**چكيده نتايج طرح آمارگيري نيروي­كار**

**پاییز 1403**

**مقدمه**

اشتغال و بیکاری، از جمله موضوع‌هاي اساسي اقتصاد هركشوري است، به‌گونه‌اي كه افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به‌عنوان يكي از شاخص‌هاي توسعه‌یافتگی جوامع تلقی می‌شود. نرخ بیکاری يكي از شاخص‌هايي است كه براي ارزيابي شرايط اقتصادي کشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از سال 1376 اطلاعات بازار کشور از طریق طرح "آمارگيري از ويژگي‌هاي اشتغال و بيكاري خانوار" حاصل مي‌شد که به منظور بهبود كيفيت و انطباق بيش­تر با مفاهيم بين‌المللي به­ويژه سازمان بين‌المللي كار[[1]](#footnote-1)، مورد بازنگری قرار گرفت تا به صورت طرح فعلي و با عنوان "طرح آمارگيري نيروي‌كار" به اجرا در آيد. "طرح آمارگیری نیروی‌کار" اولين بار در سال 1384 آغاز شد و از آن زمان تاكنون در ماه مياني هر فصل اجرا شده است.

"طرح آمارگیری نیروی‌کار" با هدف شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی کار و تغییرات آن اجرا می‌شود. این هدف از طریق «براورد شاخص‌های فصلی و سالانه‌ی نیروی کار در سطح کل کشور و استان‌ها»، «براورد تعداد سالانه در سطح کل کشور و استان‌ها»، «براورد تغییرات فصلی و سالانه‌ی شاخص‌های نیروی کار در سطح کل کشور و استان‌ها» و «براورد تغییرات سالانه‌ی شاخص‌های نیروی کار در سطح استان‌ها» تأمین می‌شود.

جامعه تحت پوشش طرح آمارگیری نیروی کار مجموعه افرادی است که طبق تعریف، عضو خانوارهای معمولی ساکن یا گروهی در نقاط شهری یا روستایی کشور هستند. لذا، این طرح اعضای خانوارهای معمولی غیر ساکن و اعضای خانوارهای موسسه­ای را پوشش نمی­دهد. روش آمارگیری در این طرح به صورت خوشه‌ای دو مرحله‌ای طبقه‌بندی شده است. در این طرح، علاوه بر براورد سطوح، براورد تغییرات نیز مورد نظر است، از اين‌رو از روش نمونه‌گيري چرخشي استفاده مي‌شود. نمونه‌گيري چرخشي با ثابت نگه‌داشتن بخشي از واحدهاي نمونه بين دو فصل آمارگيري و تغيير بقيه واحدها، به بهترين نحو، امكان براورد سطوح و تغييرات را فراهم مي‌كند. با توجه به اهداف طرح، الگوي چرخش انتخابي براي اين طرح، يك «الگوي 2-2-2» است، يعني طي دوره‌ي نمونه‌ي پايه[[2]](#footnote-2) از هر خانوار نمونه، حداكثر چهار بار آمارگيري به عمل مي‌آيد، به اين ترتيب كه خانوار، دو فصل متوالي در نمونه است، سپس به طور موقت براي دو فصل متوالی از نمونه خارج مي‌شود، بعد مجدداً براي دو فصل متوالی به نمونه باز مي‌گردد و پس از آن تا انتهای سال‌های مربوط به دوره نمونه پایه از نمونه خارج مي‌شود. لازم به ذکر است که انجام بهينه نمونه‌گيري چرخشي، مستلزم به‌کارگیری نمونه‌ي پايه است. منظور از نمونه‌ي پايه، نمونه‌اي است كه مي‌توان از آن براي تأمين نيازهاي چند آمارگيري يا چند دوره از يك آمارگيري مستمر، زيرنمونه‌هايي انتخاب كرد.در آمارگیری‌های مستمر، استفاده از نمونه پایه ضمن صرفه اقتصادی، امکان کنترل بهتر عملیات اجرایی و هم پوشانی نمونه‌ها در دوره‌های مختلف آمارگیری را فراهم می‌کند. چارچوب نمونه‌گیری مرحله‌ی اول، از فصل بهار سال 1397، چهارمین نمونه پایه‌ آمارگیری‌های خانواری است، که براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 می‌باشد. نمونه پایه، واحدهای نمونه‌گیری مرحله‌ی اول (خوشه‌ها) را شامل می‌شود. هر خوشه، شامل یک بلوک/آبادی، بخشی از یک بلوک/آبادی بزرگ یا در مواردی مجموعه‌ای از چند بلوک/آبادی کوچک است که بر اساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 ساخته شده است. همچنین با توجه به تغییر و تحولات جمعیتی و واحدهای مسکونی در نقاط شهری، به منظور تهیه­ی چارچوب مناسب و به هنگام، بخشی از خانوارها در محدوده­ی خوشه­های نمونه­ پایه در زمستان 1402 فهرست­برداری شدند. ولی با توجه به تغییر و تحولات محدود جمعیتی و واحدهای مسکونی در نقاط روستایی از انجام فهرست­برداری در این نقاط صرف­نظر شد.

در طرح آمارگیری نیروی کار سال 1403 هرفصل از 60648 خانوار کل کشور (مناطق شهری و روستایی)آمارگیری شده است.

نتایج تفصیلی این طرح به دو صورت در قالب نشریه فصلی و سالانه هر ساله پس از اعلام نتایج اولیه( چکیده) توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود و نتایج فصل پاییز در بهمن ماه به صورت فایل Excel از طریق درگاه ملی آمار در دسترس عموم علاقمندان، محققین، برنامه ریزان و پژوهشگران قرار می‌گیرد.

جامعه هدف این طرح شامل خانوارهای معمولی ساکن و گروهی در نقاط شهری و روستایی است.

در اين آمارگيري، اطلاعات از طريق مصاحبه گرداوري مي شود. به اين ترتيب كه مأمور آمارگير براي تكميل پرسشنامه خانوار با مطلع‌ترين عضو خانوار و براي تكميل پرسشنامه فردي با هر يك از اعضاي 10ساله و بيشتر خانوار مصاحبه انجام می‌دهد.

شایان ذکر است، تعاریف و مفاهیم طرح آمارگیری نیروی‌کار براساس سیزدهمین قطعنامه سازمان بین‌المللی کار(ICLS13) طراحی و پیاده‌سازی شده است.

لازم به ذكر است از بهار 1397 در انتشار نتايج اين آمارگيري، فاصله اطمينان[[3]](#footnote-3) 95% براي شاخص نرخ بيكاري ارایه گرديده است. از نظر روش شناسي آماري، اين فاصله اطمينان به اين معناست كه اگر از جامعه آمارگيري چندين نمونه با روش نمونه­گيري يكسان استخراج شود و بر اساس هركدام از اين نمونه­ها يك فاصله اطمينان براي مقدار واقعي نرخ بيكاري جامعه محاسبه شود، انتظار داريم 95% از اين فواصل اطمينان ، مقدار واقعي نرخ بيكاري را شامل شود.

**دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار**

شايان ذکر است بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده، به دليل تحولات اجتماعي صورت گرفته در زمينه سن ورود به بازار كار در سال‌هاي اخير در كشورهاي مختلف حداقل سن 15 سال، براي بررسي شاخص‌هاي كليدي بازار كار در نظرگرفته شده، كه به دليل تحولات مشابه در كشورمان، از فصل بهار 1398 شاخص­هاي عمده بازار كار كشور براساس جمعيت 15 ساله و بيش‌تر محاسبه و ارائه شده است.

**يافته‌ها**

براساس نتایج این آمارگيري در پاییز 1403 ، عمده‌ترین شاخص‌های بازار‌کار و تغییرات آن در پاییز 1403 نسبت به پاییز 1402 در جدول 1 ارایه شده است. در جدول 2 نيز شاخص‌هاي عمده‌ي بازار‌ كار به تفكيك استان ارایه شده است. نمودار 1 شاخص‌هاي عمده بازار کار در پاییز 1403 را در یک نگاه نشان مي‌دهد.

**نمودار 1- شاخص‌هاي عمده بازار کار در پاییز 1403 (ارقام به هزارنفر)**

بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعاليت) جمعيت 15 ساله و بيش‌تر نشان می‌دهد كه 41.2 درصد جمعیت در سن کار (15 ساله و بیش‌تر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. هم‌چنين نتایج نشان می‌دهد كه نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کم‌تر بوده است. بررسي روند تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي كل كشور نشان مي‌دهد كه اين شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز 1402 )، 0.3 کاهش یافته است. بررسي نسبت اشتغال جمعيت 15 ساله و بيش‌تر بيانگر آن است كه 38.2 درصد از جمعيت در سن كار (15 ساله و بيش‌تر) شاغل بوده­اند. اين شاخص در بين مردان بيش­تر از زنان و در نقاط روستايي بیش‌تر از نقاط شهري بوده است.

**جدول 1- شاخص‌هاي عمده بازاركار و تغییرات آن به‌تفکيک جنس، نقاط شهري و روستایی در پاییز 1403 نسبت به پاییز 1402** (تعداد نفر- نرخ، سهم و نسبت: درصد)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **شاخص‌هاي نيروي‌كار** | | **کل کشور** | | | **مرد** | | | **زن** | | |
| **پاییز 1403** | **پاییز 1402** | **تغییرات** | **پاییز 1403** | **پاییز 1402** | **تغییرات** | **پاییز 1403** | **پاییز 1402** | **تغییرات** |
| **جمعیت 15 ساله و بیش‌تر1** | **تعداد** | 65435022 | 64646960 | 788062 | 32662093 | 32279602 | 382491 | 32772929 | 32367358 | 405571 |
| **مشاركت اقتصادی جمعیت 15 ساله و بيش­تر** | **نرخ** | 41.2 | 41.5 | 0.3- | 68.0 | 68.6 | -0.6 | 14.5 | 14.4 | 0.1 |
| **تعداد** | 26935072 | 26819585 | 115487 | 22194775 | 22147034 | 47741 | 4740296 | 4672551 | 67745 |
| **جمعیت غیرفعال 15 ساله و بیشتر** | **تعداد** | 38499950 | 37827375 | 672575 | 10467318 | 10132568 | 334750 | 28032632 | 27694807 | 337825 |
| **اشتغال جمعيت 15 ساله و بيش‌تر** | **نسبت** | 38.2 | 38.3 | 0.1- | 64.0 | 64.3 | -0.3 | 12.5 | 12.4 | 0.1 |
| **تعداد** | 24983452 | 24775913 | 207539 | 20892491 | 20766986 | 125505 | 4090961 | 4008927 | 82034 |
| **بیکاری جمعیت 15 ساله و بيش­تر** | **نرخ** | 7.2 | 7.6 | 0.4- | 5.9 | 6.2 | -0.3 | 13.7 | 14.2 | -0.5 |
| **تعداد** | 1951620 | 2043672 | 92052- | 1302284 | 1380048 | -77764 | 649335 | 663624 | -14289 |
| **بیکاری جوانان24-15 ساله** | **نرخ** | 20.2 | 20.6 | 0.4- | 18.2 | 18.5 | -0.3 | 27.8 | 28.9 | -1.1 |
| **تعداد** | 533790 | 523037 | 10753 | 383635 | 374155 | 9480 | 150155 | 148882 | 1273 |
| **بیکاری گروه سني 35-18 ساله** | **نرخ** | 14.3 | 14.4 | 0.1- | 11.6 | 11.8 | -0.2 | 24.1 | 24.1 | 0.0 |
| **تعداد** | 1373969 | 1434030 | -60061 | 868641 | 930990 | -62349 | 505328 | 503039 | 2289 |
| **بیکاری جمعیت 15 ساله و بیش‌تر فارغ‌التحصیل آموزش عالی** | **نرخ** | 11.1 | 11.4 | -0.3 | 7.4 | 7.7 | -0.3 | 19.0 | 19.4 | -0.4 |
| **تعداد** | 840612 | 875679 | -35067 | 381080 | 408684 | -27604 | 459532 | 466995 | -7463 |
| **اشتغال در بخش كشاورزي** | **سهم** | 13.7 | 13.6 | 0.1 | 14.2 | 14.1 | 0.1 | 11.4 | 11.4 | 0.0 |
| **تعداد** | 3433585 | 3378204 | 55381 | 2968689 | 2922836 | 45853 | 464896 | 455368 | 9528 |
| **اشتغال در بخش صنعت** | **سهم** | 33.5 | 34.2 | -0.7 | 35.2 | 35.8 | -0.6 | 25.2 | 25.7 | -0.5 |
| **تعداد** | 8375447 | 8467436 | -91989 | 7344784 | 7436739 | -91955 | 1030662 | 1030697 | -35.0 |
| **اشتغال در بخش خدمات** | **سهم** | 52.7 | 52.1 | 0.6 | 50.6 | 50.1 | 0.5 | 63.4 | 62.9 | 0.5 |
| **تعداد** | 13165424 | 12920027 | 245397 | 10570568 | 10400108 | 170460 | 2594856 | 2519919 | 74937 |
| **اشتغال ناقص** | **سهم** | 7.4 | 8.1 | -0.7 | 8.0 | 8.7 | -0.7 | 4.2 | 5.2 | -1.0 |
| **تعداد** | 1841026 | 2007998 | -166972 | 1671119 | 1799861 | -128742 | 169907 | 208137 | -38230 |
| **سهم جمعیت بیکار 15 ساله و بیش‌تر فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران** | **سهم** | 43.1 | 42.8 | 0.3 | 29.3 | 29.6 | -0.3 | 70.8 | 70.4 | 0.4 |
| **سهم جمعیت شاغل 15 ساله و بیش‌تر فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان** | **سهم** | 26.9 | 27.5 | -0.6 | 22.8 | 23.5 | -0.7 | 47.8 | 48.5 | -0.7 |

- اختلاف در جمع کل شاغلان با جمع شاغلان سه بخش‌ ناشی از وجود اظهار نشده‌ بخش‌های عمده‌ فعالیت اقتصادی است.

- علت اختلاف در سر جمع، ناشی از گرد کردن ارقام است.

1 جمعیت هدف طرح آمارگیری نیروی کار، افراد در سن کار خانوارهای معمولی ساکن و گروهی مناطق شهری و روستایی کشور می­باشند.

**جدول 1- شاخص‌هاي عمده بازاركار و تغییرات آن به‌تفکيک جنس، نقاط شهري و روستایی در پاییز 1403 نسبت به پاییز 1402** (تعداد نفر- نرخ، سهم و نسبت: درصد) **ادامه**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **شاخص‌هاي نيروي‌كار** | | **نقاط شهری** | | | **نقاط روستایی** | | |
| **پاییز 1403** | **پاییز 1402** | **تغییرات** | **پاییز 1403** | **پاییز 1402** | **تغییرات** |
| **جمعیت 15 ساله و بیش‌تر1** | **تعداد** | 51027969 | 50204490 | 823479 | 14407053 | 14442470 | -35417 |
| **مشاركت اقتصادی جمعیت 15 ساله و بيش­تر** | **نرخ** | 40.8 | 41.1 | -0.3 | 42.6 | 42.8 | -0.2 |
| **تعداد** | 20802819 | 20641627 | 161192 | 6132253 | 6177958 | -45705 |
| **جمعیت غیرفعال 15 ساله و بیشتر** | **تعداد** | 30225150 | 29562863 | 662287 | 8274800 | 8264512 | 10288 |
| **اشتغال جمعيت 15 ساله و بيش‌تر** | **نسبت** | 37.6 | 37.7 | -0.1 | 40.3 | 40.3 | 0.0 |
| **تعداد** | 19172949 | 18949689 | 223260 | 5810503 | 5826224 | -15721 |
| **بیکاری جمعیت 15 ساله و بيش­تر** | **نرخ** | 7.8 | 8.2 | -0.4 | 5.2 | 5.7 | -0.5 |
| **تعداد** | 1629870 | 1691938 | -62068 | 321750 | 351734 | -29984 |
| **بیکاری جوانان24-15 ساله** | **نرخ** | 21.3 | 21.8 | 0.5- | 17.0 | 17.4 | -0.4 |
| **تعداد** | 421156 | 404701 | 16455 | 112634 | 118337 | -5703 |
| **بیکاری گروه سني 35 -18 ساله** | **نرخ** | 15.1 | 15.1 | 0.0 | 11.3 | 11.9 | -0.6 |
| **تعداد** | 1151439 | 1178675 | -27236 | 222529 | 255354 | -32825 |
| **بیکاری جمعیت 15 ساله و بیش‌تر فارغ‌التحصیل آموزش عالی** | **نرخ** | 10.8 | 11.0 | -0.2 | 14.4 | 15.6 | -1.2 |
| **تعداد** | 751124 | 778826 | 27702- | 89487 | 96853 | 7366- |
| **اشتغال در بخش كشاورزي** | **سهم** | 5.6 | 5.4 | 0.2 | 40.5 | 40.3 | 0.2 |
| **تعداد** | 1082908 | 1032248 | 50660 | 2350677 | 2345956 | 4721 |
| **اشتغال در بخش صنعت** | **سهم** | 34.4 | 35.0 | -0.6 | 30.7 | 31.6 | 0.9- |
| **تعداد** | 6590277 | 6627348 | -37071 | 1785169 | 1840089 | 54920- |
| **اشتغال در بخش خدمات** | **سهم** | 59.9 | 59.5 | 0.4 | 28.8 | 28.2 | 0.6 |
| **تعداد** | 11491769 | 11279847 | 211922 | 1673655 | 1640180 | 33475 |
| **اشتغال ناقص** | **سهم** | 6.0 | 6.9 | -0.9 | 11.7 | 12.1 | 0.4- |
| **تعداد** | 1158890 | 1303685 | -144795 | 682136 | 704313 | 22177- |
| **سهم جمعیت بیکار 15 ساله و بیش‌تر فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران** | **سهم** | 46.1 | 46.0 | 0.1 | 27.8 | 27.5 | 0.3 |
| **سهم جمعیت شاغل 15 ساله و بیش‌تر فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان** | **سهم** | 32.2 | 33.2 | 1.0- | 9.2 | 9.0 | 0.2 |

- اختلاف در جمع کل شاغلان با جمع شاغلان سه بخش‌ ناشی از وجود اظهار نشده‌ بخش‌های عمده‌ فعالیت اقتصادی است.

- علت اختلاف در سر جمع، ناشی از گرد کردن ارقام است.

1 جمعیت هدف طرح آمارگیری نیروی کار، افراد در سن کار خانوارهای معمولی ساکن و گروهی مناطق شهری و روستایی کشور می­باشند.

بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده فعاليت اقتصادي نشان مي‌دهد كه بخش خدمات با 52.7 درصد بيش‌ترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي، بخش­هاي صنعت با 33.5 و كشاورزي با 13.7 درصد قرار دارند. سهم شاغلان بخش کشاورزی و بخش خدمات در پاییز 1403 نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب 0.1و 0.6 درصد افزایش و سهم شاغلان بخش صنعت 0.7 درصد کاهش داشته است.

بررسی نرخ بیکاری جمعيت 15 ساله و بيش‌تر نشان می‌دهد كه 7.2 درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند. همچنين بر اساس فاصله اطمينان 95% نرخ بيكاري كل كشور بين 6.9 درصد تا 7.6 درصد با نقطه مركزي 7.2درصد بدست آمده است؛ بدين معني كه اين فاصله با اطمينان 95 درصد، مقدار واقعي نرخ بيكاري كل كشور را دربر مي­گيرد. بر اساس اين نتايج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است. بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري كل كشور نشان مي‌دهد كه اين شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز 1402 )، 0.4 درصد کاهش یافته است.

بررسي نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله حاکی از آن است كه 20.2 درصد از جمعیت فعال اين گروه سني بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است. بررسي روند تغييـرات نرخ بيكاري جوانان 24-15 ساله كل كشور نشان مي‌دهد كه اين شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 0.4 درصد کاهش يافته است.

نرخ بیکاری گروه سني 35 - 18 ساله نيز حاکی از آن است كه 14.3 درصد از جمعیت فعال 35-18 ساله بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است. بررسي روند تغييـرات نرخ بيكاري گروه سني 35 - 18 ساله نشان مي‌دهد كه اين شاخص نيز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 0.1 درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیش‌تر فارغ التحصیل آموزش عالی، نشان می‌دهد 11.1 درصد از جمعیت فعال فارغ‌التحصیل آموزش عالی بیکار بوده‌اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیش‌تر بوده است. بررسي روند تغييـرات این نرخ حاکی از کاهش 0.3 درصدی در پاییز 1403 نسبت به فصل مشابه سال قبل است.

سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد كه 7.4 درصد جمعیت شاغل 15 ساله و بیش‌تر، داراي اشتغال ناقص بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیش‌تر از زنان و در نقاط روستايي بیش‌تر از نقاط شهري بوده است. سهم اشتغال ناقص در پاییز 1403 نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.7 درصد كاهش پيدا كرده است.

بررسي سهم شاغلين 15 ساله و بيش‌تر با ساعت كار معمول 49 ساعت و بيش‌تر نشان مي‌دهد، 38.4 درصد شاغلين، به‌طور معمول، 49 ساعت و بیش‌تر در هفته كار مي‌‌كنند. اين شاخص كه يكي از نماگرهاي كار شايسته است نشان مي‌دهد در كشور سهم زيادي از شاغلين بيش‌تر از استاندارد كار مي‌كنند. این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.7 درصد افزایش یافته است.

در پاییز 1403 سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران 43.1 درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات اين شاخص نشان مي‌دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.3 درصد افزایش داشته است.

در پاییز 1403 سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان 26.9 درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات اين شاخص نشان مي‌دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.6 درصد کاهش یافته است.

جدول 2 برخي از شاخص‌هاي عمده بازار كار براي جمعيت 15 ساله و بيش‌تر را به تفكيك استان در پاییز 1403 در مقايسه با پاییز 1402 نشان مي‌دهد.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **جدول 2- شاخص‌هاي عمده بازار كار جمعيت 15 ساله و بيش‌تر به تفكيك استان در پاییز 1403 در مقايسه با پاییز 1402** | | | | | | | (درصد) |
| استان | نرخ مشاركت اقتصادي | | نسبت اشتغال | | نرخ بيكاري | | |
| پاییز 1403 | پاییز 1402 | پاییز 1403 | پاییز 1402 | پاییز 1403 | | پاییز 1402 |
| برآورد نقطه‌اي | فاصله اطمينان95 % |
| كل كشور | 41.2 | 41.5 | 38.2 | 38.3 | 7.2 | (6.9-7.6) | 7.6 |
| آذربايجان شرقي | 41.2 | 42.5 | 38.5 | 39.6 | 6.5 | (5.1-7.9) | 6.7 |
| آذربايجان غربي | 41.3 | 41.5 | 38.4 | 38.3 | 7.0 | (5.6-8.4) | 7.7 |
| اردبيل | 45.2 | 47.2 | 40.6 | 42.2 | 10.1 | (7.7-12.5) | 10.7 |
| اصفهان | 40.2 | 43.0 | 37.3 | 39.3 | 7.1 | (5.4-8.7) | 8.6 |
| البرز | 39.5 | 39.7 | 36.4 | 36.5 | 7.9 | (5.9-9.9) | 8.1 |
| ايلام | 31.4 | 31.9 | 29.7 | 30.1 | 5.5 | (4.0-7.0) | 5.7 |
| بوشهر | 39.8 | 40.5 | 36.8 | 36.7 | 7.5 | (5.5-9.4) | 9.3 |
| تهران | 40.5 | 41.2 | 38.7 | 39.0 | 4.5 | (3.4-5.6) | 5.4 |
| چهارمحال و بختياري | 43.8 | 42.5 | 40.5 | 37.6 | 7.4 | (5.5-9.4) | 11.5 |
| خراسان جنوبي | 40.9 | 42.0 | 39.0 | 39.7 | 4.7 | (3.5-5.8) | 5.5 |
| خراسان رضوي | 46.4 | 44.4 | 43.3 | 42.1 | 6.6 | (5.1-8.1) | 5.3 |
| خراسان شمالي | 45.3 | 46.0 | 41.3 | 42.8 | 8.8 | (6.8-10.9) | 7.0 |
| خوزستان | 40.2 | 39.8 | 35.4 | 35.5 | 11.9 | (9.9-13.8) | 10.7 |
| زنجان | 51.6 | 49.8 | 48.1 | 46.2 | 6.8 | (5.5-8.2) | 7.3 |
| سمنان | 38.3 | 37.1 | 36.1 | 35.0 | 5.8 | (4.0-7.6) | 5.8 |
| سيستان و بلوچستان | 36.2 | 35.9 | 31.7 | 31.1 | 12.5 | (10.4-14.5) | 13.5 |
| فارس | 37.5 | 37.5 | 35.3 | 34.7 | 5.7 | (4.4-6.9) | 7.5 |
| قزوين | 43.3 | 42.8 | 40.8 | 40.1 | 5.8 | (4.5-7.0) | 6.2 |
| قم | 39.9 | 37.6 | 36.8 | 34.6 | 7.8 | (6.3-9.3) | 7.9 |
| كردستان | 43.3 | 43.5 | 39.3 | 39.3 | 9.3 | (7.5-11.2) | 9.7 |
| كرمان | 39.8 | 39.5 | 36.2 | 35.9 | 9.0 | (6.7-11.2) | 9.0 |
| كرمانشاه | 43.4 | 42.6 | 38.3 | 37.8 | 11.8 | (9.5-14.1) | 11.2 |
| كهگيلويه و بويراحمد | 33.7 | 31.1 | 30.4 | 28.5 | 9.8 | (7.6-12.1) | 8.5 |
| گلستان | 39.4 | 40.4 | 35.5 | 36.7 | 9.9 | (7.5-12.3) | 9.2 |
| گيلان | 43.4 | 44.5 | 40.1 | 41.7 | 7.7 | (5.4-10.0) | 6.2 |
| لرستان | 41.7 | 41.5 | 36.9 | 36.7 | 11.5 | (9.5-13.5) | 11.6 |
| مازندران | 43.9 | 44.6 | 41.9 | 42.3 | 4.7 | (3.5-6.0) | 5.1 |
| مركزي | 36.3 | 36.8 | 34.1 | 34.5 | 5.9 | (4.2-7.7) | 6.3 |
| هرمزگان | 40.8 | 42.9 | 37.9 | 37.9 | 7.1 | (5.5-8.7) | 11.8 |
| همدان | 42.8 | 43.6 | 39.2 | 40.6 | 8.2 | (6.6-9.9) | 7.0 |
| يزد | 41.7 | 44.6 | 39.5 | 41.5 | 5.5 | (4.1-6.9) | 7.0 |

**تعاريف و مفاهيم**

اندازه­گیری اشتغال و بیکاری در طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران تا جایی که ممکن است از تعاریف و مفاهیم بین المللی جدید و بر اساس سیزدهمین کنفرانس بین المللی آمارشناسان کار[[4]](#footnote-4) که در سال 1983 برگزار گردید (ICLS-1983)، تبعیت می­کند.

**کار:** براي تعيين چگونگي فعاليت اقتصادي افراد از كلمه كليدي كار استفاده شده است. كار آن دسته از فعاليت­های اقتصادی (فکری يا بدنی) است که به­منظور کسب درامد (نقدی يا غيرنقدی) صورت پذيرد و هدف آن توليد کالا يا ارائه خدمت باشد. افرادی که کار می­کنند به­طور عمده به دو گروه خود اشتغال (افرادی که برای خود کار می­کنند) و مزد و حقوق‌بگير (افرادی که در قبال کار خود مزد و حقوق می‌گيرند) تقسيم می­شوند.

**زمان آماری (هفته مرجع):** زمان آماری برای تعیین وضع فعالیت، دومین و سومین هفته‌ تقویمی (شنبه تا جمعه) ماه میانی هر فصل است که هفته‌ مرجع نامیده می‌شود.

**شاغل:** افراد 15 ساله و بيش‌تر كه در طول هفته‌ مرجع، طبق تعريف كار، حداقل يك ساعت كار كرده و يا بنا به دلايلي به‌طور موقت كارشان را ترك كرده باشند. افرادي كه بدون دريافت مزد براي يكي از اعضاي خانوار خود كه با وي نسبت خويشاوندي دارند، كار مي­كنند (كاركنان فاميلي بدون مزد)؛ كارآموزاني كه در دوره‌ كارآموزي فعاليتي در ارتباط با فعاليت مؤسسه‌ محل كارآموزي انجام مي‌دهند، يعني به­طور مستقیم در توليد كالا يا ارائه خدمات سهيم هستند؛ محصلاني كه در هفته‌ مرجع مطابق تعريف، كار كرده‌اند و تمام افرادي كه در نيروهاي مسلح به‌صورت كادر دائم يا موقت خدمت مي‌كنند (نيروهاي مسلح شامل پرسنل كادر، درجه‌داران و سربازان وظيفه‌ نيروهاي نظامي و انتظامي)، ازجمله گروه­های افراد شاغل محسوب می­شوند.

**بیکار:** افراد 15 ساله و بيش‌تر كه سه ضابطه را به طور هم­زمان دارا باشند: 1- در هفته‌ مرجع فاقد كار باشند (داراي اشتغال مزدبگيري يا خوداشتغالي نباشند)؛ 2- در هفته‌ مرجع و سه هفته قبل از آن جوياي كار باشند (اقدامات مشخصي را به ‌منظور جستجوي اشتغال مزدبگيري و يا خوداشتغالي به ‌عمل آورده باشند) 3- در هفته‌ مرجع و يا هفته‌ بعد از آن برای اشتغال مزدبگيري يا خوداشتغالي، آماده براي كار باشند. افرادي كه به‌دليل آغاز به كار در آينده و يا انتظار بازگشت به شغل قبلي جوياي كار نبوده، ولي فاقد كار و آماده براي كار بوده‌اند، نيز بيكار محسوب مي‌شوند.

**نیروی­کار (جمعيت فعال):** مجموع جمعیت شاغل و بیکار است.

**اشتغال ناقص:** افراد داراي اشتغال ناقص شامل تمام شاغلاني است كه در هفته­ مرجع، حاضر در سركار يا غايب موقت از محل كار بوده و به دلايل اقتصادي نظير ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت كار بيش‌تر، قرار داشتن در فصل غيركاري و... كم­تر از 44 ساعت كار كرده‌، خواهان و آماده براي انجام كار اضافي در هفته مرجع بوده‌اند.

**شاخص‌ها**

**نرخ مشاركت اقتصادي (نرخ فعاليت اقتصادي)**

عبارت است از نسبت جمعيت فعال (شاغل و بيكار) به جمعيت در سن كار، ضرب‌در 100.

جمعيت فعال 15 ساله و بيش‌تر

100× = نرخ مشاركت اقتصادي

جمعيت 15 ساله و بيش‌تر

**نسبت اشتغال**

عبارت است از نسبت جمعيت شاغل يا به كل جمعيت در سن كار، ضرب‌در 100.

جمعيت شاغل 15 ساله و بيش‌تر

جمعيت 15 ساله و بيش‌تر

100× = نسبت اشتغال

**نرخ بيكاري**

عبارت است از نسبت جمعيت بيكار به جمعيت فعال (شاغل و بيكار)، ضرب‌در 100.

جمعيت بيكار15 ساله و بيش­تر

جمعيت فعال 15 ساله و بيش­تر

100× = نرخ بيكاري

**نرخ اشتغال**

عبارت است از نسبت جمعيت شاغل به جمعيت فعال ( شاغل و بيكار)، ضرب­در 100.

جمعيت شاغل15 ساله و بيش­تر

جمعيت فعال 15 ساله و بيش­تر

نرخ بيكاري - 100 **=**  100× = نرخ اشتغال

**نرخ بيكاري جوانان 24-15 ساله**

عبارت است از نسبت جمعيت بيكار 24-15 ساله به جمعيت فعال 24-15 ساله، ضرب ‌در 100.

جمعيت بيكار 24- 15 ساله

100 × = نرخ بيكاري جوانان 24- 15 ساله

جمعيت فعال 24- 15 ساله

**نرخ بيكاري گروه سني 35-18 ساله**

عبارت است از نسبت جمعيت بيكار 35-18 ساله به جمعيت فعال 35-18 ساله ، ضرب ‌در 100.

جمعيت بيكار 35-18 ساله

100 × = نرخ بيكاري گروه سني 35-18 ساله

جمعيت فعال 35-18 ساله

**نرخ بيكاري فارغ التحصيلان آموزش عالی**

عبارت است از نسبت جمعيت بيكار فارغ التحصیل آموزش عالی به جمعيت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی، ضرب ‌در 100.

جمعيت بيكار فارغ التحصیل آموزش عالی

ساله)

100 × = نرخ بيكاري فارغ التحصیلان آموزش عالی

جمعيت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی

)

**سهم جمعيت بيکار 15 ساله و بيش‌تر فارغ التحصيل آموزش عالی**

عبارت است از نسبت جمعيت بيكار فارغ التحصیل آموزش عالی به کل جمعيت بیکار 15 ساله و بیش‌تر، ضرب ‌در 100.

جمعيت بيكار 15 ساله و بیش‌تر فارغ التحصيل آموزش عالی

100 × = سهم جمعیت بیکار 15 ساله و بیش‌تر فارغ‌التحصیل آموزش عالی

جمعيت بیکار 15 ساله و بیش‌تر

**سهم جمعيت شاغل 15 ساله و بيش‌تر فارغ‌التحصيل آموزش عالی**

عبارت است از نسبت جمعيت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی به کل جمعيت شاغل 15 ساله و بیش‌تر، ضرب ‌در 100.

جمعيت شاغل 15 ساله و بیش‌تر فارغ‌التحصیل آموزش عالی

100 × = سهم جمعیت شاغل 15 ساله و بیش‌تر فارغ‌التحصیل آموزش عالی

جمعيت شاغل 15 ساله و بیش‌تر

**سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص 15 ساله و بيش­تر**

عبارت است از نسبت جمعيت 15 ساله و بيش­تر داراي اشتغال ناقص به جمعيت شاغل 15 ساله و بيش­تر، ضرب ‌در 100.

جمعيت 15 ساله و بيش­تر داراي اشتغال ناقص

100 × = سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص15 ساله و بيش­تر

جمعيت 15 ساله و بيش­تر شاغل

1. -International Labour Organization (ILO) [↑](#footnote-ref-1)
2. 2-Master Sample

   3- Confidence Interval [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. . ILO, Thirteenth International Conference of Labour Statisticians (Geneva, 1983). [↑](#footnote-ref-4)