توضیحاتی و شناخت‌های فقر انسانی و جنیتی 
مناطق شهری و روستایی ایران - سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ 
فضیله خانی **، مریم (ازاده) مرتضی ***

چکیده: اکثر زنان در دنیا نیاز به حمایت نیازهای در دسترسی به معاف توسه‌بر اساس جنسیت در ایران وجود دارد. این پژوهش به دنبال آن است تا با توجه به تفاوت مناطق مختلف کشور به ناحیه‌های سکونتگاه جغرافیایی و تمرکزگرایی و تخصصی امکانات به مکانیزم ایجاد و در دسترس قرار داده شود. در این پژوهش به مطالعه رابطه بین سطح توسه‌پایه فیکتی با شاخص فقر انسانی یک پایه میزان مخربیت افراد جامعه در سه زمینه اساسی زندگی (طول عمر، داشت و آگاهی، سطح زندگی قابل قبول) پرداخت. تا حد امکان در این ارزیابی تقاوت‌های جنسیتی در میزان مخربیت نیز، در نظر گرفته شد. بنابراین نتایج این پژوهش عبارتند از: "رویکرد قابلیت"، "نظریه نظام جهانی" و "رویکرد توائم‌سازی زنان". در این پژوهش از لحاظ انسانی در پیشنهاد شده است. برای تحلیل اطلاعات و روابط علی‌الینه از آزمون‌های آماری همچون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون فرضیه و دو میانگین مستقل (T-Test) و رگرسیون جدیده استفاده شده است. با توجه به نتایج پژوهش بودن نگرش‌های جنسیتی در برنامه‌ریزی به منظور بهبود شاخص‌های فقر نه تنها منجر به بهبود در شاخص‌های جنسیتی فقر نشده، بلکه منجر به افزایش شاخص‌های شده است.

واژه‌های کلیدی: توسه‌پایه فیکتی، توزیع انسانی، شاخص فقر انسانی، شاخص جنسیتی فقر انسانی، سکونتگاه جغرافیایی (شهر و روستا).

fazilehkhani@yahoo.co.uk
maryam.a.mardani@gmail.com
مقدمه و طرح مسئله

نامه‌برداری اجتماعی و جنسیتی از جمله عواملی است که تأثیر بسیاری برمی‌زند بر سطح زندگی، دسترسی به آموزش و سلامت به عنوان نیازهای اولیه و اساسی افراد جامعه دارد. موقعیت متغیرات افراد در دسترسی به خدمات و امکانات بهداشتی، اقتصادی و آموزشی ناشی از نامه‌برداری در فرست های استراتیژی آنان می‌باشد. زنان و دختران به دلیل قرار گرفتن در موقعیت‌های تبعیض‌آمیز و فشار ناشی از نامه‌برداری و طردد اجتماعی که که در نتیجه موقعیت حاشیه‌ای و نگاه اقلیتی بی آنها شکل گرفته است در معرض فقر‌های قابلیت بیشتری می‌باشند.

در تعیین شاخص فقر انسانی گفته شده است که به حالتی که شاخص توسعه انسانی پیشرفته کلی یک کشور در دستیابی به توسعه انسانی را ایجاد کرده‌است. شاخص فقر انسانی توزیع این پیشرفته را معکوس می‌سازد و محوریت ایجاد شده را به عنوان یک اکتشاف محسوب می‌نماید. از سوی دیگر محاسبه شاخص توسعه جنسیتی شکاف‌های جنسیتی را در شاخص فقر انسانی در نظر می‌گیرد. بنابراین خلا در زمینه بررسی شاخص جنسیتی فقر انسانی احساس می‌شود.

بررسی‌های مختلف داخیل نشان داده است که نمودار سطح توزیع موفقیت دانش‌آموزان و فقر انسانی در استان‌های مختلف کشور یکسان نیست و در واقع میزان محوریت در سکونت‌گاه‌های مختلف کشور

متفاوت است (نگاه کنید: گزارش ملي توسعه انسانی ايران) در سال 1378 و 1379 (جایزه ملی 1978 و 1979). فقر، نامه‌برداری و محوریت چه به صورت فقر اقتصادی و چه در سطح وسیع‌تر به مفهوم فقر قابلیتی زبان‌های جبران‌ناپذیری وارد می‌سازد. بررسی‌های مختلف نشان داد که زنان به دلیل زن بودن بهتر می‌توانند در معرض فقر و نامه‌برداری‌های جنسیتی و در نتیجه احساس قرار دارند (نگاه کنید: شادابی طوطی و دیگران، 1382؛ گزارش توزیع انسانی سازمان ملل 1383؛ شفرد 1383؛ 1384؛ 1387).

جنسيت نيز عامل ديگري است که اغلب در تمام عرصه‌های پرترمینالی اکثریت از جمله بیماریان، سلامت، آموزش، اقتصاد، سیاست، و منابعی نادیده گرفته می‌شود. در بیتین رشته پرترمینالی در کشور، زنان به عنوان گروه‌های منفعت و نیازمند حمایت در قالب طرح‌های حمایتی در نظر گرفته شده‌اند. پیامدهای

1. Human Development Report Islamic Republic Of Iran
2. Shepherd
توسعه‌ی افکتی و شاخص‌های فقر انسانی و جنسیتی

احتمال جنين روابط‌هایی شايد در كوتاه مدت مؤثر بوده‌اند،اما تغييرات در سطح توانمندی‌هاي زنان و كاهش
فرآیند قابلیتی 1 آنها نداشته است.

رسيدن به توسعه‌ی پایدار كه هدف نهایی برنامه‌هاي توسعه است، نياز به برنامه‌ريزی برجسته دارد که بتواند
ناگراندی‌هاي برنامه‌هاي گسترش‌زا را متمرکز تامین کرده،برای نيل به اين منظور ميايست نيعضو و نابرايري‌هاي
نزادي، فرهنگ، جنسیت، قومي، ديني و نظري ايسان شود.بنا برای برنامه‌سازی‌هاي بدون كه كاي ان
نابرايري‌هاي محدودي‌ها به دست نخواهد آمد و عدالت كه اساسی احساس مفهوم در حقوق انسانی اخلاقیات
اجتماعی و هدف متعالی تام ادبان الهی و ارینها و ابتدال‌هایي به دوست‌هاست،محقق خواهد شد.

افراشیز میزان محرومیت در شاخص‌های فقر انسانی و فقر جنسیتی عوایق و پایداری‌های متبوعی به زنان
دارد.برداختن به اين عوایق در راستای تغيير روند برنامه‌ريزي‌هاي توسعه ضروري و اهميت زوردهـش در
این زمينه را مشخص مي كند.از جمله اين يپامدها مي توان به موارد زيت اشاره نمود:

1-محرومیت در میزان دسترسی به امکانيات بهداشتی 2 منجر به افراشیز شيوه بيماري و به خصوص
بيماري‌های اینگل در بين اعضای خانواده شده و در نتیجه مستويت مرافقي و پرستاری افراد بيمار
نيز بعده دختران و زنان خانواده قرار مي گيرد.

2-از آنجا كه شاخص «ايميد به زندگي كمتر از چهل سال» در منطقه محو رايبيزيان بالتي‌دارد،
زنان با خطر از دست دادن مرد سليرست خانوار داريته،در نتيعه براي مستويت سرپرستي خانوار
بدون داشتن مهارت‌های فردی و اجتماعی، زنان را بيش از پيي در جرخه فقر‌های قابلیتی گرفتار

1از جمله:افراشیز حق انتخاب و آزادی زنان و نقض عالميي زنان.
2براي ريشتکي گرسگي،نذدي تمامي،بيماري و بی‌سروي و برای افراشیز تواناي‌هاي يافر،ايده تاثيرات هيماتزايي
سرمایه‌گذاری‌هاي اجتماعی از وروت بخوردار است.برای اين كه از تاثیرات هيماتزايي در ميان خدمات اجتماعی یايه پيش‌ترين
بهره را ببريم،تمكين برآورد از توافقت همگانی،به خصوص برای دخترها از اهميت اساسی بخوردار است.اما افراد اين‌ها
مستلزم اب سالم،فاضلاب و برنامه‌رمي و قابل دسترس برای خانواده‌هاست.از اين رو،نيندن خدامات برای پرآورده‌ها

اهداف توسعه هزاره پيوري است(گزارش توانمندی انساني 1372 :145).

در هده 1990،تعداد کودکان قربانی شده در اثر‌هایه که تبیه شده استفاده از آب ناسالم و فاضلاب‌ناماسب بوده،از
تعداد مردمي که از زمان جنگ جهاني دوم در درگروه‌های مسالمت كشته شده،تجاویل مي كند.در ضمن،نگي،از
تختنف‌هاي پيامرسانه‌هاي جهان توسط بيماري اشغال شده است که بيماریي ايسان نايت از مصرف اب ناسالم بوده
است،دهند مثا كه خدمات درمانی پرهزندی به مياليت بيماري‌هایي به كار مي‌روند كه به آسالي قابل پيش‌گيري
بوده است(173).بيش از يك ششم بيماري‌هاي در جهان ناشي از سوخته‌ ني است كه اين رقم در بعضي از مناطق
محروم ممكن است به يك سوم بررسيد(کيمايکر و پاژن،1384).
نموده و منجر به از دست رفتن سلامت جسمی و روانی به دلیل احساس بی‌کفاوتی و از دست دادن اعتماد به نفس می‌شود.

- در مناطق محرمان به دلیل میگو، بیشتر کودکان، میزان باوری بیشتر بوده و زنان در معرض حاملگی‌های متعدد و عوارض ناشی از بارداری و زایمان قرار می‌گیرند. از سویی دیگر به دلیل محرومیت در دسترسی به خدمات بهداشت باروری (مثل: زایمان توسط فرد دوره دیده و مراقبت‌های دوران بارداری و ...) بر میزان خطراتی که زنان با آن مواجه می‌شوند و حتی می‌توانند منجر به مرگ آنان گردد نیز افروزده می‌شود.

- در مناطق محرمان به دلیل آموزش و دانش کمتر، عدم استقلال مالی و ... زنان پایگاه بسیار پایینی در نظام قدرت درون خانواده و تصمیم‌گیری‌های مربوط به آن داشته و در نتیجه از قدرت عامل‌های زنان در دو حوزه خاص: «در ارتباط بقای کودکان و در کمک به کاهش نرخ‌های باروری» کاسته می‌شود.

- در «سندرم» در خصوص تأثیر نگرش‌های جنسیتی بر بهداشت زنان اشاره شده است. بهداشتی غالبًا کلیه‌های جنسیتی را تداعی می‌خشد و نمی‌تواند ناهمزیستی‌های اجتماعی و اقتصادی و دیگر تفاوت‌های میان زنان و مردان را ملحوظ بدارند و جه سا مقیمو خودمختار زنان‌را در زمینه سلامت لاحظ نمی‌کند. علاوه بر این، سلامت زنان از جنبه‌گیری جنسیتی در نظام بهداشتی و تایم خدمت‌های تأکیدی و نامناسب پزشکی برای آنان تأثیر می‌پذیرد. نگرش‌های منفی نسبت به زنان و دختران و تبعیض علیه دختران در دسترسی به خدمات تغذیه و مراقبت بهداشتی که غالبًا از ترجیح فرزند پسر سرجمه می‌گیرد، سلامت و بهداشت کودک و آیدهآ آنان را به مخاطره نمی‌اندازد. شرایطی که دختران را به ازدواج، ایستایی و فرزندداری زودهنگام و می‌دارد و آنان را در معرض رسووم زنان‌باری چون ختنه قرار می‌دهد موجب مخاطرات بهداشتی شدید می‌گردد.

- در مناطق محرمان از دست دادن سلامت در ابعاد مختلف و کاهش سطح کیفیت زندگی زنان و پیری زود هنگام آنان به دلایل ذکر شده، زمینه‌ی برای بروز سنت‌های آداب و رسوم‌های فرهنگی تبعیض آمیز از طرف‌ها و زوجین زرخوان می‌سازد. بار فشارهای فرهنگی به بازتوالی و هیپوفارزیتی فقر قابلیتی زنان و کاهش سلامت و کیفیت زندگی آنان منجر می‌گردد.
توضیحات
توسعه‌یافته‌گی و شاخص‌های فقر انسانی و جنسینی

مطالعه‌ای حاضر به دنبال آن است تفاوت بین سطح توسعه‌یافته‌گی‌ها مناطق شهری و روستایی کشور را
ظرف سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ با میزان محسوسی در برخی زمینه‌ها مورد بررسی قرار دهد و به منظور
ازبین‌یافتن میزان محسوسی و شاخص‌های فقر انسانی را در نظر گیری و همچنین تفاوت‌های جنسینی با تبدیل
شاخص فقر انسانی به شاخص جنسینی مورد سنجش قرار می‌گردد.

نابرابری‌ین در این مقاله سعی می‌شود به وجود‌یافتن زیر بیان داده شود:
- آیا بین سطح توسعه‌یافته‌گی با شاخص‌های فقر انسانی در سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ در سطح کشور
را به وجود دارد؟
- آیا بین سطح توسعه‌یافته‌گی با شاخص جنسینی فقر انسانی در سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ در سطح
کشور رابطه وجود دارد؟

مباحث نظری
تاکنون نظریه‌های مختلفی در مورد فقر به‌داراست و سلامت مطرح شده است. از جمله نظریه‌ها «رویکرد
قابلیت» و «رویکرد توسعه‌سازی زنان» است. نظریه مطرح دیگر در این مقاله «نظریه نظام جهانی»
می‌باشد.

«رویکرد قابلیت» اولین بار توسط پرسور آمریکایی سن (۱۹۸۵) مطرح گردیده‌است. سن تأکید دارد که ارزش کالاها به نقش و کارکردی است که در رفع نیازهای انسان دارند، به این منا باید
توجه خود را از نگاه تئوری و محدود درآمده که عامل منجر از تطبیق مطلوبیت است به نگاه مبسط مبتنی
بر قابلیت معنی‌گر کنیم.

1. منظر به سطح توسعه‌یافته‌گی بعنی سطح توسعه‌ی فردی نیز سکوت‌گاه‌های جغرافیایی (منطقه شهری و روستایی) و سطح
دوری و نزدیکی مناطق مختلف کشور از پیانه‌ای سیاسی (نبرد) یافت.
2. اولین محسوسیت به پایین بودن یا در واقع زن‌گی بعنی: پیام‌هایی در مقارن مکر در سنین پایین، دومنی محسوسیت به عدم
دسترسی به دانش و آگاهی بعنی: چیزی مانند از دیدن خواندن و نوشتن و ارتباط با دیگران و سرمایه‌ی محسوسیت به دنیای باک
سطح زندگی قابل قبول از نظر امکانات و توسعه‌های اقتصادی مربوط می‌شود.

3. Capability Approach
4. Empowerment Approach
5. Theory World System
6. Sen, A.K
از جمله اساسی‌ترین مفاهیم "نظریه قابلیت" مفهوم "کارکرد" یعنی موقعیت‌هایی که مورد در آن باش می‌برد، کارکردی که قادر به انجام آن است و نه تنها برای موجب‌کردن ارزش‌شناسی این موارد فضایی را فراهم می‌آورند. فهرستی که در آن ارزش‌های رفاه اجتماعی و منابعی غیر از مطلوبیت و فوراً قدرت‌هایی را، در جمله این کارکردها می‌توان به تذکر کافی و برخورداری از خدمات بهداشتی، دسترسی به آموزش و پرورش، عدم رقابت در تصمیمات اصولی آنها کرد.

دموکراسی مفهوم اساسی از نظریه قابلیت، مفهوم "آزادی" است. آزادی به فرد حقیقی برای تحقق آنچه که برای بشر ارزش‌شناسی است اطلاق می‌شود. آزادی انتخاب در ذات ارزش‌شناسی است. آزادی که سن بر آن تأکید می‌ورزد محدود به آزادی‌های منطقی، نه محدود به آزادی شناسی، نتایج تحقیق اهدافی که فرد برای آنها ارزش‌اش قائل است، بیشتر مورد تأکید است. هنگامی که "من" درباره موضوع عامل‌زنان و تحولات اجتماعی بحث می‌کند، ابتدا بین عامل‌زنان و رفاه زنان تفاوت قائل می‌شود. یکی از موارد مشابه توجه بیشتر عامل‌زنان تجربه مثبتی از روزیه رفاه زنان دارد. اما گسترش آن بسیار دشوارتر از رفاه زنان بوده و اقدار عامل‌زنان زنان را در اجتماع بی‌کلیدی که کم‌کم به کاهش نرفت باید به دلیل محدودیت انسانی این موضوعات از موضوعات مورد توجه توسعه است. عامل‌زنان در حال حاضر زنان یکی از وعده‌های اصلی تغییرات اقتصادی و اجتماعی است و تغییر مفهوم و نتایج آن ارتباط تنگاتنگی با بسیاری از جنبه‌های اصلی فرآیند توسعه دارد(س). با استفاده از واقع محدودیت‌ها و آسیب‌پذیری‌ها (به‌طور عام و به‌طور خاص در قابلیت جنسیتی)، قابلیت‌های انسان را محدود می‌کنند و آزادی یا برای زندگی مطلق ارزش‌هایی که به آن اعتقاد دارند، سلب می‌کند. دیل مهم دیگری که بر منابعی که فرد را می‌پایست در قلمرو و هویت از فقر درآمده در نظر گرفته این است که جنبه‌های گوناگونی فقر در تعامل با یکدیگر قرار دارند(هادی زنگی، 1382: 169).

از دیدگاه قابلیت، فقر به‌هیچ‌وجه به معنی ناشی از درآمده نیست. در این دیدگاه فقر به معنا محدودیت از قابلیت‌های افرادی و اجتماعی و سرویس می‌شود و اساساً فقر فقدان قابلیت است و بایستی است که راهحل آن نیز می‌پایست در رشد قابلیت‌های انسانی جستجو شود(محمدی، 1383: 15).

---

1 این که همگان آزادان مشاکل کافی، مسئله مسئله، بهبود مشاهد، تصمیمات خود باید به‌شانی، مبنا در مقابل آنها وجود نداشته باشد وضعیت آزادان مشایی است. اما این که چگونه انسان دستیابی به آنها یا در فرد، وضعیت بهبود آزادان مشایی است.
بنابراین از دیدگاه فقر قابلیتی که فقر را به منابع محروریت از قابلیتهای فردی و اجتماعی تعیین می‌کند، معیارهای چون، بی‌سودایی، فقیران‌آموزشی، سوداگری به تبعیض جنسیتی و مانند آن در نظر گرفته می‌شود.

همین روست که گزارش‌های توزیع انسانی سازمان ملل در سال‌های اخیر شاخص‌های چون HPI را می‌باشد فقر می‌شمارند که در آن عناصری چون درآمد، آموزش و سواد، بهداشت و تبعیض جنسی

لحاظ‌شده است: (همن، ۲۲).

ازجمله نظریه‌های مطرح در سال‌های اخیر گزارش توانمندی‌های زنان "رویکرد توانمندی‌های زنان" است. واژه توانمندسازی در دهه‌های اخیر مورد توجه سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته است. این واژه به آسانی توسعه‌افزار و روش‌ها و سازمان‌ها به کار گرفته شده که توانمندی‌های مختلفی مانند توانمندسازی، جمع‌گرایی، آزادی خواهی و بهداشت‌گرایی از آن استناد می‌کند. این نظریه به می‌خواهد در زنان، یک دکتری مبتنی ایجاد گردد، که در فرآیند توسعه از عناصر محسوب به پردازه پیوسته و تووانا تبدیل شود (مصافا، ۱۳۵۱:۱۸۷).

نظریه توانمندسازی بیشتر براساس نوشته‌های فمنیستی و تجربه ریشه‌های ارگان‌ها در چنین سرمایه‌هاست قرار بررسی که تحقیقات زنان در کشورهای توانمندی‌ای (موزر، ۱۳۷۳) و این نشان می‌دهد که ورود زنان به فرآیند توانمندی یک جنبش وارداتی نیست و در این فرآیند باید توجه داشت که مشکل زنان در جوامع مختلفی (کشورهای در حال توانمندی) متفاوت است و ادامه آن در برنامه‌های توانمندی، برنامه‌ریزی و استراتژی‌های مختلفی را می‌طلبد (مصافا، ۱۳۷۳:۱۸۷).

این نظریه‌ها خواستار قدرت دادن به زنان، به 등의یت برتری یک فرد بر فرد دیگر، بکه به عنوان افزایش فقیران آبای اکنون به خود و گسترش حق انتخاب در زندگی هستند. نظریه‌های یاد شده خواهان رفع نابرابری در جامعه، تأمین بیمه‌های انتخاب اولیه زنان، تقویت کار در خانواده مانند بن و مرد امکان بهره‌برداری هر فرد از توانایی‌های خود و رفع تبعیض‌های قانونی بین زن و مرد هستند.

از دهه هشتاد میلادی که روابط مبارک و قدرت بیشتر شناخته شده مشارکت یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در توانمندی‌های زنان می‌باشد. فارسی‌زبانی در توانمندی‌های زنان رویکرد به معنای به حال کشیدن موانع و سنتی قدرت بین زن و مرد و تلاش برای پازیوری قدرت و منابع جهت یاری به فقر تعیین می‌کند.

### مسیر

1. Moser
این نظریه برخلاف نظریه برابری تأکید کمتری بر ارتقای موقعیت زنان نسبت به مردان دارد. ولی در
پی توانانسازی زنان از راه توزیع مجدد قدرت در داخل خانواده و همچنین در بین اجتماعات مختلف است.
در مورد هدف دیدگاه توانمندسازی گفته شده است: هم دنبال می‌خواهیم که ناراببری بر مبنای طبقه
اجتماعی، جنسیت و تزاد در آن در تمام کشورها وجود نداشته باشد. ما دنبال می‌خواهیم که در آن
احیاء اولیه به صورت حق حقوق اولیه درآید و در آن فقر و حیدر نوعی حرف‌نامه و تجدید در بین رفت‌ها
تفقیه باروری زن به صورتی دیدگاه عرف شود و طبیعتی بجایی توسط مردان و زنان و اجتماع تقسم
شود. بنابراین نتیجه این هدف استراتژی‌های دراز مدت برای شکست ساختارهای ناراببری بین جنسیت,
طبقه اجتماعی و ملی‌ها لازم است.

از دیدگاه اقتصادی توانمندسازی زنان به مفهوم گسترش کنترل زنان فقر، برکل فرانسه‌های اقتصادی و
نه صرفاً انجام برخی از امور تولیدی است. از این منظر، گاه انجام غالب‌هایی که در دراز مدت اثرات خود
پایبند و پاسخ‌پذیر است برای آنها ندارند نمی‌توانند باعث توانمندسی زنان شوند. بنابراین ملاحظات توسعه‌ای
در فرانسه‌های اقتصادی نه تنها افراشته در اضداد بلکه ارتباطی توسعه‌ای زنان فقیر را نیز باید در
برگیرد (هامان; 1971-1976).

تلاوت اصلی نظریه توانمندسازی با نظریه‌های دیگر در نحوه دستیابی به احیاء زنان است. از منظر
استراتژی‌های آنان بدون تلاش‌های مستمر و سیاست‌های سازمان‌های زنان و گروه‌های مشابه بهداشتی

1. Forrest
2. Ugbomeh
توسعه یافته‌گی و شاخص‌های فقر انسانی و جنسیتی

خواهد رستید که اهمیت مهمی که این سازمان‌ها می‌توانند اعمال دهنده تغییرات قوانین بلکه بسیار
سیاسی برای آگاهی عمومی و آموزش تخصصی است که باید ارائه داده شود.

ظرفیت‌ها برای تولید کارساز بر اساس واقعیات موجود و تقویت سازمان‌های طبقه‌ای و سازمان‌های افشاگر
گوناگون، هم‌همگی بین گروه‌های مختلف به آنها این امکان را می‌دهد که ضمن ارائه روابطی ها و مهره‌های
خود، تغییرات مطلوبی را در سیاست‌های اجتماعی پیدا کنند تا در مقابل مردم بشر و بهتر پاسخگو
باشند.

بنابراین در جریان توانمندسازی زنان، سطح آگاهی‌ها منتقله‌ندار زنان نسبت به واقعیات بروز
افزایش یافته و آنها به توانمندی‌های دیگری خود که بر عهده و عدالت اجتماعی در زندگی شان تأثیر می‌گذارد
واقل می‌گردد. طی این فرآیند، هنگامی که ارزش‌های انسانی با خلق می‌شوند که برای جستجوی سطح
فردا، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و تهیه‌گاه را تضمین می‌کند (موز، ۱۳۷۶: ۱۱۶).

این نظریه می‌تواند در زنان، یک دختریت مؤثر ایجاد گردد که در فرآیند توسعه از عناصر منفی بُد
باریگران مستقل و توانایی تبدیل شوند. همان‌طور که گفته شد، این نظریه بر اساس نظریه‌های محققان
جهان سوسیال در استادی این نشان می‌دهد که وردز زنان به فرآیند توسعه، یک جنبش وارداتی
بیشتر در این فرآیند باشد. همچنین نشان داد که مشکل زنان در جوامع مختلف متفاوت است و ادبای ایان در
برنامه‌های توسعه، برنامه‌ریزی و استراتژی‌های مختلفی را می‌پذیرند (موز، ۱۳۷۷: ۱۵۸).

سازگاری در این زنده‌نگاری این گروه زنان را بر کنترل بیشتر بین جنبش‌های مندگی خود، تشویق
می‌کند و مشارکت مستقیم را در حیات اجتماعی جامعه و توسعه، هم به‌عنوان تحقیجه و هم به‌عنوان ابزار
توانمندسازی زنان، توصیه می‌نماید (موز، ۱۳۷۷: ۲۱۶). از مقعد است که برای توانمندسازی زنان باید پنج
مرحله را طی کرد که شامل رفاه، دسترسی، آگاهی، مشارکت و کنترل است.

رفاه ۲ در این مرحله از توانمندسازی، رفع تبعیض بین زنان و مردان در موارد مانند درآمد و تغذیه منظر
قرار می‌گیرد. تبناپایی زنان و مردان با کمک از نیازهای مادی مانند: غذا، درآمد، هوا و سلامت
برخوردار باشند.

---
1. Sara Longwe
2. Welfare
دسترسی ۱: زنان به عوامل تولید کردنی‌های مواد درآمد، خدمات، آموزش‌های مهارت‌زا دسترسی داشته‌باشند. بنابراین، زنان در این زمینه با منابع توسیع و یا منابع قدرت مانند زندگی، غذایی، اجتماعی، خدمات عمومی و حقوق قانونی دسترسی داشته باشند. برای بی‌بیست و هفتمین این است که زنان دارای حق محلی‌بندی دسترسی به طبق اعمال برای باشند و توانمندسازی در اینجا به معنای این است که زنان دارای حقی برای دریافت خدمات به‌طور مشابه در حیطه‌هایی و در مقایسه با مردان در سیستم‌های کشوری باشند.

آگاهی ۲: با توجه به وضعیت فعلی زنان در جامعه، نیازمندی برای ارتقاء در زمینه‌های مختلف، از جمله در زمینه تربیتی، همگنی، و بیشترین ارزیابی این است که زنان دارای حق لازم به منظور به‌طور به‌طور کامل تغییراتی در استرداد به داشتن برایشانی استفاده کنند.

مشارکت ۲: در این مرحله زنان در تمام برنامه‌های مربوط به خود شرکت می‌کنند. مشاوران آنها با علما شمار آنها در جامعه مناسب باشند. مراحل عبور از کمیتی حضور فعال زنان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی برای مشاورین دارویی همه در تمام مراحل، از شایستگی راه‌های تا اجرایی آن وجود دارد. مشاورین دارویی و برای جز مورد توصیه دارویی ها و سیاست‌گذاری‌ها با هم صورت گیرد.

کنترل ۲: به معنی توانمندی در تعیین و برنامه‌ریزی مربوط به خودشان می‌باشد. در دسترسی کننده زنان در استرداد به‌طور کامل و از جمله در زمینه تربیتی، همگنی و بیشترین ارزیابی این است که زنان دارای حق لازم به منظور به‌طور کامل تغییراتی در استرداد به داشتن برایشانی استفاده کنند.

دانشگاه‌های در سطح و در سطح کشورهای مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف نیازمندی به بررسی دارایی به موضوعات مختلف

---

1. Access
2. Consciousness
3. Participation
4. Control
توسعه یافته‌گی و شاخص‌های فقر اقتصادی و جنسیتی

عنصرينامه‌ی می‌باشد. عامل‌یت زنان به این موضوع اشاره دارد که زنان را تابع فقط به عوامل دریافت و کننده‌گان خدمات در نظر بگیرند. لبکه خود زنان باید به عنوان بارگیران اصلی در فرادان تغییر موجود در تدوین انتخاب‌های مهم زندگی و کنترل بر منابع و تصمیماتی که تأثیر مهمی در زندگی این‌ها دارد، در نظر بگیرند. شوند. این عنصر معروف اهمیت گفتن‌ان از باین به بالا نسبت به رویکرد از بالا به پایین است (ملا‌هاترا، 2008: 2).

سومین عنصر «دستوردها یا تأثیر و پیامدهاست» که در اثر فرادان توانمندسازی ایجاد می‌شود. دستوردها می‌تواند از پژوهش‌های شدن نیازهای اساسی تا دستوردهای پیچیده‌تری مانند خشونت بودن، عزل نفس داشتن، مشترکت در زندگی اجتماعی و سیاسی را در برگیرد (ملا‌هاترا، 1381: 59). با توجه به تعیین و اجزای توانمندسازی زنان، اصول توانمندسازی یک فرادان محصول می‌شود، بنیع مرور پیشرفت از یک موضع (پیشرفت نادرسی جنسیتی) به موضع دیگر (پیشرفت اجتماعی) می‌باشد (ملا‌هاترا، 2008: 2).

کاهش فقر و ارتقا سالمی عوامل توانمندسازی هستند. اما گذشته اینها تنها رفتار و مشترکت خود راه درازی است. مشترکت این امکان را به زنان می‌دهد که در فرادان شکل گیری سرنوشت خود نقش فعال ایفا کند. مشترکت ابزار رساندن به اهداف شخصی اختصاصی - سیاسی و سیاسی نیز می‌باشد. توانمندسازی در قالب مبارزه با مشترک خطر جهال و حبیمی امکان پذیر است (خالقی، 1383). یکی از عوامل تأثیر گذار در افزایش سالمی و بهداشت جامعه و کاهش فقر در تمام ابعاد و به‌طور کلی فقر قابلیتی، باعث شدن زنان می‌باشد. افزایش آموزش و دسترسی به آن از اهداف توسعه می‌باشد.

ایمنوتولوژی و ارتشان یک نظریه نظام جهانی را در اولی دهه 1790 مطرح می‌نماید. این نظریه به‌طور ت靣سمی می‌گردد: «دولت‌های مرکزی و مشترکت بین‌دولتی انتینه ناحیه ابتدای سیاسی و فرهنگی هستند باعث شده در اثر تعیین می‌باشد.» پیروآمی نیز وجود دارد که حقه واسط میان مرکز و پرایی می‌باشد. النفر جامع مرکزی: دارای ویژگی‌هایی نظر نظام بانکی قدرت‌مند، تولید اندیشه صنعتی، آوری بی‌شکافته، سرمایه‌فرآیند و متمرکز، و وجود یک طبقه قدرت‌مند سرمایه‌دار، یک طبقه وسیع کارگر، دولت‌های قدرت‌مند. چه از نظر ساختار داخلی و نیروی خارجی و دلالت در امور سیاسی مناطق دیگر هستند.
ب) چاپ پیرامونی: این مناطق تک محسوسی بوده و از کارگران اجباری استفاده می‌کنند، مشخصه‌ی‌ای است که بی‌نظیر و بهترین مناطق از لحاظ سیاسی عدم وجود یک حکومت قوی است.

ج) چاپ نیمه پیرامونی: این چاپ دارای ترکیبی از یک چاپ منطقی و پیرامون هستند.

به نظر والرشتین به دلیل وجود پیوند میان بخش‌های مختلف نظام سرمایه‌داری جهانی؛ توسعه و ایجاد سرمایه‌ی در مرکز دیده نشده است. نیافته چاپ پیرامونی نیست (از کیا، 1379: 162–176). هر چند هر تحلیل و درون‌نشین نظام جهانی است که این واقعیت جهانی در داخل مرزهای یک کشور نیز دیده می‌شود. در داخل یک کشور و در برخی شهرهای کشور اقتصادی و رسمی و تعریف قدرت و نفوذ در آنها بیشتر است، موقعیت‌های سطحی شهری یا مرکزی یا اقتصادی و سایر شهرهای نیز بر حسب دوری و نزدیکی به این شهرهای مرکزی، نوع اقتصاد را در آنها، درجه‌ی مناسبی شدن و قدرت چنین ایفا نمی‌کند. گرفتن امکانات و تسهیلات بیشتر، موقعیت پیرامونی و نیمه پیرامونی بافت‌های جنین می‌تواند، چیزی اینکه این شهرها و روستاهای در چه رده‌ای از این طبقه‌بندی قرار می‌گیرند؟ بیانگر درجه توسعه‌یافتگی آنان نیز می‌باشد.

فرزیه‌های پژوهش

- به نظر می‌رسد بین سطح توسعه‌یافتگی با شاخص قفر و درجه محرومیت و بهره‌مندی جنسیتی در شاخص قفر انسانی در سال‌های 1385 و 1375 در سطح کشور رابطه و جو دارد.

- به نظر می‌رسد بین سطح توسعه انسانی با شاخص قفر انسانی و جنسیتی رابطه و جو دارد.

- به نظر می‌رسد بین نوع سکوئت‌ها (مناطق شهری و روستایی) با شاخص فقر انسانی و جنسیتی رابطه و جو دارد.

- به نظر می‌رسد بین سطح دوری و نزدیکی مناطق مختلف کشور از پایتخت سیاسی (تهران) با شاخص فقر انسانی و جنسیتی رابطه و جو دارد.

1. Peripheral
2. Semi Peripheral
روش تحقیق

در این پژوهش روش استادی- آماری استفاده شد و از نوع مطالعات بعد از وقوع (تحلیل ناونه) می‌باشد. نتایج بررسی روش مطالعه، مشاهده غیرمستقیم و کتابخانه‌ای (استادی) است. در گام اخلاق‌های از نتایج سرشماری‌های سال 1375 و 1385 جمع آوری شده است. همچنین از نتایج آمار‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سالنامه‌های آماری نیز استفاده شده است.

جامعه آماری در این پژوهش استان‌های کشور بر پایه تقسیم‌بندی سال 1375 کشور می‌باشد. این است اقتصادی‌های استان‌ها در سال 1385 تغییر یافته است. برای مثال: استان خراسان به سه استان تقسیم شده است که برای آن که امکان مقایسه فراهم شود، این استان‌های تفکیک شده بر مبنای سال 1375 اخذ شده است.

به منظور تحلیل اطلاعات و روابط علی بین متغیرها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. همچنگی متغیرها با ازون‌های آماری و ضرایب همبستگی پیرسون، ازون‌های رگرسیون متغیرها و مقایسه میانگین سنجدیده شد.

از آنجا که همبستگی‌های صورت گرفته توسط مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاکنون تنها در سطح استان‌ها صورت گرفته و به تفکیک مناطق شهری و روستایی موجود نمی‌باشد. بنابراین با توجه به ماهیت پژوهش، شاخص‌ها به‌صورت تفکیک مناطق شهری و روستایی محاسبه شده است. نحوه محاسبه شاخص‌ها در ادامه آورده شده است.

محاسبه شاخص فقر انسانی و جنسیتی (متأخرهای وابسته):

این شاخص بر طبق مرحل جهانی گزارش‌های توسعه‌ای که مطالعه مشده است. شاخص جنسیتی فقر انسانی به این به‌صورت جنسیتی محاسبه نگردیده است. روش محاسبه آن نیز برگرفته از روش سازمان عالمی در محاسبه شاخص فقر انسانی و قابل توزیع برای سازمان عالمی که در محاسبه شاخص توسعة جنسیتی استفاده می‌گردد. می‌باشد. این شاخص، شاخص ترکیبی است که بر پایه میزان

1. Expost-Facto
2. Human Poverty Index
3. Human Index Gender Poverty


فرمول توزیع برای سازمان عالمی در محاسبه شاخص‌های جنسیتی نظری توسعة جنسیتی استفاده می‌شود.
جدول (1) روش سنگش متغیرهای وابسته و مستقل

<table>
<thead>
<tr>
<th>شاخص</th>
<th>معروف درجه ۲</th>
<th>معروف درجه ۱</th>
<th>منبع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>زندگی</td>
<td>امتیاز بانک ایران در درصد معلولیت</td>
<td>درصد مرد مبتلا به سرطان درصد مرد مبتلا به سلامتی</td>
<td>داده خام درصد معلولیت</td>
</tr>
<tr>
<td>زندگی</td>
<td>میزان اسکت از حسابوی</td>
<td>میزان اسکت از حسابوی</td>
<td>داده محاسبه</td>
</tr>
<tr>
<td>زندگی</td>
<td>میزان اسکت از حسابوی</td>
<td>میزان اسکت از حسابوی</td>
<td>داده محاسبه</td>
</tr>
<tr>
<td>GDP</td>
<td>میزان اسکت از حسابوی</td>
<td>میزان اسکت از حسابوی</td>
<td>داده محاسبه</td>
</tr>
<tr>
<td>دانش</td>
<td>میزان اسکت از حسابوی</td>
<td>میزان اسکت از حسابوی</td>
<td>داده محاسبه</td>
</tr>
<tr>
<td>حساب کلیم تا نهپر</td>
<td>میزان اسکت از حسابوی</td>
<td>میزان اسکت از حسابوی</td>
<td>داده محاسبه</td>
</tr>
</tbody>
</table>

یافته‌ها

شاخص‌های فقر انسانی و جنسیتی (متغیرهای وابسته)

شاخص‌های فقر انسانی و جنسیتی طبق مراحل افتراق شده محاسبه و نتایج آن در جدول‌های (۲) و (۳) گزارش شده‌است.

در حال واقع ۱۳۸۵ و درآمد میان شاخص فقر انسانی مربوط به مناطق روستایی سیستان و بلوچستان و پایین ترین میان مربوط به مناطق شهری تهران بوده که از میانگین کل کشور کمتر می‌باشد.
جدول (2) شاخص‌های فقر انسانی و جنسیتی مناطق شهری و روستایی کشور

<table>
<thead>
<tr>
<th>شاخص (سال ۱۳۸۵)</th>
<th>شهر</th>
<th>روستا</th>
<th>شهر</th>
<th>روستا</th>
<th>شهر</th>
<th>روستا</th>
<th>شهر</th>
<th>روستا</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>فقر انسانی جنسیتی</td>
<td>۱۷/۸۰</td>
<td>۱۷/۸۱</td>
<td>۱۷/۸۲</td>
<td>۱۷/۸۳</td>
<td>۱۷/۸۴</td>
<td>۱۷/۸۵</td>
<td>۱۷/۸۶</td>
<td>۱۷/۸۷</td>
</tr>
<tr>
<td>فقر انسانی جنسیتی</td>
<td>۱۷/۸۸</td>
<td>۱۷/۸۹</td>
<td>۱۷/۹۰</td>
<td>۱۷/۹۱</td>
<td>۱۷/۹۲</td>
<td>۱۷/۹۳</td>
<td>۱۷/۹۴</td>
<td>۱۷/۹۵</td>
</tr>
</tbody>
</table>

استان | اذربایجان شرقی | اذربایجان غربی | اردبیل | اصفهان | ایلام | بوشهر | تهران | چهارمحال و بختیاری |
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>شهر</td>
<td>۱۵/۵۶</td>
<td>۱۱/۵۷</td>
<td>۱۸/۷۰</td>
<td>۱۱/۵۱</td>
<td>۱۸/۷۴</td>
<td>۱۵/۵۶</td>
<td>۱۸/۷۰</td>
<td>۱۸/۷۰</td>
</tr>
<tr>
<td>روستا</td>
<td>۱۸/۷۰</td>
<td>۱۱/۵۷</td>
<td>۱۸/۷۰</td>
<td>۱۱/۵۱</td>
<td>۱۸/۷۴</td>
<td>۱۵/۵۶</td>
<td>۱۸/۷۰</td>
<td>۱۸/۷۰</td>
</tr>
</tbody>
</table>
جدول (3) میزان تغییرات شاخص‌های فقر انسانی و جنسیتی

<table>
<thead>
<tr>
<th>استان</th>
<th>فقر انسانی</th>
<th>فقر انسانی جنسیتی</th>
<th>شهر</th>
<th>روزستا</th>
<th>شهر</th>
<th>روزستا</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>آذربایجان شرقی</td>
<td>18/59</td>
<td>28/12</td>
<td>1/20</td>
<td>28/61</td>
<td>1/20</td>
<td>28/61</td>
</tr>
<tr>
<td>آذربایجان غربی</td>
<td>15/84</td>
<td>24/08</td>
<td>2/24</td>
<td>24/55</td>
<td>2/24</td>
<td>24/55</td>
</tr>
<tr>
<td>اردبیل</td>
<td>9/30</td>
<td>26/44</td>
<td>5/71</td>
<td>24/16</td>
<td>5/71</td>
<td>24/16</td>
</tr>
<tr>
<td>اصفهان</td>
<td>15/20</td>
<td>23/12</td>
<td>6/04</td>
<td>20/00</td>
<td>6/04</td>
<td>20/00</td>
</tr>
<tr>
<td>ایلام</td>
<td>2/02</td>
<td>24/81</td>
<td>3/07</td>
<td>22/38</td>
<td>3/07</td>
<td>22/38</td>
</tr>
<tr>
<td>بوشهر</td>
<td>2/24</td>
<td>26/31</td>
<td>2/07</td>
<td>23/16</td>
<td>2/07</td>
<td>23/16</td>
</tr>
<tr>
<td>تهران</td>
<td>7/09</td>
<td>22/41</td>
<td>5/32</td>
<td>21/05</td>
<td>5/32</td>
<td>21/05</td>
</tr>
<tr>
<td>چهارمحال و بختیاری</td>
<td>15/63</td>
<td>23/71</td>
<td>5/53</td>
<td>21/35</td>
<td>5/53</td>
<td>21/35</td>
</tr>
<tr>
<td>خراسان</td>
<td>12/78</td>
<td>20/42</td>
<td>4/39</td>
<td>18/22</td>
<td>4/39</td>
<td>18/22</td>
</tr>
<tr>
<td>خوزستان</td>
<td>7/88</td>
<td>30/07</td>
<td>5/00</td>
<td>24/65</td>
<td>5/00</td>
<td>24/65</td>
</tr>
<tr>
<td>زنجان</td>
<td>3/04</td>
<td>24/91</td>
<td>2/07</td>
<td>21/34</td>
<td>2/07</td>
<td>21/34</td>
</tr>
<tr>
<td>سمنان</td>
<td>2/05</td>
<td>22/34</td>
<td>2/39</td>
<td>20/29</td>
<td>2/39</td>
<td>20/29</td>
</tr>
<tr>
<td>سیستان و بلوچستان</td>
<td>10/46</td>
<td>27/93</td>
<td>2/04</td>
<td>21/26</td>
<td>2/04</td>
<td>21/26</td>
</tr>
<tr>
<td>فارس</td>
<td>4/05</td>
<td>20/36</td>
<td>4/29</td>
<td>18/49</td>
<td>4/29</td>
<td>18/49</td>
</tr>
<tr>
<td>کردستان</td>
<td>3/04</td>
<td>29/80</td>
<td>2/40</td>
<td>26/30</td>
<td>2/40</td>
<td>26/30</td>
</tr>
<tr>
<td>کرمان</td>
<td>16/44</td>
<td>25/83</td>
<td>1/30</td>
<td>24/32</td>
<td>1/30</td>
<td>24/32</td>
</tr>
<tr>
<td>کرمانشاه</td>
<td>8/49</td>
<td>29/34</td>
<td>3/22</td>
<td>21/67</td>
<td>3/22</td>
<td>21/67</td>
</tr>
<tr>
<td>کهگیلویه و بویراحمد</td>
<td>14/77</td>
<td>24/39</td>
<td>3/02</td>
<td>22/30</td>
<td>3/02</td>
<td>22/30</td>
</tr>
<tr>
<td>گیلان</td>
<td>10/46</td>
<td>23/99</td>
<td>2/40</td>
<td>26/30</td>
<td>2/40</td>
<td>26/30</td>
</tr>
<tr>
<td>لرستان</td>
<td>18/51</td>
<td>24/44</td>
<td>12/44</td>
<td>23/71</td>
<td>12/44</td>
<td>23/71</td>
</tr>
<tr>
<td>مازندران</td>
<td>19/74</td>
<td>22/55</td>
<td>19/45</td>
<td>21/51</td>
<td>19/45</td>
<td>21/51</td>
</tr>
<tr>
<td>مرکزی</td>
<td>13/05</td>
<td>28/73</td>
<td>2/24</td>
<td>20/26</td>
<td>2/24</td>
<td>20/26</td>
</tr>
<tr>
<td>هرمزگان</td>
<td>19/64</td>
<td>23/07</td>
<td>2/41</td>
<td>20/17</td>
<td>2/41</td>
<td>20/17</td>
</tr>
<tr>
<td>همدان</td>
<td>1/77</td>
<td>27/27</td>
<td>1/73</td>
<td>23/75</td>
<td>1/73</td>
<td>23/75</td>
</tr>
<tr>
<td>یزد</td>
<td>2/23</td>
<td>24/77</td>
<td>2/38</td>
<td>22/38</td>
<td>2/38</td>
<td>22/38</td>
</tr>
<tr>
<td>کل کشور</td>
<td>3/46</td>
<td>26/35</td>
<td>3/46</td>
<td>23/75</td>
<td>3/46</td>
<td>23/75</td>
</tr>
</tbody>
</table>
در سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ بالاترین میزان شاخص جنسیتی فقر انسانی در مناطق روستایی سیستان و بلوچستان و پایین‌ترین میزان مربوط به مناطق شهری تهران بود که از میانگین کل کشور کمتر است. با توجه به میزان تغییرات در ۱۰ سال در تمام مناطق شهری و روستایی (به استثنای استان یزد) روند بهبود دیده می‌شود. پیش‌بینی در واقع شاخص‌های فقر انسانی نظیر طول عمر، دانش و آگاهی، سطح زندگی قابل قبول رشد داشته است و از میزان فقر در ابعاد عنوان شده کاسته شده است. میانگین کل کشور بانگ‌کوه شاخص در مناطق شهری و روستایی است.

با توجه به تغییرات شاخص‌های جنسیتی فقر انسانی در تمام مناطق روستایی روند بهبود دیده می‌شود. در مناطق شهری در بامش ایستاده استان نظری؛ اصفهان، تهران، زنجان و... روند بهبود دیده می‌شود. اما در مناطق شهری پایانه استان نظری؛ آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و... بر میزان فقر انسانی جنسیتی افزوده شده و روند تغییرات سیر نزولی نشان می‌دهد. میانگین کل کشور نیز نشان می‌دهد در مناطق شهری میزان محرومیت زنان در مؤلفه‌های شاخص جنسیتی فقر انسانی بیشتر و در مناطق روستایی کمتر شده است.

طبقه‌بندی مناطق مختلف با توجه به شاخص‌های توسعه‌یافته (منگیره‌های مستقل)

این شاخص متوسط دست‌آورده‌ای یک کشور را در سه بند اساسی توسعه انسانی (HDI) می‌شود که برخورداری از یک مقدار طولانی و تأمین با سلامتی، بهره‌مندی از دانش و برخورداری از یک سطح زندگی ابزارمنهای اندیشه‌گیری می‌کند. جدول‌های (۱) و (۶) شاخص توسعه انسانی در هر دو سال مورد بررسی نشان می‌دهد.

طبقه‌بندی مناطق شهری و روستایی استان‌ها با توجه به شاخص‌های توسعه‌ای انسانی شاخص توسعه انسانی به تفکیک مناطق شهری و روستایی طبق مراحل عنوان شده محاسبه و تبیین آن در جدول‌های (۴) و (۶) ارائه شده است.

در هر دو سال، پایین‌ترین میزان مربوط به مناطق روستایی سیستان و بلوچستان و بالاترین میزان مربوط به مناطق شهری تهران و گیلان می‌باشد. میزان شاخص در مناطق روستایی سیستان و بلوچستان نشان دهنده درجه پایین و در مناطق شهری تهران بالا در درجه مناطق شهری گیلان نشان‌دهنده درجه متوسط توسعه انسانی می‌باشد. در سایر مناطق سطح متوسط شاخص دیده می‌شود.

۱ درجه توسعه انسانی کمتر از ۵/۰ سطح پایین توسعه، بین ۵/۰ - ۷/۹۹ سطح متوسط و بین ۷/۹۹ - ۱۰ سطح بالای توسعه

انسانی را نشان می‌دهد
توسعه‌یافته و شاخص‌های فقر انسانی و جنسیتی

میزان تغییرات: در شاخص امید به زندگی که بانکی و وضعیت بهداشت و سلامت است، روند بهبود و ارتقاء دیده می‌شود. هر چند که این مسئله را نیز باید در نظر گرفت که در سال 1385 میزان امید به زندگی به تفکیک مناطق در دسترس نبوده است. بنابراین می‌پایست با احتیاط بیشتری بحث کرد. با در نظر گرفتن میزان تغییرات هر کدام از شاخص‌های اموزش، ۱ در میزان بسیاری برخی‌العمل روند بهبود در کلیه مناطق مشاهده می‌شود. میزان ثبت نام تاحالی در سه مقطع تحصیلی در بخش منطقی کاهش شاخص را نشان می‌دهد. به دلیل تاحالی بودن این میزان، ممکن است دلیل آن گزارش بیشتر افزایش برخی‌العمل خانه شده در این مقطع در سال 1385 باشد. بیشتر ممکن است در میزان ثبت نام افراد مشمول اموزش در این سه مقطع در سال 1385 کاهش یابد. میزان تغییرات زبنه‌ی تاحالی سرانه یا بانکی کاهش شدید درآمده در تمام مناطق باشد. در واقع در زمینه استانداردهای ناشی‌شده از اهداف اعلام شده سازمان ملل دو مرحله‌ای، در مجموع، شاخص توسعه انسانی، در اکثر مناطق با کاهش در رتبه مواجه شده‌است. بهترین بار این کاهش به دلیل تغییرات و کاهش سطح GDP می‌باشد.

1. جداول مربوط به این گزارش آورده نشده است.
جدول (4) شاخص توسعه انسانی مناطق شهری و روستایی کشور

<table>
<thead>
<tr>
<th>شاخص‌های مناطق روستایی</th>
<th>شاخص‌های مناطق شهری</th>
<th>استان</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>HDI 1/55 0/68</td>
<td>HDI 1/44 0/68</td>
<td>تهران</td>
</tr>
<tr>
<td>GDP 0/82 0/65</td>
<td>GDP 0/85 0/62</td>
<td>تهران</td>
</tr>
<tr>
<td>امید به زندگی 0/37 0/37</td>
<td>امید به زندگی 0/39 0/39</td>
<td>تهران</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*جدول شامل پنج سطر و ۱۳ ستون است.*
جدول (5) شاخص توسعة انسانی مناطق شهری و روستایی کشور در سال ۱۳۸۵

<table>
<thead>
<tr>
<th>استان</th>
<th>مناطق شهری</th>
<th>HDI</th>
<th>GDP</th>
<th>امید به زندگی</th>
<th>بیمه اامرنش</th>
<th>HDI</th>
<th>GDP</th>
<th>امید به زندگی</th>
<th>بیمه اامرنش</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>اصفهان</td>
<td></td>
<td>94</td>
<td>175</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>94</td>
<td>175</td>
<td>۹۸</td>
<td>۹۸</td>
</tr>
<tr>
<td>اردبیل</td>
<td></td>
<td>53</td>
<td>۲۵۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>53</td>
<td>۲۵۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
</tr>
<tr>
<td>ایران</td>
<td></td>
<td>5۸</td>
<td>۲۵۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>5۸</td>
<td>۲۵۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
</tr>
<tr>
<td>بوسیر</td>
<td></td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
</tr>
<tr>
<td>تهران</td>
<td></td>
<td>8۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>8۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
</tr>
<tr>
<td>چهارمحال بختیاری</td>
<td></td>
<td>۸۱</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۱</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
</tr>
<tr>
<td>خراسان</td>
<td></td>
<td>۷۱</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۱</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
</tr>
<tr>
<td>خوزستان</td>
<td></td>
<td>۷۴</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۴</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
</tr>
<tr>
<td>زنجان</td>
<td></td>
<td>۷۳</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۳</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
</tr>
<tr>
<td>سمنان</td>
<td></td>
<td>۷۱</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۱</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
</tr>
<tr>
<td>سیستان و بلوچستان</td>
<td></td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
</tr>
<tr>
<td>فارس</td>
<td></td>
<td>۷۶</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۶</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
</tr>
<tr>
<td>قم</td>
<td></td>
<td>۷۵</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۵</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
</tr>
<tr>
<td>کردستان</td>
<td></td>
<td>۷۹</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۹</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
</tr>
<tr>
<td>کرمان</td>
<td></td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
</tr>
<tr>
<td>کرمانشاه</td>
<td></td>
<td>۸۰</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۰</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
</tr>
<tr>
<td>کهگلیبری و پور احمد</td>
<td></td>
<td>۹۵</td>
<td>۹۵</td>
<td>۹۵</td>
<td>۹۵</td>
<td>۹۵</td>
<td>۹۵</td>
<td>۹۵</td>
<td>۹۵</td>
</tr>
<tr>
<td>کیش</td>
<td></td>
<td>۹۵</td>
<td>۹۵</td>
<td>۹۵</td>
<td>۹۵</td>
<td>۹۵</td>
<td>۹۵</td>
<td>۹۵</td>
<td>۹۵</td>
</tr>
<tr>
<td>کرمانشahr</td>
<td></td>
<td>۹۸</td>
<td>۹۸</td>
<td>۹۸</td>
<td>۹۸</td>
<td>۹۸</td>
<td>۹۸</td>
<td>۹۸</td>
<td>۹۸</td>
</tr>
<tr>
<td>لرستان</td>
<td></td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
</tr>
<tr>
<td>مازندران</td>
<td></td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
</tr>
<tr>
<td>مرکزی</td>
<td></td>
<td>۷۷</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۷</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
<td>۷۸</td>
</tr>
<tr>
<td>هرمزگان</td>
<td></td>
<td>۸۱</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۱</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
</tr>
<tr>
<td>همدان</td>
<td></td>
<td>۸۰</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۰</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
</tr>
<tr>
<td>یزد</td>
<td></td>
<td>۸۰</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۰</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
</tr>
<tr>
<td>کل کشور</td>
<td></td>
<td>۸۶</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۶</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
<td>۸۸</td>
</tr>
</tbody>
</table>
جدول (1) میزان تغییرات شاخص توسعه انسانی متعدد در سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵

<table>
<thead>
<tr>
<th>استان</th>
<th>شاخص</th>
<th>امید به زندگی</th>
<th>امید به زندگی</th>
<th>HDI</th>
<th>GDP</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>آذربایجان شرقی</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
</tr>
<tr>
<td>آذربایجان غربی</td>
<td>۱۷/۳</td>
<td>۱۷/۳</td>
<td>۱۷/۳</td>
<td>۱۷/۳</td>
<td>۱۷/۳</td>
</tr>
<tr>
<td>اردبیل</td>
<td>۱۹/۵</td>
<td>۱۹/۵</td>
<td>۱۹/۵</td>
<td>۱۹/۵</td>
<td>۱۹/۵</td>
</tr>
<tr>
<td>اصفهان</td>
<td>۱۷/۸</td>
<td>۱۷/۸</td>
<td>۱۷/۸</td>
<td>۱۷/۸</td>
<td>۱۷/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>ایلام</td>
<td>۲۰/۱</td>
<td>۲۰/۱</td>
<td>۲۰/۱</td>
<td>۲۰/۱</td>
<td>۲۰/۱</td>
</tr>
<tr>
<td>بوسیره</td>
<td>۱۹/۴</td>
<td>۱۹/۴</td>
<td>۱۹/۴</td>
<td>۱۹/۴</td>
<td>۱۹/۴</td>
</tr>
<tr>
<td>تهران</td>
<td>۱۷/۸</td>
<td>۱۷/۸</td>
<td>۱۷/۸</td>
<td>۱۷/۸</td>
<td>۱۷/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>جهارمیل و بختیاری</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
</tr>
<tr>
<td>خراسان</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
</tr>
<tr>
<td>خوزستان</td>
<td>۱۹/۵</td>
<td>۱۹/۵</td>
<td>۱۹/۵</td>
<td>۱۹/۵</td>
<td>۱۹/۵</td>
</tr>
<tr>
<td>زنجان</td>
<td>۲۰/۱</td>
<td>۲۰/۱</td>
<td>۲۰/۱</td>
<td>۲۰/۱</td>
<td>۲۰/۱</td>
</tr>
<tr>
<td>سمنان</td>
<td>۲۰/۱</td>
<td>۲۰/۱</td>
<td>۲۰/۱</td>
<td>۲۰/۱</td>
<td>۲۰/۱</td>
</tr>
<tr>
<td>سیستان و بلوچستان</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
</tr>
<tr>
<td>فارس</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
</tr>
<tr>
<td>قم</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
</tr>
<tr>
<td>کرمان</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
</tr>
<tr>
<td>کرمانشاه</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
</tr>
<tr>
<td>کهگیلویه و بویراحمد</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
</tr>
<tr>
<td>گیلان</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
</tr>
<tr>
<td>گلستان</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
</tr>
<tr>
<td>خراسان</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
</tr>
<tr>
<td>مازندران</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
</tr>
<tr>
<td>مرکزی</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
</tr>
<tr>
<td>هرمزگان</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
</tr>
<tr>
<td>همدان</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
</tr>
<tr>
<td>یزد</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
</tr>
<tr>
<td>کل کشور</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
<td>۲۱/۱</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ازمون فرضیه‌ها
در این بخش به ارزیابی متغیرها با استفاده از آماره‌های استنباطی و تحلیل از جمله: آزمون ضریب همبستگی پیرسون، فرضیه‌های مجانی مستقل و ضریب رگرسیون چندگانه می‌پردازیم.

ازمون ضریب همبستگی پیرسون بین سطح توسه‌یافته‌ای با شاخص فقر انسانی و جنسیتی
در این مبحث دو فرضیه این پژوهش تعبیر داده شد. که عبارتند از: بررسی رابطه سطح توسه‌ای انسانی و فاصله از مرکز با شاخص فقر انسانی و جنسیتی.

جدول (7) آزمون همبستگی پیرسون شاخص فقر انسانی با شاخص‌های توسه‌یافته

<table>
<thead>
<tr>
<th>فاصله از مرکز</th>
<th>شاخص توسه‌ای انسانی</th>
<th>ضریب همبستگی پیرسون (r)</th>
<th>سطح منادی</th>
<th>ضریب همبستگی پیرسون (r)</th>
<th>سطح منادی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0/10</td>
<td>0/464</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0/11</td>
<td>0/464</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0/12</td>
<td>0/464</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0/13</td>
<td>0/464</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0/14</td>
<td>0/464</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

جدول (8) آزمون همبستگی پیرسون شاخص جنسیتی و شاخص‌های توسه‌یافته

<table>
<thead>
<tr>
<th>فاصله از مرکز</th>
<th>شاخص توسه‌ای انسانی</th>
<th>ضریب همبستگی پیرسون (r)</th>
<th>سطح منادی</th>
<th>ضریب همبستگی پیرسون (r)</th>
<th>سطح منادی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0/10</td>
<td>0/464</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0/11</td>
<td>0/464</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0/12</td>
<td>0/464</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0/13</td>
<td>0/464</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0/14</td>
<td>0/464</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. Pearson's Correlation
2. Independent Sample T-Test
3. Multiple Regression Analysis
در خصوص رابطه شاخص‌ها در کلیه مناطق شهری، در هر دو سال مورد بررسی، شاخص جنسیتی فقر انسانی و توسه انسانی با یکدیگر مرتبط‌اند و بنا براین، هرچه سطح توسه انسانی بالاتر می‌رود، سطح محرومیت در شاخص جنسیتی فقر انسانی کاهش می‌یابد.

همچنین هر چه میزان فاصله مناطق افزایش یابد بر محرومیت جنسیتی فقر انسانی نیز افزوده می‌شود، حاصله بودن انسان‌ها سبب آن شده که امکان دسترسی به امکانات بهداشتی و آموزشی محروم گردد و نظام تمرکزگرایی مانع بر ایجاد بهره‌مندی این مناطق شده است.

در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت:

در پاسخ به فرضیه اول - بین سطح توسه انسانی با شاخص فقر انسانی و شاخص جنسیتی آن در مناطق شهری و روستایی کشور در هر دو سال رابطه معکوس یا منفی وجود دارد.

در پاسخ به فرضیه دوم - بین سطح دوی مناطق مختلف کشور از تهران با شاخص فقر انسانی و جنسیتی آن در مناطق شهری و روستایی کشور در هر دو سال رابطه منفی یا همچنان وجود دارد.

بررسی میانگین سطح فقر انسانی و جنسیتی با نوع سکونت گاه‌های جغرافیایی

نتایج آزمون فرضیه‌ها در جدولهای (9) و (10) آورده شده است.

جدول (9) مقایسه میانگین سطح فقر انسانی با توجه به نوع سکونت گاه جغرافیایی

<table>
<thead>
<tr>
<th>نوع سکونت گاه</th>
<th>انحراف معیار</th>
<th>میانگین</th>
<th>احراز معیار</th>
<th>Sig.</th>
<th>x</th>
<th>df</th>
<th>t</th>
<th>ارزون دو دامنه</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>شهری</td>
<td>3/214</td>
<td>12/52</td>
<td>3/214</td>
<td>0/09</td>
<td>5</td>
<td>-1/05</td>
<td>0/00</td>
<td>0/00</td>
</tr>
<tr>
<td>روستایی</td>
<td>4/90</td>
<td>12/84</td>
<td>4/90</td>
<td>0/09</td>
<td>5</td>
<td>-1/05</td>
<td>0/00</td>
<td>0/00</td>
</tr>
<tr>
<td>شهری</td>
<td>3/229</td>
<td>12/55</td>
<td>3/229</td>
<td>0/09</td>
<td>5</td>
<td>-1/05</td>
<td>0/00</td>
<td>0/00</td>
</tr>
<tr>
<td>روستایی</td>
<td>4/99</td>
<td>12/88</td>
<td>4/99</td>
<td>0/09</td>
<td>5</td>
<td>-1/05</td>
<td>0/00</td>
<td>0/00</td>
</tr>
<tr>
<td>شهری</td>
<td>3/236</td>
<td>12/57</td>
<td>3/236</td>
<td>0/09</td>
<td>5</td>
<td>-1/05</td>
<td>0/00</td>
<td>0/00</td>
</tr>
<tr>
<td>روستایی</td>
<td>4/91</td>
<td>12/86</td>
<td>4/91</td>
<td>0/09</td>
<td>5</td>
<td>-1/05</td>
<td>0/00</td>
<td>0/00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

در سال 1275 و 1285 به ترتیب میانگین سطح فقر انسانی در مناطق شهری (16/52) و (16/58) است. در مناطق روستایی (16/48) و (16/47) می‌باشد. میانگین در مناطق شهری پایین‌تر از مناطق روستایی است. در هر دو سال مورد بررسی میانگین سطح فقر انسانی مناطق شهری پایین‌تر از مناطق روستایی است. میانگین شاخص در سال 1285 در هر دوی مناطق
توسعه یافته و شاخص‌های قفر انسانی و جنسیتی

نسبت به سال ۱۳۷۵ کاهش یافته است. بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر وجود اختلاف بین میانگین سطح قفر انسانی در مناطق شهری و روستایی پذیرفته است.

جدول (۱۰) مقایسه میانگین شاخص جنسیتی قفر انسانی با توجه به نوع سکونتگاه جغرافیایی

<table>
<thead>
<tr>
<th>نوع سکونت‌گاه</th>
<th>قدرت</th>
<th>df</th>
<th>t</th>
<th>Sig.</th>
<th>انحراف معيار</th>
<th>میانگین</th>
<th>تعداد</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>شهری</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>۱۳۷۵</td>
</tr>
<tr>
<td>روستایی</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>۱۳۸۵</td>
</tr>
<tr>
<td>شهری</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>۱۳۸۵</td>
</tr>
<tr>
<td>روستایی</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>۱۳۸۵</td>
</tr>
</tbody>
</table>

میانگین سطح جنسیتی قفر انسانی در سال ۱۳۷۵ در مناطق شهری (۱۴/۴۴) و در مناطق روستایی (۱۸/۷۶) است. در هر دو سال مورد بررسی میانگین سطح جنسیتی قفر انسانی در مناطق شهری به ترتیب از مناطق روستایی است، میانگین سطح جنسیتی قفر انسانی در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۱۳۷۵ کاهش یافته است. درواقع میزان قفر بیشتر در در مناطق روستایی کاهش یافته است. فرضیه پژوهش مبنی بر وجود اختلاف بین میانگین شاخص جنسیتی قفر انسانی در مناطق مختلف در سال ۱۳۷۵ پذیرفته شده است.

تفاوت معناداری وجود ندارد. بنابراین فرضیه پژوهش پذیرفته نیست. در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت که فرضیه سوم تحقیق و نیز این گروه گردید. بنابراین می‌توان گفت:

تفاوت معناداری بین میانگین شاخص قفر انسانی و شاخص جنسیتی قفر انسانی با نوع سکونت‌گاه‌های جغرافیایی (منطقه شهری و روستایی) وجود دارد.
۱ تحلیل چند متغیره با استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه
برای آزمون متغیرهای پژوهش، سطح توسعه انسانی، دوری و نزدیکی مناطق مختلف کشور از پایخت سیاسی (تهران) و نوع سکونتگاه جغرافیایی (شهر يا روستا) به عنوان متغیرهای مستقل و متغیر شاخص فقر انسانی و شاخص گچیه فقر انسانی به عنوان متغیر وابسته وارد مدل‌های رگرسیون شده است. نتایج آن در جدول (۱۱) آورده شده است.

جدول (۱۱) آزمون رگرسیون بین شاخص فقر انسانی با شاخص‌های توسعه یافتگی

<table>
<thead>
<tr>
<th>متغیر مستقل</th>
<th>متغیر وابسته</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>شاخص‌های توسعه یافتگی</td>
<td>شاخص فقر انسانی</td>
</tr>
<tr>
<td>(Beta)</td>
<td>ANOVA</td>
</tr>
<tr>
<td>تسویه انسانی</td>
<td>نحو سکونتگاه</td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۴۵۴۳</td>
<td>۰/۴۵۲۴</td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۴۸۵۳</td>
<td>۰/۴۸۵۱</td>
</tr>
</tbody>
</table>

در سال ۱۳۷۵، (۵۷/۵۰/درصد) تغییرات در شاخص فقر انسانی را شاخص‌های سطح توسعه‌یافته‌گی تبیین می‌نماید. ضریب تعمیم تبدیل شده با گرفت بیشتر، این به مجموعه (۵۷/۵۰/درصد) سطح توسعه انسانی بالاترین میزان تأثیر را در تغییرات شاخص فقر انسانی دارد و میزان بینی‌پری بر مبنای آن از دقت بسیار بالاتری نسبت به سایر متغیرهای مستقل بزرگ‌تر است. منفی بودن این میزان نشان می‌دهد که در پیشینی سطح فقر انسانی در ازای افزایش شاخص توسعه انسانی سطح فقر انسانی کاهش می‌یابد. همچنین در مناطق روستایی و مناطقی که فاصله بیشتری تا تهران دارند، فقر انسانی افزایش یافته است.

۱ Multiple Regression Analysis
۲ روشن مورد استفاده از این تحلیل رگرسیونی روشن ENTER است. هرچنین برای وارد نمودن متغیر نوع سکونتگاه (شهر یا روستا) به متغیر امسی است و حالت دو واقعی دارد در تحلیل رگرسیون چندگانه، با دادن کد صفر به مناطق روستایی و یک کد به مناطق شهری، به متغیر مجزای تبدیل شده است (کالتری، ۱۳۸۵).
۳ حاشیه‌ها و مرزنشین
توسعه‌یافتگی و شاخص‌های فقر انسانی و جنسیتی

در سال ۱۳۸۵، (۶۲/۰ درصد) تغییرات در این شاخص‌های فقر انسانی وگریسون ایجاد شد که نشان می‌داد که نسبت به سال‌های قبل، این شاخص‌های فقر انسانی دارند. در مقایسه داده‌های سه‌ساله شاخص‌های تغییرات توزیع‌های میزان بسیاری است. در نهایت، پیشین‌های فقر انسانی کاهش یافته است.

جدول (۱۲) آموزن رگرسیون برای تغییرات جنسیتی فقر انسانی با شاخص‌های توزیع‌های توابع

<table>
<thead>
<tr>
<th>متغیر مستقل (میزانها)</th>
<th>توزیع الگوی (Beta)</th>
<th>تغییرات (ANOVA)</th>
<th>ضریب</th>
<th>شرایط</th>
<th>شرایط</th>
<th>ضریب</th>
<th>ضریب</th>
<th>ضریب</th>
<th>ضریب</th>
<th>ضریب</th>
<th>ضریب</th>
<th>ضریب</th>
<th>ضریب</th>
<th>ضریب</th>
<th>ضریب</th>
<th>ضریب</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>شاخص جنسی</td>
<td>۱۳۷۵</td>
<td>قفر انسانی</td>
<td>۱۳۸۵</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>فقر انسانی</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

در سال ۱۳۸۵، (۷۲/۰ درصد) تغییرات در شاخص جنسیتی فقر انسانی داشت. میزان تغییرات در این شاخص‌های فقر انسانی با تغییرات سه‌ساله را نشان می‌داد که نسبت به سال‌های قبل، این شاخص‌های فقر انسانی یافته است. در نهایت، پیشین‌های فقر انسانی کاهش یافته است. در نهایت، پیشین‌های فقر انسانی کاهش یافته است.

یافته‌های مهم

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که شاخص توزیع‌های فقر انسانی در این مناطق در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۱۳۷۸ کاهش یافته است. افزایش در شاخص جنسیتی فقر انسانی در این مناطق شهروی طی فقر انسانی یافته است. حال
آن که میزان تغییرات شاخص فقر انسانی طی ده سال روند بهبود را در اکثر نقاط نمایش داده است، در
یافته‌های به دست‌آمده از پژوهش صادقی (1384) نیز کاهش در میزان شاخص فقر انسانی در سال‌های
اخير مشاهده شده است. از سوی دیگر این بهبود بیانگر آن است که برنامه‌بری بدون لحاظ
نگاههای جنسیتی نه تنها منجر به بهبود وضعیت زنان نشده، بلکه نابرابری و فقر، فقر قابلیتی زنان را
افراشی داده است. رشد منفی شاخص تراکم جمعیت در اکثر مناطق روستایی نیز به دلیل مهاجرت از این
مناطق به مناطق شهری و افزایش شهرنشینی اتفاق افتاده است.

میزان محرومیت مناطق شهری و روستایی سیستان و بلوچستان در تمام متعارف‌های فقر انسانی بسیار
بالاست. شاخص فقر جنسیتی انسانی نیز نشان می‌دهد که زنان، در مناطق محروم بار بیشتری از فقر و
نابرابری را بر دویش می‌کشند. چرا که علاوه بر این که میزان دسترسی آنها به سیلای محدودتر است، در
معرض فشارهای بیشتری نیز قرار دارند. بنابراین توجه بیشتر به این مناطق ضروری است.

از بین متعارف‌های مستقل، سطح توسعه انسانی نشان‌دهنده تأثیر را در میزان شاخص فقر انسانی و
جنسیتی دارد. شاخص دوی و تبدیلی مناطق مختلف کشور به پایه‌سنگ سیاسی (جمهوری) نیز در
تغییرات شاخص‌های ونان‌شنده به شیوه ای است. با توجه به نوع سیرونهای جغرافیایی (منطق
شهری و روستایی) می‌توان فکت که میانگین میزان محرومیت در شاخص‌های ونان‌شنده در
مناطق روستایی بیش از مناطق شهری بوده است.

تفاوت در شدت ضریب همیستگی یکسپرسون در سال‌های مورد بررسی در مناطق روستایی
بیانگر آن است که در گذشته میزان شاخص فقر انسانی رابطه قوی‌تری با متعارف‌های توسه‌ار
انسانی و شاخص فصله بر از مرکز درشت‌های است. بنابراین باید به دنیای بررسی سایر عوامل رفت
که در سال‌های اخیر در افزایش و کاهش شاخص فقر انسانی در مناطق روستایی تأثیرگذار
بوده‌اند. اما آن مسئله را نیز نایب فراموش کرد که هرچند شدت رابطه کمی کاهش یافته، اما
رابطه همچنان وجود داشته و معنادار است. شدت ضریب همیستگی یکسپرسون در مورد شاخص
جنسیتی فقر انسانی تفاوت جنجالی را طی ده سال نشان نمی‌دهد. در واقع متعارف‌های توسه‌ار
انسانی و شاخص فصله از مرکز با شدت تابیت بر میزان محرومیت این شاخصطقیه ده سال افز
گذار بوده‌اند. مقایسه بین سال‌های مورد بررسی با توجه به نوع سیرونهای جغرافیایی نیز نشان
توسعه یافته‌گی و شاخص‌های فقر انسانی و جنسیتی می‌دهد که از میزان تفاوت و شکاف در میانگین محرومیت به خصوص در شاخه جنسیتی فقر انسانی کاستند است.

در حالی که در سال 1375 (570 درصد) تغییرات شاخص فقر انسانی توسط متغیرهای سطح توسعه‌یافته‌گی قابل شناسایی بوده، طی سال‌های اخیر، با کاهش پیشینه است، هر چند سهم شاخص توزیع انسانی در تغییرات شاخص تغییری نبوده، اما نقش شاخص‌های دیگر توسعه‌یافته‌گی بسیار کاهش یافته است. در مورد شاخص جنسیتی فقر انسانی این میزان از (970 درصد) طی ده سال به (793 درصد) کاهش یافته است. همچنین بر سه شاخص دوری و نزدیکی مناطق مختلف کشور از پایتخت به سیاسی (تهران) افزوده شده است.

با توجه به این پژوهش می‌تواند بر وجود تفاوت در سطح توسعه‌یافته‌گی استان‌ها و میزان شاخص‌های مختلف از جمله فقر انسانی و توزیع انسانی با یافته‌های گزارش ملی توسعه انسانی ایران در سال 1378 و این مسئله در ا翮اقی و تصمیمات سابقه (1380) همراه می‌باشد. همچنین ناشان می‌دهد که زنان در مقایسه با ماهیان دیگر در میزان دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزشی و سطح زندگی، به دلیل نابرابری در سطح طبقه اجتماعی و اقتصادی، تحقیق و اندازه‌گیری اجتماعی فرهنگی در موقوفت‌های مختلف قرار دارند. درواقع برخی زنان از جمله زنان روستایی و حاشیه‌نشین شهری در مقایسه با سایر زنان از طریق اجتماعی بیشتری در حوزه‌های مختلف و به تعیین رفاه، بهداشت و سلامت، آموزش و سطح زندگی در رتبه‌ی دهنده مصرفاری رابطه شاخصی دوری و نزدیکی منطقه‌ی آزاد از پایتخت سیاسی (تهران) با شاخص‌های عوامل در پاسخ به تأثیر نظام جهانی و داخلی در مورد موقعیت برخی‌گاهی منطقه‌ی که سبب آزادی‌های محرومیت آنها و موقعیت مرکزی برخی‌گاهی که سبب بهره‌مندی بیشتر آنان می‌گردد، تأثیر می‌کند. افزایش سهم این شاخص در پیشینه شاخص فقر انسانی جنسیتی طی ده سال نیز نشان می‌دهد که موقعیت برخی‌گاهی منطقه‌ی مردم و حاشیه‌نشین بیشتر زنان را فراهم نموده و ان را آزادی‌های می‌دهد. در نتیجه از نقد ناخالصی زنان که تأثیر مستقیم بر رفاه اجتماعی دارد، کاسته می‌شود. از سوی دیگر آزادی‌های و انتقال شاخص جنسیتی فقر انسانی از میانه به دهنده و به میانه سه‌چه ۱. برای نمونه؛ سیستان و بلوچستان و کرمان به فاصله بیشتری از تهران، به دلایل مزدیسنشینی و تفاوت‌های فرهنگی و اقیانی و کوچری محروم‌تر هستند.

۲. برای نمونه؛ تهران، کیان، شمال و لرستان
نتیجه‌گیری

شاخص فقر انسانی با توجه به جنسیت نشان می‌دهد که فقر قابلیت زنان در مقایسه با مردان بیشتر است. این نتیجه که با رویکرد فقر قابلیتی آماری در تئوری انسان‌شناسی نشان می‌دهد فقر زنان تها محدود به ابعاد مالی نیست و محوریت زنان در دستیابی به آموخت و سلامت می‌تواند بکه قابلیت زنان در ابعاد فردی و اجتماعی شده و زنان را در چرخه فقر در تمام ابعاد باز کننده دارد. نابرابری جنسیتی بر منابع عدم تساوی بین زنان و مردان در دستیابی و دسترسی به امکانات بهداشت و سلامت، آموزش و... وجود دارد.

فرایند زنان و به‌خاطر رادن آنها امکان فرصت‌های برای در دسترسی را از آن‌ها می‌گیرد. یکی از بهترین راه‌های کاهش شکاف و تعیض‌های جنسیتی و افزایش نیاز جنسیتی زنان در زمینه دسترسی به امکانات و رسیدن به برتری، به‌همراهی از نظری‌های توانمندسازی زنان در برخورداری‌های توسعتی می‌باشد. تا با توانمندی‌های سطح مختلف توانمندی - سطح فردی، اجتماعی، اقتصادی از آن‌ها و رتیاه وارد بر زنان به علاوه به‌مبین مبهمی از بیکرک اجتماعی کاسه‌شان شود، توانمندی‌های زنان به‌هم‌بیندی بیشتر تمام افراد جامعه و به‌هم‌بیندی از کل یک‌سانی‌های نیروی انسانی در توسعه و بشرفت جامعه را به دنبال دارد.

برای کاهش فقر در تمام عرصه‌هایی که باید علاوه بر افزایش دسترسی افراد جامعه به امکانات و خدمات رفاهی، به دنبال افزایش میزان توانمندی و قابلیت آنها در تمام زمینه‌ها و هم‌چنین برای زنان

---

1. Harriss

2. نابرابری‌های اجتماعی باعث ایجاد نابرابری‌های متغیر-متغیران در سطح سلامتی افراد و وضعیت اجتماعی آنها می‌شود. یعنی با توجه کلی به آدمی و بهداشت به‌وسیله عوامل متغیرین شکل می‌گیرد. این روش را باید به‌خاطر ضمن در هر آزمایشی خاصی یا در سطح بزرگ‌سالان و دستیابی به آمار آموزشی در دسترسی و بیشترین استفاده، اجتماعی، تربیت، شرکت، در این‌ویژه‌های ملی، نحوه ارزیابی خدمات بهداشتی و
توسعه اقلیتی و شاخص‌های فقر انسانی و جنسیتی

بود. این تصور که گروه‌های قابل‌توجه زنان تنها تبعیض‌های جنسیتی آنها بوده، برای خروج از آن باید تلاش‌هایی را به فروپاشی ذهنی که باعث این میزان تبعیض‌ها و ناپایداری‌های جنسیتی کاسته می‌شود، توان و قابلیت‌های زنان در تام میانی‌ها و نمرو و عفونیت می‌پیوستند. تجربه‌های چهارچوبی در کشورهای اسرائیل و یا در حاشیه نوسان داده است. توسعه جوامع و خروج آنها از چرخه فقر در تمام ابعاد (چه فقر مادی و چه فقر قابلیتی و انسانی) نیازمند توجه به تمام افراد جامعه و برنامه‌ریزی‌های جنسیتی می‌باشد. ناپایداری و تبعیض جنسیتی در دواورترین نوع تبعیض می‌باشد؛ چرا که در انتوا دیگر تبعیض اگر گروه هدف شامل اقلیتی از افراد جامعه است. زنان نیروی از افراد هر جامعه را در بر می‌گیرند. در حالی که زنان تنها تنواند هزینه جنسی خوشی را انتقال نمایند، از سوی دیگر به این رشد و باور دست‌یافته‌های بازی‌های ناپایداری‌ها و تبعیض‌ها را پذیرفته و طبیعی و غیر قابل تغییر فرض نکنند. برنامه‌ریزی در جهت کاهش ناپایداری و تبعیض علیه زنان در تمام برنامه‌ریزی‌ها از جمله برنامه‌های توسعه بر مبنای توأم‌سازی زنان و افزایش قابلیت‌های آنان نیازمند برنامه‌های کوتاه مدت جهت کاهش فشارها بر دوام زنان و برنامه‌های بلند مدت برای طی محدود مرحل مختلف توأم‌سازی زنان می‌باشد. برای حصول این هدف استراتژی‌های دزد مدت برای شکست ساختار اجتماعی ناپایداری بین جنسیتی، طبقه اجتماعی و ملی و ها لازم است. باید دو برنامه‌ریزی‌ها هم به بهبود وضعیت زنان می‌گردد و از خطر قرار گرفتن زنان در گروه فقری ترین فقرای می‌کاهد و هم باید آن به جامعه باید می‌گردد. چرا که جامعه توأم‌سازی جامعه‌ای است که از پتانسیل و توان تمام افراد خوش استفاده به تمام و کمال استفاده نماید.

توأم‌سازی زنان در بعید اقتصادی با هدف گسترش کنترل زنان فقیر، برکلی فرانسه‌ها اقتصادی و نه صرفاً انجام برخی از امور تولیدی از دیگر راه‌های بهبود و توأم‌سازی زنان است. از منظر دیگر کمک گرفتن از سازمان‌های زنان و گروه‌های مشابه توان و استراتژی مؤثری جهت توأم‌سازی زنان باشد. این سازمان‌ها از طریق کمک به تغییرات قوانین که ناپایداری و تبعیض‌ها را تشکیل می‌آورد، از قبلاً و تبلیغ می‌نماید و نیز بسیج سیاسی برای آگاه‌سازی عمومی و آموزش تخصصی زنان و مردان جامعه‌که نیازی به است. به‌همراه شرایط‌های فراهم می‌کند.
کنترل زنان بر جنبه‌های زندگی خود و مشارکت مستقیم در جویای اجتماعی جامعه و توسعه، هم به عنوان نتیجه و هم به عنوان ایزاب توامندسازی زنان، با تکیه برمحل پنج‌گانه نظریه سارا لانگل رفاه، دسترسی آگاهی مشارکت و کنترل راهلی کاربردی و عملی یا پاشده، که می‌توان از آن هره گرفت.

بنابراین توامندسازی زنان، به عنوان یک فرآیند پیشرفت از یک موقعیت (نارابی بدنی) به موقعیت دیگر(نارابی جنسیتی)، هدف انسانی و اساسی هر جامعه، جهت توسعه و پیشرفت و کاهش نارابی و فقر انسانی است. روندی که ممکن و عملیانی است. این امر ناپذیر زیربFACTOREN دیدگاه در تمام مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاری های کلان کشور با در نظر گرفتن تفاوت بین محویت‌های زنان و مردان مناطق مختلف کشور می‌باشد. چرا که پاسخ‌های این پژوهش نیاز نشان داد که زنان و مردان مناطق مختلف کشور در میزان دسترسی به امکانات و محویت‌های متغیر و مساحت مسدید، مردان و به‌خصوص زنان در برخی مناطق کشور در معرض فقر مطلق قرار دارند.

منابع
ارزیک. مصطفی(1379) جامع‌شناسی توسعه، تهران: کلمه، چاپ دوم.
پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(1381) «گزارش هم اندیشی زنان و توسعه» همايش چالش‌ها و چشم‌دازه‌ها توسعه ایران، موسسه عالی امورش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی؛ استاد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
خالقی، فاطمه(1384) «نتیجه‌گیری‌های علمی در زمینه حقوق بازنشستگی زنان» گروههای بازنشستگی کشور.
امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، تهران: نشر ایران مصور.
زنجبیل: حمید(1376) - نورالیه، ایرانی (1376) جدول مجموعه ایران برای سال 1375(بر حسب جنس در کل کشور و استان‌ها با تکنیک نشری و روستایی) تهران: مؤسسه عالی پژوهش در تأمین اجتماعی.
سازمان برنامه و بودجه(1376) (ایران گزارش توسیع انسانی جهانی اسلامی ایران، تهران: سازمان برنامه و بودجه.
سازمان انرژی اتمی کشور(1375) تهران: مرکز ایام ایران.
سازمان ملل متحد(1375) تهران: مرکز ایام ایران.

1. برای نمونه: سیستم و بلجیومان
توسعه یافته‌گی و شاخص‌های قدر انسانی و جنسیتی

سرشاری عمومی نفس و مسکن(۱۳۸۵) تهران: مرکز آمار ایران.
سن، آمارآمیزی(۱۳۸۲) توسه به منابع آزادی، ترجمه و اجرا محمودی، تهران: انتشارات دستان، چاپ اول.
شادی، پژوهش، زنا و دیگران(۱۳۸۴) قدر درامدی فقط یک جنبه از قدر زنان سرپرست خانواده، فصلنامه علمی-
پژوهش رفاه اجتماعی، سال چهارم، شماره ۱۷، صفحه ۲۳۷-۲۴۲.
صادقی، حسن و دیگران(۱۳۸۲) قدر انسانی در ایران: فصلنامه علمی- پژوهش رفاه اجتماعی، سال ششم،
شماره ۲۴، صفحه ۲۳۸-۲۴۲.
کلانتری، خیلی (۱۳۸۵) پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی، اقتصادی، تهران: شریف، چاپ دوم.
کیمیاگر، مسعود و مرجان بازن(۱۳۸۵) قدر و سوژه تغییر در ایران: فصلنامه علمی- پژوهش رفاه اجتماعی، سال
نهم، شماره ۱۸، صفحه ۸۸-۱۰۱.
گزارش هزینه و درادم خانواده شهروندان و روستایی(۱۳۸۵) تهران: مرکز آمار ایران.
گزارش هزینه و درادم خانواده شهروندان و روستایی(۱۳۸۵) تهران: مرکز آمار ایران.
مجموع تشخیص مصلحت نظام(۱۳۸۲) قدر نسیمی، سید قاضی، سید قاضی (نیازی) قدر قابلیت، فصلنامه علمی- پژوهش رفاه اجتماعی، سال
پنج، شماره ۱۷، صفحه ۱۲-۳۱.
مصاف، نسیمی(۱۳۷۵) مشترکت سیاسی زنان ایران، وزارت امور خارجه، تهران.
مصاف، نسیمی(۱۳۷۵) مشترکت سیاسی در توانائی زنان، مجله سیاسات خارجی: تهران، سال هشتم، شماره ۳.
موزر، کارولین(۱۳۷۶) بررسی بر حسب جنسیت در چهار سوم، در: دفتر امور زنان تهران: بهبود جامعه، تشکر
از آن برای توسه، تهران: روشگران، صفحه ۶۱-۱۳۷.
وزارت امور و بورس(سال تحصیلی ۷۵) معاونت برنامه‌ریزی: قدر هماهنگی مرحله ۱ و برنامه‌ریزی توسه.
وزارت امور و بورس(سال تحصیلی ۷۵) معاونت برنامه‌ریزی: قدر هماهنگی مرحله ۱ و برنامه‌ریزی توسه.
وزارت امور و بورس(سال تحصیلی ۷۵) معاونت برنامه‌ریزی: قدر هماهنگی مرحله ۱ و برنامه‌ریزی توسه.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(بین ۱۳۷۵) سیاست زندگی کودکان در استانها: با همکاری صندوق
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(۱۳۸۲) بررسی شاخصهای تناسبی کودکان زیر شش سال، دوره بررسی کشوری کودکان به تفکیک استان‌های تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ایرس ۱۳۸۲)
هادی نژاد، بهروز(۱۳۸۴) قدر و تاثیر درآمیزی در ایران، فصلنامه علمی- پژوهش رفاه اجتماعی، سال چهارم.
شماره ۲۴، صفحه ۱۳۸-۱۴۸.


