“ સ્વ સહાય જૂથો ધ્વારા પાટણ જિલ્લાના કુટુંબોનું સામાજિક-આર્થિક ઉત્થાન ”

(SOCIO-ECONOMIC UPLIFTMENT OF FAMILIES OF PATAN DISTRICT

THROUGH SELF- HELF GROUPS)

**-:Research Scholar:- -:Research Superviser :-**

KADIWALA HUSENABANU RASULBHAI Dr.Sunita L.Thakkar

H.N.G.U. PATAN PG IN CHARGE & HEAD

DEPARTMENT OF ECONOMICS

DNP ARTS & COMMERCE COLLEGE DEESA.

KEY WORDS: Self-help groups, decision making, SHG activities

* **પ્રસ્તાવના :**

ગરીબ વ્યક્તિઓ ઘણી વખત એક નાનું જુથ બનાવી પોતાની થોડીક આવકમાંથી જૂજ રકમ બચાવતા હોય છે, અથવા બચાવવાની ઈચ્છા ધરાવતા હોય છે, જેથી જરૂર પડે પોતાની આર્થિક જરૂરિયાત અથવા સામાજિક આકસ્મિક ખર્ચ માટે સમયસર ધિરાણ મળી રહે. પરંતુ આવી બચત અને ધિરાણ પ્રમાણમાં ઓછું રહે છે. વળી દરેકને બેન્ક ધિરાણ વ્યક્તિગત રીતે મેળવવું મુશ્કેલ પડે છે. બેન્ક સાથે સાંકળી લેવાય તો ભંડોળનું પ્રમાણ વધે અને સરળતાથી ધિરાણ મળી રહે જેથી આવું જુથ પોતાના સભ્યોને ધિરાણ આપી શકે. આવા જૂથો સ્વાશ્રય જૂથો, સ્વ સહાય જૂથો, બચત ધિરાણ જૂથો, સ્વ નિર્ભર જૂથો એવા જુદા જુદા નામે ઓળખાય છે. સ્વ સહાય જુથો લોકોના નાના જૂથો છે

* **સ્વ સહાય જૂથો શું છે. ?**

એસ.એચ.જી.(SHG) એ આર્થિક રીતે ગરીબ લોકોના સ્વૈચ્છિક સંગઠનો છે. જે સ્વ સહાય અને સમુદાય ક્રિયા ધ્વારા તેમની સમસ્યાઓનો હલ કરવાના સામાન્ય હેતુ માટે એક સાથે આવવાનો સંકલ્પ કરે છે. સ્વ સહાય જુથ એ આર્થિક સમાનતા ધરાવતા ગ્રામ્ય ગરીબોનું બનેલું જુથ છે. જે સ્વૈચ્છિક રીતે સામાન્ય ભંડોળમાં બચત જમા કરી, જુથના નિયમો અને નિર્ણયોને આધારે સભ્યોને ઉછીના આપવા અને કુટુંબ તેમજ સમુદાયના સામાજિક- આર્થિક ઉત્કર્ષ માટે કામ કરે છે.

* **ભારતમાં એસ. એચ. જી (SHG). ની શરૂઆત :**

૧૯૮૪ માં એસ. એચ. જી. ના આયોજન ધ્વારા સામાજિક એકત્રીકરણની વિભાવના પ્રો. યુનુસના ગ્રામીણ બેન્ક મોડેલના આધારે રજૂ કરવામાં આવી હતી. શરૂઆતમાં એસ. એચ. જી. એસ. -બેન્ક લીકેજ પ્રોગ્રામ સહિતના પ્રમોશનલ ઇકોસિસ્ટમની રચના અને વિકાસ સાથે ઇમ્પેનલ એનજીઓ સાથે નાબાર્ડ વર્ષ ૧૯૯૦માં આર.બી.આઈ. એ એસ.એચ.જી.એસ. ને વૈકલ્પિક ક્રેડિટ ફલૉ મોડેલ તરીકે માન્યતા આપી.

* **સ્વ-સહાય જુથ ની જરૂરિયાત :**

ભારતમાં ગ્રામીણ વિસ્તારમાં બેકારી, ગરીબી વધારે છે અને તેને કારણે ગ્રામીણ વિસ્તારના રહેવાસીઓને કૌટુંબિક જરુરિયાતો પૂરી કરવા ઉપરાંત ધંધા-રોજગાર માટે ઉછીના નાણાં લેવા પડતાં હોય છે. એટલે કે દેવું કરવું પડતું હોય છે. ભારત ખેતી પ્રધાન દેશ છે. તેથી ગામડાઓને તૂટતાં બચાવવા માટે તેનો વિકાસ જરૂરી છે. ગામડાના વિકાસ માટે દરેક ગામમાં સ્વ-રોજગારી,પાયાની જરૂરિયાત, ધંધો કરવા માટે ધિરાણ વ્યવસ્થા અને સંગઠન એ પાયાની જરૂરિયાત છે. અને આ જરૂરિયાત સ્વ સહાય જુથના માધ્યમ ધ્વારા યોગ્ય રીતે અમલમાં મુકવામાં આવે તો ગામડાનો વિકાસ થવાની શરૂઆત ખુબજ સારી રીતે કરી શકાય છે. વિકાસની પ્રક્રિયામાં ગ્રામીણ ગરીબ મહિલાઓને સંગઠિત કરવા માટેની વિવિધ પધ્ધતિઓ બિન અસરકારક નીવડી છે. પરંતુ હવે રાજ્ય સરકાર ધ્વારા મહિલા સશક્તિકરણની દિશામાં શરૂ કરવામાં આવેલ સ્વ સહાય જૂથોની યોજના ધ્વારા લેવામાં આવેલા નક્કર પગલાઓથી ગ્રામીણ મહિલાઓ પણ સખી મંડળના માધ્યમથી વિકાસની દિશામાં પ્રયાણ કરી રહી છે.

* **સ્વ સહાય જુથ અને બચત**

સ્વ સહાય જૂથનો સૌથી અગત્યનો આધાર બચત છે. નિયમિત બચત સ્વ સહાય જૂથનો મૂળભૂત પાયો છે. સ્વ સહાય જુથ બીજા મંડળો કરતાં વિશેષ ગુણ ધરાવે છે સ્વ સહાય જુથ મહિલાઓના બનેલા હોય છે. શરાફ ના ઊંચા વ્યાજદરમાંથી મુક્તિ અપાવે છે. સ્વ-સહાય જુથની બચત વ્યક્તિગત બચત કરતાં વધારે હોય છે. કારણ કે ૧૦ થી ૨૦ જેટલા સભ્યો હોય છે. પરંતુ બેન્ક માં એક જ ખાતું ખોલાવવુ પડે છે. અને બેન્ક માં પણ એક જ સભ્યથી કામ થતું હોય છે.

* **સ્વ સહાય જૂથોના કર્યો:**

એસ. એચ. જી.(S.H.G.) તેના સ્વ મૂલ્યને પ્રોત્સાહન આપવાની આસ પાસ ફરે છે. તે ચાર સ્તંભો પર બાંધવામાં આવ્યું છે. સામાજિક ગતિશીલતા,રચના,અને ગરીબોની ટકાઉ સંસ્થાઓનું પ્રમોશન.

૧. સમુદાય આધારિત સંસ્થાઑ લોકશાહી અને નાણાકીય જવાબદારીના સિધ્ધાંતોનું પાલન કરે છે. ૨. તેઓ સક્રિય રીતે સ્થાનિક શાસનમાં ભાગ લે છે, આજીવિકાની ચિંતાઓને દૂર કરે છે. અને વિકાસને પ્રોત્સાહન આપે છે.

૧. અસરકારક બુકકિંગ ને પ્રોત્સાહન આપો

૨. ગરીબો માટે મૂડી સપોર્ટ

૩. તત્કાળ લોન ચુકવણીની સંસ્કૃતિ

* **સ્વ સહાય જૂથના લક્ષણો. :-**
* સ્વ સહાય જુથ માં ૧૦ થી ૨૦ સભ્યોનું હોવું જોઈએ.
* સ્વ સહાય જૂથની ફરજિયાત નોંધણી કરવી જરૂરી નથી.
* એક કુટુંબમાંથી ફક્ત એકજ સભ્ય સ્વ સહાયજૂથનું સભ્ય બની શકે છે કે જેથી વધુ કુટુંબો

સ્વસહાય જૂથમાં જોડાઈ શકે છે.

* સ્વ સહાય જૂથો મહિલાઓના હોય છે,જેથી સારી અને સંતોષકારક કામગીરી કરી શકે છે.
* જૂથની બેઠકો નિયમિતપણે યોજાવી જોઈએ, જો સભ્યો અઠવાડિયામાં એક વખત મળે તો તેઓ એકબીજાને વધુ સારી રીતે જાણી શકે છે.
* જૂથની બેઠકમાં તમામ સભ્યોની હાજરી ફરજિયાત રહે તેના પર વધુ બહાર મૂકવામાં આવે છે.
* સ્વ સહાય જૂથના સભ્યોને એકબીજા સાથે પ્રેમ, વિશ્વાસ, એકતા, સમજણ, સહનશીલતા જેવા ગુણો હોવા જરૂરી છે,
* જે સભ્યો જરૂરિયાતવાળા હોય, તેવા સભ્યો ને ભંડોળના ઉપયોગમાં પ્રાથમિકતા આપે છે.
* સ્વ સહાય જૂથના સભ્યોના સામાજિક અને આર્થિક સ્તરમાં સમાનતા હોવી જરૂરી છે.
* **સ્વ સહાય જુથના ફાયદા**

મહિલા સશક્તિકરણ સ્વ સહાય જૂથો ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ગરીબ લોકો, ખાસ કરીને

મહિલાઑનેસશક્ત બનાવે છે.

* ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં અનૌપચારિક ધીરનાર ના પ્રભાવ ને ઘટાડે છે.
* દરેક સભ્ય ધિરાણનો લાભ લઈ શકે છે.
* ધિરાણની સામે કોઈ જામીનગીરી આપવાની જરૂર હોતી નથી
* મોટા કોર્પોરેટ ગૃહો ધ્વારા ઘણા સ્થળોએ સ્વ સહાય જૂથોને પ્રોત્સાહન આપે છે.
* ધિરાણ હપ્તેથી સમયસર અને સરળતાથી ભરી શકે છે.
* મહિલાઓ આર્થિક રીતે સ્વતંત્ર બને છે,જેથી તેઓની આવકમાં સુધારો થાય છે.
* મહિલાઓની કુટુંબના નિર્ણયોમાં ભાગદારી વધે.
* **સ્વ સહાય જૂથો (SHG)ની સમસ્યાઓ**

જ્યારે SHG એ ગરીબી નાબૂદી અને સશક્તિકરણમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી છે. ત્યારે હજુ પણ એવા પડકારો છે જેને સંબંધિત કરવાની જરૂર છે.

* લાભાર્થીઓની ઓળખ: ગરીબમાં ગરીબની ઓળખ કરવી અને તેનો સમાવેશ કરવો

એ એક પડકાર છે.

* મર્યાદિત તાલીમ, ક્ષમતા, નિર્માણ અને કૌશલ્યમાં અપગ્રેડેશન: યોગ્ય તાલીમ
* યોજનાઑ,ગુણવત્તાયુક્ત તાલીમ અને નિષ્ણાત તાલીમ સંસ્થાઓનો અભાવ છે.
* બજાર જોડાણ નો અભાવ : બજારના નબળા જોડાણો અને એકીકરણ ના કારણે

વિકાસને અવરોધે છે.

* સમુદાયમાં સહાયક માળખું : અનુકૂળ વ્યવસાયિક વાતાવરણનો અભાવ અને મૂલ્ય

શૃંખલા વધારાઓ SHG ના વિકાસને મર્યાદિત કરે છે.

* ભારતમાં સ્વ સહાય જૂથોના ઉદાહરણો
* મહિલા આર્થિક વિકાસ મહામંડળ (MAVIM) એ મહારાષ્ટ્રમાં મહિલા વિકાસ નિગમ

છે. તે SHG ની રચના ધ્વારા મહિલાઓના આર્થિક સશક્તિકરણ તરફ કામ કરે છે.

તેમને તાલીમ,ધિરાણસુવિધાઓ અને વિવિધ આવક- ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિઓ માટે સમર્થન

પ્રદાન કરે છે.

* SEWA (સ્વ-રોજગાર મહિલા સંગઠન) SEWA એ એક ટ્રેડ યુનિયન અને મહિલા

સહકારી છે. જેનો ઉદ્દેશ્ય અનૌપચારિક ક્ષેત્રમાં સ્વ-રોજગાર ધરાવતી મહિલા કામદારોની આર્થિક અને સામાજિક પરિસ્થિતિમાં સુધારો કરવાનો છે. તે મહિલાઓને SHG માં સંગઠિત કરે છે. તેમને તાલીમ આપે છે, અને નાણાકીય સેવાઓનો ઉપયોગ કરવામાં મદદ કરે છે.

* BANDHAN-KONNAGAR એ એક બિન સરકારી સંસ્થા (એન. જી. ઑ. ) છે. જે SHG

ની રચના ધ્વારા ગરીબી નાબૂદી તરફ કામ કરે છે. તે સીમાંત સમુદાયોમાં મહિલાઓને માઇક્રોફાઈનાન્સ સેવાઓ, તાલીમ અને આજીવિકા સહાય પૂરી પાડવા પર ધ્યાન આપે છે.

* ભગિની નિવેદિતા ગ્રામીણ વિજ્ઞાન નિકેતન (BNGVN): આ એક ગ્રામીણ સંસ્થા છે.

જે મહિલા સશક્તિકરણ અને ટકાઉ આજીવિકાને પ્રોત્સાહન આપે છે. તે સ્વ સહાય જૂથોની રચનાની સુવિધા આપે છે. અને આવક પેદા કરતી પ્રવૃત્તિઓ માટે મહિલાઓને તાલીમ, નાણાકીય સેવાઓ અને તકનીકી સહાય પૂરી પા.ડે છે.

* સ્વ સહાય જુથ/સખી મંડળ પર કાર્ય કરતી વિવિધ સંસ્થાઓની કામગીરી:

નાબાર્ડ બેંક નાના મોટા દરેક પ્રકારના ધીરાણો આપવા ગૃહ ઉધોગ અંગેની તાલીમ

માટેની કામગીરી કરવામાં આવે છે. જેમાં સીવણ ક્લાસ, ભરતગૂંથણ વગેરે પ્રકારની

તાલીમો અંગેની કામગીરી સફળ જૂથોના પ્રેરણા પ્રવાસ જૂથોની કામગીરીથી વાકેફ કરે

છે.

* **સ્વ-સહાય જુથની વિકાસ ઉપર અસર**

-મહિલા સ્વ સહાય જુથની પ્રવૃતિ મહિલાઓના આર્થિક સ્વાવલંબન અને સામાજિક

સશક્તિકરણ તરફ લઈ જાય છે.

-મહિલાઓ ગ્રામીણ વિકાસમાં પોતાનું યોગદાન આપી શકે છે.

-મહિલાઓ બચત કરતાં તથા બેન્ક ના વ્યવહાર શીખે છે.

-મહિલાઓનું આગવું અસ્તિત્વ નીખરી આવે છે. જુથના વિકાસની સાથે સાથે

મહિલાઓના સંગઠનો તથા સંગઠનની ભાવનાનો વિકાસ થાય છે.

-મહિલાઓ સ્વ સહાય જૂથમાંથી ધિરાણ લઈ સ્વ રોજગાર મેળવી શકે છે. જેનાથી તે

આર્થિક રીતે સ્વાવલંબી બને છે. તેનો લાભ કુટુંબને પણ આપીશકે છે.

* નિષ્કર્ષ

આમ સ્વસહાય જૂથ એ ભારત સહિતના વિકાસશીલ દેશોમાં ગરીબો ધ્વારા તેમના પોતાના વિકાસ માટે ચાલતી પ્રક્રિયા છે. જેના ધ્વારા જેમનો વિકાસ કરવાની જરૂર છે. તેવા લોકો સ્વયં ભાગીદારી લઇ પહેલ કરે છે. જેમાં તેને જરૂરી માર્ગદર્શન અને સહાય અન્ય સંસ્થા ધ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે છે. તેથી જ ગરીબોને સાથે લઈને ચાલતી આ ચળવળ વિકાસના ક્ષેત્રના શ્રેષ્ઠ પુરવાર થઇ છે.

સ્વ સહાય જૂથો (SHGs) ભારતમાં ગરીબી નિવારણ અને મહિલા સશક્તિકરણ માટે અસરકારક પધ્ધતિ સાબિત થઈ છે. તેમની સામૂહિક તાકાત ધ્વારા એસ. એચ. જી. એ લોન સેવા પ્રદાન કરે છે. આજીવિકાની તકો બનાવી છે.

સંદર્ભ સૂચી :

૧. Dave, Nehal R., 2012, " સ્વ સહાય જૂથોનો તેના સભ્યોના આર્થિક- વિકાસમાં ફાળો" (બનાસકાંઠા જીલ્લાના સંદર્ભે) thesis PhD, Saurashtra university.

2. સ્વ સહાય જુથનો અર્થ મિશન મંગલમ, ગુજરાત લાઈવહુડ પ્રમોશન

કંપની લિ. ગુજરાત સરકારનું સાહસ, ઉદ્યોગ ભવન, ગાંધીનગર “સ્વસહાય જૂથો રચવા

માટેની માહિતી પુસ્તિકા (એસ.એચ.જી.)” રાષ્ટ્રીય કૃષિ અને ગ્રામીણ વિકાસ બેંક (નાબાર્ડ)

૩. સ્વ સહાય જૂથો રચવા માટેની માહિતી પુસ્તિકા (એસ.એચ.જી.) રાષ્ટ્રીય કૃષિ અને ગ્રામીણ વિકાસ બેંક   
(નાબાર્ડ)

4. <https://en.wikipedia.org/wiki/Grameen_Bank>