فصلنامهٔ اقتصاد و الگوسازى<br>|ra| دانشگاه شهيد بهشتى، پاييز و زمستان و و ان<br>Quarterly Journal of Economics and Modelling Shahid Beheshti University

## نابرابرى تورمى و اثرات آن بر توزيع سهم مخارج گروههاى شغلى در ايران

> * د كتر پرويز داودى
> *** سمير ا قاسمى نسب

نابر/برى تورمى مبين رويارويى خانوارهاى داراى مخارج مصرفى متغاوت با نرخماى تورم
مختلف /ست . معاله حاضـر /ز دو بخـش عمـله تشـكيل شـله /سـت: بخـش اول، محاسـبئ














p_davoodi@sbu.ac.ir s.ghasemi311@gmail.com

| Q $\varepsilon / \% / \%$ \% |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

\% عضو هيئت علمى دانشكدةً علوم اقتصادى و سياسى دانشكَاه شهيد بهشتى *** كارشناس ارشد اقتصاد تاريخ دريافت 9r/a/1

$$
\begin{aligned}
& \text { سهم مخارج هصرفى آنها را در/ ين دوره/فز/يش د/ده/ست. } \\
& \text { كليد واڭهها: شاخص قيمت مصرف كنتده، شاخص قيمت ثروتمدار/انه، شاخص قيمـت }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { طبقهبنلدى DEL D12, D31,D33,D63, E31, E61 : }
\end{aligned}
$$

## ا. مقدمه

شاخص قيمت مصرف كننده (CPI) و نرخ تورم در مطالعات اقتصـادى بر مبنـاى الگـوى مصرف متوسط جامعه محاسبه مىشود، بنابر اين خانوارهاى مختلف جامعه به دليل تفـاوت در الگوى مصرف (تفاوت در سهم هزينهاى اقلام مشمول سبد CPI) از افزايش قيمـتهــا

 تورم خانوارهاى مختلف جامعه را منعكس كند بهويزه بـراى جامعــُ ايـران كــه نـرخ تـورم
 اشكالات شاخصهاى قيمت مورد استفاده توسط سازمانهـاى آمـارى مـورد بررسـى قـرار گيرد و شاخصى جايگزين معرفى شود كـهـ بـا مشـكـلات كمترى مواجـهـ باشــد. استفاده از چحنين شاخصى كه به نوعى اصلاح شده باشد و معايب محاسباتى كمتـرى داشتـه باشـد هـم امكان ارزيابى بهتر مسائل مو جود را فر اهم مى كند و هم پيشبينى مسائل آتى كه با استفاده
از اين شاخصصها بر آورد مى شود از اعتبار بيشترى برخوردار خو اهل بود.

كه داراى سطح مخارج بالاترى هستند بيشـتر از خانوارهـايى اسـت كـه از سـطح مخـارج

چايين ترى برخوردارند. در اين روش محاسبه كه اصولاً از فرمول لاسبيرز استفاده مـىشـود
 شاخص ثروت مدارنه تعبير مى شود. براى بررسى دقيقتر اثرات افزايش قيمتها بـر رفتـار

 شاخص مردم مدارانه نام گذارى مى شود.
شاخص لاسبيرز به دلايـل مختلـف كـه عمـدتاً بـه، بـهـ كـار گيرى وزن ثابـت در فرمـول ايـن شاخص مربوط مى شود، با عدم اعتبار كافى براى بر آورد اثر دقيق تغييرات قيمتى كالاها بر رفتـار مصرفى خانوارها مواجه است. شاخصى كه اين مطالعه پيشنهاد مى كند شاخص پاشه است. شغل، تحصيلات و در آمد در بسيارى از مطالعات به عنوان شاخص هاى عينى طبقـات اجتماعى در نظر گرفته مى شود. تورستين وبلن نيز به دنبال تمايزى كه ميان مشاغل مـالى و مشاغل صنعتى قايل مى شود، عنوان مى كند كه" تمايز بين دستههاى مختلف شغلى پيـزى جز تمايز بين طبقات انسانى نيست" (وبلن، ویی٪). با توجه به اهميت تأثير تورم بر طبقات اجتماعى، در اين مقاله در پیى آن هستيم كه دريابيم گرومهاى اجتماعى ( گرووههاى شغلى) چچگونه و تا چه اندازه تحت تأثير تورم قـرار مـى گيرنـد؟ در حقيقـت هـدف ايـن مطالعـه، بررسى تأثير تورم بر نابرابرى در يك كليت نيست، بلكـه مقصـود متمـايز كـردن اقشـارى است كه از تورم آسيب مىبينند. بنابراين شاخص قيمتى كه در اين مطالعه بيشنهاد مىشـود شاخص مردم مدارانه پاشه براى گرووههاى شغلى مختلف است.

「.
شاخص قيمت مصرف كنتده بر آوردى از تغييرات سطح قيمت سـبد خاصى از كالاهـا و خدمات مصرفى خانوار در يكك دوره زمانى اسـت. شـاخص CPI بـه دنبـال تفسـير تغييـر قيمت نمونهاى از كالاها و خدمات است كه در گروههـاى مختلـف از مخـارج خانوارهـا مانند گروه خوراكك و پوشاكك، اجاره بهاى واحدهاى مسـكونى، خـدمات پزشـكى و ... طبقهبندى شده و به صورت روزانه مورد مصرف(تقاضاى)خانوار قرار مى گيرد.

به طور كلى در بيشتر ادبيات اقتصادى مرتبط با شاخصهاى قيمـت بـه ايـن دو پر سـش پر
ا. ایه مجموعهاى از قيمت كالاها بايد توسط يك شاخص
Y. جه روشى براى ميانگين گيرى تغييرات قيمت مناسبتر است؟

 براساس هزينهٔ كل خريد يكك مجموعءٔ ثابت از مقادير (سبد مصرفى)طى يكك دورهٔ زمانى معين، تهيه مىشوند. اين شاخص اولين بار توسط لوى، در سال 1823 ارائه شـــ .شـاخص قيمت لاسيبرز و پاشه، دو حالت خاص از اين شاخصاند.

محاسبئ شاخص قيمت مصرف كننـده بـا مشـكالاتى در جمـع آورى اطلاعـات از قبيـل محدوديتهاى ناشى از فرمول، اثرات جانشينى، اثرات تغيير كيفيت كالاها و خـدمات در
 شاخص قيمت مصرف كننده مواجه است. مورد اول كه مربوط به مشكل اندازه گيرى تغيير در رفاه خانوار است به علت قياس با شاخص هزينٌٔ زند گى مربوط به هردو شاخص لاسييرز و پاشه است اما ساير موارد را مىتوان به عنوان نتص شاخص لاسْبيرز دانسـت كـه در ايـن موارد استفاده از شاخص پاشه مناسبتر به نظرمىرسد. محاسبات مربوط به شكاف تو رمى به سه روش مطرّ شـّ شده به تفصيل در در اين فصل ارائه مى شود.

- در قسمت شكاف ثروتمدارانئ تورم سعى بر آن است كه اختلاف بين تـورم رسـمى (تورم ثروتمدارانه كه به شيوه بانكك مر كزى محاسبه مى شود) و تورم واقعى ( تـورم واقعى كه خانوارها تحمل مى كنند) محاسبه شود. - در روش تحليل توصيفى شاخص CPI خانوارها با استفاده از تحليـل ضـريب پـولگى تفاوت بين شاخص قيمت رسمى و شاخصى را كـه اكثريـت خانوارهـا بــا آن مواجـهـ

هستند نشان مىدهيم؛

- در انتها تو رم را براى گروهها و وضعيتهاى شغلى مختلف به عنوان حالاتى خاص از

$$
\begin{aligned}
& \text { گروهبندى اجتماعى و اقتصـادى مـورد محاسـبه قـرار مـىدهـيم و بـه برر سـى شـرايط } \\
& \text { مختلف مى پردازيم. }
\end{aligned}
$$

r. شا شكاف تورمى

شكاف تورمى تبيين كنندهٔ مفهومى اسـت كـه اساسـاً گويـاى وجـود نـابر ابرى تـورمى بـين طبقات مختلف اجتماع است به ايـن معنـا كـه وقتـى طبقـات مختلـف اجتمـاعى تـورمهـاى متغاو تى مى.بينند نوعى شكاف يا فاصله از لحاظ روبهرويى با تورم بين آنها بهو جود مى آيــ برخى خانوارها با تورم بالاتر مواجه مى شوند و برخیى با تورم پايينتر. مطالعـه حاضـر بـر آن شده است تا به اثبات وجود شكاف ( نابرابرى) تورمى در بين خانوارهاى ايرانـى طـى دوره́ I MVD-M نابر ابرى تورمى گروههای شغلى بيردازد.

ז, ا. شكاف ثروتمدارانه'
 شده توسط سازمانهاى آمارى مىتو اند به عنوان يكك متوسط وزنـى شـاخص هـاى قيمـت خانوارها تفسير شود كه وزن اختصاص يافته به هر خـانوار برابـر بـا هزينــه كـل آن خـانوار مى. باشد. در نتيجه خانوارهاى ثرو تمند بهواسطه هزينهُ كـل بـالاتر، وزن بيشـترى نسـبت بـه ساير خانوارها در محاسبءٔ CPI رسمى دارند و شاخص قيمت خانوارهاى فقيـر در محاسـبه رسمى CPI رسمى به شاخص قيمت خانوارهاى ثروتمنــ
 مى گردد (Prais, 1958).
شاخص مردم مدارانه يك شاخص جايگزين براى شاخص ثروتمدارانه است. در اين شاخص به جاى استفاده از سهم ثـروتمدارانــه بودجــه از سـهـم مـردم مدارانــهٔ بودجـه در محاسبء CPI استغاده مـى شـود كـه در نهايــت CPI مـردممدارانـه يـكك ميـانگين سـاده از

1. Plutocratic Gap
2. Plutocratic Index
3. Democratic Index

## شاخص قيمت خانوارهاست.

بـا توجـه بــه شـاخصهــاى ثـروتمدارانـه و مـردم مدارانـه مـىتـوان نـرخ تـورمهـاى ثروتمدارانه و مردممدارانه را تعريف كرد و بر اساس Tن شكاف ميان اين دو نرخ تـورم را محاسبه كرد، كه به شكاف ثروتمدارانه تورم معروف است. يكى از روش هاى محاسبه

نابر ابرى تورمى محاسبه همين شكاف ثروتمدارانه تورم است. بر اين اساس داريم: $C P I^{P}=\frac{1}{X} \sum_{i} \sum_{h} x^{h} S_{i}^{h} I_{i}=\frac{1}{X} \sum_{h} x^{h} c p i^{h}$
$C P I^{D}=\frac{1}{H} \sum_{i} \sum_{h} S_{i}^{h} I_{i}=\frac{1}{H} \sum_{h} c p i^{h}$
$G=C P I^{P}-C P I^{D}$
 هزينُٔ كل خانوارهاى موجود در نمونه، H تعداد خانوارهاى نمونه ، Xh هزينـه كـل هـر خـانوار

، ${ }_{i}^{h}$ سهم هزينهاى خانو ارها ، ، $I_{i}$ شاخص اولئُ قيمت و $c p i i^{h}$ شاخص قيمت خانوار است.
 خانوار بايد شكاف ثروتمدارانهاCPI تجزيه شود و با اين عمل، عوامل ايجـاد كنـــدهٔ ايـن شكاف شناسايى گردد.
ميرزايى و غياثوند (IFNF ) در مقاله خود با عنـوان " بررسـى نـابرابرى تـورمى در ميـان
 دارا مىباشند به شرح زير معرفى مى كنند: الف. پرا اكندگى توزيع هزينهُ خانوارها؛ ب. تفاوت رفتار خانوارها در مقابله با تغييرات هزينئ كل؛ ج. تفاوت رفتار قيمتى خانوارها براى كالاهاى مختلف.

## rr, 「. تحليل توصيفى CPI خانوارها

بارت هابيرزن و ديويدلاگوس در مقالهاى با "غنوان نابرابرى تورمى در ايالات متحلده" براى نشان دادن تفاوت ميان تورم خانوارها از تحليل هـاى آمـار توصيفى اسـتفاده نمودنــد و بـا


نرخ تورم خاص خانوار پرداختند و از اين طريق وجود تفاوت در نرخ تـورم خانوارهـا را نشان دادند (Hobign \& Lagakos, 2003). بنابراين روش ديخر بـرای شناسـايى نـابرابرى


 بالاتر يا پايين تـر از تـورم رسـمى اعـلام شـده هواجـا

 دورههاى مختلف مى توانيم تغييرات اين نابرابرى را در طول زمان بررسى و تجزيه و تحليل كنيم تا عواملى كه بر كاهش يا افزايش اين نابرابرى مؤثر هستند شناسايى شوند.

## 

روش ديگر براى نشان دادن اختلاف CPI خانوارها، محاسبةٔ CPI براى گروههاى مختلف اقتصادى و اجتماعى در سطح كشور است. گروههاى مختلف بـه دليـل تفـاوت در سطح
 و اين باعث تغيير در سهم كالاها در بين آنها مى شود. با توجه به اطلاعات قابل دسترس از

 سواد، تعداد افراد شاغل، وضعيت فعاليت سرير ست خانوار، جنس سرير ست خـانوار قابـل

 محاسبه شود و با توجه به سهمهاى محاسبه شده براى هر گرووهCPI مخصوص آن گـ گـروه بر آورد گردد.

ז,؟. نتايج ناديده حرفتن نابرابرى تورمى
 از الگوى مصرف خانوارهاى ثروتمند به دست آمده سبب مىشود:
الف. اثر واقعى سياستهاى اقتصادى دولت مشخص نغردد. به طور نمونه افزايش هزينــٔ
 شرايطى كه شكاف تورمى منفى باشد، منافع واقحى اين سياست براى اقشار Tسيب پذير

 تغييرات اين شكاف و نرخهاى تورم مربوط به اقشار مختلف ارزيابى گردد. ب. در دوره هايى كه شكاف تورمى منفى است هزينههاى زنــد گیى اقشـار ضـعيف جامعـهـ بيشتر از متوسط تورم در حال افزايش است. در صورت افزايش حقوق و دستمزد مناسب با نرخ تورم رسمى، رفاه اين خانوارها كاهش مى يابد. اين در حالى است كه بدون در نظر گرفتن اين شكاف، با تعديل دستمز دها متناسب با تورم رسمى انتظار مى مرود كه رفاه جامعه تغيير نيابد، اما آنحه در واقعيت بابت اين تعديل اتفاق مىافتد ( در شرايط شكاف منفى) كاهش رفاه اقشار ضعيف و افزايش رفاه اقشار ثروتمند است. اين موضوع را مىتوان براى گروههاى مختلف جامعه نيز در نظر گرفتت. بـه طـور مثال تعديل مستمرى بازنشستگان متناسب با نرخ تورم رسمى بدون تو جه به تورمى كه اين خانوارها با آن مواجه هستـند (در صـورت بـالاتر بـودن نـرخ تـورم ايـن گـروه از

 تو جه نمود در صورتى كه تورم گروه خاصى از جامعه پايين تـر از نـرخ تـورم رســى باشد، تعديل دستمزدها يا مستمرى متناسب با نرخ تورم رسمى مى تواند رفاه آنها را به
 تورم رسمى براى اقشار مختلف جامعه اثرات رفاهى مختلف دارد و نمى توان گفت كه اين تعديل سطح رفاه جامعه را حفظ مىنمايد.

ج. اگر بيذيريم كه CPI مخصوص گروهمهاى مختلف متفـاوت اسـت بايـد بـراى محاسـبـٔ



 در آمد رسمى قرار مى گیرد. چرا كه قدرت خريد يكك واحد در آمد افراد فقير به دليـل



 در آمد باشد. تغيير اين ضريب بايد با توجه به نرخهاى تورم دهككهاى مختلف تحليل

 نرخ تورم اين گروه ممكن است قدرت خريد اين قشر اينر از جامعه متناسب با بهبود توزيع در آمد افزايش نيافته باشد و يا حتى ثابت يا كاهش يافته باشد.

ஈ, ه. اثرتورم بر توزيع در آمد و ثروت
جامعdُ بشرى همگ̌ن نيست و از اقشار مختلفى تشكيل شـده اسـت، كـه هر كـدام از آنهـا را
 تورم، افزايش مستمر سطح عمومى قيمتهاست و بيشتر اوقات افزايش قيمت همئ كالاهـا متناسب با يكديگر نيست، لذا مىتوان گفت كه نوع مشاغل و ثروت نگهدارى شده توسط افراد مختلف و ميزان تورم ايجاد شده در تشخيص شيوه اثريذيرى گروههـاى اجتمـاعى از
تورم، بسيار تعيين كنتده خو اهد بود.
 پيوند موقعيت اقتصادى و اجتماعى هر فرد در جامعه انكارناپـــير اسـت و بـه همـين دليـل

است كـه" افـراد زيـادى از پثزوهشـعران طبــــا اجتمـاعى يــا منزلـت اجتمـاعى، بــه وسـيله
 ويزْ در زمينــُٔ تحصـيالات) و حتى دارايـى هـاى مـادى بـه خـودى خـود، درصـدد ايجـاد
 بر اين اساس، كاهى شغل، تحصيلات و در آمد را بــه عنـوان شـاخصمهـاى عينـى طبقـات


 اجتماعى، در اين مقاله در پیى آن هستيم كـه دريـابيم گـروههـاى اجتمـاعى ( گ־روههـاى


 در هر جامعه بهتر است با توجه بـه شـرايط آن جامعـه و ويزگ گگىهـاى تـورم مو جـود در آن
 صرفنظر از ويز گى هاى يك جاري جامه قابل بررسى و تبيين است.


 افر ادى كه داراى ذخاير دارايیى هاى ثابـت از قبيـل مسـكن، زمـين، جـواهرات، اتومبيـل و...




تورم به حقوق بغيران زيان و به صاحبان سرمايه گـذاران و صـاحبان توليـد در مـوقعيتى قـرار مـى گيرنــد كـه مـى توانـــد از طريـق مالكيـت

خصوصى ابزار توليد قيمت كالاى خـود را افزايش دهنـد و از ايـن رو سـود آنهـا افزايش مى يابد، ليكن جون حــوق بگيـران از مالكيـت شخصى ابـزار توليـد برخـور دار نيستـند در وضعيت نامطلوبى قرار مى گيرند و قدرت خريد آنها با دوام تورم كاهش مسىيابـــــ، معمـولاً تعداد حقوق بگيران و به طور كلى افرادى كه در گروه در آمدى ثابت قـرار دارنـد از تعــداد

 سرمايه داران و به ضرر گروه در آمدى ثابـت يــا حقـوق بگيـران تغييـر مـى كـــد (پـورداود،
 تورم زيان مى بينند كه اجرت و در آمد آنها به دلايلى كه از اختيارشان خارج است، محدود

 " (rytralma.
همحچنين تورم به بستانكاران و پسانداز كتند گان زيان و بـه بــدهكاران سـود مـىرسـاند.

 قدرت خريد واقعى آنها كاهش يافته است. براساس كاهش قدرت خريد مبلغ وامها، تـورم به بستانكاران كه به طور كلى پس انداز كنند گانى هستـند كـهـ بـه طـور غيرمستقيم در توليــد شر كت دارند، زيان و به بدهكاران سود مىرسـاند. از ايـن رو تـورم بر گـروههـاى مختلـف
 مى كند.

ع. عـالعات تجربى انجام شده
£, 1. . مطالعات خارجى
६, 1, , ا. شاخص قيمت مصرف كننده در كشور هند
در كشور هند شاخص قيمت مصرف كننده و تورم بــه تفكيكك بـراى سـه گـروه كار كنـان

بخش كشـاورزى ، كار كنـان بخـش صـنعت و سـاير كار كنـان بـه صـورت ماهانـه محاسـبه مىشود. همحچنين تـورم كار كــان بخـش صنعت دهلـى نـو بـه صـورت جدا گارانـه محاسبـه مى شود. كار كنان بخش كشاورزى شامل خانوادههاى كار گران كشاورزى و وابستگان آنهـا
 سراسر اين كشور دربرمى گيرد. گروه ساير كار كنان شامل افراد شاغل در ساير بخخشهـانى اقتصادى در اين كشور (بـهجز صـنعت و كشـاورزى) اسـت. ضـرايب اهميـت گرووههـاى
 گروههاى مذ كور در جدول ז آمده است (International labour office(ILO).

| مجموع | متفو | بلاس، كفش و وا | سوخت و <br> روشنايع | مسكن | دخانيات | خوراك | ضرايب اهميت |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 100 | 7/8 | 6/1 | 8 | - | - | 78/1 | بخش كشاورزى |
| 100 | 16/36 | 8/54 | 6/28 | 8/67 | 3/15 | 57 | بخش صنعت |
| 100 | 14/78 | 12/53 | 5/61 | 14/02 | 2/35 | 50/71 | بخش صنع <br> دهلى |


| $\begin{gathered} 201 \\ 0 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 200 \\ 9 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 200 \\ 8 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 200 \\ 7 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 200 \\ 6 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 200 \\ 5 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 200 \\ 4 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 200 \\ 3 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 200 \\ 2 \end{gathered}$ | سال |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 11/9 | 12/5 | 9/2 | 8/1 | 6/9 | 3/3 | 2/7 | 4/1 | 2/6 | بخش <br> كشاورز <br> $\checkmark$ |
| 12 | 10/6 | 8/4 | 6/5 | 5/1 | 4/3 | 3/6 | 4 | 4/1 | بنعت |
| 10 | 7/5 | 7 | 4/9 | -0/4 | 8/4 | 4/9 | 3/6 | 4 | درنعت |

نابرابرى تورمى و اثرات آن بر توزيع سهم مخارج كروههاى شنلى در ايران

| 12/3 | 11/6 | 7/7 | 6/5 | 6 | 4/4 | 3/8 | 3/5 | 4/1 | ساير |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |

- بلايندر و ايساكى (laVA)، عملكـرد اقتصـاد كـلان ايـالات متحــهه در دوران بعـد از جنگك جهانى دوم را در ارتباط با توزيع در آمد آن كشور بررسى كردند. آنجه بيشتر مـورد
 اقتصادسنجى بود كه با استفاده از مدل زير اثر اين دو متغير را برسهم گروهمهاى درآمدى در دوره IqFV تا تامورد بر بوسى قرار دادند :
$S_{i}(t)=\alpha_{i}+\gamma_{i} \pi(t)+\beta_{i} U(t)+\delta_{i} T(t)+\varepsilon_{i}(t)$
كـه در آن $S_{i}$ سـهم بيسـتك
آمريكايى در سالt ام، U نرخ بيكارى، $\pi$ ترخ تورم وT T روند زمانى خطى است كه در سال T آغاز شده است (MfvV (Blinder \& Esaki, 1978).

روش تخمين در اين معادله حداقل مربعات معمولى OLS اسـت. •أدرصــد پـايين تـرين
خانوارها هنگامى كه نرخ بيكارى افز ايش مى يابد زيان مى بينند. •\& درصد ميانه تقريباً تحت
 مى برند. ضرايب بر آورد شده نشان مىدهنند كه سهم بالاترين بيستـك بـه دو بيستـك پـايين

در مقايسه با ضرايب بزر گك بيكارى، اثر تورم بر سهم گرووههاى در آملى نـا پایيز اسـت.


 درصد ثروتمندترين مىدهد. در حالى كـه مشـاهدات تـورم از قطعيـت كمتـرى برخـور ردار است و نشان مىدهد كه تورم يك ماليات جزئى است كه فقر ا و گروههاى ميانه نسبتاً كمتر از ثروتمندان ضرر مى كنند. نتيجهٔ مهم اين است كه اثر اتر ات تورم بر توزيع در آمد از اهميـت كمترى نسبت به بيكارى برخور ردار است.

- روبرت مايكل (lavQ) در مقالئ خود با باردنوان "تغاوت نرخ تورم در بين خانوارها " با

هدف پاسخگويى به اين پر سش كـه آيـا گروههـاى خاصـى از خانوارهـاى آمريكـايى، بـا افزايش شديدتر قيمتها مواجه هستند و اگر پاسخ مثبـت اسـت ايـن گـروههـا كدامنـــ، بــهـ بررسى موضوع مى پردازد. سپس اين پر سش را مطرح مى كند كه آيا مىتوان گفـت قيمـت
 مى يابد؟ وى با توجه به آمارهاى مو جـود، كـل مخـارج مصـرفى خانوارهـا را بــه اه گr گروه


 فرض مى كند همهٔ مصرف كنند گان با تغييرات قيمتى مشابهى براى هر كالا مواجه هسـتند و لذا تفاوت در شاخص هاى قيمت فقط ناشى از اختلاف در سبد كالاها و خــدمات مصـرفى است • وى شاخص قيمـت مخـارج را بـراى هـر خـانوار در قالـب • ا دوره زمـانى مختلـف
 قيمت خانوارها، تفاوت چشـمخگيرى وجـود دارد. بـراى مثـال در دوره زمـانى و 9 ماهـه سـال 19VF خانوارها با افزايش قيمتى كمتر از F/9 درصد و ده درصد ديگر بـا بـا افز ايش قيمتى بـيش از
 پر اكند گی نسبى شاخص هاى قيمت روبه كاهش مى گذارد و كوواريـانس مثبـت بـين نـرخ افزايش قيمت سبد كالاهاى مصرفى خانوارها طى دوره مورد بررسى تأييد مـىشـود. بـراى مثال وى ضريب همبستگى ساده بين افزايش قيمـت سـبد كالاهـاى مصـرفى خـانوار در دو



مشابهى داشتهاند (Michael, 1979).
 نرخهاى تـورم Vهـزار خـانوار انگليسى در دوره زمـانى 99-19V9 بـا هــدف يـافتن تعـداد

1. Expenditure Price Index(Epi)

خانوارهايى كه نرخ تورم مقابل آنها به متو سط نرخ تورم جامعه نزديك می میباشد، پرداختند



 واقعى ( تجربه شده ) همه خانوارها نيست. آنها نتيجه مى گيرند كه طى اينى اين دوره زمـانى، در

 ويزءٔ خانوار، تنها ناشى از اختلاف در سبد كالايى آنهاست. آشكارا يكى از مز اياى محاسبؤ



 بيشترى وارد كند، يعنى خانوارهاى ثروتمند با نرخهاى تورم بالاترى نسبت به فقير ان روبهر



 نباشد وزن بيشتر منتسب به خانوارهاى ثرو تمند مهـم نيسـت). بنـابر اين مـــدار شـكاف بـراى

 از از

كل آنها وابسته است (Y (Crawford \& Smith, 2002).
 ثروتمدارانهCPI به سه شاخص قيمتى مصرف كنتده مبتنى بر طبقههاى مختلـف در آمـدى

و يك شاخص قيمتى مصرف كننده كل كه توسط اداره آمـار و سرشـمارى هنـك كنـك

 گروoهاى مربوطه به ترتيب تورم كلى $/$ /
 است (Ley, 2003).
 شـاخص مـردم مدارانـه( CPI (CPI)روابـط مربـوط بـه اخـتالاف و شــكاف بـين آن دو، منـابع ايجاد كنتده چخين اختلافى را به صورت زير ارائه مىنمايد. شكاف ثروتمدارانه CPI عبارتند از :
$g=\frac{\pi^{P}-\pi^{D}}{100}=\left(C P I^{P}-C P I^{D}\right)$
 $\bar{I}=\frac{1}{N} \sum I_{i}$ خو اهيم داشت:
$g=\xi N \sigma^{\wedge}\left(\beta^{\wedge}, \mathrm{I}\right)$
كه در آن معادلهٔ بالا بيان مىدارد كـه سـه عامـل بـراى مخـالف صـفر شــدن شـكاف ثـروتمدارانـه
ضرورى است:

ا. میبايست مقدارى پر اكند گیى در توزيع مخارج خانوارها وجود داشته باشد (
「. 「. مىبايست اختلافات رفتارى در بين خانوارهاى با مخارج كل متفاوت، وجـود داشتـه

$$
\text { باشد.( } \left.{ }^{\wedge} \neq 0\right) ؛
$$

 . (II $\bar{I} \neq$ )

اگر سه شرط فوق برقرار باشند آنگاه $\quad$ اگ 0 خواهد شد. به عبـارت ديگـر سـه شـرط

فوق توأماً كافى هستند. شايان ذكر است كه علامت شكاف با َ مشخص مىشـود. يـك كوواريانس مثبت بدين معنى است كه كالاهاى لو كس مورد نظر ثرو تمدار ارانـه بـا تـورم بيشترى از متوسط تورم مواجهاند در حالى كه كالاهاى ضرورى با تورمى كمتر از متوسط
 اختلاف بين مخارج خانوارها بيشتر باشد، اندازئ شكاف ثروتمدارانه تورم بيشـتر خواهــد شد.

- بارت هابيزن و ديويد لاگاكوس (
 كردند. اين دو مى گويند كه برخلاف فرض متداول مبنى بـر تأثير گـذارى يكسـان تـورم بـر همةٔ افر اد، اختلاف در الگوى مخارج ( سبد كالاههـاى مصـرفى ) و و نيـز تفـاوت در در افز ايش قيمت كالاها و خدمات، خانوار را به مواجهه بـا سـطوح نـابرابر تـورم مـى كشـاند. همچنـين براساس آمار، هزينٔه . . .



 ( نسبت به كل مخارجشان ) تأثير گذارتر است، پس افز ايش قيمت بنزين نقش مهـمترى در نابر ابرى تورمى ايفا مى كند. اين دو متوسط اختلاف بـين CPI و شـاخص ثروتمدارانــهـ را بر آوردى از ميانگين اريب جانشينى در CPI تفسير نموده، نشان دادند كه در برخى از ماهما ( براى مثال بيشى گرفته بود كه خلاف نظريههاى شاخص قيمت كلاسـيك اسـت. تقاضـا ممكـن است بى كشش باشد و افزايش قيمت كالا، به اريب جانشينى منفى منجر شـود ( وضـيتى
 بيش از آنچچه CPI منعكس مى كند از افزايش قيمت بنزين لطمه ديدند). سرانجام با بررسى


خانوارها متفاوت است (Hoabijn \& Lagakos, 2003).
£, ז, ا. شاخص قيمت مصرف كننده در ايران در ايران طى دوره́ مورد بررسى بانكك مر كزى متولى محاسبه و انتشار تورم بـوده اسـت كــه اين نهاد از شاخص قيمت لاسييرز براى محاسبؤ تورم استفاده كرده اسـت. ضـرايب اهميـت گروههاى اصلى كالاهاى مصرفى و درصد تأثير گذارى هر گروه در تورم كل در جــدول ارائه شده است.

| درصد تأثير كذارى در تورم كل |  |  |  | ضرايب اهمییت با با | كروه كالايى |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1710 | 1r^7 | IrAY | 1741 |  |  |
| 31/9 | 34/4 | 35/86 | 28/83 | 28/49 | خوراكى ها و آشاميدنى |
| 0/4 | 0/6 | 0/38 | 1/32 | 0/52 | دخانيات |
| 4/3 | 4/6 | 4/69 | 5/22 | 6/22 | \#وشاك و كفش |
| 32/7 | 33/7 | 33/02 | 34/94 | 28/6 | \| مسكن، |
| 6/2 | 5/6 | 5/91 | 2/46 | 6/26 | لوازم و خخات مورد استفاده در |
| 6/9 | 5/5 | 5/45 | 10/28 | 5/54 | بهداشت و درمان |
| 6/2 | 7/7 | 7 | 5/16 | 11/97 | حمل و نقل |
| -0/1 | 0 | -0/01 | 0/03 | 1/63 | ارتباطات |
| 1/7 | 1/5 | 1/24 | 2/2 | 3/8 | تفريح و امور فرهنگى |
| 4 | 1/9 | 1/38 | 3/22 | 2/07 | تحصيل |
| 1/7 | 1/6 | 2/02 | 2/57 | 1/72 | رستوران و هتل |
| 4/1 | 2/9 | 3/06 | 3/77 | 3/18 | كالا و خدمات متفرقه |

- رضا ابراهيمى (ITVN) در مطالعأ خود براى بررسى و مقايسأ تغييـرات هزينـهٔ زنــدگى


 سالهاى مورد بررسى در بيشتر گروههاى اصلى هزينه (به جز گروه بهداشت و درمـان ) در

 تو سعهٔ اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى فشار بيشترى را بر اقشار كمدر آمد وارد كرده است.


 ضريب جينى در منـاطق شـهرى روسـتايى و كـل كشـور طـى دوره مـورد مطالــه مثـــت و معنىدار است. طورى كه اندازه́ ضريب اين متغير در مناطق شهرى معادل 4٪/٪، در مناطق


 ضمناً عنوان مى كند نرخ بيكارى بيشتر از تورم نابرابرى در توزيع در آمد را تـا تحت تأثير قــيرار داده است.
 توزيع هزينه در ايران را با استفاده از روش نايارامتريكى بـرای سـالهـاى •^-•هזا ابر آورد
 سال از سال . وזا به بعد همواره باعث افزايش شدت نابرابرى در مناطق شهرى ايران شده است. در مناطق روستايى كشور تا سال او؟| اطلاعات لازم از شاخص قيمتها در دسترس نبوده

و جهت اثر افزايش نسبى قيمتها از سال به طورى كه در سالههاى 90-9 F
 كاهش در نابر ابرى عموماً ناشى از كاهش سهم بيستكك پـنجم بـهـ نفـع افز ايش سـهـ جهـار بيستك ديگر به ويزه پايين ترين بيستك و افز ايش در نابر ابرى ناشى از افز ايش سهم بيستك






 خانوارهاى كمدر آمد نسبت به پردر آمد افزايش بيشترى يافته اسـت. در شـيوه دئ دوم ميـانگين حسابى ( كه همان شاخص مردم مدارانه است ) و انحر اف معيـارCPI ويزءٔ خـانوار را ( بـا تو جه به وزن گروههایى كالايى هر خانوار ) محاسبه و بـا توجـهـ بـهـ تفـاوت شـاخص قيمـت

 CPI خانو ارهاى مواجه با نرخهاى تور ما متفاو خانوارهـا بسـيار پر اكــدهانـد. در شـيوهٔ سـوم بــه بر رسـى نـابر ابرى تـورمى ناشـى از تفـاوت متغيرهاى اجتماعى و اقتصادى در الگوى سبد مصرفى خانوار و تحليل ناديده گرفتن اثرات اثرات
 رسيدند كه عوامل اقتصادى و اجتماعى از جمله دهكهاى در آملى، بعد خانوار، نوع شغل و تعداد افراد شاغل در خانوارو .... بر ايجاد نابرابرى تورمى مؤثر است .اختلاف نـرخ تـورم
 و بيان نمودند كه معنىدار بودن اين اختلاف رد نشده است.


 نـابرابرى در ايـن مطالعـه از دو روش تحليـل توصـيفى CPI خانوارها(ضـريب تغيــرات) و شكاف ثروتمدارانه استفاده شده است. يافتههاى اين تحقيق حاكى از آن است كه در هـر دو مناطق شهرى و روستايى استانهاى مختلف و كل كشور ، بـين نـرخ تـورم خانوارهـا در مقاطع زمانى اختلاف وجود دارد، ولى روند اين نابرابرى ها طى زمان نوسانى است ـ به طور
 اين نابرابرى افزوده شده است.
0. محاسبهُ شكاف تورمى

در اين مقاله در بخشه هاى مختلف و با توجه به نياز هر بخش از دادههاى بانـك مر كزى و مر كز آمار اير ان استفاده شده است. براى دادههاى شاخص قيمت اوليه از اطلاعات شاخص

 به تورم طى دورهٔ مورد بررسى است، استفاده از اين دادهها امكان تحليل و بررسى شاخص
 شاخص CPI از Tمار هزينههاى خوراكى و غير خوراكى طرح هزينه - در آمد خانوارهاى


 و صحت بالاتر اطلاعات و همحخنين امكان دسترسى بـه دادههـاى خـام در ايـن مطالعـه از دادههاى خام هزينه - در آمد خانوارهاى مناطق شهرى مر كز آمار استفاده شده است.

همان طورى كه در جدول \& و نمودار 1 ملاحظه مىشـود، در همــهُ سـالهـاى دورهٔ مـورد
 بهدست مى آيد مخالف صفر است و اين شكاف تنها درسال IVVA مثبت و درمابقى سالها

| 14 M | IrAv | $14 \wedge 9$ | 140 | IrNa | rrar | irnt | \|rN1 | $14 \times$. | Irva | IrVA | irvv | Irva | irvo |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 10847 | 10055 | 7179 | 6645 | 5948 | 5426 | 5127 | 7363 | 5965 | 5894 | 5513 | 3789 | 5306 | 5352 |
| 192/6 | 176/54 | 143/4 | 122/9 | 110/5 | 100 | 87/46 | 76/34 | 66/29 | 59/32 | 52/31 | 43/73 | 36/37 | 30/28 |
| 188/64 | 173/3 | 141/6 | 121/9 | 110/1 | 100 | 87/75 | 76/73 | 67/29 | 60/37 | 53/63 | 44/36 | 37/51 | 31/37 |
| 9/1 | 23/08 | 16/68 | 11/18 | 10/57 | 14/34 | 14/57 | 15/16 | 11/75 | 13/4 | 19/62 | 20/23 | 20/12 | - |
| 8/85 | 22/33 | 16/2 | 10/73 | 10/11 | 13/97 | 14/36 | 14/02 | 11/46 | 12/58 | 20/9 | 18/26 | 19/55 | - |
| -0/24 | -0/76 | -0/48 | -0/46 | -0/46 | -0/37 | -0/21 | -1/13 | -0/29 | -0/82 | 1/28 | -1/97 | -0/56 | - |

منفى بوده است. براى محاسبئ تورم مردممدارانه همئ خانوارها از وزن يكسانى برخوردارند و تعـداد خانوارهـاى كــمدر آمــد بيشـتر از خانوارهـاى پردر آمــد اســت، در نتيجـهه تــورم مردممدارانه به سمت تورم گروههاى كمدر آمل جامعه ميل مى كند و نشان دهنـدهُ تـورمى اسـت كه اكثريت جامعه با آن روبـهرو هسـتند. بنـابراين منفـى بـودن شـكاف يعنـى بيشـتر بـودن تـورم مردممدارانه نسبت به تورم ثروتمدارانه، لذا در اكثر سالهاى مورد مطالعه گروههاى كمدر آمــد تورم بالاترى را نسبت به گروههاى پردر آمدتجربه كردهاند بنابر اين گروههاى كمدر آمـد جامعـه در اغلب سالهاى مورد بررسى تورمى را بيش از آنحٌه به شيوهُ تـورم رسـمى محاسـبه مـىشـود تحمل كردهاند. وجود همين شكاف نابرابرى تورمى را به اثبات مىرساند.
از آنجا كه اين فرايند (منفى بودن شكاف تورمى) در اكثر سالهـاى مـورد بررسـى رخ
داده بايد انتظار داشت طـى سـال هـاى اخيـر هزينــٔ خانوارهـاى بـا در آمــ پــايين نسـبت بـه خانو ارهاى ثروتمند افزايش بيشترى يافته باشد. نتايج اين بررسى نشان مىدهد كه در برخـى از سالها اختلافف تورم ثروتمدارانه و مردم مدارانه به حدود r درصد مىرسد.

نمودار ا. شكاف ثروتمدارانئ تورم


## 0, 「. تحليل توصيفى شاخص CPI خانوارها

 (اين سال ها به صورت نمونه از بين همأ سالها به تصوير كشيده شده اسـت). محور افقىى، شاخص قيمت كالاهاى مصرفى هر خانوار به روش پاشه و محور عمودى فراوانـى را نشـان مىدهد. CPI مردم مدار انه با ستونهاى مشكى و CPI ثروتمدارانه با ستونهـاى سـيـيد در نمودار مشخص شدهاند. با تو جه به نتـايج جــدول ه و نمودارهـاى r. الــف تـا Y. د نـابرابرى خانوارها طى دوره مورد بر رسى به وضوح قابل مشاهده است. تقريباً در همئ سال بهـاى CPI دورهٔ مورد مطالعه به علت چجولگى زياد چه به صورت مثبت و چهه به صـورت منفـى مردم مدارانه (CPI كه در نمودار با ستونهاى مشكى ترسيم شده) نتو انسته نمايندهُ مناسبى
 تر سيم شده) نيز در تمامى اين سالها نامطلوبتر از CPID


جدول o. جدول ضرايب چولگى و ميانگين CPI خانو ارها برای سالهاى IHVA-MA

| 1788 | $1 r 87$ | $1 r 86$ | $1 r 85$ | 1784 | $\begin{gathered} 1 r 8 \\ 2 \end{gathered}$ | $\begin{array}{\|c} \hline 1 r 8 \\ 1 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{\|c} 1 r 8 \\ 0 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{gathered} 1 \times 7 \\ 9 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 1 r 7 \\ 8 \\ \hline \end{gathered}$ | 1377 | $\begin{gathered} 147 \\ 6 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 147 \\ 5 \\ \hline \end{gathered}$ | سال |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & 1084 \\ & 7 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 1005 \\ & 5 \end{aligned}$ | 7179 | $\begin{aligned} & 664 \\ & 5 \end{aligned}$ | 5948 | $\begin{aligned} & 512 \\ & 7 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 736 \\ & 3 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 596 \\ & 5 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 589 \\ & 4 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 551 \\ & 3 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \hline 378 \\ & 9 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 530 \\ & 6 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 535 \\ & 2 \end{aligned}$ | تعداد |
| $\begin{array}{\|l\|} \hline 192 / \\ 60 \end{array}$ | $\begin{aligned} & 176 / \\ & 54 \end{aligned}$ | $\begin{array}{\|l\|} \hline 143 / \\ 43 \end{array}$ | Irr/ar | $\begin{aligned} & 110 / \\ & 57 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 87 / 4 \\ & 6 \end{aligned}$ | $\left\lvert\, \begin{aligned} & 76 / 3 \\ & 4 \end{aligned}\right.$ | $\begin{array}{\|l\|l} 66 / 2 \\ 9 \end{array}$ | $\begin{aligned} & 59 / 3 \\ & 2 \end{aligned}$ | $\begin{array}{\|l\|l} 52 / 3 \\ 1 \end{array}$ | $\begin{array}{\|l\|} 43 / 7 \\ 3 \end{array}$ | $\left\lvert\, \begin{aligned} & 36 / 3 \\ & 7 \end{aligned}\right.$ | $\begin{aligned} & 30 / 2 \\ & 8 \end{aligned}$ |  |
| 1M194 | IV/r.r. | 1F1/99 | $\begin{aligned} & \text { AY } \\ & \text { IY } \end{aligned}$ | 11.11 | AV/va | V9/Vr | 9/149 | 9.14V | -1/9\% | ¢4/49 | TV/D1 | r1/rv |  |
| -0/89 | -0/73 | -1/10 | $1 / 39$ | -0/98 | 0/46 | 0/42 | 0/54 | 0/44 | 0/50 | 0/62 | 1/00 | 0/87 | ضونگىی |




نمودار ז. ب. پرا كند گیى CPI خانو ارها در سال اییا



نمودار ז. د. پر اكند گی CPI خانوارها در سال

نمودار 「. بر اكند گی CPI خانو ارها
منبع : محاسبات پثوهش

0, ٪. تحليل نرخ تورم تروههاى مختلف اجتماعى و اقتصادى
 اقتصادى و اجتماعى در سطح كشور است. گروههاى مختلف بـه دليـل تفـاوت در سـطح در آمل، ساختار خانوارها و خصوصيات اجتماعى و فرهنگـى از الگَـوى مصـرف متفـاوتى برخوردار هستند و اين باعث تغيير در سهم كالاها در بين آنها مى شود. با تو توجه به اطـي اطلاعات
 اقتصادى سرير ست خانوار، دهكهاى درآملى، وسعت خانوار، سطح سواد، تعـداد افراد

 به انحاء مختلف از نوعى سازماندهى برخوردارند اين مطالعه بر آن است تا تورم رما را در بـين گروههاى مختلف شغلى مورد بررسى و تحليل قرار دهد .
 I ITVD-M موجود در كتاب مجموعه كدهاى موضـوعى مر كـز آمـار مربوط بــه سرشـــمارى نفـوس و و
 كار گاهى سال الا استفاده شده است. در اين مطالعه سعى بر آن است كه گروهبندى بــه


 دورهٔ ITVG-M به نمايش مى گذارد.

سبد كالايى خانوارها طى سالهاى مختلف كه بر اثر جانشين كردن كالاها با قيمت بالاتر با كالاهاى با قيمت پايينتر رخ مىدهد را در محاسبات وارد كرده و اثر آن را با بررسى كند


 مطالعه كار گران ساده و رانند گان به نسبت بقيه در تعداد سال هاى بيشـترى در رتبـــ نخسـت بـالاترين نـرخ تـورم قـرار داشتـند و در مقابـل مـدير ان و كارشناسـان در اغلـب سـالههـا بـا
 كالاهاى مورد استفاده هر گروه و تغييرات قيمتى آنها قابل تو جيه است.



 ساده حدوداً 99 درصد از هزينههاى خود راصرف خور خوراك و و مسكن مى كنـــد و در مقابـل

 مىدهد و اين گروه نسبت به ساير گروهها سهم بيشترى را به آموزش، تفـريح و و فرهنـك و و حمل ونقل اختصاص مىدهد.

## 0.६. تصريح و بر آورد مدل

براى بر رسى اثر تورم بر توزيع در آمد، بيشتر مطاللات صورت گرفته در كشور هاى مختلف اعم از توسعهيافته و درحالتوسعه بر پايهٔ دو مدل تجربى ارائه شده توسط شـولتز (1999) و بليندر و ايساكى (IQVA) استوار است. يكى از دلايل انتخـاب ايـن مـدلهــا سـادگى تحليـل آنهاست. با تو جه به مشـكلات مربـوط بـه جمـع آورى اطلاعــات در آمــد خانوارهـا از قبيـل
 مربوط به مخارج (هزينه) خانوار به جاى در آمل استفاده شده است.


| گرو. | $\begin{array}{\|c} 137 \\ 6 \end{array}$ | $\begin{gathered} 137 \\ 7 \end{gathered}$ | $\begin{array}{\|c} 137 \\ 8 \end{array}$ | $\begin{gathered} 137 \\ 9 \end{gathered}$ | $\begin{array}{\|c} 138 \\ 0 \end{array}$ | $\begin{gathered} 138 \\ 1 \end{gathered}$ | $\begin{array}{\|c} 138 \\ 2 \end{array}$ | $\begin{gathered} 138 \\ 3 \end{gathered}$ | $\begin{array}{\|c} 138 \\ 4 \end{array}$ | $\begin{array}{\|c} 138 \\ 5 \end{array}$ | $\begin{gathered} 138 \\ 6 \end{gathered}$ | $\begin{array}{\|c\|c} 138 \\ 7 \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| مدير ان و مقامات عالير تبه | 18/7 | 20/8 | 22/7 | 11/7 | 12 | 14 | 14/4 | 13/6 | 10/2 | 10/2 | 15/5 | 19/2 |
| متخصصــان علــوم پايــه، مهندســـان و <br> تكنسينها | 19/1 | 20 | 21/8 | 11 | 13/8 | 13/6 | 14/7 | 13/8 | 10/6 | 10/3 | 15/6 | 19/2 |
| تكنسينها | 21 | 17/5 | 24/7 | 10/3 | 13/8 | 12/7 | 14/1 | 14 | 11 | 10/3 | 15/2 | 20/2 |
| متخصصان آموز و و تكنسينها | 17/5 | 21/7 | 19/3 | 13/8 | 10/9 | 13/9 | 14/1 | 13/9 | 11/3 | 10/3 | 14/2 | 20/7 |
| متتصصــان علـوم انسـانى، امـور مـالى و <br> تكنسينها | 18 | 21 | 21/3 | 11/9 | 13 | 14/3 | 14/3 | 13/9 | 10/8 | 10/4 | 15 | 22/3 |
| كار كنان امور ادارى ودفتى | 20/7 | 18 | 19/8 | 13/3 | 12/5 | 14/2 | 14/5 | 13/9 | 11 | 10/3 | 14/9 | 21 |
| كار كنان خدمان شان شانصى | 23/2 | 14/7 | 22/3 | 12/4 | 11/6 | 14/8 | 14/5 | 14/2 | 11 | 10/7 | 16/7 | 21/7 |
|  | 21/5 | 18/9 | 20 | 12/5 | 13 | 13/4 | 14 | 13/8 | 11/3 | 10/4 | 15 | 20/1 |
| كار كارنان امور بازر كانى | 19/4 | 20/2 | 21 | 12/9 | 11/5 | 14/9 | 14/4 | 14/3 | 10/1 | 11/2 | 16/6 | 23/2 |
|  | 20/6 | 22/4 | 20/7 | 10 | 11/9 | 14/3 | 14/4 | 13/8 | 10/1 | 10/9 | 16/7 | 23/6 |
| صنتغتران | 19/9 | 19/8 | 19/8 | 13/2 | 11/5 | 14/7 | 14/4 | 14/1 | 10/4 | 11/1 | 16/3 | 22/8 |
| متصديان تانيسات و | 17/9 | 21 | 18/4 | 13/2 | 10/8 | 14/8 | 14/8 | 13/9 | 11/1 | 10/1 | 16/2 | 22/2 |
| رانند كان و كار كان امور حمل و نقل | 20/2 | 19/8 | 19/5 | 13/4 | 10/4 | 15/1 | 14/3 | 14/1 | 10/3 | 11 | 16/3 | 23/4 |



| كارگران ساده | $20 / 2$ | $20 / 6$ | $20 / 3$ | $12 / 6$ | $11 / 5$ | $15 / 2$ | $14 / 5$ | 14 | $10 / 6$ | $11 / 3$ | $16 / 8$ | $23 / 3$ |
| ---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ساير | 22 | $21 / 5$ | $18 / 6$ | $14 / 8$ | $12 / 9$ | $16 / 7$ | $15 / 1$ | $15 / 3$ | $10 / 6$ | 12 | $18 / 1$ | $24 / 4$ |

جدول Y.وزنهاى گروهماى كالايى مورد استفادة خانوارهاى شهرى بر حسب گروه شغلى سرير ست خانوار طى دورةٔ ITVA-MA

| شغل | خوراك | دخانيات | يوشاكك | مسكن | وْ ولوازمَ | بدرماشت و | تقلى و | ارتباطات |  | آموزش | متفرة |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| مدير ان و و مقامات عالير عاليهن | ${ }_{2}^{23 / 2}$ | $0 / 5$ | ${ }_{8} 6$ | 3015 | 5/10 | 2/93 | ${ }_{4}^{11 / 3}$ | 3/59 | 2/39 | $2{ }_{2}{ }^{2}$ | 6/5 |
| متخصصان علوم <br> پايه،،مهندسين و تكنسين ها | 23/5 | 0/5 | 6/3 | 32/1 | 5/04 | 3/10 | 9/64 | 3/36 | 2/33 | $1 / 8$ <br> 8 | 6/5 |
| متخصصان علوم زيستى و ينز شكى و تكنسينهـا | 24/5 | 0/5 | 6/2 | 32/6 | 5/47 | 2/44 | 9/02 | 3/12 | 2/19 | 2/0 | 6/2 |
| متخصصان اموزش و تكنسين الما | 24/9 | $\begin{gathered} 0 / 3 \\ \hline \end{gathered}$ | $5 / 4$ | 39/1 | 4/47 | 2/19 | 6/03 | 2/92 | 2/12 | 2/3 | 5/6 |
| متخصصان علوم انسانى، امور مالى و تكنسينها | 26/0 | $0 / 7$ | $\begin{gathered} 6 / 1 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 32 / 5 \\ \hline \end{gathered}$ | 5/00 | 3/42 | 8/73 | 2/96 | 2/07 | $1 / 5$ 3 | $5 / 9$ 6 |
|  | 2173 | 0 | $6 / 0$ | ${ }^{3} \mathbf{6}$ | 4/95 | 3/11 | 8/35 | 2/33 | 2/23 | $1 / 3$ | 517 |
|  | 30 | $1 / 1$ | 618 | $31 / 2$ | 5/08 | 3/78 | 5/83 | 2/15 | 1/86 | ${ }^{3} 1$ | 578 |
|  | $28 / 0$ | $\mathrm{U}_{3} 4$ | 514 | 3ण3 | 5/40 | 3/10 | ${ }_{3}^{1010}$ | 2/99 | 1/71 | $1 / 1$ 3 | ${ }^{6 / 0}$ |
| كار فنان امور بازذر كانى | 28/8 | 0/8 | 6/4 | 34/2 | 5/13 | 3/23 | 7/24 | 2/38 | 1/73 | $1 / 0$ 3 | 5/7 |
| كار كنان ماهر كشثاورزى و جنغكلدارى | 33/1 | $\frac{1 / 1}{6}$ | $6 / 4$ | 29/9 | 5/12 | 3/67 | 6/01 | 2/09 | 1/80 | 0/9 | $5 / 4$ 6 |
| صنعتغران | ${ }^{2914}$ | 1/11 | ${ }_{4} 6$ | $31 / 6$ | 5/18 | 3/68 | 7/21 | 2/19 | 1/96 | ${ }_{5}{ }^{\text {9 }}$ | 517 |
|  | 28/5 | $\begin{gathered} 0 / 9 \\ 2 \end{gathered}$ | 6/4 | 30/1 | 5/21 | 3/77 | 7/49 | 2/64 | 2/04 | 1/1 | 6/4 |
| رانند كان و وار كنان امور حمل و نقل | 30/8 | $\begin{aligned} & 1 / 4 \\ & 5 \end{aligned}$ | $6 / 8$ | 31/5 | 5/13 | 3/40 | 5/55 | 2/62 | 1/87 | $1 / 0$ 4 | 5/5 |
| كار گران ساده | ${ }^{3} 9$ | $1 / 4$ | ${ }^{6} \mathrm{O}$ | 3210 | 5/01 | 3/91 | 4/82 | 1/85 | 1/73 | ${ }^{0 / 6}$ | 512 |

در اين مطالعه، هدف اصلى بررسى تأثير متغيرهاى شاخص قيمت مصرف كتنده ، نـرخ بيكارى و ميانگين تعداد سالهاى تحصيل سرير سـتان خـانوار بر سـهـم مخـارج گـروههـاى شغلى ساكن در مناطق شهرى ايران طى سـالهـاى ITVG-M اسـت. بـراى رسـيدن بـه ايـن هدف از مدل بليندر و ايساكى استفاده شده است. بـه لحـاظ تفـاوت در بـهــــار گیرى مــل دادههاى تابلويى به جاى سرى زمانى و متغير شاخص قيمت مصرف كنتــه بــه جـاى نـرخ تورم ، از طرفى براى بررسى تأثير سطح تحصيلات سرير ست خانوار بر سهم در آملى متغير

ميانگين تعداد سالهاى تحصيل سرير ستان خانوار در هر گروه به مدل اضافه شده است. مدل مورد استفاده در اين مطالعه مدل دادههاى تـابلويى اسـت، بـه طـور كلـى مـىتـوان كفت مزيت استفاده از دادههاى تابلويى نسبت به سرى هاى زمـانى و دادههـاى مقطعى، آن است كه دادههاى تابلويى، با تر كيبى از سرىهاى زمانى و مقطعى اطلاعات بيشتر، تنـوع يــا تغييريذ يرى بيشتر، هم خطى كمتر بين متغيرهـا، درجـات آزادى و كـارايى بيشتـر را فـراهم مى كند (اشرفزاده و مهر گان، IVAV). سرى زمانى معمولاً دجار هم خطىى هستند در حالى كه در دادههاى تابلويى، بعد مقطعى دادهها مو جب افزايش تغيير پذيرى يا تنوع بسيار زيادى مى شود كه با در دست داشتن اين اطلاعات مىتـوان بر آوردهـاى معتبر تـرى انجـام داد. در ضمن اين روش امكان بيشترى براى شناسايى و اندازه گيرى اثراتى را فراهم مى كند كه تنها به وسيله آمارهاى مقطعى يا سرى زمانى، به سادگى قابل شناسايى نيست. روشهایى متداول براى تخمين معادله فوق با استفاده از دادههاى تابلويى عبارتاند از :

 تحصيلات سرير ست خانوار روى سهم مخارج هر گروه شغلى :

$$
\sum_{j=1}^{9} P S_{i t}^{j}=1 \quad P S_{i t}^{j}=c_{0}+c_{1} C P I_{i t}^{j}+c_{2} U N_{i t}+c_{3} E D U_{i t}^{j}+\varepsilon_{i t}
$$

$$
9 \text { 9, ....., }=1,2,
$$

i=1,2,....,6 6
تعداد سالهاى مورد بررسى $\quad \mid r t=1,2, \ldots \ldots$,

1. pooled
2. fixed effect
3. random effect

مدل مذ كور شامل 9 مدل است كه براى هر گروه شـغلى بـه صـورت جداگانه بـر آورد مىشود.
شاخص قيمت مردم مدارانه پاشه مربوط به هر گروه شغلى منطقء مورد بر رسى'، CPI
نرخ بيكارى منطقهاى "ك
PS،، سـهم
مخارج هر گروه شغلى از كل مخارج گروههاءّا.




شمال شرقى كشور.

بـراى هر يـك از متغيرهـاى مـورد برر سـى بـراى هر گـروه شـغلى مــورد نظـر، دادههـاى منطقهاى از ميانگين دادههاى استانى مورد محاسبه قرار گرفته اسـتـ. الگَوى تـأثير شـاخص
 حداقل مربعات معمولى(OLS)با استفاده از دادههاى تلفيقى بر آورد شده است كــه خلاصـه


1. شاخص قيمت به طور جدا گانه براى گروهماى شغلى هرمنطقه به روش پاشه مردم مدارانه توسط محقق محاسبه شده است.
Y. مر كز آمار اير ان نرخ بيكارى استانى را به صورت سالانه متتشر مى كند كه با ميانگين گيرى ،نرخ بيكارى
منطقهاى بدست آمده است.

 منطةه اطلاعات مورد نياز جمع اورى شده است.



است كه آزمون اثرات ثابت و اثرات تصادفى ( آزمون هاسمن ) براى هر نـه مـدل صـورت گرفته كه نشان دهندهٔ وجود اثـر ثابـت بـين عـرض از مبـدأ مقـاطع گـروههـاى صـنعتغران، متصديان و مونتازٌ كاران و كار گران ساده است، حال آنكه در ساير گروههــا تفــاوتى از ايـن لحاظ به چشم نمى خورد.
ضريب تعيين و ضريب تعيين تعديل شده در همهٔ گروههـا مناسـب بـه نظر مـىرسـند و
 براى همئ گروهها وجود خودهمبستگى را تأييد نمى كند. - ضرايب شاخص قيمت در همئ گروهها به جـز كار كنـان ادارى و دفترى و كار كنـان

امور حفاظتى و امنيتى در سطح اطمينان هودرصد معنىدار است.

- ضرايب نرخ بيكارى در گروههاى مديران و مقامات عالى رتبه، كار كـنـان امـور ادارى و دفتـرى، كار كنـان امـور حفـاظتى و امنيتـى و متصــــيان و مونتاز كــاران از لحـاظ آمـارى
بىمعنى بوده و در ساير گروهها در سطح اطمينان هودرصد معنىدار است.
 صنعتگران و متصديان و مونتاز كاران در سطح اطمينان هودر صصد معنى دار است است. نتايج حاصل از آزمونهاى صورت گرفته جهت آزمون اثرات ثابـت يـا تصـادفى بـراى مدل هاى مربوط به توزيع در آمد در گروهههاى علمى، فنى و تخصصى و كار كنان خــدماتى و فروشند گان مدل دادههاى تر كيبى (pooled) را پيشنهاد مى كند. اين مطلـب حـا
 تفاو تى با يكديگر ندارند.مدله هاى مربوط به ساير گروهها مــدل اثـر ثابـت اسـت. مـدل اثـر ثابت يك روش براى ملاحظهٔ مستقل هر يك از واحدهاى مقطعى است كـه در آن عـرض
 خاص هر مقطع نظير اصول كلى، شرايط جغرافيايى ، اقتصادى و غيره باشد.
 ميان مقاطع، عرض از مبدا هر مقطع طى زمان تغيير نمى كـــد. در ايـن روش ضر ايب(شـيب) متغيرهاى توضيحى بين مقاطع يا طـى زمــان تغييـر نمـى كنــد. همـانطـور كـه در جـدول

 مشاهدات قابل اتكا نيست. از نكات قابل ذكر اين جـدول عـرض از مبـدأ گـروه مــير انـيران و مقامات عالى رتبه به ميز ان

 كشور نسبت به ساير مناطق بيشتر است.
 هز ينههاى مصرفى آنها مىشود كار كنان خدماتى و فروشند گان و سپس مـديران ، مقامـات عالى رتبه و كارشناسان با بيشترين كاهش سهم هزينهاى مواجه شدهاند.




شاخص قيمت مصرف كننده بر سهم مخخارج كار كنان امور دفترى و كار كنان حفـاظتى و امنيتى و كار كنان ماهر كشاورزى و كار گران ساده اثر مثبت داشته و سهم مخارجشـان را را

 -••V V / سهم هزينه هايشان را افزا ايش مى دهد.
 كار كنان امور ادارى و دفترى، كار كنان امور حفـاظتى و امنيتـى و متصــــيان و مونتازٌ كــاران
بى معنى است.

هر يكك درصـد افزايش نـرخ بيكـارى 19 / • واحـد ، سـهم مخـارج گـروه علمى فنـى


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | مديران و مقامات عاليرتبه | علمى، فنى و تخصصى | ادارى وفترى و | كار كنان خدماتى و فروشندكان | كار كنان حفاظتى | كار كنان ماهر كشاورزى | صنتنكران | متصديان و مونتاز كاران |
| C | 8/18 | ....... | 3 | ....... | $1 / 4$ | 3/4 | 48/7 | $7 / 23$ |
| Prob | $0 / 03$ |  | $0 / 29$ |  | $0 / 41$ | $0 / 03$ | -/•• | -/•• |
| CPI | -0/011 | -0/011 | 0/002 | -0/017 | $0 / 003$ | 0/004 | -0/009 | -0/007 |
| Prob | $0 / 02$ | -/.. | 0/66 | -/. $\cdot$ | 0/21 | 0/32 | -/. $\cdot$ | -/•14 |
| UN | 0/19 | -0/19 | -0/011 | $0 / 068$ | $0 / 038$ | $0 / 40$ | -0/12 | 0/025 |
| Prob | $0 / 23$ | 0./• | 0/86 | 0/01 | $0 / 48$ | -/•• | - / Y Y | -19. |
| EDU | $0 / 57$ | 1/240 | 0/76 | 1/23 | 0/78 | $0 / 026$ | $0 / 240$ | 0/220 |
| Prob | $0 / 02$ | -/•• | -/•• | -/•• | -/•• | $0 / 86$ | -/99 | -/M4 |
| _1--C | 0/90 |  | -0/20 | ...... | -0/37 | 1/41 | -0/16 | 0/31 |
| -2--C | -0/15 | $\ldots$ | -0/24 |  | 0/74 | 0/40 | -0/41 | -0/39 |
| -3--C | 3/13 |  | -1/27 |  | -0/42 | -0/88 | -0/63 | -0/72 |
| - $-4-\mathrm{C}$ | -1/72 |  | -0/024 |  | -0/23 | -1/75 | 0/81 | 0/85 |
| - ${ }_{6--\mathrm{C}}$ | -1/31 |  | 0/96 |  | 0/024 | 0/30 | 0/59 | 0/15 |
|  | -0/84 |  | 0/77 |  | 0/26 | 0/51 | -0/19 | -0/20 |
| $R^{2}$ | $0 / 36$ | $0 / 19$ | $0 / 40$ | 0/60 | $0 / 52$ | $0 / 42$ | $0 / 39$ | $0 / 50$ |
| $\bar{R}^{2}$ | $0 / 29$ | 0/17 | $0 / 33$ | $0 / 59$ | $0 / 46$ | $0 / 35$ | 0/32 | $0 / 44$ |
| F | 5/00 | ....... | 5/91 | ....... | 9/28 | 9/r. | 5/47 | 8/58 |
| Prob | 0/00 |  | $0 / 00$ |  | 0/00 | -/•• | -/. | -/•• |
| D-W | 2/35 | 2/05 | 2/18 | 2/21 | $2 / 41$ | 1/91 | 2/17 | 1/99 |

كار كنان خدماتى و فروشند گان در كنار كار كنان ماهر كشاورزى و كار گران ساده ســ گروهـى را تشــكيل مـىدهنــد كـه بيكـارى موجـود در جامعـه سـهم هزينـه هايشـان بــهـ ترتيب91٪/• ، \&/• و / / واحد افزايش مىدهد.

كار گران ساده تنها گروهى هستند كه تعداد سالهاى تحصيل سرير ست خانوار اثر معكوس
 اين گروه را كاهش مىدهل. وجود تأثير معنـددار تحصـيلات بـر سـهم در آمـد كار كنـان مـاهر كشاورزى ، صنعتغران و متصديان و مونتاز كاران از نظر آمارى قابل اثبات نيست.
7. خلاصه و نتيجه

هدف اصلى اين بڭوهش بررسى وجود تفاوت در نرخ تورم بين خانوارها در كشور است. همان طورى كـه بيـان شـد شـاخص بهـاى كـالا و خـدمات مصرفى يكـى از مهـمتـرين شاخص هايى است كه براى محاسبأ تورم و تغيير هزينهُ زند گى خانوار ها مورد استفاده قرار

 خانو ارهاى فقير در محاسبهٔ CPI مى دهد، لذا در محاسبهCPI و بــه تــع آن آن محاسـبأ تـورم الگوى مصرف خانوارهاى ثروتمند نقش تعيين كنندهترى خواهــد داشـتـ. ايـن موضـوع

 نرخ تورمى باشد كه خانوارهاى ثروتمند با آن مواجه هستند و در اين شرايط ممكن است خانوارهاى فقير با نرخهاى تورم بالاتر يا پايينتر از نرخ تورم رسمى مواجه باشـند كـه در
تصميم گيرىها به آن توجه نمى شود.

اين فرمول محاسبؤ CPI كه توسط بانكك مر كزى به كار گرفته مى شود همـان شـاخص قيمت لاسييرز است. نتص عمدهٔ اين شاخص در سبد ثابت كالاى مصرفى اسـت كـهـ بـراى خانوارها در نظر گرفته مى شود، از آنجا كه با تغييرات قيمت كالاها مقادير مورد استفاده از آنها تغيير مى كند در شرايط تورمى كه تغييرات قيمت چشمڭگير است انتخاب سبد سال پايئ

توانايى خود را به عنوان يك شاخص مناسب از دست مىدهد. مـوارد ديگـرى از جملـه وجود كالاهاى جديد، فروشگاههاى جديد و تغيير كيفيت كالا در طول زمان به نتص ايـن شاخص افزوده است. با توجه موارد ذكر شده مطالعٔه حاضر شاخص قيمت مردممدارانهٔ پاشه را به كار گرفتـه است تا مشكلات ناشى از محاسبئ شاخص را به حداقل ممكن كاهش دهد. از طرفى اين شاخص به كلئُ خانوارهاى نمونه شهر نشين مربوط اسـت، بـــون توجــه بــه اينكه اين خانوارها در كدام گروه و طبقهُ اجتماعى قرار دارند. اين مـورد مو جـب مـى شـود اختلاف وزن كالاهاى مصرفى بين گروههاى مختلف جامعه كه ناشى از اختـلاف درآمـد، اختلافات فرهنگى و اختلافات ناشى از حضور در هر طبقٔ اجتماعى مى الشد ناديده گرفتـه
 و اقتصادى تا حد قابل قبولى اين موارد را مد نظر قرار مـىدهــد ـ هر چــه گـروه خانوارهــاى مشمول شاخص همگن تر باشد دقت شاخص در نشان دادن تغيير قيمـت كالاهـا و خـدمات مصرفى آن گروه بيشتر خواهد بود. به علت اهميـت و جايگاه ويزذه گـروههـاى شـغلى در
 هايى كه به انحاء مختلف از نوعى سازماندهى و همگگى لازم برخور دار مى باشند گروههاى
 قرار گيرند.
 دشوارترين وظيفُٔ سياست گذاران اقتصادى است. در كشور ما اين مسـئله اهميـت مضـاعف پيدا كرده است، زيرا بسط و تحقق عدالت اجتمـاعى يكى از مهـمتـرين آر آرمـانهـاى نظـام جمهورى اسلامى است و وضعيت فقر و توزيـع در آمـــ بــه عنـوان جنبـهـهـاى بـارز عـدالت اجتماعى همواره مورد توجه مسئولان و افكار عمومى بوده است. در ادبيات اقتصادى از تورم به عنو ان يك عامل مهم و تأثير گذار بر توزيع در آم آمدها يـا يـاد
 افر ادى كه نمى توانند در آمدهاى خود را متناسب بـا افز ايش قيمـتهــا تغيــر دهنــد متضـرر
 طور مرتب به ارزش اسمى دارايیى هايشان اضـافه مىـشـود. ايـن امـر در واقع نـوعى انتـــال دارايى از افراد با حقوق و دستمزد ثابت به افراد داراى سرمايئ فيز يكى به شمار مـىرود. در نتيجه تورم مى تواند به افز ايش شكاف در آملى و بـدتر شـدن توزيـع در آمـد منجـر گـردد.

 قرار گيرد.
بنابر اين محاسبةٔ تورم براى گَروههـاى مختلـف بــه تنهـايى پاسـخخگوى شـرايط موجـود
 با شاخص قيمت و تورمهاى متفاوت از چه توزيع هز ينهاى برخور ردارند و تغييرات شـاخص قيمت هر گروه چهه تأثيرى بر توزيع در آمد جامعه دارد.

7,1. نتايج حاصل از محاسبئ نابرابرى تورمى

- طى دوره مورد بر رسى در همأ سالها (به جز سال VA) شكاف ثروتمالمدارانه تـور مرم منفى بوده كه حاكى از بيشتر بـودن تـورم مـردم مدارانـه از تـورم ثـروتمدارارانـه اسـت، بنـابراين
 شيؤ تورم رسمى محاسبه مى شود تحمل كرده اند. وجود همين شكاف نـابرابرى تـورمى را به اثبات مىرساند.
 صورت منفى شاخص قيمت مردم مدارانه تورم نتوانسته نمايندهٔ مناسبى براى CPI خانوارهـا باشد و شاخص قيمت ثـروتمدارانـه در تمـامى ايـن دوره نـامطلوبتـر ظـاهر شــده اسـت،
 كلى در اكثر سالها نمى توان يكك شاخص يكسان به جاى CPI همةٔ خانوار ها معرفى كـرد و اين به دليل نابرابرى بين CPI خانوارهاى مختلف است كه مـى تو انــد اثبـاتى بـراى وجـود نابر ابرى تورمى باشد.
- با محاسبةٔ تورم در گروههاى شغلى مشاهده مى شود كه در اين گروهها نيز نتيجهٔ كلى براى همأ سالها حاصل نمى شود ولى در ميانگين دوره از نظـر رويـارويى بـا تـورم شـرايط گروههاى كارشناسان و مـديران و مقامـات عاليرتبـه بهتـر از سـاير گَروههـا بـوده و اصـولاًا كار گران ساده، صنعتگر ان و كار كنان امور بازر گانى و فروشند گان شرايط مناسبـى در كـلـ
 هر گروه و تغييرات قيمتى آنها قابل توجيه است طورى كه گروههايى كه وزن خـور اكـ مسكن بالاترى نسبت به سايرين داشته اند، با تورم بالاترى روبه رو بودهاند مـثلاً كـار گران ساده حدوداً 99 درصد از هزينههاى خود راصرف خوراك و مسكن مى كنــد و در مقابـل

 مىدهد و اين گروه نسبت به ساير گروهها سهم بيشترى را به آموزش، تفـريح و فرهنـك و حمل ونقل اختصاص مىدهد.
 هز ينههاى مصرفى آنها مى شود كار كنان خدماتى و فروشند گان و سپس مــدير ان ، مقامـات عالى رتبه و كارشناسان با بيشترين كاهش سهم هزينهاى مواجه شده اند.در طى دوره مـورد
 توانستهاند سهم خود را از مجموع هزينههاى مصرفى گروْهها پايين نگه دارند. صـنعتغران ،
 سهـم هزينههاى آنها دارد.
شاخص قيمت مصرف كننده بر سهم مخخارج كار كنان امور دفترى و كار كنان حفاظتى و امنيتى و كار كنان ماهر كشاورزى و كار گران ساده اثر مثبت داشته و سهم مخارجشـان را را افزايش داده اما معنىدارى اين اثر از لحاظ آمارى به جز در كار گران سان ساده در باقى گرورهما قابل اثبات نمىباشد. تعبير و به دنبال آن تفسير سهم در آمدى به جاى هزينه امـرى خـا
 افزايش ثـروت فرد مـى شـود طـورى كــه افزايش در آمــد بـيش از افز ايش مخــارج اسـتـ.



 افز ايش داده است. به عبارتى مى توان از متجموعه مطالعات صورت گر گرفته به اين نتيجه رسيد
 مانند مديران و مقامات كه افزايش سطح قيمتها سهم هزينه آنها را كاهش مىدهـــــــد نسـبت به سايرين منغعت بيشترى از تورم، بردهاند چپون از يك سو سو سهم هز ينها و از سوى ديگر تورم در آمد ناشى از دارايى هايشان را افز ايش داده است.


 تخصصى و صنتنگران را كاهش و سهم مخارج كار كنان خدماتى و فروشند گان ، كار كنان
ماهر كشاورزى و كار گران ساده را افز ايش مىدهد.
Y.
 /ير/ن، پاياننامئ كارشناسى ارشد دانشگاه شهيد بهشتى.
 ايران با استفاده از روش نايارامتريكى"، مجله تحتيقات اقتصادى، شماره 90، صـفحات

$$
.190-104
$$

اشرف زاده، سيد حميـد رضـا؛ نـادر مهر گـان(IVAV)، /قتصاد سنـجى پانـل ديتـا، مؤسســـ
تحقيقات تعاون دانشگاه تهران.

بانكك مر كزى جمهورى اسلامى ايران، حساببهاى ملى /يران و تر/زنامه، ادارهٔ حسابهاى اقتصادى.


$$
\begin{aligned}
& \text { ارشد،دانشگاه شهيد بهشتى. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { گالبرايت، جان كنت (. (IMF)، جامعd متمول ، ترجمأ حسين شجره ، انتشارات مؤسسأ علوم } \\
& \text { ادارى. } \\
& \text { ليست و ديخران(1) (1)، جامعه شناسى قشرها و نابر/برىهاى اجتماعى، ترجمهٔ جواد افشار } \\
& \text { كهن، نشر نيكا. } \\
& \text { ميرزايى ، حسين ؛ ابو الفضل غياثوند (HNF) ، ، برزسى نابر/برى تـورمى در ميان خانو/رهـاى } \\
& \text { مناطق شهرى /يران، مر كز آمار ايران ، پثووهشكدهُ آمار. }
\end{aligned}
$$

Blinder, A.S ; H.Y Esaki(1978), "Macroeconomic Activity and Income Distribution in the Postwar United States", The Review of Economics and Statistics, Vol.60, No.4,pp.604-609.
BLS, (1997), Hand book of Methods, Washington DC, U.S. Department of Labor
Correia, I.H; (2009), Inflation and Inequality, Banco Portugal, Economics and Research Department, pp. 161-170.
Crawford, I ; Z,smith(2002), Distributional Aspects of Inflation, Institute for Fiscal Studies, Commentary90.
Hoijin, B; D, Lagakos (2003), Inflation Inequality in the United States,Staff Report, no. 173.
International labour Office: Statistical Sources and Method , vol 1 , Consumer Price Indices, Genva, 2003.
Ley, E; (2003), Whose Inflution? A Characterization of the CPI Plutocratic Gap, IMF.
Michael, R. R. (1979), "Variation across Households in the Rate of Inflation", Journal of Money, Credit and Banking, 11
Prais, S; (1958), "Whose Cost of Living?", Review of Economic Studies, 26, 126-134.

