۱۹۹۱ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ |
| ۱۹۹۲ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ |
| ۱۹۹۳ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ۹۳۹ |

مآخذ: مرکز آمار ایران - تایید تفصیلی آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری فارس
نمودار ۵. مقایسه نسبت ۲۰ درصد بالا به ۲۰ درصد پایین خانوارهای مناطق شهری استان فارس

(درصد)

نمودار ۶. مقایسه نسبت دهکه آخر به اول خانوارهای شهری استان فارس

(درصد)

۹. مقایسه دهکه‌های خانوارهای روستایی استان فارس برای بررسی و مقایسه دهکه‌های خانوارهای نموده روستایی استان فارس طی سالهای ۱۳۸۳-۱۳۸۱ در شاخص در نظر گرفته‌ایم. ابتدا نسبت هزینه صرف شده توسط ۱۰ درصد از ترورتفدترین افراد جامعه (دهکه آخر) به ۱۰ درصد از نفرات افزودنی افراد جامعه (دهکه اول) و سپس نسبت دو دهکه آخر به دو دهکه اول هزینه‌ای محاسبه شدهاست. البته با ایده‌گفت که مقایسه شاخص‌های پایدار
پرپیت در وضع توییز در آمدم و سطح رفاه در استان فارس

شده و تغییرات آنها طی سال‌های مختلف به طور حتم نشان دهنده بهترین بدتر شدن وضع توییز در آمدم در جامعه نیست، ولی با پرپیت ارقام یاد شده تا حدودی می‌توان به ویژگی‌های توییز در آمدم در جامعه دست یافته.

با توجه به جدول، شماره (۱۲) بیشترین مقادیر شاخص اول مربوط به سال‌های ۱۹۶۴-۱۳۴۱

معرفی سال‌های آغازین پس از انقلاب و دوران جنگ است که در سال ۱۳۶۴ این شاخص بسیار زیاد بوده (۹۸/۲ درصد) و با دیگر سال‌ها تفاوت چشم‌گیری دارد. در سال‌های برنامه اول توسعه، شاخص یاد شده کاهش یافته به طوری که در سال ۱۳۷۱، یک رقیق و معادل ۷/۶ درصد بوده است. تی این برنامه دوم توسعه این شاخص به مراتب از برنامه اول نیز کمتر شده اما روند آن انتها برنامه سوم تقفیاً هفظ شده است. همانگونه که قابل پیش‌بینی بود در سال‌های برنامه سوم توسعه نسبت به سال‌های دیگر این شاخص از ثابی بیشتری برخوردار بوده است.

در مورد شاخص دوم به نیست دو دهه آخر بود همکاً اول هزینه‌ای نیز طبق آنچه از جدول نمایان است بیشترین مقادیر مربوط به سال‌های ۱۳۶۴-۱۳۶۱ است که بیشترین آن در سال ۱۳۶۴ و برای ۱/۳ درصد است. از سال ۱۳۶۴ به بعد با شروع برنامه اول و اعمال سیاست‌های تعیین

در کشور این شاخص رو به کاهش نهاده است و تا پایان برنامه سوم تغییرات قابل توجهی در آن مشاهده نمی‌شود.
جدول شماره ۱۲. مقایسه دهکده‌های هزینه‌ای خانوارهای نمونه روستایی استان فارس طی سال‌های ۱۳۸۳-۱۳۹۳

<table>
<thead>
<tr>
<th>دهکده</th>
<th>نیم‌سال ۱۳۸۳</th>
<th>نیم‌سال ۱۳۸۴</th>
<th>نیم‌سال ۱۳۸۵</th>
<th>نیم‌سال ۱۳۸۶</th>
<th>نیم‌سال ۱۳۸۷</th>
<th>نیم‌سال ۱۳۸۸</th>
<th>نیم‌سال ۱۳۸۹</th>
<th>نیم‌سال ۱۳۹۰</th>
<th>نیم‌سال ۱۳۹۱</th>
<th>نیم‌سال ۱۳۹۲</th>
<th>نیم‌سال ۱۳۹۳</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>دهکده اول</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۸۳</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۸۴</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۸۵</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۸۶</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۸۷</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۸۸</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۸۹</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۹۰</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۹۱</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۹۲</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۹۳</td>
</tr>
<tr>
<td>دهکده دوم</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۸۴</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۸۵</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۸۶</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۸۷</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۸۸</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۸۹</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۹۰</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۹۱</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۹۲</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۹۳</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۹۴</td>
</tr>
<tr>
<td>دهکده سوم</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۸۵</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۸۶</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۸۷</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۸۸</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۸۹</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۹۰</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۹۱</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۹۲</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۹۳</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۹۴</td>
<td>۱۶۳۴/۱۳۹۵</td>
</tr>
</tbody>
</table>

توجه: در این جدول، هزینه‌های مطالعه در دهکده‌های مختلف نمونه روستایی استان فارس طی سال‌های ۱۳۸۳-۱۳۹۳ نمایش داده شده‌اند. هر رقم نیم‌سالی نشانه‌دهنده هزینه‌های ماهال بوده و به صورت تغییرات معناداری در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی در محدوده‌های آماده‌نکردن خانوارهای روستایی استان فارس نمایش داده شده است.
بررسی وضع توسعه در آماده و سطح رفاه در استان فارس

نمودار ۲. مقایسه ۲۰ درصد بالا به ۲۰ درصد پایین خانوارهای مناطق روستایی استان فارس

نمودار ۸. مقایسه نسبت دهکده آخر به اول خانوارهای روستایی استان فارس

۱۰. بررسی روند ضریب جنسی در مناطق شهری و روستایی استان فارس
برای ارزیابی عدالت اقتصادی، شاخه‌هایی وجود دارد. در این گزارش با استفاده از شاخه ضریب جنسی به مقایسه وضع عدالت در مناطق شهری و روستایی استان فارس طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱ برداخته شد.
ضریب جنی شاخص شناخته شده در محیط اندازه‌گیری توزیع در آزمدم است. این شاخص به عنوان متداولترین روش اندازه‌گیری وضع توزیع در آزمدم در جوامع استفاده می‌شود. با توجه به این ضریب جنی عبارت است از نسبت اندازه‌گیری توزیع در آزمدم جمعه به حداکثر اندازه‌گیری در آزمدم ممکن در یک توزیع در آزمدم کاملاً تغییر کند. شاید بتوان گفت ضریب جنی بر اساس این باور از عدلت شکل گرفته که وضع عادلانه، شرایطی است که افراد دارای درآمد مساوی باشند. در نوشتران حاضر شاخص ضریب جنی از فرمول میلر محاسبه شده و نتایج در جدول شماره (۱۲) قابل مشاهده است. بررسی روند زمانی ضریب جنی برای مناطق شهری ده‌های که به طور متناوب کاهش یافته، آن را به دو اجزا: تغییرات ضریب جنی در سال ۱۳۸۵ معادل ۰/۵۱۶ و در سال ۱۳۸۳ به ۰/۴۲۴ رسیده است. هرچند در طول این مدت از نوسانات برخورد بوده است. در فاصله سال‌های ۱۳۷۲–۱۳۷۳ ضریب جنی به طور متناوب کاهش یافته اما در سال ۱۳۷۲ (پایان برنامه اول توسعه) نگه‌داری افزایش یافته است. در این سال، توزیع به سال‌های قبل از رشد سریعتری برخورد بوده که از عوامل آن می‌توان به حجم و سیع عملیات مالی دولت و رشد سریع تقاضا، اصلاح ساختار قیمت‌ها و پیمان‌سازی نرخ ارز اشاره کرد. بنابراین سیاست‌های تمدید به کار گرفته شده طی برنامه اول توسعه به کاهش تعلیری کمکی نکرده و از کاربری لازم برخورد نبوده است. طی سال‌های برنامه دوم توزیع ضریب جنی به گونه‌ای کاهشی یافته و سپس افزایش یافته است. در برنامه سوم نیز این ضریب تقریباً بدون تغییر باقی مانده است.

بررسی روند ضریب جنی مناطق روساتایی نیز نشان دهنده کاهش نابرابری در طول ۲۲ سال است که این کاهش در مقایسه با مناطق شهری بسیار کم است. از نکاتی قابل توجه در وضع توزیع در آزمدم فاصله روساتایی افزایش نموده و کاهش شدید در سال ۱۳۶۹ بوده است. مانند مناطق شهری، ضریب جنی مناطق روستایی نیز در سال ۱۳۷۲ به طور ناگهانی افزایش یافته و تا پایان دوره مورد بررسی نمونات کمتری را نسبت به مناطق شهری تجربه کرده است. مقایسه نابرابری مناطق شهری و روستایی نیز بین کننده آن است که به طور مشابه سال‌های بعدی روساتایی مناطق شهری را همان شرایط به اتفاق به روساتایی مناطق شهری از نظر ارزیابی برخورد بوده است. البته نیازی از نظر دور داشت که توزیع عادلانه‌تر در آزمدم در خانوارهای مناطق شهری می‌تواند نشان دهنده وضع مناسب‌تر اقتصادی این خانوارها نسبت به خانوارهای روستایی باشد.
نمودار 9. ضریب جنی مناطق شهری و روستایی استان فارس

جدول شماره 13. ضریب جنی مناطق شهری و روستایی استان فارس

<table>
<thead>
<tr>
<th>سال</th>
<th>ضریب جنی شهری</th>
<th>ضریب جنی روستایی</th>
<th>تفاوت شهری از روستایی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1364</td>
<td>0/984</td>
<td>0/936</td>
<td>0/048</td>
</tr>
<tr>
<td>1363</td>
<td>0/976</td>
<td>0/923</td>
<td>0/053</td>
</tr>
<tr>
<td>1362</td>
<td>0/967</td>
<td>0/911</td>
<td>0/056</td>
</tr>
<tr>
<td>1361</td>
<td>0/958</td>
<td>0/890</td>
<td>0/068</td>
</tr>
<tr>
<td>1360</td>
<td>0/949</td>
<td>0/864</td>
<td>0/085</td>
</tr>
<tr>
<td>1359</td>
<td>0/939</td>
<td>0/797</td>
<td>0/142</td>
</tr>
<tr>
<td>1358</td>
<td>0/929</td>
<td>0/740</td>
<td>0/189</td>
</tr>
<tr>
<td>1357</td>
<td>0/919</td>
<td>0/681</td>
<td>0/238</td>
</tr>
<tr>
<td>1356</td>
<td>0/909</td>
<td>0/612</td>
<td>0/297</td>
</tr>
<tr>
<td>1355</td>
<td>0/898</td>
<td>0/544</td>
<td>0/354</td>
</tr>
<tr>
<td>1354</td>
<td>0/887</td>
<td>0/471</td>
<td>0/416</td>
</tr>
<tr>
<td>1353</td>
<td>0/876</td>
<td>0/398</td>
<td>0/478</td>
</tr>
<tr>
<td>1352</td>
<td>0/865</td>
<td>0/324</td>
<td>0/541</td>
</tr>
<tr>
<td>1351</td>
<td>0/854</td>
<td>0/251</td>
<td>0/593</td>
</tr>
<tr>
<td>1350</td>
<td>0/843</td>
<td>0/178</td>
<td>0/665</td>
</tr>
<tr>
<td>1349</td>
<td>0/832</td>
<td>0/105</td>
<td>0/726</td>
</tr>
<tr>
<td>1348</td>
<td>0/821</td>
<td>0/032</td>
<td>0/788</td>
</tr>
<tr>
<td>1347</td>
<td>0/810</td>
<td>0/060</td>
<td>0/849</td>
</tr>
<tr>
<td>1346</td>
<td>0/799</td>
<td>0/187</td>
<td>0/935</td>
</tr>
<tr>
<td>1345</td>
<td>0/788</td>
<td>0/314</td>
<td>1/051</td>
</tr>
<tr>
<td>1344</td>
<td>0/777</td>
<td>0/441</td>
<td>1/175</td>
</tr>
</tbody>
</table>

توجه: محاسبه شده با استفاده از داده‌های هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان فارس
۷۰ مجله اقتصادی سال هفتم شماره‌های ۱۹ و ۲۰

۱۱. نتیجه‌گیری

طی دوره مورد بررسی ۱۳۸۳-۱۳۶۱، انفجار قیمت‌ها مهم‌ترین عامل در کاهش رفاه واقعی خانوارهای شهری و روستایی است. اجرای سیاست‌های قیمت‌ها در سال‌های آینده در جلوگیری از کاهش رفاه واقعی خانوارهای ناشی از نرخ گرانفستی چون شرایط آزاد و برای برای مصرف کننده استفاده رقابتی بوده و در نظر گرفتن امکاناتی که برای کاهش آن می‌باشد

تداوم این اندازه‌گیری شود. کاهش قیمت تغییرات نیازمند اتخاذ ترتیبی از سیاستهای مالی‌سیاسی و انتقال قدرت خرید است.

در ماده ۷۱ قانون برنامه سرمایه توسعه، استقرار نظام نامن اجتماعی در سطح استان و در تنظیم سیاستهای اجرا در بزین م_resources به‌آن مورد تأکید قرار گرفته است. همچنان این برنامه به هدف تحقق پرداخت باره‌های شهروندی، که توجه به این دو مورد از دیگر راه‌های اجرایی در سطح منطقه‌ای برای کاهش قیمت تغییرات است.

مقایسه وضع توزیع درآمد و نابرابری با استفاده از شاخص دهجه‌گی و ضریب جنگی در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که طی دوره برنامه سرمایه‌ای توسعه، نوسانات کمتری در این شاخصها دیده می‌شود که حاصل این نسبی اقتصادی و مؤثر بودن سیاستهای اجرا در طی این دوره است.

۱۲. پیشنهادها

با توجه به نکات ارائه شده و نتایج تحقیقی، موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

• توجه ویژه به توزیع مناطق روستایی استان در هزینه در سطح منطقه‌ای
• ایجاد یک نظام مالی‌سیاسی مناسب و کارا در استان جهت بهبود توزیع درآمدها
• استقرار نظام شناسایی خانوارهای که در آمده و متوسط (به منظور تسهیل در هدفمندی شدن

پایان‌نامه‌ها)

منابع

اسدی، علی (۱۳۸۰)، اقتصادی انتخاب مصرف، تغییرات سطح رفاه و توزیع درآمد در جامعه روستایی استان کرمان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان.
باک مصطفی ایرانی (سالیانه مختلف)، باشگاه کالاهای و خدمات مصرفی در مناطق شهری، حسینی نازار، سید مرتضی (۱۳۸۳)، بازارپایی درآمدها، انتشارات، دلا یل و آنان آن در ایران، نشر: انتشارات تدابیر اقتصادی.
بررسی وضع توزیع درآمدها و سطح رفاه در استان فارس

طاهری شهناز (1380)، توسعه اقتصادی و برنامهری‌های اجتماعی، انتشارات نگاه.
طیبیان، محمد و همکاران (1377)، بررسی توزیع رفاه و توزیع آن خیابانی و مشخصات افراد فقیر، تهران: مؤسسه عالی پژوهش در برنامهری و توسعه.
مرکز آمار ایران (سال‌های مختلف)، شاخص‌های کالاها و خدمات مصرفی در مناطق روسیه.
مرکز آمار ایران، نتایج آماری از هزینه و درآمدهای خانوارهای شهری و روستایی استان فارس، سالهای 1383-1389.
وکی‌ریان، هلال (1380)، اقتصاد خرد، ترجمه رضا حسینی، تهران: نشر تی.