شاخص فقر مطلق و نسبی


محروم بودن مردم از رفاه را فقر می گویند. فقر نسبی یعنیوضعیت معیسشت مردم نسبت به سطح متوسط جامعه گویند. حداقل درآمد یک جامعه که بتواند حداقل معیشت افراد را تأمین کند خط فقر یا آستانه فقر گویند. شکاف فقر فاصله بین وضعیت فقرا تا خط فقر است که می تواند در بین فقرا متفاوت باشد.

معایب و مزایای شاخص‌ها:

فقر مطلق یک موضوع عینی است و با حداقل معیشت مرتبط است و فقر نسبی را ناتوانی در کسب سطح معینی از استانداردهای زندگی که در جامعه فعلی لازم یا مطلوب تشخیص داده می شود دانسته در فقر نسبی که ناشی از اختلاف شدید درآمدی در یک جامعه است فقر صرفا ناشی از عدم توانایی برای تأمین نیازهای اساسی نیست، بلکه ناشی از کمبود منابع برای رسیدن به حداقل استانداردهای جامعه است.

یکی از شاخص ها تعداد فقراست که اشکال آن اینست که شکاف بین فقرا را محاسبه نمی کند. شاخص شکاف فقر نیز فاصله بین فقرا را اندازه گیری نمی کند. هر دو شاخص نسبت به نابرابری درآمد کاملا خنثی هستند. ممکن است که نرخ فقر، تعداد فقرا را کمتر نشان دهد اما شکاف فقر وضعیت رفاهی بین فقرا را بدتر نشان دهد.شاخص شدت فقر[[1]](#footnote-1) (SST)، تعداد فقرا، شکاف متوسط فقر و نابرابری در بین فقرا را بطور همزمان می سنجد.

نسبت فقر، اندازه فقر را نشان می دهد اما بیان نمی دارد که فقیر تا چه اندازه فقیر است.همچنین توانایی ندارد که تغییرات را به صورت اینکه فرد فقیر فقیرتر شده یا در حالت مقابل آن وضعیت فرد فقیر بهتر شده (با وجود اینکه زیر خط فقر است) نشان دهد.




نمونه نمودار:

<https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.UMIC.GP?locations=IR-1W>


شکاف فقر 5.5 دلار جهان

جمعیت زیر خط فقر 5.5 دلار جهان



شکاف فقر 5.5 دلار ایران

جمعیت زیر خط فقر 5.5 دلار ایران



1. .Sen Shorrocks Thon. [↑](#footnote-ref-1)