بررسی وضعیت شاغلان در بخش غیررسمی
(مطالعه‌ی موردی، شهرستان مشهد)

دکتر محمد طاهر احمدی شادمهری *

چکیده

برخی از تعالیم‌های اقتصادی خارج از مدار رسمی اقتصاد و نظارت‌های دولتی و قوانین و مقررات تنظیم کننده روابط اقتصادی شکل می‌گیرد که در اقتصاد غیر رسمی چاپ دارند. این تعالیم‌ها به خاطر نیاز به سرمایه و تخصص و مهارت بالا، مزیت‌هایی که پیوسته، آزادی ورود و خروج و تهیه قوانین و مقررات مختلف باید تدوین و اعمال کار خیال‌دار و بی‌سواد جامعه، از جابجا و با آن باز وارد کار را بر عهده دارد. برخی از مهم‌ترین این فعالیت‌ها تحت عنوان بخش غیر رسمی مانند صنایع و مشاغل خانگی، دست فروشی و دوره گردی مهم تر را از شاغلان و شرکت‌های در اقتصاد غیر رسمی به خود اختصاص می‌دهند. بررسی وضعیت شاغلان در بخش غیر رسمی و ویژگی‌های آن‌ها، عامل و عوامل موتور آن و بررسی راه‌های مقابله با این مشکل‌ها حاصل یک کار تحقیقی میدانی به صورت نمونه‌گیری طبقه‌بندی تصادفی و تجزیه و تحلیل تقریبی داده‌ها در سطح شهر مشهد است که در این مقاله به اختصار آمده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که به دلیل محدودیت از جمله تمرکز این جمعیت در بین بالا و اندکی نیز در سطح بالین، به بنیادهای به سوادی که در مورد و تخصص مناسب، امکان حذف این مشاغل و جابجایی آنها در فعالیت‌های خیال‌دار، اقتصادی که به نظر نسبی پدیده‌ای پدیده و ماهر در سیستمی ناممکن است، وجود ندارد. لذا سامان‌ها و این گروه مشاغل از ابعاد مختلف معنی‌دارند: اولا، عوارض بنیادی آنها را محدود سازد و دوماً اثرات متی آن را استخراج دهد.

واژگان کلیدی: اقتصاد غیر رسمی - بخش غیر رسمی - مشاغل غیر رسمی - سازماندهی مشاغل غیر رسمی

J21, J81, O17, O18 : JE

* استاد باورینگ اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

Email: mmm1326@yahoo.com
1 - مقدمه

برخی از فعالیت‌های اقتصادی خارج از مدار رسمی اقتصاد و کنترل‌های دولتی و قوانین و مقررات تنظیم کننده روابط اقتصادی شکل می‌گیرند که در اقتصاد غیر رسمی نیز دارند. اقتصاد غیر رسمی از جمله موضوعاتی است که در دهه‌های اخیر به عنوان یکی از مسائل مهم توجه بسیاری از جامعه شناسان، اقتصاددانان، جغرافی‌دانان، برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌مداران و مدیران شهری را با خود جلب کرده است. نظریات مختلفی در مورد ماهیت، دلایل و زمینه‌های پدیده و یوگاه‌های این بخش مطرح شده است.

این امر نشان دهنده واقعیت اثبات ناپذیر اقتصاد غیر رسمی در عرصه اقتصادی و اجتماعی کشوری است. بخش قابل توجهی از اعضای جامعه در این فعالیت‌ها که خارج از مدار رسمی اقتصاد و کنترل‌های دولتی و قوانین و مقررات تنظیم کننده روابط اقتصادی می‌باشد، فعالیت می‌کنند. این فعالیت‌ها به دلیل بنیادی به سرمایه‌ها و تخصصهای بالا، هزینه‌های پایین تولید، آزادی ورود و خروج و نسبت قوانین و مقررات مختلف، برای اعتماد قوی و کار در سرمایه‌ها و سواد جامعه از جاذبه‌های بالایی برخوردار است. بخش از مهم‌ترین این فعالیت‌ها تحت عنوان اقتصاد غیر رسمی ماهیتی برای جامعه فعالیت‌های می‌باشد و ضروری است. که در امتداد ملی کشور محاسبه نمی‌شود. فعالیت‌های این بخش از جمله صنایع و مشاغل خانگی، دست فروشی و دیگرگونی به سرمایه بالایی از فعالیت‌های اقتصادی در جوامع شهری کشور نهایی را تشکیل می‌دهد که در اقتصاد غیر رسمی طبقه‌بندی می‌شود.

با توجه به حجم اشتغال و تولید نسبتاً بالایی این بخش و علاوه بر آن با توجه به غلبه بودن فعالیت‌های کشاورزی در شهرهای خراسان و ناتوانی آن در شرایط موجود جهت جذب نیروهای فعال وارد شده به پازر کار، مازادنی‌روی کار این بخش به عنوان یکی از سواد جامعه نیازمند به تخصص و مهارت بسیار اندازه می‌باشد و حتی مشاغل این بخش، به دلیل کم‌بود تولید و دانش نیوی امکانات زیستی مناسب در روسایا و شهرهای کوچک و وجود جاذبه‌های زیاد در شهرهای بزرگ استان از جمله مشهد، به جو مناطق هجومی امروز. از طرف دیگر به دلیل رکود سرمایه‌گذاری و تولیدات منابع مالی و انرژی و تخصص لازم این نیروها، این بخش نیز قادر به جذب این نیروها نیست و به ناگزیر این خیلی عظیم جمعیت جوانی کار به طرف مشاغل غیر رسمی روی می‌آورد و با رویکرد بر تعداد ساکنان، سوداگران، خرده‌فروشان، فنکان‌های کالا و فرش‌شانگان دوره گرد و تولیدکنندگان خانگی افزوده می‌شود. نکته مهم در ارتباط با فعالیت‌های این بخش این است که این منشأ متشکل تحت نظارت و کنترل دولت نیست.
بررسی وضعت شاغلان در بخش غیررسmi

و خارج از چارچوب قوانین و مقررات اقتصادی جامعه شکل گرفته اند و می توانند در امور سیاست غذاری و برنامه ریزیهای اقتصادی دولت ایجاد کنند. لذا ضرورت ایجاد می کند این گونه مشاعله از ابعاد و زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. آثار و عوارض مثبت و منفی آنها بر جامعه تجزیه و تحلیل شده راهکارهای مناسب بهبود ترویج با این ببینید احتمال پذیرانه اتخاذ شود.

عکس GDP 1 تا کنون تحقیقات محدودی در این زمینه صورت گرفته است. تحقیق حاضر یک در این که ضمن بررسی احتمال عوامل موثر بر حجم این فعالیت‌ها در اقتصاد، وضعیت شاغلان در این بخش در شهرستان مشهد را از طریق یک تحقیق میدانی بررسی و تنظیمی تهیه نشده و اهمیت آنها از طریق نمونه‌گیری تصادفی عمدتی بندی شده بود.

فرزندان، بر ارائه پیشنهادهایی به منظور بهبود و رشد و سازمان‌دهی فعالان این بخش پردازد.

تحقیق حاضر از چهار بخش (با بخش حاضر که مقیسه است) تشکیل شده است. در بخش دوم ادیت مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است. تقسیم بندی اقتصاد غیر رسمی، عوامل موثر بر ایجاد و گسترش آن، بین بررسی جهانی، مثلاً و منفی این فعالیت‌ها، موروری کوتاه بر پیشنهاد تحقیق و محدودیتی تحقیق در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است. مسایل بخش به تجزیه و تحلیل آماری و اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه هایی از پردازد. سرائیج نتایج و پیشنهادها در آخرین بخش به صورت خلاصه ارائه شده است.

2- ادیت موضوع

2-1- putting emphasis on non-rural economic activity

1- اقتصاد غیر رسمی در منقاره وسع به فعالیتهایی اطلاق می گردد که در همسایگان میثیت و ضبط نمی شوند و به نوعی به قوانین اقتصادی مرتبط با آن‌ها، اشتباه به‌پیشنهاد و سایر موضوعات منطقی نیستند. بر اساس تعیینی دیگر، اقتصاد غیر رسمی عبارت است از مجموعه فعالیتهای اقتصادی- جه در بخش تولیدی و به مسیر خدمات- شهرنشینی که کوشش دانه خارج از مدار و چارچوب تعیین شده اقتصاد رسمی به وسیله کسب درآمد بر پیشنهاد نیاز‌های خود را تأمین نمایند.

این بخش از اقتصاد به چهار بخش زیر تقسیم بندی می‌شود.

2-1-1-1- بخش خانواده
در این بخش کالاها و خدماتی تولید می‌شود که جنبه خود مصرفی دارد و یا درون خانواده‌ها طوری پایبندی (تلاشگری) می‌شود. مدل‌های می‌گردد و لذا کمتر به بازار عرضه می‌گردد. از سوی دیگر کالاهاي تولیدی توسط این بخش به علت خود مصرفی بودن و میزان پایبندی کالاها با خانواده‌ها فاقد نیمه و مقدار بوده ولذا ارزش‌پذیر آنها دشوار است و در نتیجه در حساب‌رسانی ملی منشور نمی‌شود. بهترین مثال برای فعالیت در این بخش خدمات خانه‌داری خانه‌داری خانه‌داری است که باید آن به‌طور پراکنده نمی‌شود ولی در نتیجه تمام یا قسمت عمدی آن در حساب‌رسانی ملی منشور نمی‌گردد ولی با بشر تورش به سمت پایین در این ملی جوامع می‌گردد.

2-1-1-2- بخش غیر رسیمی
تولید کتیبه‌گران جزء، کسبه، کارکنان خدمات تجاری، حمل و نقل و دیگر خدمات غیر رسیمی در این بخش قرار می‌گیرند. تولیدات و خدمات بخش غیر رسیمی بر خلاف تولیدات بخش خانواده‌ای با به صورت کالا و خدمات باعث سایر تولید کتیبه‌گران ارائه می‌گردد. یا به صورت کالا و خدمات نهایی به مصرف می‌رسد. به همین دلیل در این بخش اثر افزایش این قیمت مواجه به دو مورد وی به علت دشواری و پر هزینه بودن جمع‌آوری اطلاعات آماری، ارقام معاملاتی این بخش در حساب‌رسانی ملی منشور نمی‌شود.

2-1-1-3- بخش نامنظم
در این بخش مبادلات بازاری برای کالا و خدمات وجود دارد و به طوری که از لحاظ تولیدنی‌رسی ماهیت قانونی آن محرز است. ولی از لحاظ توزیع فعالیت‌های تولیدی و خدماتی صورت گرفته در این بخش از ماهیت غیر قانونی از قبیل: فراز از مالات، فراز از مقررات کار و اینمی کارگاه، عدم رعایت اصول بهداشتی و همچنین تقلب در بیمه‌های اجتماعی و امثال آن برخوردار است. این بخش از گستردگی قابل ملاحظه‌ای برخوردار است و لحاظ نشدن آن در حساب‌رسانی ملی باعث گم‌راهی سیاست گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی شده است.

2-1-1-4- بخش غیر قانونی (جنایی)
فعالیت‌های که در بخش غیر قانونی انجام می‌شود مبادلات بازاری دارند ولی تولید و توزیع کالا و خدمات در این بخش با ماهیت غیر قانونی مواجه است. برای بخش جنایی فعالیت‌های از قبیل: دزدی،
بررسی و مبادله اطلاعات در بخش غیررسمی

ارتباطی احتمالی، کلیدهای والدی، غصب، فاصله، تویید و خروج و فرآیند مراحل، فحشا (در برخی از کشورها) ورود، جنایت و ... را می‌توان نام برد.

2-1-2- علل ایجاد بخش غیررسمی

در شرایط کنونی و حاکم در این مسابقه انتظار می‌باشد وجود بخش غیررسمی حتی در ابعاد عمومی آن مانند دست‌فروشی خیابانی، فاصله کالا به داخل و خارج مزرعه و ... گریز ناباید بوده و حتی رو به گسترش است. 

قطعه جهت كنتال و به حذف اقل رساندن و عین حال افزایش جنبه‌های مثبت نابود عوامل مؤثر بر ایجاد و گسترش این گونه فعالیت‌ها را شناسایی کرده، از طرف دیگر شخصیت علی و ریشه‌های بخش غیررسمی مهم می‌باشد که می‌تواند باعث ایجاد راهنمایی برای ایجاد و گسترش بخش غیررسمی در اقتصاد ایران دامنه‌ای بیش از دو بخش کلی تفکیک

کرده:

2-1-2- عواملی که ریشه در دخالت بی حد و حصر دولت در اقتصاد دارند که می‌توان آنها را در

سه سطح زیر چاپ داد:

الف: تعداد و گوناگونی قوانین و مقررات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی

شاید در هیچ دوره ای زمانی این تعداد قوانین، آین تعداد نامه‌ها، حضور نامه‌ها، تصویب نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که بر روی تکمیل یکی از دستورالعمل‌های اقتصادی شهر و نیز تأثیر مستقیم و باعث مستقیم داشته و دارندن به ایجاد راه

25 ساله گذشته بوده است۱. قوانین و مقررات متعددی وجود داشته، تحت لحاظ برخی از مراحل و

خصوصی، قوانین مالیاتی، قوانین کار و امور اجتماعی، قوانین مربوط به قیمت‌بندی، تخصصی از و

اعتبارات تجاری خارجی، توزیع برندهای خارجی و... کالاهای مصرفی و... گالا و... از جمله قوانینی بوده که در این مراحل مستقیم با فعالیت اقتصادی جامعه قرار دارند و به طور محسوسی آزادی عمل عامل اقتصادی را محدود کرده و حضور آنها را در بخش رسمی اقتصاد مشکل و پرخطر می‌سازد و با این که زمینه پدید‌آمدن فعالیت‌های جدیدی مانند سوبازگری ارز، کالاپرک و بازار سیاه کالاهای مختلف

را ایجاد می‌كند.

ب: تعداد و میزان قدرت ارگان‌های دخالت کننده در اقتصاد

در پی تغییر و تکاملات مختلفی ناشی از انقلاب؛ تعداد بی‌سابقه از موسسات و ارگان‌های جدید و

۱. طلب، ۱۳۷۸، خورشیدی، ۱۳۷۶، اعظم‌پیکری، ۱۳۷۶

۲. خورشیدی، ۱۳۷۶
عمدتاً بر پایه اهداف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نظام جدید سیاسی به وجود آمده‌که هر کدام از آن‌ها ضمن حیل مقطعي بعضی از مشکلات، در بلد مدت باعث ایجاد ناکارآمدی عدیدی از در نظام اقتصادی کشور و رشد بخش غیر رسمی شدند. اصولاً تجربیات و پژوهش‌های اقتصاددانان این مسائل را ثابت می‌کنند که هر چه دخالت دولت در اقتصاد بیشتر شود و هر چه تعداد قوانین و مقررات و ارگان‌های ناظر که تصمیم‌گیری اقتصادی عاملان را محدود می‌کند بیشتر باشد، از طرفی اعتبار سیاست های دولت نزد عاملان اقتصادی محدود شده و آنها را به پرهیز از رعایت قوانین و مقررات و عدم پای بنده توصیه های اقتصادی دلتنم کشانند و از طرف دیگر باعث تریب و تحکیم عاملان اقتصادی و شهرندان به روی آوردن به بازار‌های سیاه و معاملات غیر قانونی می‌شود.

ب) راه‌های اقتصادی تا مناسب

این عامل که اساساً به کشور به صورت کننده نمایان می‌شود گرایش دولت به حمایت از تولید انواع محصولات صنعتی و کشاورزی است که عموماً متقابلی ایرانی سرمایه بر و مกำหนด در حاصل از صدور قانون توسط است و رشد ناجی فرصتهای شغلی در بخش صنعتی بسیار جذب نیروی کار آزاد شده از بخش کشاورزی را در پی داشته است. به عبارت دیگر می‌توان گفت با وجود افزایش شدید نرخ پیکاری در شهر های دلایلی از جمله رشد جمعیت، مهاجرت و آزادسازی نیروی شاغل غیر ماهور در کشاورزی؛ در ایران برنامه‌های اقتصادی دولت بر مبنای گسترش فعلی‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی سرمایه‌بر بر بافت‌های بالا و نیاز به نیروی انسانی متخصص بوده است که این خود به سیاست شناسی را در ایجاد دو گسترش فعلی‌های بخش غیر رسمی برعهده داشته است.

۲- ۲۰- عوامل ناشی از تغییرات جمعیتی و توسعه اقتصادی

سابع عوامل آن‌هایی هستند که ریشه در تغییرات جمعیتی و توسعه اقتصادی دارند و می‌توان آنها را به صورت زیر بیان نمود.

الف: رشد بالای جمعیت

مطالعه تطبیقی نزدیکی رشد جمعیت به یکی از عوامل اصلی گسترش بخش غیر رسمی در کشور های در حال توسعه است، نشان می‌دهد که در چند دهه اخیر، به ویژه در دهه ۱۹۸۰ این عامل در ایران به شدت بیشتری در جهت توسعه این بخش عمل کرده است. بررسی روند رشد جمعیت نشان می‌دهد که

2. John Cross, 1997 b
بررسی وضعیت شاغلان در بخش فیروزی

در دوره‌ی زمانی ۱۳۶۵-۵۵ تا ۱۳۶۷-۵۷ از رشد جمعیت به شدت افزایش یافته و از ۲/۷۲ به ۳/۷۴ رشد و به نه افزایش. جمعیت فعلی نیز از رشد ۷۵ درصدی برخوردار می‌شود (از ۹۷/۶ درصد در سال ۵۵ به ۱۲۸/۲ در سال ۵۷)

هژار نفر در سال ۶۵ رسید) که این خود نرخ بیکاری را افزایش می‌دهد.

ب: رشد شهرنشین

ایران از نظر رشد جمعیت شهرنشین که طبق مطالعات نظری ۱ این یک عاملی مهم در گسترش بخش

فیروزی است، همچون رشد جمعیت از بیشتر کشور‌های در حال توسعه جلوده است. برای مثال در
سال ۱۹۸۹ از حدود ۱۰۰ کشور در حال توسعه تائید حدود ۲۰ کشور جمعیت شهرنشین بیش از رقم
۵۶ درصد جمعیت شهرنشین در ایران داشتند. افزایش شدید جمعیت و جوامع شهری آن، نرودی کار جوان و
حتی میان سالان رها شده از بخش کشاورزی را برای بی‌کاری کردن شغل و به دست آوردن درآمد به سود
شهرها گسیل کرده است و روز به روز با وسعت و تعداد شهرها افزوده شده، و اقتصاد ایران نیز در شهرها
قدرت جذب این سیل عظیم جمعیت را نداشته است؛ بنابراین این جمعیت به سوی بخش خدمات و
فعالیت‌های غیر فیروزی و بعضاً کاذب روی آوردند.

ب: توسعه بخش کشاورزی

این عامل که در توسعه اقتصادی امری اجتناب ناپذیر تلقی می‌شود حاصل مکاتبه شدن بخش کشاورزی

است که این امر به مازاد عرضه نیروی کار در این بخش منجر شده است. وضعیت توسعه اقتصادی هر چند
اندک در ایران به خصوص در چهار دهه‌ی اخیر فریب نبیم شرایط تولید را در بخش کشاورزی بهتر کرد، و با
مکاتبه‌ی گردید و پیشتر فن آوری در این بخش نه تنها بخش کشاورزی جای گرفته، جمعیت نمایش نیروی
کار نبود بلکه بخشی از نیروی کار ماهر جوی آزاد کرده است. از طرف دیگر به دلیل عدم تناسب
پردازه‌های اقتصادی دولت به خصوص در بخش صنعت با شرایط اقتصادی جامعه، صنعت نیز قدرت
خلق فرصت های شغلی جدید را در حدی که بتوانند عرضه کار را جذب کنند ناشته و در نتیجه مازاد عرضه
نیروی کار راهمی به جز رجوع به فعالیت‌های غیر فیروزی جهت تأمین معاش خود ندیده است. به عبارتی می
توان گفت در فرآیند توسعه اقتصادی کشور، چون بخش صنعت نمی‌تواند کل نیروی کار روز افزون را
جذب کند کافی انداده اضافی بخش کشاورزی در واقع به معنای گسترش فعالیت‌های اقتصادی غیر فیروزی
خواهد بود.

1. مجله بورسی، شهریور ۱۳۷۷
2. ۱۳۷۰، هفت، ۱۳۷۰
3. خورشیدی، ۱۳۷۰-۵۷
4. John Cross, ۱۹۹۷، ۱۳۷۰-۷۶
ت: مهاجرت نیروی کار از روسیه به شهر و رشد شهر نشیبی

کاملاً واضح است که مهاجرت به خواهان شرکتکننده توانایی و برای بودجه‌های غیر رسمی و غیر قانونی در یک جامعه باشد. مهاجرت در یک جامعه صنعتی می‌تواند ناشی از نیاز واحدهای تولیدی به نیروی کاری باشد که در بخش کشاورزی به صورت مزاج وجود دارد و این مزاج ناشی از رشد و توسعه این بخش بوده است. اما در مورد ایران وضعیت به گونه‌ای دیگر است که می‌توان با پیشنهاد شرکت نشیبی و روسیه عامل اصلی در مهاجرت نیروی کار بوده است. نیروی کاری که به دلیل وجود ضعف‌های اساسی و ساختاری در بخش کشاورزی، به دلیل رشد و توسعه این بخش، کار و حرفه‌های برتری در کرد رسمی شهرت قدرت نزدیک به یکی از موانع آورده‌اش ساختار صنعتی بسیار شدید و توانایی آن جامعه شهری توانایی لازم بوده که بگذارد نیروی کار به‌وسیله روسیه نداشته و خیلی می‌باشد موانعی که فاقد مهارت و مهارت جذب بخش غیر رسمی اقتصادی می‌شوند. در این بین بخش‌هایی از سطح گری، دلالی و تفکری در تهران به کار رسانده شده‌اند. از این مهاجرت‌ها بر عهده دارند. بخش‌های از این مهاجرت‌ها بر از گاه‌شته سال‌ها، ممکن جای داده آداب و رسوم آنها رنگ و لعاب زندگی شهری به خود می‌گیرد. اما بخش عمده از اینها با همان آداب و رسوم سنتی خود و فقردیپلیهای لازم فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قدرت تطبیق با شرایط جامعه شهری وی را نداشته، سال‌های دراز در حاشیه شهرهای مختلف و دوگانگی‌های مختلف را بی‌دشته، بین نرتنبی نشانه‌های تخصص و مهارت، بی‌سوادی با کم‌سواری، عدم تمایل و قدرت بخش صنعتی جزء این افراد از دلایل عمده ورود مهاجران به فعالیت‌های غیر رسمی محسوب می‌شود.

۲۷ - ۳ - یکپارچه‌تکنیک

در چند حال اخیر علاقه و توجه زیادی به کشف علل و آثار و اندازه‌گیری بخش غیر رسمی اقتصاد به وجود آمده است. تحقیق بر بیشترین (هارتمت، ۱۹۷۳) در زمینه اختراع شهری در غنا و تکیه‌نگر بنده اقتصاد در قابل دو بخش غیر رسمی با سنتی و رسمی با مدرن و تاکید بر اهمیت خود اقتصادی و اسیدهای موسمات کوچک اقتصادی از طریق بخش غیر رسمی، توجه زیادی را به خود جلب کرد. ویکر (Weeks) (۱۹۲۱) اخلاقی، ۱۳۷۶، ۱۲۷۶، ۱۳۷۶، ۱۳۷۶.
توجه خود را به موسسه معروف داشته و نوع و چگونگی ارتباط بین موسسه و دولت را به عنوان عامل اصلی تشخیص بخش رسمی از غیر رسمی قلمداد می‌کند. (یپ، 1976) جهت بررسی اثر عوامل جاذب و داعه و مهاجرت از روسیه به شهر بک مدل اقتصادی سنجی معرفی می‌کند. بر اساس نتایج بپ (Yap) میزان تحصیلات و درآمد در بخش رسمی مشتری و بخش غیر رسمی است. همچنین او دریافت که بخش شاغلان را مهاجران تشکیل می‌دهند و بخش عظیمی از صنایع بخش غیر رسمی در خانه و کنار خانه قرار دارد. جان کروس (John Cross) (1995) موضوع نرمالسیون مدلگرایی را در شهر مکزیکو سیسی در مکزیک مورد بررسی قرار داده است به این ترتیب که با توجه به ویژگی‌های شاغلان در این بخش امکان حذف طبقی این مشاغل وجود ندارد. لذا این مشاغل باید به شکل منظم سازماندهی شوند.

در ایران نیز تحکیقی چند صورت گرفته است. به عنوان مثال عرب مازیار زنده (1380) در پژوهش خود عمل اصلی تغییرات بوده بخش غیر رسمی را به‌نام تغییر در آمادگی و شاخص باز بودند اقتصاد می‌داند. علی امامی (1376) در مقاله ای با عنوان «باید با غیر رسمی در ایران به روسیه عقل و عوامل مؤثر در ایجاد و گسترش این بخش در اقتصاد ایران‌پدیده‌ای بر طبق نتایج این تحقیق مهاجرت از روسیه به شهر، رشد شرکت‌های و خالص یا حصر دولت در اقتصاد از جمله مهم‌ترین این عوامل می‌باشد. علاوه بر اینها داود محمدی (1376)، خجست عارف نیا (1374) و بهرام امیر احمدی (1377) از ایجاد و روابط مختلف فعالیت‌های بخش غیر رسمی اقتصاد را مورد بررسی قرار می‌دهند. مزیت تحقیق حاضر بر دگری و هم‌روش در این است که با یک تحقیق میدانی در مطالعه‌ای از موردی اندام به مشابهی ویژگی‌های فعالان این بخش بنوده راه‌های سازمان‌دهی این بخش را مورد بررسی قرار می‌دهد.

3-2 روش تحقیق

روش تحقیق در این مقاله توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل جدولی (Tabular Analysis) در آمار و اطلاعات جمع‌آوری شده از منابع ثانوی و ارزیابی تنظیم بر پیش نمایه هاست. آمارهای ثانویه از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مرکز آمار ایران، شهرداری مشهد و اداره کل امور اقتصادی خراسان جمع آوری گردیده اند. جامعه آماری تحقیق، فعالان در مشاغل مختلف خانگی در حاشیه شهر مشهد، دلران و خرده فروشان دوره گرد و اصطلاحاً پارک‌های پراکنده در سطح شهر بوده اند. از آن جا که آمار مربوط به این فعالیت‌ها در سطح شهر مشهد به صورت مکتوب و رسماً در دسترس نیست، تعبیه حجم نمونه از
طرح فرمولهای رایج غیر ممکن است. اما با توجه به نتایج تحقیقات راسک (Rascoe) (1975) حجم نمونه های پیش‌تر از ۱۳۰ و کمتر از ۵۰۰ برای اکثر غربالهای مناسب می‌باشد. بر این مبنای کروی نورد مدل تصمیم‌گیری خویش را برای تعیین حجم نمونه ارائه نموده اند (Kerjcie and Morgan) که بر اساس این مدل برابر جامعه آماری در حدود ۷۰۰۰ نفری بک نمونه آماری ۲۸۲ تا تای مناسب می‌باشد.

لذا در این تحقیق با توجه به اینکه جامعه آماری مورد مطالعه از گروه‌های ناسازگاری که در بانک اصلی پژوهش پایگینگر مرتب و مناسب هستند، تشکیل شده است، نیاز کافی جامعه آماری به طبقات مختلف تقسیم‌بندی شده و سپس نمونه گیری تصادفی در داخل هر طبقه انجام شده است. در مجموع یک نمونه ۲۸۵ تا انتخاب شده و شمار اعتیاد هر گروه نمونه بصورت غیر متینتا با حجم آن در کل جامعه آماری تعیین شده است. در سه گروه صورت مطالعات اولیه منطقه تمرکز این فعالیت‌ها استان‌های شرکت آموزش و پرسنل و تربیت برگزار شده و به این منطقه مراجعه گردیده و افراد شاغل در این فعالیت ها مصاحبه شده و اطلاعات کافی جمع‌آوری گردیده است. مراحل تحقیق شامل بررسی بخش‌های مختلف کتابخانه ای، جمع آوری آمار و اطلاعات از منابع اولیه و ثانویه و تحلیل این آمار می‌باشد. دوره زمانی تحقیق سال ۱۳۸۱ می‌باشد. 

۳. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از نمونه بررسی بخش غیر رسماً در سطح شهر مشهد

بر طبق مطالعات و شواهد موجود می‌توان گفت مشاغل بخش غیر رسماً به خصوص در بعد دست فروش و کارخانجات بیشتر در شهر های بزرگ متمرکز شده و در شهرهای کوچک و کم مجموعه از آنها خیبری تیم با یا که در حد بسیاری پایین‌تر می‌باشد. بر حسب آمار و اطلاعات به دست آمده از متانجید مسدد معماری می‌شود ۲۰۰۰۰۰ نفر به صورت دیگر متغیر در سال ۸۷ و مصوب شناسایی ۱۶۰۰۰۰ نفر در طول گردیده‌اند فقط در ۱۴ روز اول خرداد ۷۹ این آمار را تایید می‌کند. وضعیت مهارت در طول ۱۰ سال گذشته (۵۵-۷۵) نیز نشان می‌دهد که حدود ۴۲ همراه وارد مشهد می‌شده است. به منظور بررسی تغییر و وزنه‌پذیری‌ای این گروه مشاغل ادامه به تطبیق‌های نامنه و

تکمیل آن از طریق مصاحبه‌های حضوری با نمونه‌ای از این مشاغل در سطح شهر مشهد گردید به یک بررسی اولیه مراکز تجمع و تمرکز در میادین و خیابان‌های اصلی و مبادی وروی وحدت و حمایت شهر شناسایی شد و به‌نهاهی تعدادی ۳۸۵ نمونه مورد مصاحبه قرار گرفتند.

جدول (۱) فراوانی فرآیندهای مشاغل مختلف و متوسط ساعات کار در هر گروه مشاغل و متوسط درآمد

<table>
<thead>
<tr>
<th>فراوانی</th>
<th>نوع فرآیند</th>
<th>متوسط درآمد (ریال در هفته)</th>
<th>ساعت کار</th>
<th>رتبه</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۱</td>
<td>فروشندگی (لوازم خانگی، سیگار، میوه،...)</td>
<td>۱۶۳۰۰</td>
<td>۹</td>
<td>۱۸۷</td>
</tr>
<tr>
<td>۲</td>
<td>هنری (گل‌سازی، مروریت، بافتی، مک‌رود، بافتی، نقاشی،...)</td>
<td>۲۲۴۰۰</td>
<td>۶</td>
<td>۳۲</td>
</tr>
<tr>
<td>۳</td>
<td>خیاطی (زیگرکاری طولین، پوششکاری، برش کار،...)</td>
<td>۱۸۰۰۰</td>
<td>۶</td>
<td>۲۳</td>
</tr>
<tr>
<td>۴</td>
<td>کار آموز (خیاطی، موسیقی،...)</td>
<td>۷۳۴۰۰</td>
<td>۷</td>
<td>۵</td>
</tr>
<tr>
<td>۵</td>
<td>تدریس خصوصی</td>
<td>۱۱۵۰۰</td>
<td>۶</td>
<td>۶</td>
</tr>
<tr>
<td>۶</td>
<td>چرخ کار</td>
<td>۱۶۴۰۰</td>
<td>۵</td>
<td>۶۷</td>
</tr>
<tr>
<td>۷</td>
<td>یاتنگی (فانی، پوششکار و...)</td>
<td>۱۷۳۰۰</td>
<td>۸</td>
<td>۷۷</td>
</tr>
<tr>
<td>۸</td>
<td>قال‌گیری</td>
<td>۱۱۷۰۰</td>
<td>۸</td>
<td>۳۷</td>
</tr>
<tr>
<td>۹</td>
<td>کارگر ساخت‌خانه</td>
<td>۱۶۲۰۰</td>
<td>۶</td>
<td>۹۹۶</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۰</td>
<td>خدمت‌کار (زندگی، نظامی‌ها،...)</td>
<td>۱۵۲۰۰</td>
<td>۶</td>
<td>۶۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۱</td>
<td>بیانا (بیانا، گیچ کار، زن‌بینتین و...)</td>
<td>۳۴۴۰۰</td>
<td>۸</td>
<td>۱۱۷</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۲</td>
<td>تزریقات</td>
<td>۷۵۰۰۰</td>
<td>۵</td>
<td>۱۲۵</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳</td>
<td>پشت‌بندی و پاک‌کردن (حیوانات و زعفران)</td>
<td>۵۰۰۰۰</td>
<td>۶</td>
<td>۶۷۷</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۴</td>
<td>باسکواوی</td>
<td>۲۴۵۰۰</td>
<td>۱۱</td>
<td>۱۳۵</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۵</td>
<td>تعبیرات (کف کش و ساخت و...)</td>
<td>۱۰۰۰۰۰</td>
<td>۱۰</td>
<td>۲۱۸</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۶</td>
<td>تولیدی (مواد غذایی، محصولات و...)</td>
<td>۱۴۵۰۰۰</td>
<td>۱۵</td>
<td>۱۸۵۰۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۷</td>
<td>مسافر‌کش</td>
<td>۳۲۵۰۰</td>
<td>۱۰</td>
<td>۱۰۰۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۸</td>
<td>وانت‌پار (موبایل، بار و حمل بار)</td>
<td>۲۷۲۰۰۰</td>
<td>۱۶</td>
<td>۱۹۶۶۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۹</td>
<td>آباش‌گری</td>
<td>۶۳۰۰۰۰</td>
<td>۶</td>
<td>۱۹۶۳۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۲۰</td>
<td>دلال ارز</td>
<td>۲۸۰۰۰۰</td>
<td>۶</td>
<td>۲۱۱۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۲۱</td>
<td>دلال کارگر</td>
<td>۱۵۸۰۰۰</td>
<td>۶</td>
<td>۲۱۱۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td>یک اکثریت ۲۴ مشاغلی که از هر کدام یک بر نمود مصاحبه قرار گرفته‌اند</td>
<td>۹</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
پس از تکمیل پروسه نامه‌های اجرایی، کار آماده‌ای جامعه‌ای با استفاده از نرم‌افزار FoxPro انجام شده که نتایج به
دست آمده در جداول تنظیم شده است.

در جدول شماره ۲، ترتیب افراد از جهت نوع فعالیت آن‌ها و شرایط است. در این جدول پیش از ارائه ۹۰ نوع
فعالیت در ۲۲ گروه تیم‌سازی همکاری تفکیکی شده است. در این بین مهم‌ترین، فروشنده و خانواده در حدود
۸۵٪ این مشاهد را تشکیل می‌دهد. در واقع این نوع مشاهده‌ای در راه‌اندازی مشاهدات است و به حالات
سرماخواهی و تخصیص نیاز دارد. با گونه‌ای که حتی کوچکان یا سواد نیست یا تواندهای عهد آن برآید.

کارهای هنری، خیاطی و کارآموز‌آموزشی و بافندگی در حدود ۱۸٪ مشاهد را تشکیل می‌دهند.

بخش عمده آنان بیشتر در حدود ۹۰٪ را زنان تشکیل می‌دهند. از آنجا که این گروه مشاغل به دلیل
ماهیت‌شناس اجتماعی به تخصص خاصی دارند که زمینه آن نیز داشته‌اند سواد است، از افراد کاملاً با سواد در
این حرفه‌های نیست و تقریباً همه آن را، بیشتر با افراد از جمله روز گزار اجرا می‌باشند. شاید به همین
دلیل باشد که بیشتر زنان خانه‌دار جذب این حرفه می‌شوند. معاوضاً این که شرایط اجتماعی، فرهنگی و
مذهبی کار در بیرون از منزل به صورت غیر مشکل و نامنظم و صرفه‌رفته صدریه گردد و این برای زنان
نایس‌ترین می‌باشد.

جدول شماره ۳: توزیع نشان می‌دهد که در حدود ۳۸٪ زنان در مشاغل دارای چای و کافی‌ساز مشغلهای
مشخصی به‌خصوص در منازل خودخواندن به تولید و ارائه خدمات مشغول‌ساز هستند و در پیکر خانواده‌ای
که مستلزم حضور در سطح شهر ست. یکجان دارای دوره‌ای پایان پرسته می‌باشد. سابقه لازم به
یادآوری است که مشاغل بیانات از جهت در حدود نیز مناسب است و در سطح‌های بالاتر از میانگین درآمدها قرار
دارد، دیگر در حدود ۲۵۰۰۰ ریال در هر روز در بین مشاغل زنان آشنای یگانه مشاغل بیشتری دارند و
بیان‌داده‌های کامپیوتری در آزادی اکسی‌ماس ارائه دادن این نشان می‌دهد که هر قدر

مهارت و تخصص آن‌ها بیشتر باشد، می‌توانند به سطح بالاتری از درآمد دست بیابند.

بخش اعظم مشاغل گروه‌هایی که گاهی در آن‌ها کارکنان که در حدود ۷۰٪ سهم دارند تشکیل می‌دهند.
مشاغل ساخت و طاقت نرسا با ساعات طولانی کار و حرکت مستمر و دائم در سطح شهر مشاهده از قبل
فروشندگی، کارگر ساختنی، تعیینات، ساختکر، حرکتی بار و دلایی از و کالایی، که جهت فرار
از دست ماموران شهرداری هر یک با حرکت و در عین حالی که بعضی از ایشان مانند فروشندگی می‌روم و

تعصیبات، سریع‌تر تنشین‌زنده را نیاز دارند. ضبط بالایی که آنها ناحیه مکانیکی را برای آنها ایجاد می‌کند. اما در عین حال بعضی از این مشاهده‌ها به دلیل نداشتن انبار و لوازم دست و پاگیر از انتخاب بیشتری برخوردارند و نیز به دلیل ماهیت حرفه‌ی آنها تخصصی و مهارت زیادی در آنها لازم است، در آن‌ها بالایی ایجاد می‌کنند، مانند دلالان ارز و کالایبرگ که کلیه آنها از سطح سواد خوبی برخوردارند. در حالی که این وضعیت در دیگر مشاهده مربوط به عکس است. به طوری که بی‌سوادی و کم‌سوادی در فروشندگان که قسمت اعظم آن مختص مردان است در حدود ۷۰٪ به باشد که کلاً ۷۰٪ بی‌سوادان در این شغل می‌باشند. در بین مشاهده مردان، دلالان ارز و مسافرکشی و رنگارنگ و حمل بار وانت در آن‌ها بالاتر از میانگین‌های دیگر می‌باشد.

در حالی که درگیر مشاهده در آن‌ها زیر میانگین دارند. حداقل در آن‌ها نیز در شغل توزین با بسکول به دست می‌آید.

جدول (۲) نرمال‌این‌را از نظر سطح سواد در مشاهده مختلف

<table>
<thead>
<tr>
<th>شغل</th>
<th>مقاطع تحصیلی</th>
<th>زیردیلم</th>
<th>حیات و هقوش دیلم</th>
<th>فرآوایی</th>
<th>خواندن و نوشتن سواد</th>
<th>فروشندگی</th>
<th>دیپلم و فوق دیلم</th>
<th>پرسشنامه‌ها</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>فروشندگی</td>
<td>۹۴</td>
<td>۱۰</td>
<td>۹۱</td>
<td>۶۱</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>فروشندگی</td>
<td>۱۰</td>
<td>۲۱</td>
<td>۱۱</td>
<td>۲</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>زیردیلم</td>
<td>۲</td>
<td>۱</td>
<td>۲</td>
<td>۱</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>خیاط</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>کارآموز</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>۳</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>مهندس خصوصی</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>کارگر ساختمان</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>خدمدار</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>بنا</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ترکیبات</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>بسته بندی و باکس کردن</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>پاسکول</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>تجاری</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>تولید</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>سازگاری</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>وانت بار</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>آریش گر</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>دلالارس</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>دلالارس</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: استخراج شده از پرسشنامه‌ها
جدول شماره ۵ (۶) ترتیب افراد مورد مصاحبه را از نظر سطح سواد نشان می‌دهد. بر طبق اطلاعات

مندرج در جدول می‌توان گفت حدود ۲۴٪ افراد کاملاً بی‌سوادند، در حدود ۵۵٪، سواد پایین‌تر از دیپلم دانشگاه که در گروه کمیسوادان جامعی گرند. (اکثریت غالب آنها را مانند شکلک می‌دهند) در حالی که فقط

۲۱٪ افراد دارای سوابق قابل قبولند. بررسی وضعیت سوابق از دیدن افراد سطح تخصص و مهارت

شاغلان در این بخش است، نشان می‌دهد که این گروه مشاغلی‌اند که تاریخ‌نگه می‌کنند و سوابق بالا از ضروبریان آن می‌باشد

نیست و کوشاش در این زمینه تنها به صرف هزینه‌های هنگفت و تشکیل اجتماعی و نشر پیشرفت بیکاری

منجر می‌شود. سایر مشاغل که ذکر نشده اند در گروه زیر دیپلم قرار دارند.

اصولی‌که از دلالی هجمه‌ای افرادی بی سواد و غیر ماهر به بخش غیر رسومی، عدم امکان جذب این افراد

در این بخش رسومی و مدرن است. بررسی وضعیت سمت افراد شاغل نیز می‌سوزد این نتیجه است. در

جدول ۴۶ ترتیب افراد از نظر سمت و وضع مهارت‌های آمده است. اطلاعات جدول نشان می‌دهد که

حدود ۷۶٪ افراد شاغل در بخش غیر رسومی بالاتر از ۳۰ سال سن دانسته‌اند که امکان کسب سوابق، تخصص و به تنهال آن به دست آوردن شغل در بخش رسومی اقدام برای آنها بسیار مشکل است. به خصوص این

که این افراد به طور متوسط حدود ۷ سال است که این شغل مشغول به کارند و این مشاغل ناتوانی این

افراد در تطبیق با شرایط رشد و توسعه اقتصادی و جذب در بخش رسومی است.

از کل افراد شاغل مورد مصاحبه واقع شده حدود ۵۸٪ مهاجرانی بوده اند که از شهرهای، روستاهای و

آبادهای استان و حتی از استانهای دیگر کشور به مشه‌آمده و در این بخش افزایش شده‌اند. در واقع

جمعیت فعال و آماده به کار رفته که در روستاهای شهرهای کوچک قادیر به رشد در بخش رسومی نیستند، یا

در حساب مناطق جنوب غربی آفریقا، نمی‌توانند از پیش دست فروشند و در نهایت خانگی، تولیدات خانگی،

فناهج‌کالاهای با صرف قانونی، قاچاق مواد مخدر و... می‌شوند، ما به شهرهای یزد گم مهارتهای می‌کنند

و در این شهرهای مفصلی نام‌نظام و در این چنین دولت مشغول به کار می‌شوند. از این دید می‌توان

گفت تا زمانی که این اکیپهای های مهاجر فرستی مناطق مختلف استان از آن ترد، دیگر به تغذیه اشتغال در بخش غیر رسومی وجود دارد، به ویژه این که جابجایی به مرتفع مناطق مهاجر از بام روز به روز بر

شدت آن افزاید. به عنوان مثال از اطلاعات به دست آمده در مراجعه و مصاحبه حضوری بر مبنای

شهرستان خاکی شده که این شهر در دهه گذشته رشد می‌کند جمعیت داشته است، به عبارت دیگر

این شهرستان به دلایلی از جمله ناتوانی بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال جدید، عدم سرمایه‌گذاری در
بررسی وضعیت شاغلان در بخش خیررسی

بخش صنعت و خدمات هم ساله فریدا بیشتری از میان‌التفاوت نزد زاد و ولد و مرگ و میر را که نیروی بیکار می‌باشد، به شهرهای مختلف که امکان جذب داننده می‌فرستند. از قبیل این شهرستان در استان خراسان زیاد است. در رابطه با مهاجرت باید این نکته را در نظر داشت که افراد زیر ۳۰ سال هم اکثریت آنها فرزندان مهاجر سال‌های قبل هستند که خود نیز مهاجر محسوب می‌شوند. هر چند که چون محل تولیدشان مشهده بوده است برای دسترسی به مرگه‌شدگان در جدول شماره (۳) مکان استقرار و فعالیت نمونه‌های مورد مصاحبه مشخص شده است. به طور کلی ۷۶٪ از فعالان این بخش در مکان‌های مختلف سطح شهر بخش شده‌اند: میدانی، خیابان‌ها و بارکها که در این بین میان‌التفاوت شهری با تیره‌برداری ۳۳٪ بیشترین سهم را دارند. قسمت عمده مشاغل در این مکان فروشندگان خیابانی هستند. در حدود ۷۸٪ از فعالان دارای مکان ثابت می‌باشند مانند منازل شخصی. قسمت عمده این فعالان را زنان تشکیل می‌دهند، در واقع منازل هم محل کار است و هم محل استراحت که این باعث می‌شود هنگام تولید کالاهای آنها کاهش پیدا کند. هر چند که مشاغل موجود در خیابان‌ها نیز بدون هزینه اجاره و زمین و ساختمان است، برخی از این مشاغل مانند میوه فروشان دارای وانت بار، فروشندگان مستقردار بارهای روز یا پارک‌ها معمولاً به صورت روزانه می‌لیگی را راه پردازند. در غیر این صورت وسایل و ابزار آنها مهم‌تر بوده که آنان خیابان‌ها از طرف ماموران شهرداری ضبط می‌شود.

جدول (۳) فراوانی افراد در مشاغل مختلف و متوسط ساعات کار در هر گروه شغلی و متوسط درآمد

<table>
<thead>
<tr>
<th>رشته کار</th>
<th>مرکز کار</th>
<th>تعداد</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>منازل</td>
<td>۱</td>
<td>۱۰۳</td>
</tr>
<tr>
<td>میان‌التفاوت (شهرداری، اسکندریه، امیرآباد، فردوسی، امام خمینی، ایلام)</td>
<td>۲</td>
<td>۱۱۵</td>
</tr>
<tr>
<td>خیابان‌ها (آزادشهر، امیرآباد، فردوسی، اسکندریه، ایلام)</td>
<td>۳</td>
<td>۱۵۰</td>
</tr>
<tr>
<td>بارکره و پارک‌های کتابخانه</td>
<td>۴</td>
<td>۵۲۰</td>
</tr>
<tr>
<td>بارکره و پارک</td>
<td>۵</td>
<td>۱۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td>پارک‌های سایر</td>
<td>۶</td>
<td>۴۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td>پارک‌های سایر</td>
<td>۷</td>
<td>۱۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td>پارک‌های سایر</td>
<td>۸</td>
<td>۱۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td>پارک‌های سایر</td>
<td>۹</td>
<td>۱۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td>پارک‌های سایر</td>
<td>۱۰</td>
<td>۱۰۰</td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: استخراج شده از پرسشنامه‌ها
متوسط درآمد مشاغل مورد مصاحبه واقع شده در حدود ۲۰۰/۷۲ دلار در هر روز است که با توجه به سطح سواد، تخصص و مهارت، مربوط به ایزاب و کارگر به کار گرفته شده مبلغ قابل توجهی است (جدول شماره ۱). خصوصاً این که افراد در اظهار درآمدها به صورت واقعی اکر آرا دارند. در این بین مشاغلی که به تخصص خاص نیاز دارند یا افراد با سواد در آن تمرکز دارند، مانند کارآزمای خیاطی و موسمی، تدریس خصوصی و بینی و دلایلی ارز مسافرکشی و آرایش گری از درآمدهای بلندتری برخوردارند (بالا به شرایط مورد آرایش گری با ۲۰۰/۷۲ دلار در هر روز است). در حالیکه مشاغلی که به مهارت و سواد کمی احتیاج دارند درآمدهای زیر میانگین دارند (کمترین مقدار باسکویی با ۲۵۰ دلار در هر روز). هر چند که این درآمدهای مشاغل در افزایش و یا کاهش به صورت روز به روز داشته که افراد شاغل در این بخش وضعیت خود را با سطح درآمدها یا جوییک در روشان و شهرهای کوچک و دیگر افرادی که در شهر فرهنگی، اجتماعی و طبیعتی آنها قرار دارند، مقایسه می‌کنند که این جهت اینها وضعیت مناسبی دارند.

در رابطه با این سوال که آیا آنها خودشان را یکیک اقلیمی می‌کنند یا یکیک، در حدود ۲۴/۳/۲٪ این سوال با ساختمان دانش و دلایل آنها عمدتاً عبارت بود، این از: منظم نبودن ساعات و روزها و ساختمان کاری و درآمد آن، کم بودن درآمد، پی تبلیغاتی و عدم اطمینان به نتایج کاری و انتظار این گونه کارا. به همین دلیل اینها در مجموع افراد جویای کار تلخی و جزویکاران محسوب می‌شوند. به نظر می‌رسد اگر بتوان نظیم در کار و درآمد آنها ایجاد کرد و شغل آنها دائمی کرد این تفاوت از بین برود و اینها نیز مانندی به خود را یکیک نامانند.

در پاسخ به سوال فوق، ۵۸٪ نیز فعالیت خودشان را در آمدها کردند و خودشان را از جریه یکیکان خارج می‌دانند. دلیل اصلی این امر را بداند می‌کنند: ماه در روز چند ساعت مشغول به یک کار اقتصادی هستند و درآمدی کسب می‌کنند. مانند دیگر مشاغل مشابه که می‌توانند با آن خرده‌داران را تامین کنند. در نظر گرفته شده این بوده که کارایی کار و حرفه ان این در آمدها در ماه یا فصل به خصوصی از این کسب کرده‌اند. مانند: پلاک کردن و بسته‌بندی زعفران که فقط در ماه و فصول و اوقف می‌توانند ملایم و درآمدها را قابل درآمد منجر شود. حال چه در کارگاه و به عنوان کارگر، به دلیل برخ سواد خود اشتغالی و قابلیت و خواد در سطح خیابانها و معاصر و میانسی شهر، این نتیجه به عنوان مبنا بر تجربه نظری در تعیین کار در نزد نهاده و سازمان‌های متولی ام اشتغال می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
جدول (۲) فراوانی افراد در مشاغل مختلف و متوسط ساعات کار در هر گروه شغلی و متوسط درآمد

<table>
<thead>
<tr>
<th>درصد افراد بومی</th>
<th>درصد افراد کل</th>
<th>فراوانی</th>
<th>کمتر و مساوی ۲۰ / %</th>
<th>بین ۲۰ و ۳۰ / %</th>
<th>بین ۳۰ و ۴۰ / %</th>
<th>بین ۴۰ و ۵۰ / %</th>
<th>بیشتر از ۵۰ / %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۶۴ / %</td>
<td>۲۸ / %</td>
<td>۱۸</td>
<td>۱</td>
<td>۲</td>
<td>۳</td>
<td>۴</td>
<td>۵</td>
</tr>
<tr>
<td>۵۰ / %</td>
<td>۴۳ / %</td>
<td>۳۷</td>
<td>۲</td>
<td>۳</td>
<td>۳</td>
<td>۴</td>
<td>۵</td>
</tr>
<tr>
<td>۴۰ / %</td>
<td>۱۰ / %</td>
<td>۴۳</td>
<td>۳</td>
<td>۳</td>
<td>۴</td>
<td>۴</td>
<td>۵</td>
</tr>
<tr>
<td>۲۹ / %</td>
<td>۱۶ / %</td>
<td>۳۲</td>
<td>۳</td>
<td>۴</td>
<td>۴</td>
<td>۵</td>
<td>۵</td>
</tr>
<tr>
<td>۲۹ / %</td>
<td>۲۲ / %</td>
<td>۳۲</td>
<td>۳</td>
<td>۴</td>
<td>۴</td>
<td>۵</td>
<td>۵</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* حداقل سن ۱۲ ساله و حداقل سن ۹۰ سال بوده است

منبع: استخراج شده از پرششنه‌ها

در حدود ۶۵ / % افراد تمایل خود را به داشتن یک شغل منظم در بخش رسمی اقتصاد و تحت کنترل یک سازمان دولتی با خصوصی ابراز داشتند و دلایل علاقه آنها به مشاغل رسمی عمده‌اً عبارت است از: داشتند درامد ثابت، وجود مزایای بیمه و پیشنهادی، شرایط سخت کار فعالی و اعتبار اجتماعی مشاغل رسمی، که اینه دلیل اول و دوم از معقولیت بیشتری برخوردار بوده است. در حدود ۳۵ / % بقیه افراد هم از شغل خودشان راضی بوده اند و توان می‌کنند که آزادی از نظر زمان و مكان کاری، به‌طور مسکن مسئله در احساس ضریب از شغلشان است و در عین حال به دلیل به سواد و نداشتن تخصص لازم نیز از بافت شغل مناسب نامیده شده و به وضعیت موجود راضی اند. مخصوصاً این که از وضعیت درآمده نسبتاً خوبی برخوردارند.

جدول (۵) ترکیب افراد از نظر سطح سواد

<table>
<thead>
<tr>
<th>درصد</th>
<th>مقطع تحصیلی</th>
<th>رنگ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۴۲</td>
<td>بی سواد</td>
<td>۱</td>
</tr>
<tr>
<td>۴</td>
<td>خوادن و نوشتن</td>
<td>۲</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۶</td>
<td>سواد نهفته</td>
<td>۳</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۷۰</td>
<td>پایین تر از دیپلم</td>
<td>۴</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۹۷</td>
<td>دیپلم و فوق دیپلم</td>
<td>۵</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۴</td>
<td>لیسانس</td>
<td>۶</td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: استخراج شده از پرششنه‌ها
در رابطه با آخرین سوال یعنی تشکیل صنف و اتحادیه، 61.7% تمایل خود را به ایجاد صنف و اتحادیه و نظم بخشیدن به فعالیت‌های هایان را ابراز کرده‌اند، زیرا به نظر آنها با تشکیل اتحادیه‌های صنفی می‌توان از حمایت‌های صنفی و دولتی و دیگر نهادها و سازمان‌ها برخوردار شد و محدودیت‌ها و موانع شهرداری نیز به حداقل ممكنی می‌رسد. به علائم اتحادیه‌ها می‌توانند با منظور کمین ساخت و مکان کاری، تغییر کیفی مناسب برای همگان و ایجاد امنیت شغلی، نقش مهمی را در حمایت و پشتیبانی از آنها ایفا کنند. 74.6% از این افراد، اتحادیه‌ها و احترام به قوانین و نظارت دولتی و به صورت تعاونی با کمک خود اعضای را پیش‌های می‌کنند. تمایل 14.6% به اتحادیه‌های کارکنان و مدیریت بخش خصوصی، نشان‌های توانایی بخش خصوصی در حل مشکلات از نظر آنهاست. 39.3% بیشترین نیز به این دلیل که ایجاد اتحادیه‌های صنفی، مخازن اضافه‌ای را به مصرف‌کنند هر چه کمتری از آنها را پذیرفته و دیگری را رها نماید. تمایل به شرکت در این گونه تشکیل‌ها ندارند، به علاوه به عقلانیت آنها مقتدران و محدودیتهای اتحادیه‌ها و اسناد می‌خورد بر علائم شهاد مشکلات آنها و محدودیتهای‌شان را بیشتر خواهند کرد. به ویژه این که تجریب در مورد مشاغل دارای مجوز ثابت کرده که اعتبار معنی و پرآکنه؛ این اتحادیه‌ها نمی‌توانند در تعیین هیات مدیره، مدیر عامل و تصمیم‌گیری‌های اتحادیه ندارند و کمتر منافع آنها مورد توجه قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است افرادی که تمایل به تشکیل اتحادیه‌دارند تنها به این نکته و حل آن از اخوان کرده‌اند.

4. نتایج گیری و بیشماری‌ها
نتایج حاصل از این تحقیق را می‌توان در چهار مورد کلی زیر خلاصه کرد:
1- عملکرد شاغلان در این بخش در گروه‌های سنی بالا تأکید شده است (47/67 بالای 30 سال و بالا 40 سال 38/28 بالا 50 سال بالا 40 سال سن می‌باشد).
2- آخرین رتبه این اتفاق شاغلان در این بخش با پایین سازهم (34/64) و یا از سواد پیشمرگان اندکی برخوردارند.
3- آخرین شاغلان این فعالیتها تخصص و مهارت کافی برای پرداختن به مشاغل نیزگر را ندارند.
4- عمده شاغلان در این بخش به خصوصی افراد بالای 40 سال سن افرادی هستند که از مناطق دیگر به شهر مشهد، مهاجرت کرده‌اند (حدود 61% افراد غیر بومی هستند).
با توجه به نتایج حاصله، امکان برخوردار نیزگری و حذف این مشاغل و جذب آنها در فعالیت‌های بخش رسمی اقتصادی به نهایی انسانی با سواد و ماهر در سن مناسب نیازمند است، وجود ندارد. به عبارتی
دبیر شراپیان معاون یک جزء جدایی ناپذیر از چهره اقتصاد استان و اجتناب ناپذیر است و حذف نیزیکی آن نه تنها می‌سری‌نویس بلکه فشار‌های اقتصادی-سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای را نیز به دنبال خواهد داشت. تجربه شاپیان کشورهای نیز نشان داده است که آنها با این بندی‌ها به گونه‌ای مسلمان شده‌اند و در جهت تقویت و حمایت آن اقدام کرده‌اند و با منابع‌های مختلف آن را به سمت رسمی شدن سوق داده‌اند و تا حدودی فشارهای مزاد عرضه نیروی کار را از یک طرف خشک نموده‌اند. لذا با توجه به نتایج حاصله دولت باید در راستای رسیدن به اهداف سیاست‌های اقتصادی، سیاسی، مالیاتی، رعایت استانداردها، تأمین اجتماعی و غیره و کاهش عوارض منفی آن این بخش را به شکلی مطلوب سازمان‌دهی کند.

منابع و مراجع:
1- اعظم بیگی، علی، جایگاه بخش غیر رسمی در ایران، مجله برنامه و پویش، سال دوم، شماره های 19 و 20، 1376.
2- امیر احمدی، بهار، (1372). تغییرات اقتصادی خارج. گزیده مطالب آماری، دوره 9، شماره 24.
3- باهای حیدری، مساغر، (1380). بررسی اندازه و عوامل مؤثر بر استغال در بخش غیر رسمی ایپان، پایان نامه کارشناسی ارشد.
4- جمشیدی، محمدرضا، (1378). شناسایی، طبقه‌بندی و اهمیت اقتصاد غیر رسمی در ایران. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 82.
5- جمعه بور، مهناز، (1380). مشاغل غیر رسمی به عنوان یک مسأله شهری و ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 15 و 16، سال 1380.
6- جو تومنی و مهسان، توجهی مستمر به نوربخش و کامران سهپری، اقتصاد غیر رسمی، موسسه تحقیقات بولی و وبانکی، سال 1376.
7- خورشیدی، غلامحسین، اقتصاد پنهان بخش غیر رسمی، مجله تحاوند، شماره 50، سال 1376.
8- سکاران، امیر، توجه‌ مجدد صنایع و محصول شیرازی، روش‌های تحقیق در مدیریت، مرکز مدیریت آموزش دولتی، 1380.
9- مسیتی و وینچزور، توجه کامران سهپری، اندازه‌گیری اقتصاد پنهان، مجله روند، دوره 14، شماره 12 و 13، 1372.
دیگری شناخت نمی‌توانید یک جزء حیاتی نماییزد از چهره اقتصاد ایران و انتظار نمایید است و حذف نماییکی آن نه تنها مسیر نیست بلکه نواحی اقتصادی- سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای را نیز به دنیای خویشاندازش. تجربه دیگری کشورها نیز نشان داده است که آنها با این بنیاده به گونه‌ای مسائل زیادی مواجه شدند و در جهت مبهم و حمایت آن اقدام کردند و به قانون‌های کنونی، را به سمت اقتصاد شدن سوق داده اند و تایید کرده فشارهای مزاحم عرضه نریوی کار را از این طریق خیلی نموده اند. لذا با توجه به نتایج حاصله دولت یا در راستای رسیدن به اهداف سیاست‌گذاری، مالیاتی، راهیت استانداردا ۹۱ تأمین اجتماعی و غیره و کاهش عوارض منفی آن، این بخش را به شکلی مطلوب سازمان دهی کنید.

منابع و مراجع:

۱- اعظم بیگی، علی، جایگاه بخش غير رسمی در ایران، مجله برنامه و پژوهش، سال دوم، شماره ۲۱، ۱۳۷۶.
۲- امیر احمدی، بهرام، (۱۳۷۲)، تغییرات اقتصادی خانوار. گزیده مطالب آمایی، دوره ۹، شماره۲۴.
۳- پاک‌داد هصیری، مسگیری، (۱۳۸۰). بررسی اندازه و عوامل موتر بر اشغال در بخش غير رسمی.
۴- ایران، پیام‌های کارشناسی ارشد، شماره ۴۹.
۵- جیمه‌فرتی، حیدری، (۱۳۸۴)، مصرف غیر رسمی، عواملی که عوامل یک مسأله‌های خیرل، اباعاد اجتماعی و اقتصادی، فصلنامه علم اجتماعی، شماره ۱۵ و ۱۴، سال ۱۳۸۰.
۶- چی‌توماس، و همکاران، تجربه متوکل یک بخش غیر رسمی، اقتصاد غير رسمی، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، سال ۱۳۷۷.
۷- خورشیدی، غلامحسین، اقتصاد پنهان بخش غیر رسمی، مجله تعاون، شماره ۷۰، سال ۱۳۷۶.
۸- سکاران، پریسا، تجربه محمد صادقی و محمدرضا شیرازی، روش‌ها و تجربه‌ها در مدیریت، مرکز مدیریت آموزش دولتی، ۱۳۸۰.
۹- مسیت، ویکتور، تجربه کامران سپهری، اندازه‌گیری اقتصاد غیرنیا، مجله روند، شماره ۱۴۱۳ و ۱۳۷۲.
www.arizona.edu/~openair/cross/vendtn.html


