تأثیر آزادی اقتصادی، سیاسی و مدنی بر مهاجرت
(با تأکید بر مهاجرت نخبگان)

ابوالفضل شاه‌آبادی، آمنه جام‌بزرگی**

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر آزادی اقتصادی و سیاسی بر جریان مهاجرت نخبگان (با تأکید بر مهاجرت نخبگان) از کشورهای در حال توسعه منتخب به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 1996-2009 با راه‌ها و روش‌های دیگری از پژوهش‌های متخصصه است. شاخص آزادی اقتصادی و قانون آزادی سیاسی و مدنی تأثیر منفی و مثبت دقیق بر جریان مهاجرت و مهاجرت نخبگان دارد. همچنین متغیر انبساط مهاجرت نخبگان بطور مشت و مختلف مهاجرت و مهاجرت نخبگان نسبت به تأثیر قرار می‌دهد. متغیر تغییر پیکاری دانش آموختگان دانشگاهی بر جریان مهاجرت تأثیر بپذیرد و بر مهاجرت نخبگان تأثیر مشت و مثبت و مثبت دارد.

همچنین شاخص توسه انسانی نیز بر کل مهاجرت و مهاجرت نخبگان تأثیر منفی و مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها: مهاجرت نخبگان، آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی، توسه انسانی

* دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان (توسعه مسئول)
Email: shahabadia@gmail.com

** کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان;
Email: ajamebozorgi@gmail.com

فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و یکم، شماره هفتم و هشت‌میلادی، تیر 1393
مقدمه

یکی از واقعیت‌های جهان امروزی این است که جمجمه‌های مهم‌ترین مبنا اقتصادی و در واقع بنیادی ترین عامل توسعه اقتصادی و استمراربخش آن است. در اقتصاد مبتنی بر دانش، توسعه و رفاه افراد در گرو دانش و سرمایه انسانی آن جامعه می‌باشد. در چنین اقتصادی، درآمد سرانه حاصل محترف فکر و اندیشه نیروی انسانی آن کشور بوده و فقدان آن بر گزین سه و منع رشد و توسعه اقتصادی است (خضری، 1380: 549). با این اوصاف اگر بپذیریم، قدرت برتر جهان از آن کسانی است که قدرت علمی و فنی بیشتری دارند. و صفو ارزی و مبارزه فقدان در نظام نوین جهانی بر پایه تعداد و نوع تسليحات حکمی بکه بر حسب نیروهای متخصص و نخبه علمی تعیین می‌شود، پاییز واقعیتا را قبل داشته باشیم که با از دست دادن چنین نیروهای و پیوست آنان به کشورهای توسعه‌یافته، در واقع به تنظیف خودک کرده و حداقل یک آمریکایی به مصالح بنای قدرت کشورهای توسعه‌یافته اضافه کرده‌ایم. اصولاً مهاجرت نخبگان، نمونه‌ای از برنامه‌ریزی‌های دقیق و حساب شده کشورهای توسعه‌یافته، مؤثر تأثیر مستقیم دانش ناپذیری، نبود سازمان‌های برنامه‌ریز و بی‌توجهی فروآند با امر تحقیق و پژوهش و فقدان ایجاد نگرده در محقه است (هدایت، 1383).

بان‌بایان ارزیابی علی مهاجرت نخبگان و تلیف برای ارائه راهکارهای جهت کاهش مهاجرت این شکر فرهنگی به منظور دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی مطلوب امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. یکی از موضوعاتی که بر جریان مخصوص افراد تأثیر قابل توجهی دارد تماشای بودن بند آزادی‌های فردی و اجتماعی می‌باشد. ازجمله عدم مدرک از مهاجرت نخبگان بهبود بودن حیطه آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی آزادی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است. در یکی جامعه با اقتصاد آزاد؛ افراد در کار، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری کاملاً آزادند و نقض دوست نیز حمایت و محافظت از این آزادی است. آزادی اقتصادی با فراهم کردن امکان و شرایط سالم و رقابتی فعالیت یافته آزادی جامعه، انگیزه فعالیت‌ها بازده و به‌ای اقتصادی را در یکی نیروی کار نخبه فراهم می‌کند، از آیند رو انظار پر آن است که آزادی
تأثیر آزادی اقتصادی، سیاسی و مدنی بر مهاجرت (با تأکید بر مهاجرت نخیگان)

اقتصادی تأثیر برثازی بر کاهش انگیزه مهاجرت از کشورهای مهاجرت‌فرست داشته باشد. همچنین آزادی سیاسی و مدنی، به‌عنوان یک فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود از راه انتخاب زمینداران و مقامات سیاسی شرکت جوید و به تصمیم‌گیری عمومی، سیاسی و اجتماعی کشور نائل آمده با در مجامع، آزادانه، عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ایراد کند. با این اوصاف فقدان آزادی سیاسی در کشورهای در حال توسعه نه می‌تواند به عنوان عامل دافعه موجب مهاجرت به کشورهای توسعه‌یافته شود.

با ایداص طراحی ساخت بررسی علل مهاجرت نخیگان کامبته عواملی نظری آزادی اقتصادی و سیاسی مدنی به عنوان عامل اصلی در قطعیات به‌پایه‌ی توجه شده است. فرضیه‌های تحقیق حاضر عبارت است از: آزادی اقتصادی، سیاسی و مدنی، بی‌کاری دانش‌آموختگان با تحصیلات دانشگاهی و شاخه‌توسعه انسانی از عوامل مؤثر بر مهاجرت به صورت کلی و مهاجرت نخیگان به ایالات متحده آمریکا می‌باشد. همچنین به دلیل محدودیت دسترسی به آمار مهاجرت نخیگان، تعداد محاسبه‌ی از کشورهای در حال توسعه ۱ که ویژه‌ی مهاجران در ایالات متحده آمریکا به آنها تعلق دارند، به عنوان متحدث مورد بررسی قرار گرفته‌اند. از این رو در ادامه مقاله، پس از بررسی مبانی نظری و پیشنهاد تحقیق، مدل مربوط ارائه شده و با استفاده از تکنیک‌های متداول اقتصادی تحلیل تحمیل و تجزیه و تحلیل نتایج اقدام کرده و در نهایت به تفسیر نتایج، جمع بندی و ارائه توصیه‌های سیاسی پرداخته می‌شود.

1. مبانی نظری

در حرف مهاجرت یک مبدا و مقصد و تعداد عوامل ایجاد کننده وجود دارد. در خصوص عوامل مؤثر بر جریان مهاجرت در یک تقسیم‌تندی کلی به دو دسته دافعه و جاذبه تقسیم

1. ایران، الجزایر، هند، پاکستان، جنوب، کانادا، ترکیه، افغانستان، افریقای جنوبی، روسیه، آمریکا، ایتالیا، مراکش و هنگ کنگ.
می‌شود. این عوامل با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تخصصی ارتباط دارند؛ عوامل دافعه موج خروج از کشورهای در حال توسعه و عوامل جذبی باعث جذب افراد در کشورهای توسعه‌یافته می‌شود.

سه دیدگاه عمده در مورد مهاجرت وجود دارند که عبارت است از: کارکردنگی، تضاد‌بازاری و نظریه سیستم‌های. هر یک از این دیدگاه‌ها مهارخت را مرتبط با علل ماهیت، جهت و نتایج خاصی دانسته‌اند. طرفداران نظریه کارکردنگی بر این باورند نمی‌توان عمد امنیت برای شخص باعث می‌شود تصمیم به مهاجرت گیرد. با توجه به پردازش مکتب تضاد، مهاجرت پدیده‌ای جنبه‌دار است که رشد طبقاتی و علم‌های آن از نتایجش جدای‌بین نیست. در این دیدگاه، مهاجرت ناشی از توسعه نابرابر در نظام اجتماعی است که مهمترین مظاهر آن توسعه ناموزون سرمایه‌های اسکس. سرورام نظریه سیستم‌های. مهاجرت را در رابطه با عوامل ساختاری و تغییرات ساختاری مورد بررسی و تیپین قرار می‌دهد. طرفداران این نظریه، مهاجرت را به صورت فراوانی در نظر می‌گیرند که در سطوح مختلف نظام اجتماعی اتفاق می‌افتد (لهسیاش زاده، 1388: 33).

همچنین، اورت لی (1966) از ناحیه‌نظری، است که در مورد مهاجرت به ارائه دیدگاه‌های خود پرداخته است. لی تلاش کرده است در ارائه کلی برای تحصیل و تحمل حجم مهاجرت، توسه‌های جریان‌ها و پدیده‌های و ویژگی‌های مهاجرین ارائه دهد. به نظر اوی، عواملی که در تصمیم گیری برای مهاجرت مؤثر است، می‌توان به چهار گروه کلی خلاصه کرد: افزایش عواملی که با حوزه‌های مختلف ارتباط دارند، ج) عوامل شخصی، د) موانع بازدارنده.

یکی از عوامل تعیین کننده مهاجرت آزادی اقتصادی است؛ زیرا توجه به آزادی اقتصادی و کاهش نفسه دولت در اقتصاد و همچنین اهمیت آزادی اقتصادی در توسعه اقتصادها باعث می‌شود به طوری که آغاز در دهه 1980 می‌شود، بر عهده که از دهه 1980 به بعد تحقیق به سمت
تأثیر آزادی اقتصادی، سیاسی و مدنی بر مهاجرت (با تأکید بر مهاجرت نخیگان) ۴۵

پاتن در أكثر کشورها مشاهده می‌شود و دهه گذشته نیاز به افزایش حمایت و
گرایش به اقتصاد آزاد نام گذاری کرد. در این دهه بسیاری از کشورهای در حال توسعه
بر حساب ضروریات و مقضیات برای دستایی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب سعی در
استفاده از قوانین بازار نموده و به منظور قابلیت آمدن بر مشکلات عظیم اقتصادی خود به فکر
کاهش دخالت‌های دولت در فعالیت‌های اقتصادی و منعیت خصوصی سازی مؤسسات
تولیدی و تجاری تحت کنترل دولت افغانستان. به طوری که امروزه کلید توسعه در فراهم
ساختن شرایط و نهایتا ایست که دولت از عهد انجام وظایف حاکمیت و پشتیبانی خود
بر آید و بتواند زمینه‌ساز رشد بازار و هدایت آن به نفع عامله مردم باشد.

آزادی اقتصادی، مشتمل است بر آزادی مشاغل، آزادی رقابت، آزادی تجارت
داخلی و خارجی، آزادی بانک‌ها، آزاد بودن افراد در دخالت و تصرف، معاوضه، مبادله و
و اگذاری دارایی‌های شخصی‌سان است که از طریق قانونی به دست آورده‌اند و به عنوان
برنامه قطعی و همیشه‌گی عبارت است از مقاومت در برای هر نوع مداخله دولت که
ضرورت خاص آن به ثبت نرسیده باشد، به‌ویژه استقامت در برای سیاست به اصطلاح
حمایت و سرپرستی دولت (سامسی و همکاران، ۱۳۸۷: ۹۸).

طبق تحقیقات بسیار، وجود آزادی اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته عامل جذب
پرای افراد به‌ویژه نخیگان از کشورهایی است که دارای محدودیت‌های بسیاری هستند. طبق
نظر کلارک و پرسون (۲۰۰۷)، ملکومین (۲۰۰۷)، آشی (۲۰۱۰) و کیولا (۲۰۱۰)
محدودیت در آزادی اقتصادی عامل تعیین کننده مهی در مهاجرت افراد می‌باشد. به عبارت
دیگر محدودیت در آزادی اقتصادی یک عامل دافع برای مهاجرت محسوب می‌شود و با
افزایش آزادی اقتصادی انگیزه کمی برای خروج از کشور به وجود می‌آید. در خصوص

1. J. Clark and D. Pearson
2. A. Melkumian
3. N. Ashby
4. R. Cehula

از دیگر عواملی که بر جریان مهاجرت از کشورهای در حال توسعه تأثیر دارد شرایط سیاسی و مدنی در جامعه است. آزادی های سیاسی مجموعه امیتازهای این کشور برای مشارکت در جای سیاسی جامعه بدان تاز دارن. این امتیازات به صورت حقوق مدنی (حق رأی، حق داوطلبی و حق عضویت در احزاب سیاسی) و حقوق سیاسی (آزادی رایب) اندیشه‌ها آزادی انتخابات و آزادی نامه‌نگاری (مجتمع‌دانان) ماظور می‌شود (هاشمی،1374:169).

عواملی نظری؛ عدم ثبات سیاسی، تهدید از سوی حکومت، فقدان آزادی های مشروع، احساس ظلم و جدایی و عدم رعایت حقوق سیاسی و مدنی در کشورهای در حال توسعه بر خروج افراد از کشور تأثیر بسزایی دارد که افراد ترجیح می‌دهند در جامعه‌ای زندگی کند که حقوق سیاسی و مدنی آنها رعایت شود. لذا اگر در کشور مبدا آزادی سیاسی و مدنی در سطح بالایی باشد افراد انگریز کمتری برای مهاجرت خواهد داشت (کانستنت و تین، 2009). الیه باید خاطرنشان ساخت خروج افراد به دلیل عوامل سیاسی، انتخاباتی نام دارد و با مهاجرت تفاوت بسیاری دارد. در پناهنده گی عامل دفعه قوی تر از عامل جاذبیه است.

در حالی که در مهاجرت عامل جاذبیه قوی تر می‌باشد (مجدهدزاده، 1380:126).

1. S. Norton
2. A. Esposto and P. A. Zaleski
3. H. Grubel
4. L. Adkins and et al.
5. F. Constant and N. Tien
6. F. Docquier and H. Rapoport
تأثیر آزادی اقتصادی، سیاسی و مدنی بر مهاجرت (با تأکید بر مهاجرت نخیگان)

محدودیت‌های بسیاری برای خروج افراد فراهم می‌کند، تأثیر مثبتی بر جریان مهاجرت
داده. به عبارت دیگر با آزادی سیاسی بیشتر، افراد محدودیت کمتری برای مهاجرت
خواهند داشت و از این رو جریان مهاجرت نیز افزایش خواهد یافت. به‌طور کلی تأثیر آزادی
سیاسی و مدنی بر جریان مهاجرت مهم است، چرا که از یک سو عامل داعف برای خروج
افراد محروم می‌شود و از این رو افزایش جریان مهاجرت دارد و از
سوی دیگر با افزایش آزادی سیاسی و مدنی محدودیت خروج از کشور برای افراد کاهش
می‌یابد و موجب افزایش جریان مهاجرت می‌شود. از نظر میترا و همکاران (۲۰۱۱) ۱،
این ابهام در این واقعیت نهفته است که شاخص آزادی سیاسی به ساختار اقتصادی و
سیاست‌های دولت وابسته است و آزادی سیاسی در کنار بهبود سایر عوامل نهادی در
کشورهای در حال توسعت می‌تواند تا حد زیادی از مهاجرت افراد به ویژه سرمایه‌ای
کارآمد و منحصر به کشورهایی که طوریکه می‌توانند این چنین استدلال کردن آزادی سیاسی
بدون وجود آزادی اقتصادی تأثیر مثبتی بر کاهش جریان مهاجرت نخواهد داشت.

در حالتی که طبق نظر فریدمن (۱۹۹۳) آزادی اقتصادی نسبت به آزادی سیاسی از دو
جهت حائز اهمیت می‌باشد: اول اینکه آزادی اقتصادی خودبخش یک‌هفته است (نارسی
به عامل دیگری برای اثرگذاری ندارد) و دوم اینکه آزادی اقتصادی به‌عنوان خودبندی بیه
آزادی سیاسی می‌شود (به‌عبارتی هم‌هفته است و هم ازازی برای رسیدن به‌هدف
دیگر). بنابراین رابطه بین آزادی سیاسی و اقتصادی دوجانبه است. به‌طوری که در یک
جامعه دارای آزادی اقتصادی مبتنی بر پارز آزاد رقابتی تا حد زیادی از کثرت مسلسلی که
تکلیف آن باید از طریق سیاسی معلوم شود، کامته شده و نیاز به مشارکت مستقیم دولت به
حداکثر می‌رسد. بنابراین می‌توان گفت آزادی اقتصادی در جامعه به آزادی سیاسی و مدنی
و در نهایت کاهش نرخ نهایی منجر شده و موجب دستیابی به نتایج کارای اقتصادی و

1. A. Mitra
2. M. Friedman
کاوش هزینه ماده می‌باشد (سامتی و همکاران، 1387:103).

فرضیات تحقیق حاضر به شرح زیر است:

- فرضیه اول: بهبود شاخص آزمایشی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه منتفی

- فرضیه دوم: مبتلایی که بهبود شاخص آزمایشی مالی در کشورهای در حال توسعه منتفی تأثیر می‌کند و منفعتی بر کل مهارت‌ها و مهارت‌های نخبگان دارد.

- فرضیه سوم: مبتلایی که بهبود شاخص آزمایشی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه منتفی تأثیر می‌کند و منفعتی بر کل مهارت‌ها و مهارت‌های نخبگان دارد.

2. پیشینه تحقیق

تاکنون مطالعه جامعی درخصوص عوامل تعیین کننده مهارت‌ها از دیدگاه آزمایشی اقتصادی و سیاسی انجام نگرفته است. با این نتایج برخی از مطالعات انجام شده درخصوص عوامل تعیین کننده مهارت‌ها و مهارت‌های نخبگان عبارتند از:

- منیا و همکاران (1311) به بررسی تأثیر آزادسازی مالی بر مهارت‌های نیروی کار ماهر از 1377 کشور در حال توسعه کشورهای عضو سازمان ملل اقتصادی و توزیع طی دوره زمانی 1385-2000 برداخته‌اند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد؛ آزادسازی بخش مالی از کنترل دولت در کشورهای مبدا تأثیر معناداری بر مهارت‌های نیروی کار ماهر ندارد. همچنین منجر به بررسی تأثیر معناداری بر مهارت‌های نیروی کار ماهر ندارد. کشفیه بروکرزی و فساد در حکومت نیز تأثیر مثبت و معناداری بر مهارت‌های نیروی کار ماهر دارد.

- بیرسی اثر نهادهای کشور مبدا بر سطح مهارت‌های مهاران در آمریکا طی دوره زمانی 1388-1398 برداخته‌اند. این مطالعه نشان می‌دهد اثر نهادهای کشور مبدا بر سطح مهارت‌های مهاران در آمریکا طی دوره زمانی 1388-1398 برداشت‌های مثبت و نهادهای برای بررسی اثر کیفیت و ثبات نهادهای بر سطح مهارت‌های مهاران و همچنین تعداد مهاران در

1. J. Bang and A. Mitra
تأثیر آزادي اقتصادی، سیاسی و مدنی بر مهاجرت (با تأکید بر مهاجرت نخیگان) 

آمریکا استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد از بین ۱۵ متغیر نهادی تنهای سه شاخه نباتی سیاسی دولت، شکل سرمایه‌گذاری و کیفیت بورس کرایطی (بانگر شاخه آزادي سیاسی) در کشورهای مبدا به طور قابل توجهی بر جریان مهاجرت به آمریکا تأثیر دارد و موجب کاهش این جریان در دوره مورد مطالعه شده است. علاوه بر این تأثیر متغیرهای نظر حقوق مالکیت و شفافیت به طور معناداری موجب کاهش تعداد کل مهاجران و مهاجران دارای مهارت بالا به آمریکا شده است و متغیر دکتری اثر مثبت بر آن ندارد. البته این دو محقق در ادامه بیان می‌کند تأثیر دکتری بر تعداد مهاجران به این دلیل مهم است که این شاخص تا حد زیادی به ساختار اقتصادی و سیاست‌های دولت وابسته است. به طور مثال، دکتری به فضای دکتری‌ایس یکسان ولی ساختار منشاوت اقتصادی (یکی دارای اقتصاد باز و دیگری دارای اقتصاد بسته) حجم و ترکیب منشاوتی از مهاجرت را تغییر می‌کند.

کانتس و تین (۲۰۰۹) به بررسی دلایل مهاجرت نخیگان از ۵۳ کشور آفریقاپی به اروپا طی دوره زمانی ۱۹۰۰-۲۰۱۰ پرداخته‌اند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد در کشورهای آفریقایی ارتباط استعماری بیشین با دولت‌های اروپایی نقض سازی در مهاجرت ایفا می‌کند، به طوری که افراد خصوصاً نخیگان توانایی دارند به کشورهایی که قبلاً مستقره آنها بودند، مهاجرت کنند. همچنین نتایج نشان می‌دهد به عنوان دلیل مهاجرت کشورهایی که دارای آزادي سیاسی و مدنی کمتری هستند، توانایی کمتری برای مهاجرت دارند. این دو محقق علت چنین امری را در این واقعیت می‌دانند که افراد در کشورهایی با حکومت استبدادی به دلیل وجود محدودیت‌های زیادی، شرایطی را که فیزیکی خروج از کشور را ندارند. لذا با بهبود آزادي سیاسی مهاجرت نیز افزایش خواهد یافت.

آشی (۲۰۰۷) به بررسی تأثیر آزادي اقتصادی بر جریان ورود و خروج مهاجران از ۴۸ ایالت در سال ۲۰۰۰ پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد در ایالاتی که از سطوح آزادی اقتصادی بالایی برخوردارند، تعداد مهاجران ورودی نیز بالاتر از سایر ایالات می‌باشد؛
چرا که آزادی اقتصادی از طریق اسر مسئول بر رشد اقتصادی و درآمدها موجب افزایش جذابیت برای مهاجران می‌شود. همچنین طبق تناوب این مطالعه اختصار به ایالاتی مهاجرت می‌کند که پرداخت های مالیاتی کمتری می‌پراداردند و ساختار بازار کار از آزادی بیشتری نسبت به دخالت‌های دولت برخوردار است.

دوکوار و سکات (۲۰۰۶) به بررسی عوامل تغییر کننده مهاجرت نخبگان از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه‌یافته عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال ۲۰۰۰ پرداخته‌اند. آنها اندیشه کشور، سطح توسعه و میجیت سیاسی-اجتماعی را از عوامل تأثیرگذار بر مهاجرت نخبگان می‌دانند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که میجیت اجتماعی-سیاسی (نظر ثبات سیاسی و عدم شورش داخلی، ارتباط دولت، حقوق مالکیت و تقسیمات مذهبی) اثر مهمی بر متوسط تری نرخ مهاجرت نخبگان دارد. همچنین بین و همکاران (۲۰۰۶) به بررسی عوامل تغییر کننده مهاجرت نخبگان در ۱۸۹ کشور در حال توسعه به کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی دوره‌های زمانی ۲۰۰۰-۱۹۹۰ پرداخته‌اند.

در این مطالعه تویید ناخالص داخلی، فاصله با نزدیکی به این کشورها و رابطه استعماری با آنها، شیب زبانی، قومیت، فضای سیاسی-اجتماعی با اندیشه کشور می‌داده با عنوان منبی جگشای مطرحی در نظر گرفته شده است. همچنین از دو سری داده‌های حکمرانی و آزادی سیاسی برای نشان دادن فضای سیاسی-اجتماعی استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد فقدان حمایت از حقوق مالکیت و بی ثباتی سیاسی از عوامل دافعه در کشورهای در حال توسعه می‌باشد که مهاجرت نخبگان را تسهیل می‌کند. اندازه‌گیری خیز تأثیر درآمدها واقع، تعداد ناشنوایان دانشگاهی، تعداد نشریه‌ها و روزنامه‌ها، اندازه‌گیری نظام ملی و جنبش در ایران و نرخ پیکاری در کانادا (شرايط بازار کار در کانادا) به عنوان عوامل

1. F. Docquier and M. Sekkat
2. M. Entezarkheir
تأثیر آزادی اقتصادی، سیاسی و مدنی بر مهاجرت (با تأکید بر مهاجرت نیگیستان)

تعیین کننده مهاجرت نیگیستان از ایران به کانادا طی دوره زمانی 1970-2000 می‌پردازد. این مطالعه نشان می‌دهد شرایط اقتصادی در ایران و شرایط بازار کار در کانادا نقش بسزایی در انتخاب مهاجران ایرانی در مهاجرت به کانادا داشته است. تعداد نشریه و روزنامه‌ها به عنوان شاخص یادگیری آزادی‌های مدنی نیز تأثیر بسزایی در مهاجرت نیگیستان از ایران داشته است.

هاین و ویلیامسن (2002) با استفاده از آمار مهاجرت از ۱۵۳ کشور در حال توصیه به توضیح تأثیر همگردآوری با کشورهای توسه‌ای یافته، سطح بیکاری، فرصت‌های شغلی، اقتصادی و بهبود امکانات اجتماعی در کشورهای توسه‌ای یافته، چنین یافته، تفاوت‌های دستمزد در کشورهای در حال توسه و توسه‌ای یافته، تقارب زبانی به عنوان عوامل تأثیر کننده مهاجرت نیگیستان در کشورهای در حال توسه می‌پردازند. براساس نتایج مطالعه، نبود امکانات آموزشی، رفاهی و اجتماعی در کشورهای در حال توسه باعث مهاجرت بیشتر سرمایه‌ای انسانی می‌شود. همچنین کستل و لوگن (۲۰۰۲) به بررسی اهداف مهاجرت پناه‌گان به کشورهای صنعتی پرداخته‌اند.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد اغلب این‌گونه مهاجرت افراد اقتصادی بوده و بیشتر به سمت اروپای غربی می‌پیوندد. همچنین عواملی از قبیل: وضعیت و شاخص‌های توسه‌ای انسانی، امید به زندگی پایین، رشد بالای جمعیت، چنین و سرکوب اقلیت‌ها، تفاضل نژادی و نرخ بیماری باعث اهمیت اهداف مهاجران دخیل است.

کارمارا و همکاران (۲۰۰۰) به بررسی علل مهاجرت کاری در ایالات متحده آمریکا و کانادا از ۳۶ کشور طی دوره زمانی 1986-97 پرداخته‌اند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که محدودیت و فشار سیاسی تأثیر مثبت و معناداری بر جریان مهاجرت بین المللی دارد به طوری که با کاهش محدودیت‌های سیاسی میزان مهاجرت نیز کاهش می‌یابد. همچنین عسگری و همکاران (۱۳۸۷) بر اساس الگوی مبتنی بر عوامل جاذبه و

1. T. Hatton and J. Williamson
2. S. Castels and S. Lougn
3. D. Kamemera
دافع به بررسی علل مهاجرت نخیگان از ۲۰ کشور در حال توسعة به ۱۶ کشور اصلی عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعة طی دوره زمانی ۱۹۹۱-۱۹۹۹ برداخته است.
نتایج این مطالعه حاکی از آن است که مجموعه‌ای از عوامل جاذبه و دافع همچون تفاوت در اندماج جمعیت، شرايط بازار کار مانند نرخ دستمزد و افزایش وقت و رفاه اجتماعی، بارانه آموزش و مشاور عالی، بخش خصوصی، توضیح دهنده جریان مهاجرت نخیگان از کشورهای در حال توسعة به کشورهای توسعة پایان است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد درجه بازپذیری و افتاده ارتباط مستقیم با مهاجرت نخیگان دارد، به طوری که هر چقدر درجه بازپذیر کشورها بیشتر شود مهاجرت نزدیک تر شده و در حالی که این متغیر در کشورهای در حال توسعة باید درآمد تأثیر معناداری نداشته است. افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و افزایش دستمزد مستقیم و کاهش نرخ پیکار در کشورهای مبدا به طور معناداری باعث کاهش فرآیند مهاجرت نخیگان از دو دو گروه کشورهای در حال توسعة می‌شود.

شاهد آبادی و همکاران (۱۳۹۱) به بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر مهاجرت نخیگان از کشورهای منتهب در حال توسعة و توسعه‌بافته به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی ۱۹۹۹-۲۰۰۴ برداخته‌اند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، حمایت از حقوق مالکیت فکری و کنترل فساد و عامل تبعین کننده مهاجرت نخیگان از هر دو گروه کشورهای توسعة از و در حال توسعة به ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود. همچنین شاهآبادی و همکاران (۱۳۸۷) به بررسی تأثیر نرخ پیکاری، تفاوت دستمزد، شکاف شاخص رفاهی بین ایران و اروپا، عوامل سیاسی-اجتماعی نظر گنجی محاسبه حقوق سیاسی، آزادی های مدنی و فضای مبتنی بر مهاجرت نخیگان ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۷-۱۳۵۹ می‌پردازند.
نتایج این مطالعه نشان داد، متغیر حقوق سیاسی تأثیر بسیار و معناداری بر مهاجرت نخیگان در ایران و دارد و با مشخص و نشان حذف حقوق و آزادی های سیاسی و ایجاد بستر قانونی برای غولپیکر بقای سیاسی و اجتماعی خروج منتخب‌اند از کشور کاهش می‌یابد.
تأثیر آزادی اقتصادی، سیاسی و مدنی بر مهاجرت (با تأکید بر مهاجرت نخیگان)

اگر آزادی‌های مدنی که در گرایش محدوديت‌ها و جلوگیری از شکل‌گیری و مداخله دولت در تصمیمات و امور، تشکیل‌های مدنی، مطروحات، رسائلها، انتشار افکار و عقاید و... می‌باشد، بر مهاجرت نخیگان تأثیر مثبت و معناداری دارد.

2. روش تحقیق و ارائه مدل

در این قسمت با الگوهای تحقیق، مدل برآورد و متفاوتی به کار رفته در آن مورد بررسی قرار گرفته. شاخصان این درک مرتبط به یک مطالعه بین‌کشوری با شرح که با روش پنل دیتا بررسو بررسی قرار می‌گیرد. این مدل لگاریتمی بوده و جریان L قبل از متغیرهای گروه‌ای این مطلب است. در این روش ابتدا با استفاده از آزمون، لیم پولینگ بودن یا پنل دیتا بودن داده‌های آماری مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعد از اینکه از پنل دیتا بودن داده‌های آماری در مدل اطلاعات حاصل شد، ثابت یا تصادفی بودن اثر آن با استفاده از آزمون هاکسن بررسی می‌شود.

شاخص مورد استفاده برای آزادی اقتصادی در این تحقیق، شاخص معرفی شده توسط موسمه فریزر در گزارش آزادی اقتصادی جهان است. شاخص آزادی اقتصادی کل آن به عنوان زیر شاخص تشکیل شده است که در این مطالعه تأثیر دو زیر شاخص اندماژ دو و سختی قانونی امیت حقوق مالکیت بر جریان مهاجرت نیروی کار و همچنین مهاجرت نخیگان به صورت مجزا بررسی خواهد شد. در این راستا معادله ۱ و ۲ برآورد می‌شود:

\[
\begin{align*}
EFl &= \{SG, LSSPR1\} \\
LLM_{it} &= \beta_0 + \beta_{1t}LEFl_{it} + \beta_{2t}LPFl_{it} + \beta_{3t}LALM_{it} \\
&\quad + \beta_{4t}LURUG_{it} + \beta_{5t}LHDI_{it} + \varepsilon_t
\end{align*}
\]

1. Hausman
2. Fraser Institute
3. Economic Freedom (EFI)
4. Labor Migration (LM)
5. Brain Drain (BD)
در معادله (۲) نسبت تعداد مهاجران به جمعیت در کشورهای می‌باشد. به عوامل متغیر وابسته در نظر گرفته شده و در معادله (۳) نسبت تعداد مهاجران نسبت به جمعیت نیروی کار فعل در کشورهای می‌باشد. به عوامل متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. همچنین آمار مربوط به مهاجرت و مهاجرت نخیل‌گان از سال‌های آماری مهاجرت در آمریکا استخراج شده است. نتیجه‌گیری در این مطالعه شامل متخصصان، پژوهشگران، نیروی کار ماهر و دارای تخصص ویژه می‌باشد.

الف) شاخص آزادی سیاسی: این آزادی سیاسی عبارت است از: حق آزادانه مشارکت مردم در تصمیم‌گیری های سیاسی کشور. آزادی سیاسی سبب می‌شود مردم بتوانند آزادانه از سیاست‌های دولت انتقاد کنند، انجمن‌ها، سازمان‌ها و احزاب سیاسی تشکیل دهند یا به آنها پیونددند. این شاخص بین ۱ (کمترین آزادی) و ۷ (بیشترین آزادی) قرار دارد که مؤسسه آزادی می‌شتر کرده است.

ب) شاخص آزادی مدنی: این آزادی مدنی عبارت است از آزادی توسعه آرای و عقاید، نهادها و استقلال شخصی بدون هیچ گونه دخالتی از سوی دولت. در خصوص آزادی های مدنی تعداد کمی در فاصله ۱ تا ۷ می‌باشد که عدد ۱ نشان دهنده کمترین محدودیت مدنی و عدد ۷ بیشترین سطح کنترل شهرنشینان و سلب آزادی‌های مربوط به وسیله حکومت نشان می‌دهد. اعداد بیشتر در خصوص این دو متغیر نشان دهنده فشار گسترده برمدرد داخل کشور بوده که مؤسسه آزادی می‌شتر کرده است.

همچنین برای بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر جریان مهاجرت از دو شاخص اندازه‌گیری و ساختار قانونی امیت حقوق مالکیت استفاده می‌شود.

ج) شاخص آزادی اقتصادی کل: این شاخص آزادی اقتصادی شاخص موزون و مرکب از

\[ LBD_{it} = \beta_0 + \beta_1 LFI_{it} + \beta_2 LPFI_{it} + \beta_3 LABD_{it} + \beta_4 LURHGI_{it} + \beta_5 LHDI_{it} + \varepsilon_t \]
تأثیر آزادي اقتصادی، سیاسی و مدنی بر مهاجرت (با تأکید بر مهاجرت نخبگان)

38 متغیر فرعی است. این شاخص‌ها عضدی بین صفر و 10 می‌باشند که هر یک این عدد بزرگ‌تر و به 10 نزدیک‌تر باشد. نشان از وجود آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور است.
(د) شاخص اندازه دنل: این شاخص که خود شامل چهار مؤلفه می‌باشد نشان می‌دهد کشورها در تصمیم‌گیری، کالاهای و خدمات تا چه اندازه بر منابع انتخاباتی و عملکرد باید به بیانات از طریق فراکسیون سیاسی اقدام می‌کنند. لذا کشوری که دارای سهم مخارج دولتی کوچکتر از کل مخارج اقتصاد باشد و میزان مالیات کمتری داشته باشد، از آزادی اقتصادی بیشتر هم بخوردار خواهد بود. لازم به ذکر است در این مطالعه از مؤلفه نرخ مالیات بر درآمد و حقوق به دلیل اهمیت بالایی که در قدرت خرد آفراد و از این رو بر انگیزه فعالیت نخبگان در جامعه تأثیر بزرگی دارد، استفاده شده است.
(ه) شاخص ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت: این شاخص مشکل از مؤلفه‌های نظام قضاوتی مستقل و پرطرفخی، مداخله ارتش در حامیت قانون و فراکسیون سیاسی، حمایت از حقوق مالکیت و بسیاری گروه نظام حقوقی است. در این مطالعه از مؤلفه بسیاری گروه نظام حقوقی به دلیل اهمیت بالایی که در قانون‌گذاری و کنیفیت قوانین دارد به عنوان شاخص ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت استفاده شده است.

در این مطالعه از مدتکریک بسیار مهم استفاده شده است که عبارتند از:

- ابناست مهاجرت
- ابناست مهاجرت نخبگان

گریبلچیز (1998) محاسبه شده است:

\[ ABD_0 = \frac{R_0}{(g + \delta)} \]  

که به ترتیب بیانگر تعداد مهاجرین اولین سالی که موجود است، نرخ \( g \) و \( R_0 \) می‌باشد.

1. Size of Government (SG)
2. Legal Structure and Security of Property Rights Index (LSSPRI)
3. Accumulation of Labor Migration (ALM)
4. Accumulation of Brain Drain (ABD)
5. Z. Griliches
1. استحکام و لگاریتم متوسط رشد سالانه تعداد مهاجرین طی دوره‌های 1996-2009

\[ ABD_t = (1 - \delta) ABD_{t-1} + R_t \]  

(5) 

نتایج آزمون F لیمم یا نگار این واقعیت است که مدل‌های برآوردی در تمامی حالت‌های اثبات نشان و نتایج آزمون F لیمم در جدول 1 یا نگار آن است که داده‌های آماری در هر کدام از مدل‌های موجود با سطح اطمینان بیشتر از ۹۵ درصد به صورت پایل دیتا می‌باشند. همچنین نتایج آزمون هاسمین یا نگار آن است که در تمام مدل‌های داده‌های آماری از اثر ثابت برخوردارند.

1. Unemployment Rate of University Graduates (URUG)
2. Human Development Index (HDI)
تاثیر آزمایشات اقتصادی، سیاسی و مدنی بر مهاجرت (با تأکید بر مهاجرت نخیگان) ٥٧

جدول ۱. نتایج آزمون \( F \) لیمر و هاسمن

<table>
<thead>
<tr>
<th>مدل ۱</th>
<th>مدل ۲</th>
<th>مدل ۳</th>
<th>مدل ۴</th>
<th>مدل ۵</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>آزمون اثرات ثابت: آماره ( F ) [احتمال]</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>آزمون هاسمن: مجدور مربع [احتمال]</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>آزمون هاسمن: مجدور مربع [احتمال]</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

در ادامه به بررسی ضرایب تخمینی متغیرهای برای کشورهای منتخب در جدول ۳ می‌پردازیم:

۱. شاخص آزمایشات اقتصادی کل: در یک جامعه با اقتصاد آزاد ظرفیت افزایش و تولید، مصرف و سرمایه گذاری کاملاً آزاداند و نقص دولت، حمايت و محافظت از این آزادی است. آزمایشات اقتصادی از طریق ايجاد رقابت، شفافیت بازار، کاهش مداخلات بین‌جای دولتی، ثبات اقتصادی، کاهش فساد و انگیزه برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، فضای مناسبی را برای انجام فعالیت‌های بر یارانه اقتصادی توسط سرمایه انسانی و افراد نخبه فراهم می‌کند.

از این رو، فقدان آزمایشات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه به عنوان عامل دافعه موجب خروج سرمایه انسانی کارآمد و ماهر از کشورهای در حال توسعه می‌شود. طبق جدول ۲ و ۳ آزمایشات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مناسب و مفید می‌باشد. به بیان دیگر نتایج تخمینی مؤید
فرضیه اول تحقیق حاضر است.

2. نشان‌دهنده انتقاده دولت: طبق نتایج جدول 2 و 3 مالیات به درآمد که در این مطالعه به عنوان نشان‌دهنده انتقاده دولت در نظر گرفته شده است، تأثیر منفی و معناداری بر کل مهاجرت و مهاجرت نخیگان در کشورهای مورد مطالعه دارد.

مهم‌ترین تأثیر مالیات بازار درآمد کاهش دستمزده شده و قدرت خرید افراد می‌باشد.

میزان بالای مالیات، آزادی افراد را در استفاده از درآمد حاصل از کاران کاهش می‌دهد، لذا باعث کاهش انگیزه بار داشته و مهاجرت آنها به کشورهای می‌شود که مجبور به پرداخت این چنین هزینه‌های باشد. با این اوصاف نظام مالیاتی در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک عامل محدود کننده آزادی اقتصادی تأثیر بسزایی در انگیزه افراد به حقوق و درآمد ثابت که معمولاً از فشار تحلیل کرده می‌باشد، برای خروج از کشور دارد.

3. نشان‌دهنده قانونی و امتنعت حقوق مالکیت: مطالب جدول 2 و 3 و مطالعات بین و همکاران (2006) و شاه‌آبادی و همکاران (1391)، ساختار قانونی حمایت از حقوق مالکیت در کشورهای در حال توسیع منبنا تأثیر منفی و معناداری بر کل مهاجرت و مهاجرت نخیگان دارد. به‌عده دیگر هر انتقال نظام حقوقی توأمی بالایی در اجرا قوانین داشته باشد مهاجرت کاهش خواهد یافت. مطالب با نظر لید و برگ (2008) هر فرد کشورهای مبدأ این نظام قضاوت قابل پیش‌بینی و منصف باشد و قانون از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار باشد، مهاجرت نیز کاهش خواهد یافت. نتایج نظام حقوقی یک کشور به‌جیوه تأمین و حفاظت از حقوق مالکیت، اجرای قراردادها و حفظ و قبول قابل قبول و دو جانبه اختلافات عامل‌کردن نظام بازار را به مخاطره می‌اندازد. اگر افراد در محیط کسب و کار اطمنان از اجرا قراردادها و حفاظت از زمینه و کار خود نداشته باشند، انگیزه خود برای شرکت در فعالیت‌های سودمند را از دست می‌دهند. علاوه بر این عامل‌کردن ضعیف در این زمینه مطمئناً منع از سرمایه‌گذاری می‌شود. لذا انگیزه بارای خروج از کشور
نیز تحت چنین شرایطی افزایش خواهد یافت.

3- شاخص آزادي سیاسی: طبق مبانی نظری و مطالعات آشني (2007 و کانسی و همکاران 2009) یک شاخص آزادی سیاسی تأثیر منفی و معناداری بر کل مهاجرت و مهاجرت نخیگان دارد. به طور کلی در دیگر این شاخص با باید اذعان داشت، آزادی های قانونی و انتشار آزاد اطلاعات، موجب تقویت آگاهی های عمومی و شفافیت اقتصادی و اجتماعی می شوند. و اگر بزرگی جامعه منفی مثل انگیزه های صنایی، احتجاج ها، احزاب و انتخابات آزاد و سالم به مردم پیک جامعه قدرت می یابند تا دولت ها را انتخاب، کنترل و پرکردن کند. بطوری است در چنین شرایطی افراد از حقوق مناسب اجتماعی برخورد نموده و اگر شایعه بیک نیست کشور به منظور دستیابی به آزادی های سیاسی نخواهد داشت. اما از سویی دیگر نبود آزادی های سیاسی و فشار و نگرانی های سیاسی با ایجاد محدودیت، حتی اگر تماشای برای خروج از کشور داشته باشد داده توانایی خروج از کشور را نخواهد داشت. از این رو بهبود انگ زنی که در این زمانی فراهم می شود، افراد از این آزادی استفاده کرده و از کشور خارج می شوند.

همچنین باید خاطرنشان کرد ارتقای آزادی سیاسی در کشورهای در حال توسعت با این شاخص در کشورهای توسعت بهانه تفاوت بسیار دارد؛ چراکه در کشورهای توسعت بهانه تمام حقوق آزادی ازجمله آزادی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در راستای پدیدارگر و به صورت موازی ارتقا بهبود می یابد. در حالی که در کشورهای در حال توسعت این بهبودی به صورت ناموازی و با فاکتور کردن سایر شرایط ایجاد می شود و همین امر باعث تأثیر تامین معنوی بهبود آزادی سیاسی به معنا می شود. طبق نتایج جداول 2 و 3 علم آزادی سیاسی تأثیر منفی و معناداری بر جریان مهاجرت به صورت کلی و مهاجرت نخیگان دارد، بهطوری که با بهبود آزادی سیاسی میزان مهاجرت نیز افزایش خواهد یافت. به این دلیل نتایج تخمین مؤید فرضیه دوم تحقیق حاضر است.

5- شاخص آزادی مدنی: محدودیت آزادی های فردی و اجتماعی، آزادی بیان و نشر
عقاید، فقدان آزادی‌های دموکراتیک، نبود سازمان‌های غیردولتی واقعی بدون دخالت و تصمیم گیری دولت برای آنها، فقدان مطابعات و رسانه‌های جامعی آزاد، عدم تشکیل های مدنی زنان، جوانان، دانشجویان، اصناف، کارگران، تحصیل کرده‌ها و.... عواملی هستند که در یک کشور باعث محدود بودن آزادی‌های مدنی می‌شوند.

طبق مطالعات انتخاب‌های (2005)، هاتن و ویلیام‌سون (2002) ارتقای آزادی‌های مدني
تأثیر منفی و معناداری بر مهاجرت دارد و طبق یافته‌های آشیبی (2007) و منبر و همکاران
(2011) نبود آزادی‌های مدنی تأثیر منفی و معناداری بر مهاجرت دارد و به‌حدود این
شاخص مهاجرت افزایش خواهد یافت. طبق نتایج جدول 2 و 3 عدد آزادی‌های مدنی
تأثیر منفی و معناداری بر جریان مهاجرت و مهاجرت نخیگان دارد، علت این امر نیز
همانطور که قبل منظور شد این است که وجود آزادی‌های مدنی بدون بهبود و توسه‌سایر
عوامل نهادی تناها باید در کاهش محدودیت برای خروج افراد از کشور می‌شود و از این رو
تأثیر منفی بر خروج افراد خواهد داشت. بنابراین منفی بدون علامت این شاخص قابل
توجه است و مهاجرت نیز افزایش خواهد یافت. به یاد دیگر نتایج تخمین مؤید فرضیه
سوم تحقیق حاضر است.

6. ابتداش مهاجرت: نتایج جدول 2 و 3 بیانگر اثر قابل توجه این متغیر بر کل مهاجرت و
مهاجرت نخیگان است؛ چنانچه در کشورهای مورد مطالعه اثر منفی و معناداری بر کل
مهاجرت و مهاجرت نخیگان دارد (مطالعه با مطالعه مودر و دیبرگن، 2008). به عبارتی
مهاجران کشورهای مورد مطالعه که در ایالات متحده آمریکا زندگی می‌کنند، تأثیر قابل
توجهی در جذب افراد دارند. بنابراین این تأثیر منفی نسبت به سایر
متغیرهای مورد بررسی بزرگتر است که بیانگر این واقعیت اکناف‌نابودی بر است؛ هنوز اقداماتی
نشابینه و تأثیر گذار در کشورهای در حال توسعه فوک الذکر درخصوص کاهش دافعیه و
افزایش جدایی صورت نگرفته است.

7. نخ بیکاری با تحصیلات دانشگاهی: بررسی نظر سیاسی از محققان داخلی و خارجی
تأثیر آزادی اقتصادی، سیاسی و مدنی بر مهاجرت (با تأکید بر مهاجرت نخستگان) 

۶۱

عدم تناسب بین تعداد دانش آموزیان دانشگاهی با فرصت‌های شغلی و عدم انطباق تخصص و توان دانش آموزیان با نیازها کشورهای در حال توسعه یکی از دلایل اصلی مهاجرت است. چرا که فقدان فرصت‌های شغلی مناسب از یک سو و نیاز مبزر مرز کار ایالات متحده آمریکا به ترکیب انسانی متخصص و خبره از سوی دیگر شرایط را برای مهاجرت قشر تحصیل کرده فراهم خواهد ساخت.

لذا با افزایش نیاز افزایش خواهند یافت. مطالب با تطابق جداول ۲ و ۳ و طبق نظر هاکس و ولیامسون (۲۰۰۷) نرخ پیکاری دانش آموزیان با تحصیلات دانشگاهی در کشورهای در حال توسعه متناسب تأثیر منفی و معناداری بر مهاجرت نخستگان دارد، در حالی که این منظور تأثیر معناداری بر جریان کل مهاجرت ندارد.

۸. شاخص توزع انسانی: توزع مفهومی و الاتر از رشد اقتصادی یعنی در آمد سرانه است و کشورهایی که در درآمد سرانه بالاتر برحوردارند در رده کشورهای توزعه‌بافته تلقی نمی‌شوند. این امر دلائل بر آن دارد که مفهوم توزعه در مردان‌دومی اجرای درگیری مثل کاهش فقر، توزیع عادلانه در آمده و امکان رصید است که در نگاه کلی بر به دنبال استیلی به اموری است که مدقن توزعه انسانی است و به بیان یک گم می‌توان توزعه انسانی را مهمترین

بعد توزعه دانست (فشهدوه، ۱۳۸۵).

بنابراین شاخص توزعه انسانی نماینده خویش برای توضیح میزان توزعه یافته‌گی کشورها می‌باشد. به طوری که هر افزایش شاخص فوقالکترک بر گریز به پیاده‌گیری میزان توزعه بیشتر از آن کشور است. تطابق جداول ۲ و ۳ نشان می‌دهد شاخص توزعه انسانی در کشورهای در حال توسعه متناسب تأثیر منفی و معناداری بر کل مهاجرت و مهاجرت نخستگان (مطلب با یافته‌های کوئینز و لوگن (۲۰۰۴) و مارکر (۲۰۰۷) دارد، به عبارت دیگر با بهبود توزعه انسانی میزان مهاجرت از کشورهای فوقالکترک کاهش می‌یابد.
جدول 2. نتایج برآورد تأثیر آزادی اقتصادی و سیاسی بر کل مهاجرت

<table>
<thead>
<tr>
<th>عدال ۱</th>
<th>عدال ۲</th>
<th>عدال ۳</th>
<th>عدال ۴</th>
<th>عدال ۵</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ضریب ثابت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>شاخص آزادی اقتصادی کل</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>شاخص اداره دولت</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>شاخص مالکیت انتقال حقوق</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>شاخص آزادی سیاسی</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>شاخص آزادی مالی</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ابتکار نیروی کار</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ترخ بیکاری با مدیرک تحصیلی دانشگاهی</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>شاخص توسیع سالانه</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>قدرت برآورد مدل بایانه</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>آماره F</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>[احتمال]</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>تعداد مشاهدات</td>
<td>273</td>
<td>243</td>
<td>243</td>
<td>273</td>
</tr>
</tbody>
</table>

توضیح: آماره F از معنی رخ دادن نشان می‌دهد.
ضریب برآورد شده که دارای نشانه‌های *** و ** هستند می‌تواند با سطح معنی‌داری ۰/۰۵ و ۰/۱۰۰% از میان بیند. مانند: 

**متأسفانه: متن میانگین‌برداری نمی‌باشد.**
جدول 3. نتایج بر اساس تأثیر آماری اقتصادی و سیاسی بر مهاجرت نخیبگان

<table>
<thead>
<tr>
<th>نام متغیر مستقل</th>
<th>مدل 1</th>
<th>مدل 2</th>
<th>مدل 3</th>
<th>مدل 4</th>
<th>مدل 5</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ضریب ثابت</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>شاخص آزادی اقتصادی کل</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1/23 (0/98)</td>
<td>1/17 (0/76)</td>
</tr>
<tr>
<td>شاخص اندازه دولت</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>شاخص ساختار قانونی (امکان حقوق مالکیت)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>شاخص آزادی سیاسی</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>شاخص آزادی مدنی</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ابتکار مهاجرت نخیبگان</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>توجه به آخرین دانشگاهی</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>شاخص تسویه سیاسی</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>قدرت برآزادی</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>آماره (احتمال)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>تعداد مشاهدات</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

توضیح: اعداد داخل پرانتز تعداد آماره

ضریب بر این ترتیب که دارای شاخصهای *** و ** هستند به ترتیب با سطح معناداری 0.1% و 10% مرتبط می‌باشند.

مقدمه: همان‌طور که در پیش‌تر نشان داده شد، تاثیر آماری اقتصادی و سیاسی بر مهاجرت نخیبگان نشان داده شده است.
3. جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی

مهاجرت بین کشورهای با میزان توسعه اقتصادی متفاوت، از دیدگاه موضوع حیاتی بوده است. نرودی انسانی یکی از اساسی ترین شاخص‌های توسعه اقتصادی کشورها محصور می‌شود. لذا بی‌ماهاجرت، به شدت قدرت مدیریت و حاکمیت کشورهای ایرانی و ایران از این نظر مطلوب اداره نخواهند شد. امروزه براز حفظ و نگهداری نیروهای انسانی ماهرجان، نخگیان و متخصصان در کشورها، نمی‌توان فقط به روش‌های سنتی یا قدیمی و فرسوده تکنیک‌های کرد، بلکه حفظ و نگهداری نخگیان نیاز به ابجا دادن محیطی امن و مناسب دارد. با ابجا چنین محیطی می‌توان جمعه را به سوی کاراوای و پوپارها لپا داد.

ازجمله عوامل مؤثر در مهاجرت افراد فضای سیاسی و اقتصادی جامعه می‌باشد. وجود محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه عامل دافع و وجود آزادی‌های سیاسی و اقتصادی در کشورهای توسعه‌بافتی از جمله ایالات متحده آمریکا عامل جذب بسیاری از افراد می‌باشد. از این رو در این مطالعه به بررسی تأثیر آزادی اقتصادی و سیاسی بر جریان مهاجرت (به صورت کلی و مهاجرت نخگیان به صورت خاص) به ایالات متحده آمریکا از کشورهای در حال توسعه متمایز طی دوره زمانی 2009-1996 و با روش یاد کرده در انتهای شده است.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، آزادی اقتصادی و 3 زیرشاخه اصلی آن تأثیر منفی و معناداری بر جریان مهاجرت به صورت کلی و مهاجرت نخگیان دارد. همچنین عدم آزادی سیاسی و مدنی اثر منفی و معناداری بر جریان مهاجرت و مهاجرت نخگیان دارد؛ همچنین عدم آزادی‌های موجود مطالعه دارند. از این رو با بهبود شاخص‌های فوقانیتی که در دلیل کاهش محدودیت بی‌رحمانگی، خروج از کشور مستقل کردن دلیل کاهش نخگیان مهاجرت منبط شده و افزایش خواه‌های پایه‌های انسانی است که قبلاً خاطره‌نشان شده است. نیز نشان داده شده که بهبود

و توسعه نهادهای اقتصادی (نظیر بهبود آزادی اقتصادی) تأثیر مثبتی بر کاهش جریان مهاجرت دارد.
تأثیر آزمادی اقتصادی، سیاسی و مدنی بر مهاجرت (با تأکید بر مهاجرت ناخالگان)

مهاجرت نخواهد گذاشت و از آنجا که کشورهای در حال توسعه مورد مطالعه نیز در این زمینه با مشکلات متعددی مواجه اند، تأثیر منفی نیز آزمادی سیاسی و مدنی بر مهاجرت قابل توجهی می‌شود.

متغیر نرخ بیکاری دانشآموزی‌ها داشته‌باشگاهی بر جریان مهاجرت تأثیر بی‌معنی و بر جریان مهاجرت نخیگان تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین متغیر اشتراک مهاجرت نیز تأثیر مثبت و معناداری بر جریان مهاجرت و مهاجرت نخیگان دارد. شاخص توزعه انسانی نیز تأثیر منفی و معناداری بر جریان مهاجرت و مهاجرت نخیگان دارد.

بهطورکلی طبق نتایج این مطالعه، می‌توان چنین استدلال کرد: آزمادی اقتصادی، سیاسی و مدنی لازم و ضروری یکدیگرند اما در عملیاتی کردن آن، آزمادی اقتصادی به تعیین روش‌نر شرط لازم برای آزمادی سیاسی و مدنی است و آن را باعث مقدمه آزمادی سیاسی و مدنی محسوب کرد.

بنابراین کشورهای در حال توسعه فوقالذکر با پیشنهاد بهترین هم‌مراجع در همکاری در جهت ایجاد و ارتقای آزمادی‌های سیاسی و اقتصادی زمینه‌های لازم برای رشد و شکوفایی افراد به ویژه نخیگان و متخصصان را فراهم کند، تا از خروج آنها جلوگیری شود. بنابراین با توجه به نتایج بروز شاخص حاضر پیشنهادی به برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی، کشورهای در حال توسعه مورد مطالعه برای کاهش مهاجرت نخیگان و آثار سوء آن صورت می‌گیرد.

تأکید بر آزمادی اقتصادی از طریق کوچک‌کردن نقش دولت در قانون‌گذاری، حذف قوانین و مقررات پیچیده و مبهم که در مسیر راه اندازی کسب و کار جدید اخلال ایجاد می‌کند، اتخاذ سیاست‌های بایانات ضد فاساد اداری، حذف بروکراسی پیچیده اداری اعمال سیاست‌هایی که منجر به تورم بانک‌های و پانی و کاهش ضوابط محدود کننده جهت دسترسی به پول‌های خارجی، کاهش تعقلهای‌های گرم‌کنی، کنترل محدود سرمایه و گسترش بخش‌های تجارتی;
تأکید بر آزادی سیاسی و مدنی از طریق افراشش مشماری عمومی در تصمیم گیری‌ها، برگزاری انتخابات آزاد، آزادی بیان، فعالیت گسترده رسانه‌ها و انگیزه‌ها در جامعه منجر به نقد و چانه‌زنی سیاست‌های دولت از سوی گروه‌های هم‌سوس و غیرهم‌سوس موجود در جامعه می‌شود.

- تدوین و اجرای قوانین مناسب برای حمايت از حقوق زنان به‌عنوان، مخترعان و مبتکران و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی جهت انحراف قیمت نسبی عوامل تولید به نفع محصولات عرضه شده توسط نخبگان;

- افزایش تعاملات اقتصادی و علمی کشورها در حال توسعه با یکدیگر و همچنین افزایش این تعاملات با کشورهای توسعه‌یافتگی به منظور تسهیل انتقال فناوری و استفاده از حق امتیازه‌ها، دارایی‌ها و گسترش تحقیق و توسعه.
تأثیر آزادی اقتصادی، سیاسی و مدنی بر مهاجرت (با تأکید بر مهاجرت نخیگان)

منابع و مآخذ
1. بخشوده، محمد (1385). «روند توسعه انسانی در ایران، فصلنامه توسعه و بهرهوری، ش. 2.
2. جامآبادی، آسمان (1391). «تأثیر حکرمانی و حقوق مالکیت فکری بر مهاجرت نخیگان از کشورهای منتفی در حواله توسعه به ایالات متحده آمریکا»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بومی سیستان، همدان.
4. سامتی، مرتضی و احمد گوگردیان (1387). «تحلیل توریکو و تجربی تأثیر آزادی اقتصادی بر هزینه میدان»: مطالعه موردی کشورهای OECD، پژوهش‌های اقتصادی، سال دهم، ش. 2.
5. جامآبادی، ابولفضل، حمید سیه‌دوست و آسمان جامآبادی (1391). «تأثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری بر مهاجرت نخیگان از کشورهای منتفی در حواله توسعه و توسعه‌یافته»، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال پنجم، ش. 1.
6. جامآبادی، ابولفضل، محمد حسن کرمی کشتی و عبده‌الله محمودی (1387). «بررسی عوامل مؤثر بر فرار مزگزا (مطالعه موردی ایران)، پژوهش‌های برجکا، ش. 39.
7. عسگری، حسین حسینی تقوی، ابراهیم عسکری و عباس شکری (1387). «بررسی علل فرار مزگزا از کشورهای در حال توسعه به کشورهای OECD در قالب مدل جاذبه»، فصلنامه اقتصاد مقدماتی، دوره 6، ش. 2.
8. لهسابی‌زاده، عبدالمالک (1386). «نظریات مهاجرت، شرایط و نتایج».
10. هاشمی، سیدمحمد (1377). حقوق/اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج. 1، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.