BESØKSADRESSE: PROFESSOR OLAV HANSSENSVEI 15, STAVANGER
TEL. $+47(0) 8750$ 00. TELEFAX: $+47(0) 4875200$ POSTBOKS 2503 ULLANDHAUG, 4004 STAVANGER
eksempel på kvinnerettede næringsprosjekter i Afrika og Asia.



 bistandsprosjekter, uformell sektor og dennes betydning for en
bærekraftig næringsutivkling i den tredje verden, samt Teknologi og organisering. Blant temaene som drøftes er ulike
teorier om teknologioverføring og erfaringer fra praktiske
 Denne delen av artikkelsamlingen inneholder tre bidrag, som pà ulike
máter belyser bærekrattig næringsutvikling i et overordnet
perspektiv. Denne delen av artikkelsamlingen inneholder tre bidrag, som pà ulike
máter belyser bærekrattig næringsutvikling i et overordnet
perspektiv. I del I presenteres ulike perspektiver på bærekraftig næringsutvikling. - Høsten 1991 ble det avholdt en seminarserie ved Rogalandsforskning
Perspektiver på industrialisering i utviklingsland Bærekraftig næringsutvikling:

| Tema for del III er bærekraftig næringsutvikling i et kjønnsperspektiv. I det første bidraget fokuseres det særlig pa kvinners rolle i utviklingen av små- og mikrobedrifter i den uformelle sektor, mens det andre bidraget tar for seg tre vellykkede og et mindre vellykket eksempel på kvinnerettede næringsprosjekter i Afrika og Asia. |
| :---: |
| - Arbeidet med artikkelsamlingen er finansiert av NORAD og Rogalandsforskning. |
| ISBN: 82-7220-380-4 |
| ROGALANDS FORSKNING | korporere de synspunkter som kom fra tingrerne.

 .
$\square$ -
Rogalandsforskning, RF 37/92


('рал) иәsІо деи! рро бо әр!ән иәцоюк
рㄸํsfuxixiain !




## English summary:

kraftig næringsutvikling, og tre delemner er dekiket: 1) Oversikt of perspektiver, 2)
Teknologi, organisering of bærekraft, 3) Bærekraftig næingsutvikiting i et kjønns-
perspektiv.
 Artiklene som presenteres i denne rapporten, er skrevet pá grunnlag av et seminar Resyme:

| Tittel: | BAEREKRALTIG N-ERINGSUIVIKLING <br> Perspeltiver pá industrialisering $:$ utvikingsland |
| :--- | :--- |
| Forfattere: | Morten Heide og Jdd Einar Olsen (red.) |


| avyon <br>  /aoapespurpdio |
| :---: |
| CVYON әгұлеsuofsmypsui : $:$ Hofsord |


| 26/LE sy int qroddra |
| :---: | :---: |

DNINPS\&O ISANETYOOX


-sneupuein cocz sxoqisod
presentert. Del II er viet mer detaljerte komponenter. Vi har valgt à



 -uopsnysip $\operatorname{\text {repun}}$



 -uofsnysip





 Høsten 1991 ble det avholdt en intern seminarserie ved Rogalandsforståelse av begrepet.

 for vedkommende samfunn. Dette innebærer at den næringsutvikling




 forbedringer i økonomiske, sosiale og politiske kår for befolkningen i




Morten Heide
Odd Einar Olsen
Stavanger i januar 1992
presentert her. Alle synspunkter er imidlertid forfatternes egne, og må land. Vi vil takke NORAD for velvillig støtte til det arbeidet som er


 påbegynnes våren 1992.



 hva bærekraftig næringsutvikling innebærer. Vårt mål er å utvikle en Vi anser disse innspillene som første steg mot en bedre forståelse av




## ploчuuI


bærekraftlg næringsutvikling inn 1 en praktisk kontekst. Foruten à en historisk glennomgang av norsk bistandspolitikk og
skissere fremtidige utfordringer, bidrar Skjæveland til à sette begrepet







 Einar Olsen og Morten Heide forsoker 1 sitt bidrag a bevege seg i

 Dersom en skal lykkes med barekraftig næringsutvikling er det helt
tion could be adopted.














 At the Regional Conference in Bergen in May 1990, the industrial -ұuәшdорәләр [еч̣иsnpu!





 NOILONGOZJNI Industrial Development Towards a General Framework for Sustainable Odd Einar Olsen and Morten Heide
development. overview of the background for the topic of sustainable industrial the four criteria are interrelated. However, we will start by giving an paper will be a clarification of the criteria and a discussion on how in order for industrial development to be sustainable. The bulk of
 development in particular. The objectives of this paper is to move
 There is clearly a need for operational definitions of the terms ( $209: 8861$ 'preespion) quest for sustainable development is off to a cacophonous start many. With the term meaning something different to everyone, the threatened. The term sustainability calls to and is betng called by
 Capitalists and socialists have their 'isms', while artstocrats, sumers want consumption sustained. Workers want jobs sustained.


 literature, one quickly learns that sustainability is far from a uniform ments for sustainable industrial development should be. Exploring the there any consensus with regard to what the criteria and requireunderstanding of the term sustainable industrial development. Nor is societies and international development organizations there is no clear







tions are included. To be more specific, two of the criteria for
sustainable industrial development should thus be: development in which both economic and environmental consideraour first ambition is to develop a perspective on sustainable industrial

 Therefore the argument of economic profitability as a basis for cleaner


 scarce resources which has gradually drained the industrial sector bility as an indicator of success, has lead to misdirected use of subsidies instead of their own performance. The absence of profitatypically a problem for aid supported industries, which often lean on profit margin to allow reinvestment or improved performance. This is is that the industrial units have been producing without a sufficient appears that one of the main fallures (or explanations for fallures),
 growth or environment. They can have both. road where the politicians do not need to choose between economic Development (1987) is that, for the first time, it has been shown a larity of the report from the World Commission on Environment and production process. Perhaps some of the explanation for the popurather than concentrating on cleaning up the mess created during the
ment should therefore be: environment. The third criterion for sustainable industrial developto reduce poverty in such a way that it also reduces the threat to the a restrictribution of welfare and resources, could make it possible Sustainable industrial development therefore has to generate income basic economic problems that are causing environmental problems. The profit and the economy as such need to be aimed at solving the itself is not enough to support sustainable industrial development.

 The missing linkages between profit and environment, combined with environmental problems. establishing institutions that have the necessary means to solve the
 to survive from day to day, even if they destroy their own long term allow people to plan and think in a long term perspective. They need between poverty and environmental disturbances. Poverty does not activites. There is a broadly accepted belief in a causal relationship profit does not automatically generate environmentally sound lead to improvements and upgrading of the industry, and least of all, sustainable industrial development. Firstly, profit does not necessarily These conditions are necessary, but not sufficient elements for -suorsstuar put ә7SEM jo syurn



> and avallability of knowledge and technologles. An industrial development appropriate to the local level Technological Sustainability:

8
fourth criterion for sustainable industrial development should be: and the products, are locally available and controlled. Therefore the about the technologies and the capabilities to improve the processes One of the core factors to achieve this, implies that the knowledge potentials for production improvements, should be controlled locally. industrial development, the production technologies and also the

Therefore, our final statement is that in order to have sustainable
 expatriates and the local elite. The distribution process will thus not available will be spent on satisfying the needs and demands of the of local knowledge, also means that a great deal of the resources And at the same time, using expatriates to compensate for the lack
 a constant need for infusion of foreign knowledge and capital which
in turn leaves the control of the production to people and bodies with the basic knowledge to run and maintain an industry, there will be considerations into account, is the distribution of knowledge. Without distributes resources to the local population and takes environmental One of the main constraints for developing an industrial base which production methods, organization and finance necessary to produce. criterion because of the owner-structure, control and knowledge of Accepting this argument, there is still a problem of implementing this



















 accidents and organizational problems which again can decrease the


 First, a production system which is not environmentally sound, Several arguments give rationale to the above-mentioned principles.






 principles of sustainable resource utilization should be considered: (1)


 The environmental sustainability of the industrial sector is determined
third world, which again is a necessary condition for reducing
environmental degradation. Although the developing world has
exports through production of manufactured and semi-manufactured
goods. the needs of their people for industrial goods and for diversified
exports through production of manufactured and semi-manufactured

 Most Sub-Saharan African countries have been and still are necessary condition for economic growth and increased employment. (Skjeveland. 1992). Industrial development is often regarded as a gradation, and also a major obstacle in solving these problems regions. Poverty is one of the main causes for environmental deto solve the economic and social problems that are found in these Economic growth in the third world countries is necessary in order
 relative sense, industrial activities should contribute in reducing the that in order to satisfy the social sustainability criterion in the extremely uneven distribution of income and wealth. We would argue Many of the calamities in developing countries stem from an this goal can be regarded social sustainable in the absolute sense. of living for its people. Any sector of the economy that contributes to industrial policies should be to produce a high and rising standard According to Biggs (1991) the principal economic goal of a nation's
 activities. We will distinguish between absolute and relative aspects the social, distributional and income generating aspects of industrial


## KJIIIENNHESNS THDOS

 production may reduce both environmental and economic costs. important. Energy-saving technologies are good examples in this wastes and pollution, improved usage of resources may be just as 1992). Environmental sustainability is not restricted to reducing can be extracted without large investments in hardware (Skjæveland, Furthermore, the advantages of the software components (knowledge) economically profitable, especially because of reduced operating costs.








 problem, which is often analyzed in studies of "the social carriers of the problems of defining which needs are felt and by whom. This with other researchers before him, Bagchi (1988) does not address need is felt but which cannot be imported from abroad. However, as time they are needed, and to develop those technologies for which import, adopt and absorb the technologies that are needed at the
 of the term "self-reliance" outlines an important objective for creating achieve sustainable industrial development. Bagchi's (1988) definition



## logical capability will establish a cumulative learning process.

 finally the perhaps most important argument: The indigenous technoprerequisite for the development of appropriate technologies, and efficient manner. Secondly. indigenous technological capability is a make it easier for the countries to utilize imported technologies in an






hierarchy can be illustrated as follows: 1981; Bell, 1984; King, 1984; Fransman, 1986; Lall, 1987). This nature of the various components of technological capability (Stewart, Research from the last decades, tends to emphasize the hierarchic -рәృәృโิวu for meeting the basic needs of the majority of the population, will be economy. The consequence can often be that the investments needed
 infrastructure, luxury goods and services, tends to direct the scare
 from abroad, rather than looking for local solutions. The expatriates' The standard solution has been to import experts and capital goods basis is ignored rather than utilized in the industrialization process.



 western techno-economic viewpoint. In all countries and societies behavior of the local entrepreneurs is perceived as irrational from a techniques and the local conditions, which often means that the






 the indigenous population. welfare of foreign owners and expatriates rather than to welfare of


 practical experience from assistance programs suggest that there are technological capabilities. However, several decades of research and There are no standard prescriptions for how to develop indigenous

 technological capability at the know-why level demands knowledge technological capability often stops at the know-how stage, whereas logies in a systematic manner. For the local entrepreneur, the
 not possible to standardize production on a regular basis, and do in order to improve the performance. Without the know-how, it is
 characterized under "know-why", which implies that there is a need operate the technology. The two components on the top can better be


Figure 1: The hierarchic nature of technological capability.

add some additional challenges for the principle of coordination.



 As a consequence emphasis should be put on developing general contextual knowledge and specific policies for each district or area.
 actions are needed to utilize and develop the traditional local Regarding the third principle, we would argue that context-specific

 rural areas, the donor should aim at different components of techno-
 precondition for developing a local technological capability. If the defined target groups. We would argue that a focused approach is a The very notion of appropriate technology assumes a focus on clearly donor organizations and social anthropologists. institutions, knowledge about local conditions lies in the domain of "hard-core" technologies is found mainly in specialized research similar gap is present on the knowledge-side. While the expertise on country or organization may not be in line with that of others. A

 be futile, if it is not supported by training program for local Similarly, transfer of technology hardware components may prove to restrict imports of agricultural products from the third world. sustainable if protectionistic trade policies in the developed countries transfer of processing equipment for agro-based export is hardly a comprehensive policy which is internally consistent. For example, environments. The complexity makes it absolutely essential to have specific technologies that are transferred but also their operational

 policy of technology transfer, (2) Clearly defined target groups, and (3)
 for most developing countries suppressing informal sector activities activities represent their only means for subsistence. This implies that short term alternatives. For millions of people, informal sector informal sector is unsustainable in the long run, there are no viable
 force, informal sector employment appears to be the only option countries. With a formal sector unable to absorb the growing labour unprecedented increase of the urban labour force in most developing combined with migration from rural to urban areas has created an term conclusion may be somewhat different. Population growth from a social point of view. However, in today's situation the short
 From the discussion above, it should be evident that in a long term
 Poor working conditions and abusive forms of exploitation are not law", implies that the workers receive little or no legal protection. that the majority of informal sector enterprises operate "beyond the


 gains for those who work there, but much of the profit potential is living conditions. Informal sector employment may offer temporary activities may in fact increase rather than diminish inequalities in
 The social sustainability of the informal sector can also be questioned regulations that discriminate against the informal sector (Boer, 1990). employment, are a high degree of formalization of activities and characteristics of the developed welfare state with almost full closely interlinked with industrial development. Indeed significant historical evidence indicates the formalization process seems to be is unsustainable from a social point of view. Biggs (1991) argue that лоךэวs $\boldsymbol{p} \boldsymbol{\sim}$ will relate this question to our previous discussion of sustainable sector, the SME-sector or the large scale manufacturing sector? We
 in this context
big loser. The Union Carbide accident in Bhopal is a prime example


 occupational injuries, which implies that it is the individual workers little or no legal protection, no compensation is usually paid for
 polluting rivers and waterways. The lack of a legal framework, often to pass their waste disposal costs onto the local community by environmental considerations. It is not uncommon for large factories from organizing their production in a way that often excludes (Stevenson, 1990). At least, they are too powerful to be restricted
 While large scale industries are likely to secure a steady supply of


 polistic buyers in the local factor market, than as "industrial competence. In other words, the large companies act more as oligodo not contribute considerably to local learning and transfer of substantial local supplies of raw materials, but the large companies local community. There are certain employment effects and factory and a paper mill, exist in almost perfect isolation from the tion. In Bungoma District, Kenya the two large companies, a sugar (Olsen and King, 1990) have questioned the validity of this assump-

 Furthermore, the argument for promoting large scale industry is to
 that these entities are being subsidized by other parts of the
 The experience with large scale companies in developing countries, is population
conditions and employment opportunities for a large proportion of the also a number of factors that are particularly important for the industrial activity in the country, regardless of size. But there are the general macro economic policy will establish the criteria for all affect the competitive climate on the international scene. Similarly,

 -Kısnpu! sector may be just as concentrated as in other sectors of the

















 favorable aspects that are not present in the informal sector. The integrate into the local communities. But they also have several flexible than the large units, and finally they could be easier to





industrialized countries should be emphasized.
 иопелояеाоэ esses between loc [esol

the SME-sector should include five key-elements:

in the SME-sector will usually requication and other elements of modern infrastructure. infrastructural improvements have been absent for years, businesses
 important aspects of economic sustainability. While informal micro technical skills which implies that training and technology become Expanding firms usually demand more advanced managerial and slim as is the potential for capital accumulation through savings. dealing with banks and finance institutions. The equity base is often little or no collateral to offer and they also have little experience in important for successful expansion. Most small scale businesses have finished products. Access to finance and credit is also extremely markets in other parts of the country or abroad in order to sell the that cannot be found locally. Finally, the firm may have to enter increased size may require more advanced machinery and equipment Furthermore, the increased complexity that usually follows with suppliers may no longer be able to provide the necessary inputs. gradually shift its attention beyond the near proximity. Local output markets. For the expanding firm there will be a need to Market opporturte third world rely on indigenous input-, factor- and
also of crucial importance. Most small scale








 production processes which meet the technical specifications for adjusted to the carrying capacity in the actual area, and employ





 would argue that the economic dimension of sustainability cannot be
 successful industrial development, and although it has often been

 industrial development to be sustainable.






## NOISSnOSIa

e) Information, research and development programs, possibly also
involving institutions in industrialized countries.


advantages of clean technologies.
countries acquire knowledge about the environmental and economical
development is illustrated below:
 actions. technology transfer, clearly defined target groups and context-specific
 have suggested that three principles should guide attempts to develop and most importantly to establish a cumulative learning process. We in an efficient manner, to develop appropriate technologies locally,


 process.



 definitely not guarantees a sustainable development. We have argued
 sustainable from a social point of view. The experience with large term perspective, the informal sector cannot be regarded as

 established to take into account that without a distribution of welfare,



## depend on for living. 












 In this paper, we have discussed the economic, environmental, social



Regional Research, 14(3).


 Biggs, T. (1991).
 "Learning" and the accumulation of industrial technological capacity in
 Gatekeepers Series, No SA7. London: IIED. Glossary of selected terms in sustainable economic development. IIED Barbier, E. B., \& McCracken. J. A. (1988). rT-Publications.




STONTHGATM sustainable industrial base.


 developed and developing countries. However, in our opinion, most of








(066I) 'ت
 риегеяоч
 Olsen, O.E. (1992).
Sustainable development: A co-evolutionary view. Futures, 20(6), 606-620. Nordgaard, R. (1988).
Rogalandsforskning. RF 37/92. Lindøe, Preben og Olsen, Odd Einar (1992):
Bærekraftig næringsutvikling: Bedriftsutvikling i u-land.
 Lall, S. (1987).
 Sclence, technology and education in the development of indigenous
technological capability. In Fransman \& King: Technological Capabilities in King. K. (1984).
 Sustainable Resource Utilization. In M. Heide \& O. E. Olsen (Eds.) BæreHustvedt, P. R. (1992).
 The creation of technological capability in developing countries. London and
New York: Pinter Publishers.
 Broehl, W. G. (1982).




 Stewart, F. (1981).


 muligheter for norsk bistand. In M. Helde \& O. E. Olsen (Eds.) Bærekraftig Bærekraftig næringsutvikling i Sub-Sahara Afrika - Ufordringer og














 stort omfang. De fleste ordninger har hatt en begrenset utnyttelse, De bistandsmidler som er brukt via disse ordningene har aldrl fatt et ordninger) og omfang (bedre ordninger, mer penger).

 ordningene for næringslivet opprettet. Norsk næringsliv skulle stattes




 større mangfold i sin eksport ved også å kunne produsere ferdigvarer grad å kunne dekke befolkningens behov for industrivarer og skape nesten utelukkende har vært produsenter av råvarer, ønsker i større




 okonomiske og sosiale problemer og bekjempe utstrakt fattigdom. Økonomisk vekst i u-landene er nødvendig for á kunne løse de WHIAGY VYYHYS-gins I DNITYINLD

## 

 perspektiv. de ordinære bistandsbudsjetter (landprogram, priv.org.-bevilgingen, i u-landene, åpner NORAD-strategien opp for et bredt samarbeid via støtteordningene for næringslivet for å styrke industriell produksjon




孔ие



 Samtidig hadde arbeidet med FN-rap


^SO 7 ² har arbeidet i multi-nasjonale selskaper som vil starte egen virksomhandel, vil kunne investere i industri. Det vil også være personer som





 eksisterer et sjikt av lokale entreprenører som har idéer, kapital o Avgjørende for at en slik politikk skal lykkes, vil være at det
 slik standard at disse både kan konkurrere med import og ha et




 Myndighetene onsker derfor også å utvikle en noe mer avansert egne innebyggede begrensninger både markedsmessig og teknologisk. det lokale marked og er basert pá lokal teknologi, har imidlertid sine i myndighetenes vurderinger. Denne virksomheten som produserer for består av små og uformelle familiebedrifter, fått en større betydning uformelle sektor som sysselsetter mange mennesker, men som ofte
 Myndighetene har på denne bakgrunn begynt å legge større vekt på









 -ңs
 globale aspekter og være mest mulig i tråd med norske bistandsmålder bedriftsøkonomiske målsettinger må kobles med nasjonale og
 produksjonsenheter. industriproduksjon vil i fremtiden i hovedsak foregå i private produktive sektorer som landbruk og industri. Både landbruks- og dom, er økonomisk vekst. Man ønsker derfor å satse mer direkte i vendig forutsetning for bærekraftig utvikling og reduksjon av fattig-

 ¿TSNTICDIAOH EN ROLLE FOR NORSK BISTAND OG NORSK

Figur 3: Bærekraftige "sirkler".


Potensiale for
bærekraft


 Nedenfor er endel elementer i en slik mulig strategi for bærekraftig
 programmer utvikles for de enkelte hovedsamarbeidsland der hensyn så forskjellig). Med utgangspunkt i en slik delstrategi bør så konkrete fattige samarbeidsland ind Anika. (Dets i Asia og Mellom-Amerika er strategi for bruk av norske bistandsmidler til næringsutvikling i de


 med at man har åpnet for næringsutviklingsprogrammer finansiert bruk i tillegg til støtteordningene. Dette er også erkjent av NORAD disse landene, synes det derfor nødvendig à ta andre virkemiddel i Sahara Afrika. Dersom man ønsker à bidra til næringsutvikling i generelt, kan man fastsia at ordningene norsk næringsliv til ả investere ijoint ventures" etc. i Subnæringslivet. Uten å komme inn pà effektiviteten aveks på lysten 10ј јәฐи Hittil har norske virkemiddel overfor u-landene på området industri-


 '7
 utkantstrøk. Dette har vist seg å være en meget vanskelig oppgave myndigheter onsker å bidra til økonomisk vekst og sysselsetting i
 varige subsidie-ordninger. fattigdomsorientering må ivaretas på annen måte enn å bidra til
 (konkurransevurdering etc), heller ikke giør bedriften avhengig av ikke griper inn i eller ødelegger markedsmekanisme funksjonen


 norske bistandsprinsipper (landsbygdorientering, fattigdomsorientering som de ofte finnes i mindre byer i landdistriktene og ivaretar således befinner seg på et visst teknologisk og organisatorisk nivå samtidig egner seg best for norsk støtte via landprogrammene. Disse bedriftene mellomnivå. bestảende av formelle små- og mellomstore bedrifter, Når det gjelder et konkret industrisamarbeid mener mange at et

 oppnåelse underveis.
g) Programmet må baseres på prinsippet om en bærekraftig utvikling,
ha et langsiktig perspektiv, men sette klare krav til resultat-


f) For at et program skal kunne administreres effektivt bør man
 elementer som kreditt, opplæring, institusjonsbygging, forskning. kunne har varig virkning. Det vil derfor være tale om fler e) Innsatsen må legges opp bredt når det gelder virkemiddel for á


c) Man bør på bakgrunn av a) og b) foreta en viss selektering når det


Hensyn må tas til hvilike omrảder Norge har spesielle forut-
setninger for å yte fullgod bistand på. Det må derfor også foretas -рәyrew freyol te eqd
legges i bunn. Produksjonen må iførste omgang normalt baseres

e) Institusjonsbygging. Styrking av lokale institusjoner med en rolle -гұррар seg rollen som "lokomotiv" og trekke med seg en gruppe mindre







vante kredittprogram som tar hensyn til reelle behov. Spesialfond
b) Kredittprogram i forhold til små- og mellomstore bedrifter. Rele-
 om utvikling i relevant miljøteknologi og metodeutvikling for informasjon av betydning for denne type bedrifter. Også samarbeid a) Informasjons, forske miljaer. Nettverkssystem med fokusering på

elementer: formelle små- og mellomstore bedrifter, vil kunne inneholde følgende
 Et bistandsprogram for bærekraftig industriutvikling 1 Norges hovedmen som sjelden de mindre bedrifter far del 1 . brobygger for den teknologi i denne sektoren de store sitter inne med, bedrifter og delvis tjene som servicebedrifter for disse og dermed være


 støtte via private organisasjoner. bistandsmálsettinger, men den uformelle karakter egner seg bedre for Den uformelle sektor vil selvsagt være høyt prioritert utfra norske
 Sub-Saharan Africa. From crisis to sustainable growth A long-term World Bank (1989). Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (1987).
Vár felles framtid. Oslo: Tiden.
 St.meld. nr. 34 (1986-87).
 (O66I) dVAON

YGSNTMMHGII

Oppgaven vil også sette store krav til NORADs egen organisasjon,
både kompetansemessig og kapasitetsmessig. folk og se på dette som en sentral oppgave. kompetanse i disse miljøene. Det bør derfor være et visst omfang og for à delta. Det má derfor skje en viss opprustning av kunnskap og uten vil slike miljøer pr. idag ikke ha den fulle kompetanse/erfaring

 både institusjoner og bedrifter. Disse miljøene vil ikke stå klar til à være avhengig av en bred mobilisering av relevante norske miljøer, Hvis et bredt program som skissert foran, skulle være aktuelt, vil det
 in: "Historical Roots of our Ecological Crisis" by Lynn White (1967): this by a quotation from the controversial article when first published
 present 'non-sustainable development' is of vital importance to the emphasized that knowledge of historical-philosophical causes to the



 systems of reproduction. This implies that common issues of the
 solutions to improve environmental capacity, as it should be of

 environmental limits to human impact on the environment is rejected.



 in chapter three, environmental management is dependent on social









 confronted with a problem of definitions. As the concept of


[^0] Taking a Marxist position, he argues that the relations of material when discussing the development of modern commodity economics. environment is further elaborated on by Shanmugaratnam (1990:11). These 'spatial' and 'structural' approaches to capitalist impact on the cultural systems. disturbed historically evolved relationships between environmental and the next section, this transformation of other modes of production from a distance as often as it did so directly." As we will return to in modes of production, but it reached and transformed people's lives drew the conclusion that "capitalism did not always abrogate other which contact as made (Redclift, 1987). According to Redclift Wolf

 lopment impacting on traditional land use. Wolf (1982) demonstrates Profit and accumulation were not the only factors of capitalist deve('чодедииеяло visible as an institutionalized property of a mode of social

 Profit rather than environmental or social concerns became the overturn gave room for steadily increasing rates of resource utilization.

 a larger extent possible to distinguish between religious and other
 profit, work, saving and frugality, which created the foundation for Weber (1958) argued that it was the values of Calvinism, such as








 resources. underlying conceptions of a non-sustainable management of natural even some more steps to be climbed down the ladder to identify the than causes to the present non-sustainable development. There are
 environment relations. The reason for not elaborating on capitalist
 wolfe. However, capitalism is only one way of organizing the satisAccording to these arguments, capitalism appears as the big, bad What is outlined above are just features of capitalist development. circulation of energy and matter in the ecosystems. provides the circulation of capital, which does not harmonize with the than utilizing the resources in a sustainable manner. Capitalism deplete slow-generating resources and put the money in the bank, the rates of interest, which make it more profitable to overexploit and

 of production and externalization of the productive forces, and the



sensivity and resilience of the land, and in the nature of the crops degradation in some cases, and to successful adaption in others.
Technical aspects are clearly of importance, including differences in












 Against such an approach, it could be argued that the lack of global









 welfare:









historical-philosophical heritage of our man-environment conceptions.

 development. There must have existed a conceptual framework which search for the conceptual paradigmas causing the non-sustainable people's attitudes. But still we have not reached the source in the A cultural implosion indicates that there has been a major shift in

 to Western understanding. And soctal organization and technologies







 technologies and organization of the West. Other would perhaps
 switch to hydrocarbons, he argues, allowed cultures to stop co-






|  <br>  |
| :---: |
|  |  |






##  <br> 





 like, passive and crude." Similarly, the economist Rees (1985:350)



 and government agencies and has served as a rationale for to have a tremenduous influence on many aspects of our lives. It
has led to the well-known fragmentation in our academic disciplines the world is stlll at the basis of most of our sciences and continues organate, which were regarded as machines constructed of

fundamental material building blocks. Capra (1982): proceeds: system consisting of separate objects, which in turn were red and matter in turn led to a view of the universe as a mechanistic
 culture is epitomized in Descartes' celebrated statement "cogit in our
 apply to the individual parts, but only from the whole. Underlying



 holism can be traced back to Aristotle's metaphysics, who clearly
 Since most of our present knowledge is coloured by the reductablish
 reductionism
 economics and political science. Like in physics, the other disciplines fields from biology and medical science to psycology, sociology.
 interacted. Capra concludes that the limitations of this classical, blocks, and by looking for the mechanisms through which they always be understood by reducing them to their basic building abandoned intuitivity. It was assumed that complex phenomena could Science accepted the mechanistic and reductionistic view and awareness of the environment cultures, in which life was organized around a highly refined traditional, non-literate cultures, especially of American Indian nonlinear systems. Such intuitive wisdom is characteristic of is linear, whereas ecological awareness arises from an intuition of that are profoundly anti-ecological. He argues that rational thinking scientific method and rational, analytical thinking has led to attitudes Further on Capra draws the conclusion that over-emphasis on the fipfunsvarvin fizsp ounsafumu womens' history and the history of the env and ecology which is The ancient association of women and nature thus interlinks
 subservient me a mechanical system that could be manipulated and by man. At the same time women were portrayed as passive and
subservient to men. With the rise of Newtonian science, finally,
 uncontrollable feraile. Under patriarcathe the ver of nature as wild

87
The developmental problems of the Third World were comprising a smaller part of
the agenda only (Adarns, 1990). conference was first and foremost on the environmental problems of industrializations ${ }^{4}$ The Stockholm Conference on the Human Environment is often regarded as a key
event of global environmental concems. The initial focus on this

 Strategy in 1980 (IUCN, 1980). As the World Conservation Strategy greatest boost from the publication of the World Conservation adopted at the Stockholm Conference in $1972^{4}$. The term received its



## 

## ecocentric? <br> Sustainable Development - Technocentric or

sustainability is presented with respect to this conclusion.
In the following a brief outline of the history and position of the term paradigm of man-environment conceptions is required. in turn, implies that nothing less than a shift in our present development one will have to take this fact into consideration. This,


 - Kem rәךәq e ut ‘sfred әй pure disciplinear specialization is necessary both to understand 'the whole', approaches. The point is that an integration of the steadily increasing The implications of the arguments above is not that every science and

 cannot be extrapolated and interpreted from partial areas. The





 global carrying capacity. The basic contradiction of ecocentrists and market mechanisms and scarcity as the prime answer to improve the problem. Such solutions are based on liberal economic principles of




 grounds that the probable opportunities of a competence based



 should be kept in mind through the following discussions. pragmatic solutions are scarce. These limitations of the terms applied




 value. For instance, it is dependent on management, the kind of
 development, but if implemented literally, social systems would suffer sole eco-centric positions provide useful ethical guidelines for abandonment of the present economic paradigm. On the contrary, than ends in planning a sustainable development. This implies the

 culturally determined rather then environmentally. The result is existence of environmental limits is recognized, but, they are socioset in advance by the social system. In the WCED report (1987), the the limits to resource consumption, or rather the lack of them, are dialoque of the required environmental and social systems, because In summary, technocentrism does not take into consideration the

 priority when considering future development - the conservation of Another common criticism of the ecocentric positions is what is given
 As man's impact has penetrated most environmental systems, a

##  "Nature therefore is subject to continuous aiterations and the

 :(8:0661) implies that this state is known. As argued by Shanmugaratnam















 of a principle elaboration, summarizing some common points of view species. In the following this distinction of justice will form the basis aspects. The latter also covers a controversial issue such as rights of justice) and, also justice to nature, to aggregate such normative generations in time and space (intergenerational and intragenerational traced for instance in Pearce (1988, 1990), who uses justice between linkages of the satisfaction of human needs. These thoughts can be ecological as well a cultural components, to describe the normative twin principles of diachronic and synchronic solidartity, which have Outlining his perspective on eco-development Sachs (1980) applies the
 context. development are presented in an environmental conservational In the next sections considerations of such normative aspects of and social systems. in the development of technology as it is in developing human values Thus, solutions to a sustainable development are not found so much sustainability was first and foremost a matter of social organization.


[^1]criterion for inclusion in the moral reference class (Pearce, 1990). that the capability of sensing pleasure and pain should be the most "radical" consequentialist position is that of mere sentience, i.e. how loss of species might influence future human livelihood. The
 utility value, both for present and as
 protection based on nature's intrinsic value (nature has value in
 it on the grounds of the consequenses of protection, while the latter former postulates a defence of species protection, or the rejection of
 lopment objectives'. A main distinction in this regard is beir deve-
"Development that meets the needs of the present without
comprising the ability of future generations to meet their own
needs".
 intergenerational justice with content. The WCED report explictily

Economists and philosophers therefore strive to fill definitions of
 might argue that the physical preconditions have not been there until changes, is then of recent appearance. Thus, put very simply, we which the ecosystems do not have the capability to adapt to the the global environment over a relatively short period of time, within livelihoods, have been rather limited. The ability to seriously damage generations' possibilities to freely choose their ways of organizing their human impact historically have been able to make upon future

 attention to in moral philosophy (Sandvik, 1990). As argued by Jonas development. Traditionally this issue has not been paid very much generations should be a main focus when searching for a sustainable
 ( 87 :0661








As Adams (1990:200) argues

## Nevertheless, there is a lot of scepticism in the Third World to әч7

 countries of largest dependency on natural resources, and they are societies. Most likely, the correlation will probably be higher for those ozone layer etc., are likely to imply economic imparment for all stock ( Kn ) caused by for instance global warming, depletion of the

 uодоэs


 not require reallocation of neither welfare nor power. because it is a pragmatic political solution. At it's very simple it does


 Implications of the latter would of course be quite disastrous to the aspirations? processes and the genetic diversity for future definitions of needs and


 thrusting competence and technology to cope with the increasing



 Following the arguments of Sandvik (1990), one problem which will

08 abod иo papoıqpo s! wot aцL

 From a global regional point of view this question is to some extent section. whom, and especially where. We will return to this issue in the next



 such natural resources. The problem is just as much how the

 protecting the environment against the poor. However, the preserphrase that a lot of Northern environmental concerns are aimed at



 world's needs for aesthetic adventures and imaginations of a healthy development of the welfare in poor countries, or the rich part of the Arguing this way, the concern of allocation of benefits appears to be meal and even serving the meal. And we have not even tasted the first










 accumulative impact from the latter two is regarded as having major production processes and problems of disposing of residue. The

 After the transformation to a modern mass consumption society, the
 fact problems than they intentionally were designed to solve regarding this
 between the developing world and tropical ecology. Infusion of capital observed by Shanmugaratnam (1989), there is a tight relationship
 implosions should be rejected in order to sustain the diversity of

 settings should aslo be reflected with respect to the methods of stability. Human actuvities in such differentlated environmental diversity, primary production and propertles as resilience and

 attitudes and social systems will also have to be sustained and
 We have argued that achieving a sustainable development implies far


 connection of what to sustain for whom, where and when. Those four


## 









 situl human beings. on the well-being of the business activities, rather than that of







 market preferences and the claim for accumulation and profit have Regarding what to produce, criteria have been random as far as


 -suouparapisuos
Figure 4. The interconnections of environmental conservation


NOLLYAYGSNOD
THINGWNOXIANE
рәүәэпр иәәq кпеиодрреп sey ұиәшdоןәләр se леј se иоделдаsqo
 subsystems are not designed to cope with environmental signals, nor
 1991) society is and environmental systems. According to Luhmann dialoque of social developed over the centuries has bjoe problem of non-sustainability


 concern to a sustainable utilization of resources issues which are of One of the aims of this study is to identify issues which
 failure of the planning economies has also shown that rements. The environmental systems rather than social systems dialog of the socialand environmental capacities stemming from the be rooted in social What can be said, is that this tool will have to be rooted in th it. this approach, nor is such a tool is neither part of the objectives of needs. The creation of such a tool is neither part of then of human the design of an alternative way of organe other focal issue is then their social and environmental of actions at the individual level and

(
satisfaction of needs are required. environmental conception and thereby a new tool to organize the


 found. Considering the accumulative and endles, if one can ever be capitalistic tool. The question still beging but attempts to modify the





 characteristics of natural resources and the processes through which

The former concentrating upon the understanding of the ฉиәшәбрити




definition of resources as they are functional. Applying these aspects, Mitchell (1979:2) summarizes the
 dependent on the strength of human wants and abilities. Zimmerman

 is a dynamic concept. As Mitchell (1979) writes, Zimmerman focused hensive scientific definition of 'resources'. He advocated that resources Zimmerman (1933) is commonly cited as the first to make a compre.saomosas

## Resources are in this study in any context referred to as material

 organized in a sustainable manner. Demands are given a central
 Stlll nothing is sald about criteria for the organization of resource
spипоияр puro
The human use of knowledge, technology and soclal organization,
to perform a process of resource extraction refinement and
disposing/recycling to provide the satisfaction of material needs




 documented, at least with respect to resource analysis. The phase of The phases of extraction and refinement are historically well--Gumofiaj_/Gusodstp put

 industrial production could not exist without the natural resources requires a huge input of manufactured goods to function, and
 the refining) have more or less been free from such an environmental

 artificial distinction of for instance agricultural and industrial the term by one covering the whole process. Then one omits the reflects parts of the resource process, one should consider replacing designing objectives of sustainability. As the term production only management will have to be performed to provide a foundation for In the resource process, both resource analysis and resource process" (Firey in Simmons, 1981:4).

 Moum (1979) to shed light on how the use of the term 'needs' in the available. Below (figure 6) we have modified a model constructed by the reason for utilization, if technology and competence were In the definition of resource utilization, demands were mentioned as

## 

economic and cultural issues (Weigel, 1986).
 Economicus. Supporting such a view, one accepts the human being man always is supposed to act economically rational, as the Homo following. Another major assumption of the market mechanism is that heavily criticized. This is an important factor to consider in the the assumption of free factors in a free and homogenous market, is mechanism in satisfying human needs. Basically the position relies on Further attention is paid to the role and ability of the market
 to be re-examined. These core assumptions will be further elaborated paradigms which give us our understanding of human life, will have core assumptions underlying the economic, political and ethical systems of resource utilization towards resourcefulness, some of the will be returned to later. Weigel (1986) argues that to aim our useful resources (Sachs, 1977). Useful' is a relative phrase, which transforming elements of the environment (natural and cultural) into Here the term resourcefilness is used to describe the ingeniuity in -pupur ueumy sustainable, rather than outlining human rights or the inner cirles of





others apart from their revealed preferences." broader notion of 'the human good' is deemed paternalistic by
definition, as no person can presume to know what is good for



 the human being to a rank-ordering machine: measurement. However, as Weigel (1986:1425) argues, this reduces








historically in cattle-free areas of the world).








 Historically needs were primarily reckognized through deficiencies. The

## 









 the last decades efforts have been made to widening the scope and

 lation actually results in anything but being greed and envinous, and








 few needs, while a lot of others are left unsatisfied. In poorer places Some by huge abundance in material welfare, over-satisfying just a






are identified. səuo „əyЮि

 moments of his or her life." individual to another and even for the same individual at different and not of desires and wants, which are easily manipulable and
change, not only from one society to another, but also from one


should be to survey the possibility to construct: Kamenetzky (1981) argues that one of the purposes of the BNA one of those attempts. poverty and hunger among the poor, launched by ILO in 1976, was Approach', a development programme aimed at alleviation of absolute departure for further work on these issues. The Basic Needs presented by Maslow (1954) has frequently been used as the point of classification of human needs. The well-known hierachy of needs it was possible to establish this perspective in a cross-cultural This division, and even ranking of needs lead to a discussion whether
primary needs, and desires/wants/choices as secondary needs. Regarding the above discussion, needs should then be understood as lunch and beer or wine for dinner must be regarded a secondary one. primary neeed, while the 'need' for milk for breakfast, tea or coffee for satisflers of the primary needs. For instance, the need for water is a Other are regarded as secondary needs because they are seen as needs because of their nature: hunger, thirst and sex for instance.
 mined might be divided into those of learned and unlearned needs.
n of a defiency, either physically or psychologically deter-

 object acting as a satisfier of the need. Then the organism returned ferred into drifts. This drift was thought to trace the organism to an
what outsiders and the rural poor agree in saying no to. strategies of the rural poor themselvs. farting with the priorities and He advocates some solutions to the unaivoidable paternalism: It can


 influence on Western scientists or expatriates when focusing on paternalism, Chambers lists six important biases which heavily they are produced, by whom, on which criteria etc. Addressing concerned about the definitions of needs, but rather the way in which Later publications, like that of Chambers (1983), is not that much focus on it can resonably be regarded as the most important,
dependent on our subjective order of priority amongst the basic
values." focus on it can resonably be regarded as the most important, basic needs packages will vary from one culture to the next. This is
parallel to Finnis' (1979) position, claiming that: basic needs bundle that is not relative in time, and that the specific
basic needs packages will vary from one culture to the next. This is He concludes that it is obviously impossible to construct a credible
 nearly all hierarchies suffer from too much generality the perception of security is highly subjective needs is often overdrawn the hierarchical distinction between material and non-material

weaknesses of classifications of human needs: of neoclassical economic theory. He identifies the following







 sustainable utilization of resources. remarks on how needs and demands should in fact influence a

 [epons jo are Kipedes surkine pue sammosal uo amssard



 sұәәdse ІІupuा!


 minimal. Both industrialized and and non-industrialized societles can belongingness and love, aestethic and self-actualization needs are cognitive and esteem needs are moderate, while those for meeting
 Fluck (1985) suggests that resource requirements for meeting the Applying the models rooted in Maslows needs hierarchy, putting up requirements securing a sustainable resource utilization.


 In cases of lack of such basic items as food, clothes, shelter or heat, This is where any planning for the satisfaction of needs should start.
иоптшшолй рриәш




## cal capability, as well as normative objectives of genera- tional fustice into consideration.   

 Resource management objectives guiding the satisfaction of needsshould thus take into account that: focus on resourcefuiness.















 stitution. A shift in energy carriers from non-renewable to renewable anyway turns into a technological problem of energy carrier subture. Though, regarding the issue of energy substitutablity, recycling In other words, energy and not technology is the problem of depar-

perspectives a major obstacle to reuse is, as quoted by Rees:
 when recycling several times, nor keeping a constant stock of




 From a intergenerational justice point of view, recycling metallic depletion and the accumulating deposits from it. resource analysis should thus take into consideration both resource issue of justice between generations and resources consumed by use, decisions made when the utilization took place. With respect to the


 mentally speaking, impact from the resource utilization might even be
 normally focused on as the major 'problem'. That means, regarding







 Thus, maintaining the quality of the stock of resources implies the
utilization in question.
 rehabilitation is larger than the utility value, or the accessible capital, whether land is regarded as degraded or not. When the cost of degree, it is the cost of rehabilitation which is the determinant of activities it has been "marginalized according to". Thus, to a certain or irreversible. Marginal land is also only marginal with respect to the area is regarded as unproductive, the state need not be permanent In this connection, even if an earlier economically rendered productive
 opportunities" (Warren et.al., 1988). As seen by this close intereconomy, and between environmental, technological and economic continual iterations between examinations of the environment and the of the incidents of land degradation should therefore involve: "... tions as well as on sole environmental determinants. Considerations
 as social origin. shock induced impact. Such impact may be of environmental as well capability of a specific resource utilization after long term as well as applied to conceptualize the ability of a resource to retain the sustainable use possible" (Warren et.al., 1988). Thus, resilience is is defined as ".. the property of a resource which makes its hand resilience is the term used for impact of human intervention. It changes caused by oscillations in natural processes. On the other agent of environmental changes. Sensitivity is a term applied to focused on in the debate of desertification, humans are not the only
 of market mechanisms and the role of free actors to provide a

 These principles obviously require some kind of an organizational the latter is of concern to the process of recycling and disposing. The former two are of special interest to resource extraction, while



 :(886I 'uәңગexpow pue 'ripqreg) utilization should as far as possible be taken into consideration



 From a resource analytic point of view, a sustainable resource

Resource analysis and Sustainable Resource Utllization (SRU) people are forced to take into account when organizing their livelisocial phenomenon at the very moment it becomes a problem that now follows: physical phenomenon like marginality into an example







 state. The state commonly tends to lend its power to dominant
 constantly shifting dialectic between society and land-based

 role of environmental relations. Blaikie and Brookfield define political

 factory have been efforts to focus on the environmental impact of world economy of commodity production and exchange. Less satisin the Third World, by explicating the role of social relations in the





## 


 The Western based organization of resource utilization has been
 (Sandvik 1990, Luhmann in Hagen 1991). Such is also the way in important assumption when planning a sustainable development The existence of institutions implementing sustainable action is an


## 


Spatial Considerations of Resource Utilization and
sustainable resource utilization systems is presented. following an elaboration of a spatial delineation and catagorization of be linked to a certain spatial and structural organization. In the

 to cope with objectives of reducing exploitation, endogene as resources and means of production. They should be designed
 management of resources: the following ideal considerations should be included in a sustainable
 those matters are further touched on in chapter six.



 and foremost a matter of concern to poverty. Perhaps it is, but then By such arguments it appears that marginalization processes is first
5. Contribute to cultural stability


. Independency on non-renewals and critical renewals
suopeatinn әomosə⿰ jo Kəuәnupuoo әцL •

ment of homogeneous regions: As a starting point, the economist Nordgaard (1988) points to five
general conditions to nail down the concept of sustainable develop-

Some general requirements for Sustainable Resource Utilization
impact of each and every phase of resource utilization. Resource management should thus be designed to incorporate spatial



 follow specific political-economic dependent patterns of localization -






 problem. Thus, assignments for policy considerations should also be




 not designed for environmental communication (Luhmann in Hagen,
ethnicity and religion, and also to global and regional patterns and
structures of resource allocation. they destroy each other? The question is focused on both relating to questioned. Can they evolve along mutually compatible paths, or will Finally, the cultural stablity of all the regions in combination is while we are waiting for them, uncertainty of local risks to global

 Fourthly, does the region contribute to global environmental problems,
 degree being able to adapt the technology to local circumstances. loping the technology or products for own needs - thus to a larger to reach the level of competence at which one is capable of deve-

 dynamic character. By this is meant that "anybody" can put products tence? The problem is not so much one of status quo as of a







 -วsn decreased, given edaphic conditions and tolerance of such intensive



 Firstly, he asks whether the agricultural and industrial activities of

 sustainability of reso this far are general considerations of the
 An outline of the process of identifying CSF's is provided in the next
chapter.
examples on CSF"s. caused by the carrying capacity of a region are all mentioned as management of common resources or the presence of limits for the The arid areas, the existence of
conditions which act as crucial variables for the attainment of a
balanced development in terms of RSD or SRU in a region." success factors (CSF's) refer to the necessary
 Nijkamp and Van Den Bergh (1990), discussing "critical success importance. A comprehensive approach to such factors is prepared by
 Regarding development and systems thinking, the identification of

Sustainable resource utllisation systems (SRUS)




 dialoque is taken into account in this conceptualization. In the next all. The dynamic relationship of the environmental and social systems
 hermeneutic process closing the asympthotes of a utopian develop-


 critical sustainability factors (CSF). Below a conceptual framework for
the interlinkageness of those terms are presented. environmental and social factors crucial to achieve a SRUS, the discussed in terms of needs and demands and the aggregated approach, the sustainability of activities (SRU). Sustalnablity was
 respect to general development objectives (SD), systems delineation concept of sustainability is organized into a hierarchy of terms with Two sets of terms are focused on in the preceding chapters. First, the

## Organizing the Concept of Sustainability

 OF A METHODOLOGICAL PROCESS THE SRU APPROACH - TENTATIVE OUTLINE The classification should also, as far as they are not part of the
regeneration and depletion rates of resources level of pollution or congestion natural resource base uniqueness
 socio-cultural 'resource base' and homogenity


 The delineation and classification of the RUS is as argued in the
Resource Utilization Systems (RUS) delineation
 of interest. The information should be searched according to the data search and survey is first and foremost a matter of secondary


[^2]


 region, where internal structures might for instance be resource Identifying the internal structure and interregional relations of a


 Nijkamp and Van den Bergh (1990) suggest the following approach -sโеоя геұиәudojəлэр A stepwise approach is recommended to identify CSF"s. They should
be assessed with respect to development plans or certain


 carrying capacity of the system and possibilities of extending it and


environmental impacts, social stratification etc. case study. RU-RUS linkages could be income or job generation,


 identifying such linkages is dependent on whether the activity is new
 By RU-RUS linkages are meant specific impact, and opportunities of

 environmental impact; the resilience of resources

Impact of the resource utilization

##    <br> participant based perceptions opportunity creation socio-economic utility value; in sense of needs and CSF's sociocultural viability; qualitative assessment of the RU and the products - extended cost-benefit analysis

The vtability of the resource utlization
In the following these three rather general issues are applied to
construct a model for data gathering and analytic purposes regarding
sustainability of resource utilzation. Before presenting the model, the
different sub-factors relevant for analysis are summarized as follows: sustainable resource utilization systems. utilization. To give any meaning analytically, these impacts must be
considered in relation to the CSFs, and the general criteria for
 Third, the activity will undoubtedly make some impact, either


 assessed. For instance, environmental factors such as precipitation,


The problems identified can be divided into those of general
resource utilization, still a lot of work remains to be done to achieve
a complete approach. the approach presented enables the assessment of sustainable convenient in relation to the objectives of this study. Thus, even if development of the methodology was ended when it was regarded as to obvious limits of time and capital carrying out the case study, the

 The development of the methodological approach and a case study more completed. the approach, rather then the content of them, the approach is far regarded temporarily. However, considering the elements making up

 -uopez!!̣n әomosan јо אч!!qe

 development is about, and what it meant to human activities in partiThe scope of part A of this study was to identify what sustainable


in these to a large degree incorporate or initiate the other stages.
 8, reconsiderations should especially focus on the stages of RU-RUS beyond the reach of this study. Nevertheless, as indicated in figure



 criteria, a topic deserving much attention in the time to come, is an In addition to the issues of systems delineation and SRU and SRUS

##  still been the training in integrating different pieces of knowledge. The most beneficial feature of establishing the SRU approach has

 is established, providing an alternative approach to traditional of such an approach. An interconnection of these terms and elements study offers a comprehensive summary of key terms and elements remain until a complete SRU approach is brought into being, the Broadly speaking, even if a lot of theoretical and practical problems


 existence of large basic data material, or, resources in terms of



Redclif. M. 1988.
Sustainable development and the market - a framework for analysis.
pp. $635-50$ in Futures vol.20, no.6.
Sustainable development - exploring the contradictions. Methuen: London. (286I 'K 'ษாэрәу

The roots of environmentalism. Croom Helm: London. Pepper, David, 1986

$\cdot 9 \cdot o u$ '0z'Ios
Economics, equity and sustainable development. pp.595-597 in Futures
Pearce, D.W. 1988.
 -LL6I 'rafrem'I pue 'M• $\sigma$ әoread
vol.20, no.6.
Sustainable development: a co-evolutionary view. pp.606-620 in Futures Nordgaard, R. 1988.

Coevolutionary agricultural development. In Economic Development and
Cultural Charge vol.32, no.3. ־七86I z ‘preespion
 Nijkamp P. and Van den Bergh, 1990. og verdier. Pax: Oslo. Behov if forbrukersamfunnet. pp.11-48 in A.H Wirak (ed.): Behov, utuikling Moum, T. 1979

Geography and resource analysis. Longman: Hong Kong.


The limits to growth. Universe Books: New York. Meadows, et. al. 1972 ,
A holistic human ecology approach to sustainable agricultural development. Glaeser, B. 1988.
A holistic human ecology approach to sustainable agricultural development.
 'I86I 'raqว
Norge og et utviklingsland.
 swsterindustrimodellen. Berebjelkene i denne modellen er overforing av






 funksjon i de fleste utviklingsland. bærekraftug pá lengre sikt, har sektoren 1 dagens situasjon en viktig




 formell og en uformell sektor. Temaet for Morten Helde og Odd Einar
 malgrupper og kontekstavhengige tiltak. helhetlig bistandspolitikk for teknologioverfaring med klart deinerte







 รПз

## 



 вृи



## puefsiq as wiol I refidey











 иәรีи!

 dra nytte av à wære "de som fulgte etter". De kunne plukke opp fore teknologler til samfunn der disse ikke fantes, kunne landene Kunnskapselementet var lite fremtredende. Ideene var at ved à overoutput kunne reguleres ved à manupilere input (arbeid og kapital). mellom arbeld og kapital (Pack 1981). Teknologi var "black box" der basert pà klassiske ( $\varnothing$ konomiske) forstllinger om faste faktorforhold utvikling. Teorier om teknologioverfering og praktisk overforing var passet kolonimaktenes behov, ble synliggjort som et hinder for árene da $3 . v e r d e n s$ problemer med en teknologisk infrastruktur tilHistorisk fikk begrepet teknologioverforing sitt gjennombrudd i 1950-


 overforing kan skje glennom en rekke mekanismer. De kan rubriseres

 lig kompetanse og erfaring. varer), design spesifikasjoner, lisensretter eller patenter og menneske-

 Med en slik definisjon vil teknologioverffring både innbære overffring og kunnskaper om deres anvendelse for à lese bestemte oppgaver".
 både tekniske innretninger (redskaper) og kunnskaper om bruken av à produsere nytuge ting. De fleste definisjoner av teknologi omfatter et land og som blir overfort (kommunisert) til bruk $i$ et annet land for (1981) definerer teknologioverforing som kunnskap som er utviklet i teknologien i hjemlandet (Robinson 1988, Fransmann 1984). Stewart




bảde omfatte kompetanse til á evaluere og velge, bruke og utvikle

 betingelser for og prosesser bak utvikling av lokal teknologisk
 den akademiske interessen il løpet av 1970-ărene fra à studere tekno-



 шоя иәяи!

 ferdige prosjekter, som var en strategi som var utviklet med statte i
 utviklingen som har skjedd $\mathbf{i}$ forskjellige $u$-land pả en tifredstillende Men ingen av disse paradigmene har vært istand til à forklare den
om egen praving og feiling. Teknologisk utviklingsarbeid var (og er) it
et økonomisk perspektiv en prosess med et hoyst usikkert utfall, der


## stor vekt pà à overfore teknologi fra andre land.

 faring. Dette paradigmets konsekvenser var (noe forenklet) à basere
 sjonene som eksisterer mellom rike og fattige land og de
 hetsparadigmet (utviklet av forfattere som Frank, Cardoso og Amin). reaksjon på disse forestillinger, finner vi i det som kalles avhengigsom $\mathfrak{a}$ flyte en ferdig teknologipakke fra en kultur til en annen. En snarere enn velstand, økte forståelsen for at det ikke var så enkelt en generelt langt lavere effektivitet, og utvikling av storre ulikheter
 (etter hvert) Japan etter 2. verdenskrig. Men store feilinvesteringer i





opp" teknologier. eksisterer en kompetanse i mottakerlandet som er istand tul a "pakke


 som en generelt god modell. En slik modell bygger imidlertid pá to teknologiers kompliserte sammenhenger) blir 1 prinsippet betraktet for à bli "pakket opp" (definert som dekomponering og læring av modellen, der teknologier selektivt ble importert i begrensete mengder à maksimere fordelene, snarere enn om det skal gjøres. Den Japanske teknologioverføring. Sparsmálet er derfor hvordan dette skal gjares for Fransman (1986) enige om at det báde finnes fordeler og ulemper ved utviklingsforskningen har endret seg. De fleste forfattere er i folge har altsá skiftet ettersom de rådende paradigmene innenfor økonomisk utvikling, og dermed til en bærekraftig næringsutvikling Troen på at teknologioverforing virkelig kan bidra til sosial og gjenstander, kunnskaper og sosiale grupper og interesser.
 sosiologiske studier etterhvert fikk bedre innsikt 1 hva teknologi også forklares ved at man gjennom innovasjonsstudier, historiske og misforholdet mellom teori og praksis i de gamle paradigmene. De kan Skiftet 1 fokus hang ikke bare sammen med det observerte
forutsetning for okonomisk og sosial utvikling (Fransman 1986).


 bærekraftig næringsutvikling $i$ innledningen. Et nytt syn kalt "basic overforing passer godt til de kriteriene som er stllt opp til en utvikling av egen kapabilitet. Denne innfallsvinkelen til teknologi-
 teknologioverføringen. Ewing (1977) forsessen og interessegrupper i

 әдәр әхøушоииว







 [1





 betydning for à forklare hvordan teknologier utvikles og blir tatt $\mathbf{i}$




















sterkere grad kunne bidratt til en bærekraftig næringsutvikling.

 gjort. Dermed farr mottakerne ofte felles interesser med leverandarene. og deres leverandører forsterkes gjennom de valg man allerede har
 ut fra et onske om à vedlikeholde sine posisjoner. Men også fordi teknologier fra de samme leverandørene. Dette kan dels være motivert kontrollerer teknologiene i u-landet, senere velger tilsvarende De initiale valgene av teknologier farer ineste omgang til at de som opp egne posisjoner.
 sjonen som bestemmer ressursallokeringen til slike formål er personav FoU aktiviteter $i$ India viser F.Sen (1988) at den sentrale dimenlag for å bygge opp egne posisjoner. Innenfor et omráde som ledelse rekke u-land at teknologioverforing gir de sentrale mottakerne grunn(i beste fall) har en lavere prioritet. Det er et velkjent fenomen iten deres posisjoner, mens generell sosial og økonomisk utvikling $i$ landet fremst interesser av à velge teknologier som styrker og vedlikeholder punktet den nasjonale og lokale eliten. Disse aktorene har forst og
 Personer ictland som er i en posisjon som giør dem i stand til å u -land.







 formelt kvalifisert til á undervise der, uteksamineres elever som er skolen og lokale personer som innehar denne kunnskapen ikke er lokale kunnskaper om fiske har en liten plass 1 den norske grunn-
 finnes forøvrig ogsá i Norge, blant annet belyst i Thuen og Wadel
 nyttiggjøre 1 dagliglivet (jmf J. Muller (1984) studie av lokale at store deler av befolkningen blir foret med kunnskaper de ikke kan bidrar det til kunnskapsprioritering i skolesystemet generelt som gjar







 importeres. Alternativt kan personell fra mottakerlandet utdannes.


 ledelse (kunnskaper, ferdigheter og organisasjonskultur) som ikke


## produktene.

 mange av disse bedriftene hele det tanzanianske markedet for Tanzania en kapasitets-utnyttelse pá mellom 10 og 40 prosent etter "kopiering" og tilpasning av ca 30 små industribedrifter fra Sverige til

 metoder tulpasset en høy kjøpekraft i landet teknologiene kom fra. land. De blir ofte dyre fordi de produseres av materialer og med lages ved hjelp av teknologler fra i-land er svært små ide fleste utilpasset visse skalaforhold. Markedet for de produktene som kan





匀
$\stackrel{0}{5}$
$\stackrel{0}{2}$

 mos) гәdeysuum





 eksporteres fra $i$-landet (eller den bedriften som gjor det). Igjen peker
 әәәя!



 пи 'sədeysuual



 Alle disse nivåene av kunnskap som ofte, men ikke alltid, er nød(Remøe og Rasmussen 1985).
 fagarbeiderene ved Alexander på Moi (i Rogaland) helt automatisk bortkastet utvikling av automatisk skinnskjæring for å finne ut at











 tommelfinger regler fảr man gjennom árelang trening, ofte etter




әみәр әдø nothing"-modell), er det også behov for à lære design, etablering av

 teknologiene, og dermed heller ikke sin egen teknologiske base. I
 Bells argumenter er at læring gennom praksis gior folk istand til à

 Bell (1984) er blant kritikerne som mener at effekten av læring

 en teknologi og foretar små løpende tilpasninger (Bell 1984). Denne



 læring som teknologioverføring genererer, og for det andre hvordan bàde er meget kompliserte og omdiskuterte. For det farste hvilken er kanskje en forklaring på at læringseffektene ved teknologioverføring Denne utligjengeligheten som kjennetegner informasjon om teknologi,







 à kopiere. Men dette er en strategi som krever mye kunnskap. $\AA$












## 




 І Іน
 'IInu




 леุ̊


 som selger av teknologien)).



$=\mathrm{H}$
hvor
Vi kan rent teoretisk sette prisen på teknologi ( P ) for kjøper til $\mathrm{P}=\mathrm{K} / \mathrm{Q}$
 som er tilpasset teknologioverføring, og lkke minst kunne få alle Problemet er imidlertid at det er uhyre komplisert å vite noe om hva
 være tilpasset lokale forutsetninger, er "negativt bevist" gjennom organisasjoner er tilpasset teknologi. At teknologier som overføres má lokale forutsetninger, som utnytter lokale ressurser og sosiale Et samlebegrep for teknologier som tar utgangspunkt i og bygger på
 at det stemmer med et kart laget ifor eksempel Europa. måte: Man må tegne kartet etter terrenget og ikke endre terrenget slik
 denne gjensidige tilpasningsprosessen. Det er en uoverkommelig bygge på det som allerede finnes i lokalsamfunnet for a bidra til teknologler skaper. Men teknologiene og introduksjonen av disse må







#  

## TRIKNOLOGIOVERFDRING SOM BIDRRAG TIL EN

 andre deler av økonomien. kraftig næringsutvikling, vil derfor være om den bidrar til lokal læring nøkkelspørsmal for om teknologloverforing kan bidra til en bæreavhengighet til leverandøren det er svært vanskelig å fri seg fra. Et




viktigste "arven" er at:




 Tradisjonelle teknologier kan nok være i stand til á vedlikeholde et mellom de tradisjonelle teknologiene og helt moderne teknologier. teknologi" som i kompleksitet og produksjonskapasitet ligger et sted

 akademiske miljøer i løpet av det samme tiảret, mens den fremdeles interessen for tilpasset teknologi slik Schumacher presenterte den i bok "Small is beautiful" (1973). I følge Endresen (1988) forsvant
 Den faglig/ideologiske bevegelsen omkring tilpasset teknologi skjøt fart

## 

 - $\mathbf{~ x}$









 som definerte tilpasset teknologl som "technologles tailored to fit the

slik oppsplitting $i$ arbeldsoppgaver farer nadvendiguls til at den splittes opp, forenkles innholdet i hver oppgave (Braverman 1974). En standardisert masseproduksjon, er at etterhvert som arbeidsoppgaver kompliserte oppgaver er sentralt. Et grunnleggende trekk ved

 For det andre kan smáskalaproduksjon stå i direkte motstrid til krav





 forutsetninger og bli et nyttig redskap. Bygging av store vannanlegg
 noe som giør at det má bygges opp kompetanse og forandre
 arbeidsoppgave og må derfor være tilpasset den lokale kulturen "fullt
 damanlegg" i Peru for à illustrere problemet. Handpumpene skal (1988) bruker de tre teknologiene "handpumper". "EDB" og "store For det første er det et sparsmål om tilpasset tll hva og hvem. Fritz


 -(986I



 og organisere
 әұиеләәә ләио/sред-дøиалд
 det er et mål å øke sysselsettingen (arbeidsintensiv)






 lokale kunnskapsbasen på det stedet de skal implementere
 der dette er en alminnelig opppfatning, går de heller tilbake i sin

 moderne industrisamfunn at teknologier utvikles fra noe enkelt til Dette kan nok skyldes den (forenklete og feilaktige) oppfatningen i kunnskaper om eller reservedeler til hverken i u-land eller i-land. strategi som fører til import av lite effektivt utstyr det knapt finnes tendens til å tenke i modeller av gamle teknologier fra i-land, en kunnskaper om (Howes 1981). Disse ekspertene har i tillegg en er tilpasset brukerne i en kultur de $i$ beste fall har begrensete





 kan synes vellykket på kort sikt kan utvikle seg til feilinvesteringer



 For det tredje er tidsperspektivet problematisk, enten man legger









## 









 har det imidlertid ofte oppstått et skille mellom de som kan skal implementeres, både for å definere behov og løsninger. I praksis på at man skal ta utgangspunkt i det lokalsamfunnet der teknologier sterkeste nekte for dette (Willoughby 1990). Hele filosofien bygger jo som arbeider med de teoretiske sidene av fenomenet, vil på det for å lose problemene. Tilhengere av "tilpasset teknolog1", og særlig de overdreven fokusering og tro på tekniske innretninger som grunnlaget ramme när prosjekter skal gjennomfores i praksis. Det har vært en eller annen grunn) ofte fått en teknologideterministisk forstáelses som opererer på et lokalt nivå. Dette "sosiale prosjektet" har (av en teknologimport, må valgene foretas på et lavere plan, av personer ressurser. For å omgå eliten som har interesser av og velger moderne


 miljøpopulismen i Norge i begynnelsen av 1970-årene.









 normativt norsk grunnlag "forbedre") lokale levekår. Etter min egen






 myndighetene i et u-land setter seg ned for à forhandle om en måter enn det som er vanlig når store private bedrifter fra i-land og


 beslutnings- og iverksettingsfasene betyr ikke nødvendigvis gammel
 perspektivet. Vektlegging på lokale kunnskapstradisjoner, lokal
 en bærekraftig næringsutvikling, er det ennå ikke utviklet bedre teknologioverføringsstrategi kan skape i mottakerlandet, og bidra til Hvis man onsker å redusere de problemene som en "feil"









 for à skape grunnlag for en bærekraftig næringsutvikling gjennom
 følte behov som skal møtes og hvilke folte behov som skal styre følte behov". Et slikt perspektiv løser ikke problemet om hvem sine det er behov for når det er behov for dem og utvikle dem i pakt med

 bærekraftig næringsutvikling. Bagchi (1988) utformer i sin definisjon teknologioverføring til den tredje verden er viktig for å fả i stand en
 * For á kunne utvikle tilpassete teknologier

* Fá i stand en kumulativ læringsprosess.
* For à kunne utnytte importert teknologi mer effektivt
hensikten med á bygge opp lokal teknologisk kapabilitet i tre punkter:


 forsøke á utforme en politikk som har som mål á utvikle en lokal
teknologisk kapabilitet. Blant annet definert som "the ability of a
 sosial og økonomisk utvikling gjennom teknologioverføring, burde en Ut fra det som tidligere er diskutert om hindringer og muligheter for


 næringsutvikling i $u$-land, har av innlysende årsaker ingen enkeaftig

POLITIKER FOR TEKNOLOGIOVERIFØRING
utvikle en strategi for bærekraftig næringsutvikling. hvilike typer bedrifter og teknologier man vil satse på, kan man sentrale perspektiver fra denne bevegelsen, men samtidig stå friere i imidlertid inn mulighetene for å oppnå en slik utvikling. Ved å bruke bevegelsen. Denne bevegelsens ideologiske utgangspunkt snevrer
 næringsutvikling ved hjelp av teknologloverforing, er det mange

En oppsummering kan være at for à stimulere til en bærekraftig


 næringsutvikling i u-land. Carr (1988) fremhevra til en bærekraftig ale pa leverandørsiden. En bedrift som skal selge sine loga eller foite behov i samfunnet. Men brei deltakelse betyr også logiene eller falte, snarere enn fordi de har kunnskaper om tekno-

 sjonene om teknologivalgprosessen og de aktørene som er sentrale når





 oppbyggingen av lokal teknologisk kapabilitet man vil støtte. er rettet inn mot ulike aktørgrupper, alt etter hvilke deler av burde være i stand til å skille de ulike elementene slik at ulike tlitak lokalsamfunnet blir for store. En norsk teknologloverforings-politikk



 utdanning, de må tenke på mat i dag og har liten mulighet for å

 gruppene for norsk $u$-hjelp de fattigste på landsbygda (med fokus på




 og ressursene i Norge. politikk betinger altså at man starter med å samordne kunnskapene organisasjoner og akademiske disipliner som antropologi. En helhetlig




 produksjonsteknologier hvis det ikke er marked for produktene eller

 konsistent. Det er ingen god lasning à støtte videreforedling av grad må overføres, betinger en helhetlig politikk som er innbyrdes


 Dette er helhellig politikk. klart definerte málgrupper og kontekst

[^3]Managing the flow of Technology. The MIT-Press. Allan, T. (1977):

Case of Small Scale Industrialization in Tanzania. Goteborg: Chalmars
University of Technology
 Alange.S (1987):

## RIEFERANSER

bærekraftig næringsutvikling. utnyttes som et sentralt element for á støtte opp under en
 materielle redskaper, økonomi og politikk er flytende og avhengig av politikk at teknologioverfering er en sosial prosess, der skillet mellom
 krav om samordning for å oppnå en helhetlig strategi. teknologioverførings-prosessen. Dette kan selvsagt stå i motstrid til prosedyrer og støtteordninger for de aktørene som innvolveres i

 distrikt som teknologien skal overfores til. En konsekvens er at det kontekstuell kunnskap og en politikk tilpasset hvert land og hvert ressurser (både natur og menneskelige). Dette betinger imidlertid en på utnyttelse og videreutvikling av lokale kunnskapstradisjoner og
 valg-mekanismene som er beskrevet tidligere. borgerskap som reproduserer seg selv glennom de samme teknologi-

 Resonnementet kan minne om "ortodoks" marxisme som hevder at


136
The Uncertain Promise. Value conflicts in technology transfer. New York: New
Hortzons Press. Goulet,D (1977): Wad,A (ed): Science, Technology and Development. London: Westview Press.
IT-Publications Epistemology and Ideology in Science, Technology and Development. Artikkel Goonatilake.S (1988):

Transfer to the Developing countries. Art. i Wed A (eds): Science, Technology
and Development. London: IT-publications. Microcomputers, Dams and Handpumps: Three case Studies of Technology Fritz J. (1988):

Technological Capability in the Third World. London: Macmillan Press.
 Conceptualising Technical Change in the Third World in the 1980s: An
Interpretive Survey. Journal of Development Studies. Fransman (1986):

Fransman \& King (1984): Technological Capability in the Third World
London: Macmillan Press.
Technological Capability in the Third World: An overview. Artikel it Fransman (1984):

The Geography of Underdevelopment. London: Croom Helm. Forbes.D.K (1984):

Transfer and Development of Technology. The Problems of Developing
Countries in Perspective. Journal of Woirld Trade Law. Vol. 11, no.8. Ewing (1977):

The Creation of Technological Capabilities in Developing Countries. London:
Enos. J. (1991):
Elliott,B (ed) (1988):
Technology and Social
-ләррияsร̊u!

 :(I861) s'үгемәиS
 Encyclopedia of entrepreneurship. New Jersey: Prentice Hall
Stewart.F (1978):
 (p) Votuan h Shapero,A \& Sokol,L (1982):
 $:(8861)$ đ'นว
 Schumacher, E.F (1973):
The international Transfer of Technology: Theory, Issues and Practice. New
York: Ballinger Publ. Company Robinson,R (1988): Innføring av datateknologi i smd og mellomstore bedrifter. En analyse av 5
eksempelstudier. Stavanger: Rogalandsforskning, rapport SPS-AOT-28/85. Remøe,S. O \& Rasmussen,H (1985): no. 5:332.
Alternative Technology: A Viewpoint from India. Social Studies of Science Reddy (1975):
Sustainable Development. Exploring the contradictions. London: Routledge.

 the American Academy Approprate Industrial Technology: Benefits and Obstacles. The Annual of $:(\mathrm{I} 86 \mathrm{I})$ צэед










 Research on the informal sector has later flourished in a number of









 NOILONCOZJNII Development




Sendero) that describes the informal sector in Lima (Peru) in the Hernando de Soto's (1989) well-known book "The Other Path" (El Otro informal sector in Latin America. Of particular importance is Other institutions and individuals have also conducted studies of the Santlago (Chile). The results are summarized in PREALC (1978). Salvador), Guito and Guayaquil (Ecuador), Kingston (Jamaica) and Guadalajara and Monterrey), Asuncion (Paraguay), San Salvador (El 1970's and included three major cittes of Mexico (Mexico City.

 excess availablity of labor for employment in the formal sector and i.e., that PREALC viewed informality primarily as a result of an (1991) these studies were characterized by a labor market approach.

 Campinas (Brazil) and Cordoba (Argentina). ILO's Program on Employcittes of Latin America in the mid-1970's: Bogota (Columbia). Project commissioned studies of the urban informal sector in three and the Caribbean. The ILO Urbanization and Employment Research Various studies have focused on the informal sector in Latin America











 America and the Caribbean used two alternative definitions of
 objective is to generate employment for the participants rather than
 definition of informal sector as small－scale units engaged in the
 ILO Kenya report causes ambiguity because each criterion can be
 foreign origin etc．
 with the adverb＂relatively．＂It may for instance turn out that often
 have only been variants of the Kenya report＇s list．In particular later markets．According to Lubell（1991）subsequent research definitions the formal school system；and g）Unregulated and competitive Labour－intensive and adapted technology；f）Skills acquired outside
 characteristics：a）Ease of entry；b）Reliance on indigenous resources； The ILO Kenya Mission（ILO，1972）defined informal sector by certain




International Labour Conference，78th session（ILO，1991）：




MOLDES THNYOGNI THI DNINIATA regulatory framework． small－and micro scale enterprises，with a view to reforming the examination of the compatibility between regulations and growth of















## SLAIOdMGIA LNGYGNAIA ：YOLOTS TVN\＆OGAI

 according to Boer（1990）it could be a useful guide to theory because it breaks away from the informal／formal dichotomy，and
 exchanged for income，extraordinary work for self－consumption and

 ＂spectrum of human activities contributing to reproduction．＂He Minglone（1985）has for instance replaced the dichotomy with a









In our opinion, two different and quite opposite views on the
relationship between economy and ecology have emerged, both based
on the same techno-economic philosophy. One school of thought
argues that western economic production systems are incompatible
with environmental aspects. The other claims that economic growth
is a precondition for solving environmental problems.
formed. development started long before the Brundtland Commission was development. However, the discussion about sustainable industrial the content, problems and potential of sustainable industrial
 Environment and Development (1987), the so-called Brundtland


## LNGMLOTGATA TVITASNGNI

## GTGYNivisns yoa viaguryo

 in most parts of the developing world. informal sector has not disappeared, it has rather continued to grow absorption into the formal sector, has proved to be erroneous. The modernization, i.e., that it would relatively soon result in the transformed into the formal sector of the economy. However, as ILO is that informal sector enterprises will gradually expand and be reference to the Newly Industrialized Countries (NIC) in Asia, the idea be romanticized as a breeding ground of entrepreneurship. With reduced unemployment and labor surplus. Informal sector can also the formal sector, the informal sector has expanded and thereby sector. Similarly, while some countries have experienced a decline in school leavers are unemployed or enter or "fall" into the informal enter the labor market every year. These figures indicate that $90 \%$ of new jobs every year, in contrast to the 100000 school leavers who the employment capacity of the formal sector economy is only 10000
 view the informal sector more positively, as a provider of employment However in recent years, many third world countries have begun to

limits of waste and emissions. technical specifications for environmentally acceptable

 Environmental Sustainability:
A resource utilization limited to
considerations are included. To be more specific, two of the criteria
for sustainable industrial development should thus be: development in which both economic and environmental
 process, has its relevance in third world countries. As a consequence,




 of scarce resources which has gradually drained the misdirected use
environmental problems.
establishing institutions that have the necessary means to solve the

 entrepreneurship, seems to be the driving force for the businesses. the profit motive, as implied by Schumpeter's (1939) definition of from struggle to survive. In these cases, the need for survival and not


 development.







OF THE INFORMAL SECTOR

## THE ECONOMIC SUSTANAABILITY

countries with regard to these four criteria.


 and avallability of knowiedge and technologies.
 : ^4

 about the technologies and the capabilities to improve the processes One of the core factors to achieve this, implies that the knowledge potentials for production improvements, should be controlled locally.


 intermediaries between the informal sector entities and the formal should have an important role in this respect, since they can act as operative-types banks and savings schemes or similar arrangements enterprises have access to modern financial institutions. Coproblem of inadequate credit will not be solved unless the informal external financing and assistance. According to ILO (1991) the informal sector, they also run the risk of becoming to dependent on be useful in tapping and channeling resources from outside the However, ILO (1991) argues that while such schemes have proved to
 There are numerous examples of credit systems for informal sector savings. rather slim as is the potential for capital accumulation through enterprises run on a near to subsistence level, the equity base is





















1991). The informal sector is almost by definition non-controllable. If trees at a much higher rate than the forests can regenerate (Heide,
 in overexploiting the resource base. In the Philippines for examples, external costs. If inputs are free, the entrepreneurs will face no cost demand for finished products. The other exception is related to resource base may occur, as a result of, e.g., a sudden increase in region and few alternative sources exist, overexploitation of the local local market for their inputs. If the inputs are extracted in the local related to the fact that most informal sector entrepreneurs rely on a However, there are at least two exceptions to this rule. The first is efficient allocation of input resources budget restriction that most of these entrepreneurs face, ensures an preneurs generally are masters in "making much out of little." The








or managed rates at which they can be continuously generated











 be closely interlinked with industrial development. Indeed significant formation process. In other words the formalization process seems to




 It has been argued that the informal sector is socially unsustainable in these countries. should contribute in reducing the differences between rich and poor social sustainability criterion in the relative sense, informal sector a controversial issue, we would argue that in order to satisfy the extremely uneven distribution of income and wealth. Although this is Many of the calamities in developing countries stem from an



 this criterion. The absolute aspect is related to income generation. Our third criterion concerns the social sustainability of the informal
sector. We will distinguish between absolute and relative aspects of HOLOTS THNROMNI THE SOCLAL SUSTAINABILITY OF THE promote reuse of resources. tight budget situation that exists for most informal sector entities, will
 тпо шом sufsnax/จuпp)


 informal sector enterprises as a general rule, are more benign than






 perspective the informal sector cannot be regarded as sustainable






 :sวreqs (t66t) Oti the most deplorable and hazardous conditions in the informal sector.

 employment. The plight of children in the informal sector is perhaps to be concentrated in the most insecure and lowest paid forms of the informal sector. Moreover, within the informal sector, they tend countries show that half or more of total women's employment is in vulnerable: women and children (ILO, 1991). Data from a number of sector. Within this sector, two groups stand out as being particularly


 larger firm draws off the profit. The fact that the majority of informal subcontractors for formal sector corporations, chances are that the Similarly, in cases where informal sector enterprises act as much of the profit potential is often extracted by middle-men.
 living conditions. Informal sector employment may offer temporary
 in the relative sense. In a long term perspective informal sector
 that discriminate against the informal sector (Boer, 1990).


In this situation, the local technological basis is ignored rather than
utilized in the industrialization process. the knowledge required to operate and improve western technologies. most developing countries, this local base has very weak linkages to logical knowledge base for the production activities in the society. In (King, 1984). In all countries and societies there is a local technologies, and the conditions and technological skills available locally conditions and knowledge required to operate the imported technotechnologies from developed countries, is the large gap between the One of the main reasons for failures in industries based on imported

## of the indigenous population

 welfare of foreign owners and expatriates rather than to the welfare

 infusion of knowledge and technologies from outside which in turn carried by local people. If not, there will be a constant need for
 for such improvements and controls, is that the knowledge and innovations and improvements, should be controlled locally. The basis




## THE TECHNOLOGICAL SUSTANNABILITY

 population. conditions and employment opportunities for a large proportion of the will only make the situation worse by seriously damaging living for most developing countries suppressing informal sector activities activities represent their only means for subsistence. This implies that viable short term alternatives. For millions of people, informal sector
 force, informal sector employment appears to be the only option








 marginal. Lubell (1991) states that there is some evidence which










 skills and technological knowledge. today is one of the most important arenas for maintaining traditional











 According to Lubell (1991), most of the workers in the informal sector



































 bureaucracy and red tape. Furthermore it should encourage equal Such a framework should emphasize the reduction of unnecessary

 completely deregulated business environment will transform formal Elimination of entry barriers cannot be found in deregulation. A transition of enterprises from informal to formal sector.


 important task. Perhaps the most important determinant for The elimination of entry barriers in the formal sector is another

 for all to establish, develop and expand their businesses, in full






 formal sector employees have to engage in informal sector activities
 countries, for instance, salaries in the formal sector are too low to


3. Support for informal sector entrepreneurs 2. Elimination of entry barriers in formal sector

fulfilled:

 (I86I) 'w 'әрған
 (I86I) $v \cdot a$ 'дрмол

 Fapohunda, O..J. (1981).
 Demol, E., \& Nihan, G. (1982).

The other path. The invisible revolution in the third world. New York:
Harper and Row. De Soto, H. (1989).
(In)formalization: The forces beyond. International Journal of Urban and
Regional Research, 14(3). Boer, L. (1990).

Business environment and regulatory framework study. Harvard University
and the World Bank. Biggs. T. (1991).

The urban informal sector in developing countries; employment, poverty
and environment Geneva: LO.

 from Dhaka, Bangladesh. International Labour Revtew, 126 (No. 5.

 Mazuridar, D. (1976)
 Lubell, H., \& Zarour, C. (1990).

The informal sector in the 1980s and 1990s. Paris: OECD Development
Centre. Lubell, H. (1991). Development studies, sponsored by National Capital Region Board,
Government of India. Informal sector in the National Capital Region. New Delhi: Society for

 Science, technology and education in the development of indigenous
technological capability. In Fransman and King (Eds.), Technological King. K. (1984). Bangkok. Report prepared for the National Economic and Social
Development Board of Thailand. New Delhi: ILO/ARTEP. Urban self-employment in Thailand: A study of two districts in Metropolitan LLO/ARTEP (1988).
 ILO (1991).
 employment in Kenya. Geneva: LIO Employment, incomes and equality: A strategy for increasing productive LLO (1972).
utviklingsland. Stavanger: Rogaland Research, RF 37/92). Bærekaftig næringsutvikling: Perspektiver pá industrialisering i Sustainable Resource Utilization. In M. Heide \& O.E. Olsen (Eds.):
 Nihan, G., Jourdain, R., \& Sidibe, H. (1978). 117 (No. 6. November-December). The modern informal sector in Nouakchott. International Labour Review, Nihan, G., \& Jourdain, R. (1978).
Le secteur non-structuré de Kigali, République de Ruaanda-Rapport d'
enquête et analyse de résultats. WEP2-33 Doc. 10, Geneva, 1 LO .
Nihan, G., Dviry, D., \& Schwartz, J. (1978). Geneva, 1 LO . Le secteur non-structuré 'moderne' de nouakchott, République Islamique de
Maurtanie - Support d'enquête et analyse des résultats. WEP2-33 Doc. 4. Nihan, G., Dviry, D., \& Jourdain, R. (1978).
 Nihan, G., Demol, E., \& Johndoh, C. (1979).
Le secteur non-structuré 'moderne' du Lomé, République du Togo - Rapport
d'enquête et analyse des résultats. WEP2-33 Doc. 11, Geneva, LLO. Nihan, G., Demol, E.. Dviry, D.. \& Johndoh, C. (1978).
Le secteur non-structuré 'moderne' de Yaoundé, République-Unie du
Camerour. Geneva: ILO. Nihan, G., Demol, E., \& Abodo Tabi, A. (1982).
sling versus Goliath? SAPEM, 3(12). Ndoro, H. (1990). New Delhi: Research Study Serles No. 19 (september). Structure and performance of informal enterprises: A study of four cities. National Institute of Urban Affairs (1987).
 Soctal reproduction of the surplus labour force: The case of Southern Mingione, E. (1985).



















 INNLEDNING nawn pà det programmet som omtales her kan verape forviring. Et bedre Tanzania som har págatt siden slutten av 1970-tallet Innholdet it de 2 ${ }^{14}$ Naunet er hentet fra et stort samarbeidsprogram mellom Sverige og

Aktørene har både forskjellige motiv og forutsetninger for à delta.


 sjon, marked m.v.). Etter etablering i u-landet skal den norske ved det å drive en bedrift i den aktuelle bransjen (teknologi, organisai mottakerlandet fả opplæring i og av den norske bedriften $i$ alle sider bygging og drift av $u$-landsbedriften. Ved oppstart vil entreprenørene som over en lang periode ( $5-10 \mathrm{a}$ ar) vil fungere som rådgiver $i$ oppIdéen er at entreprenørene $i$ et $u$-land skal koples til en norsk bedrift

 vil forsøke å sammenligne med kartet, (teorier om bedriftsutvikling),
er det såkalte søsterindustriprogrammet ${ }^{14}$ som ble startet opp i Kenya vil forsøke à sammenligne med kartet, (teorier om bedriftsutuikling) poenget- ikke minst med tanke pá utviklingsarbeid. er vel fortsatt
 Moralen er at et kart kan gjøre nytte selv om det ikke helt stemmer Alpene, men over Pyrenéene.
 Loytnanten fikk làne kartet og gav seg tul a studere det grundig. kartet fant vi tulbake til den traséen vi hadde fulgt. Og her er vi. oss ned. Vi forlot plassen, gav oss ut i stormen, og ved hjelp av










 hele tatt brukbare til å ta seg fram etter? Hvilke kart velger vi å orientere oss ut fra? Er de kart vi har i det




## (Arnt 1984)

strategi noen sinne vil kunne gis en klar teoriforankring". vidt det $i$ det hele tatt er realistisk a forutsette at foretaks-

 jaktselskapet er preget av en ubendig vilje og overbevisning


 bl.a. i Olsen (1991).




 de valgene vi foretar. I lepet av en iverksettingsprosess vil det hele implisitte. Vi er i mindre grad oppmerksom pà hvordan disse styrer әгæл รи! vi er oppmerksom pà verdiforankring og fagtradisjon. Ofte vil de bedriftsutviklingstiltak. I arbeidet mot U-land er det særilig viktig at
 velger à ta it bruk på alle fagomráder. Disse igjen wil pảvirke og Verdier og fagtradisjon vil pávirke teorier og analysemodeller som vi

Flgur 12. Utukkling av modeller og teorler.












##  Isviasuoistu  

 norsk bistandstenkning og praksis.Bragger anvender sitt historiske perspektiv mot forhold knyttet til




 norske samfunn. -- I vàr nyere historie kom gründeren i klammeri okonomiske utvikling, en usikker og ikke helt akseptert plass $i$ det Gründeren har, til tross for sitt utvilsomme bidrag til vàrt lands























 og den tredje er gründeren. Han karakteriserer disse sllk;





 mer rettet mot à skape økonomisk vekst. Det såkalte søsterindustriprimært de sosiale sidene av samfunnet, har NORAD's strategi blitt Norsk bistand har endret karakter over noen t -ár ${ }^{15}$. Fra à vektlegge

## 



[^4]

 programmet i Kenya. Rogalandsforskning skulle fungere som det


 ideologisk motvilje. normale byråkratiske prosedyrer, også må lirkes gjennom et nett av behandlingstid i bistandsbyråkratiet, fordi prosjektet i tillegg til
 en bremse den dagen målene endres. Prosjekter som skal støtte entre-

 -хаио/suәи!р problemstllinger som både har store ideologiske og verdimessige fundament, nettopp fordi organisasjonen arbeider med prosjekter og kratier, i samme grad som NORAD har hvilt pá et så sterkt ideologisk

 fra politisk hold og fra NORAD. En helt annen ting er selvffigelig om på. Denne ser ut til à bli myket opp gjennom de nye signaler som gis
 Spenningen mellom bistandsbyråkrati og entreprenørskap moter vi på

 Når vi bringer disse utorilige sitatene fra Brogers forhold som pàunmfuns

 levnet lite hap om à slippe inn igjennom himmelens porter. De er

hatten for à fa suing pá bedriftsutviklingen. 17 Produksjons-, organisasjons-, markeds-, ledelses-, kualitets-, og nd sist;
bæerekraftig utvikling er ord (og besvergeiser) man alltid kan dra opp av (Kilde: Scanorama, sept. 1990). While the Japanese have perfected management of industrials
concerns, Professor Mintzberg believes the Scandinavians are among
the best practitioners of managing what he calls innovative
structures, "the organizational beast I love the most". strukturer; ledelsesmodeller er de beste han kjenner fordi de fremmer innovative
 odt være en styrke. En internasjonalt anerkjent organisasjonsspe våre egne historiske og kulturelle særtrekk. Disse særtrekk kan og "teorigse norske modeller for teknologioverføring og bistand knyttet forste er teorier og modeller omk ónhjørningen). For det andre er vảre de modeller vi anvender overfor bedrifsutviking i seg selv flyktige top 10л - radargaq ae pos tsey Teorier om bedriftsutvikling ser ut til å rotere omkring et noenlunde
 bedriftsutviklingsprogrammet. nasjonale aktørene, er bare grunnlaget for à gjennomføre selve som ikke bare er faggg, men til en felles forstảelse av mål og oppgavedeling mellom de som ikke bare er faglig, men også politisk begrunnet. Men à finne
 modeller og metoder som både er akseptable for bistands aktørenes rolle og posarlegeings- og gennomforingsfasen. Å finne frem allerede for man har krysset de nasjonale grenser. De ulike nasjonale

## - equezurel manglende utviklingen i svenskstøttede søsterindustribedrifter i



 kan observeres i en rekke bistandsstøttede bedrifter, som fortsetter å virker. Dermed skjer det heller ingen endringer eller utvikling. Dette personene kunnskaper om design og dypere forståelse for hvordan ting
 til å endre den. Denne formen for læring skjer i følge Bell passivt og giør folk i stand til å mestre teknologier, men gir den ikke kunnskaper planlagt). Bell (1984) kritiserer læring-gjennom-praksis fordi den nok


 әрәІ [еуs әр иәұцрад рәл mottakerlandet lære både de teknologiske og organisatoriske sidene
 er ved

 innsats, kredittordninger og avtaler om utstyr. I denne sammenheng


 holdninger også endres. Vi mener dette er et godt argument for å ta


 organisasjon eller et samfunn kan sees som en kulturell endrings-



Z8I
18 Tactt knowledge betyr at opreatoren "vet mer enn han kan uttrykke".
Utrykket ble forst introdusert av Polanyi (1967) i en noe annen betydning. ${ }^{18}$ Se f.eks. Plore \& Sabel: "The Second Industrial Divide" (1984) som forsoker
a argumentere for det de kaller en fleksibel spestalisering.
 søsterindustriprogram, betyr dette bl.a. at det må overføres forstảelse 72 I radeysumus ae furgjiano nos 'proдe mos jounnuqqof


utførelsen innebærer valg, selv om de normalt skjer "automatisk"
dyktig utførelse er knyttet til sekvenser som følger etter hverandre,
og hvor en sekvens er starten på den neste
Dyktighet knyttet til rutiner (skill) har tre karakteristiske trekk;
coordinated behavior that is ordinarily effective relative to its
objectives, given the context in which it normally occurs
By a "skill" we mean a capability for a smooth sequence of
 pulten. De som mottar en bestilling vet hva de skal gjøre når de har vet hva han skal gjøre når han får en bestemt type dokument på andre organisasjonesmedlemmer eller omgivelsene. En saksbehandler forskjellige jobbsituasjoner og nảr de mottar bestemte "signaler" fra "husker" ved å gjøre det som enkeltindivider er opplært till å gjøre i se på rutiner som organisasjonens "hukommelse". Organisasjonen i organisasjonen - også om de handlinger som individer gjør. Vi kan adferd til bedriftens rutiner. Rutiner anvendes om aktivitetsmønsteret og Winter (1982) knytter organisasjonskapabilitet og organisasjons-
 En annen dimensjonen i begrepet arbeid går på jobbinnhold. Begrepet seg etter at samarbeidsperioden er avsluttet. effekter programmet vil fâ, og for mulighetene bedriftene har til å klare prinsipper for arbeidsdeling, helt sentralt báde for hvilke læringskontekst, er det à være bevisst på hvordan vi vil gjennomføre standardiseringen har splittet opp ${ }^{18}$. Når vi går inn $i$ en u-lands-
 Høyre side viser bedriftsutvikling som reell deltakermedvirkning
 Venstre side i figuren viser bedriftsutvikling som et instrumentelt
Figur 15. Bedriftsutvikling under krysspress.








 Hver arbeidsoppgave er redusert til en meningsløs handling i seg selv


 området ser vi at stadig nye ledelses- og styringsinstrumenter utvikles
konfliktløsning blir derfor viktige egenskaper i en slik omkoplingsfase integrásjon, håndtering av mellommenneskelige relasjoner og evne til
 (Madique \& Zirger, 1988). En slik omstilling eller transformasjon, hvor disse fasene avløser hverandre i en syklisk læringsprosess fasen. Men vi kan også se innovasjonsprosessen i et utvidet perspektiv sentralisering bør være lavt. De motsatte krav stilles i iverksettelses initieringsfasen er det høy kompleksitet, mens krav til formalisering og som kompleksitet, formalisering og sentralisering i organisasjonen. I I disse to fasene vil det være helt motsatte krav til strukturvariable innovasjonsprosess i to hovedfaser; initierings- og iverksettingsfasen.
 Zaltman et.al. (1973, s.128); anvender dikotonomien stabilitet - fleksivariabler for organisasjonsdesign. Lawrence \& Lorsch (1967); som fokuserte på marked og teknologi som tivet utvidet til en såkalt situasjonsbetinget teori gjennom bl.a. føre dikotomien organisk/mekanisk organisasjon. Senere ble perspekpasning. Burns \& Stalker (1961); skapte et gjennombrudd ved å inn sammenhengen mellom kravet fra omgivelsene og organisasjonens til
 tilpasning og utvikling. Organisasjoner kan ikke unnslippe dette
列 mindre) kontinuerlige endringer. må kunne forene dilemmaet mellom en stabil struktur og (mer eller og endre seg i takt med skiftende omglvelser. Dette betyr at bedriftene skal utvikle seg til selvstendige enheter som på egen hånd kan utvikle Målet med søsterindustri-samarbeidet er at bedriftene i mottakerlandet

## 

 I YHSSHSOZdSONITMININ

${ }^{20}$ RTK stär for rutiner, lokale teorler og kontekstuell kunnskap.


 gaven som tolk og formidier kan derfor plasseres under merkelappen og oppgaver mellom bedriftene i Norge og mottakerlandet. Den opp-


kunne tilføre $\mathbf{u}$-landsbedriften kompetanse den kan bruke. lokale teoriene og den lokale konteksten de inngår i hvis de skal


En norsk bedrift må med andre ord foruten å kjenne rutinene iu-
hva de gjør i bedriften, og i deres forståelse av helheten (den
kontekstuelle kunnskapen). endringene bør passe sammen både med de ansattes forestillinger om Skal dette kunne glennomføres på en vellykket måte, betyr det at à integrere nye rutiner i det gamle systemet. eksisterende rutiner til å kombinere gamle rutiner på en ny måte, eller
 inngår i, betyr at de både kan oppdage fell som oppstår, og tilpasse kontekstuelle kunnskapen). At de vet noe om helheten arbeidet deres det hver enkelt medlem vet om konteksten de arbeider i (den Samtidig er en svært viktig del av bedriftens kompetanse knyttet til
 Disse teoriene kan være rette eller gale, poenget er at de fungerer når



 Finne (1991) bygger på de samme ressonementene når han lanserer



## 




 krever en kreativ bruk av kompetanse og ressurser som er tilgjengelig. Bedriftsetablering og bedriftsutvikling er innovative prosesser som

 ¢ุsริо лә иว byråkratiet og norske bedrifter kan ha vidt forskjellige strategler og problemer og strategier for à utvikle bedrifter i et u-land. Bistands"norske", kan det være store forskjeller i hva som oppfattes som norske tradisjoner, idéaler og erfaringer. Selv om vi betegner disse som Vi bygger vår tenkning om organisering og utvikling av arbeid på bagasjen er norsk.



## KONKLUSJONER

 mellom entreprengrbedrifter. styrkes; $\AA$ ì overføre kapabilitet gjennom en åpen kommunikativ prosess


 søsterbedriftene skal bygge opp erfaring. sentralt. Gjennom denne skjer det en læreprosess hvor først og fremst
 "The New Product Learning Cycle". I Gronhaug \& Kaufmann (edit) Innovation: Maidique M.A. \& Zirger B.J. (1988):
Organization and Environment. Illinois: Rich. Irving. Lawrence P.R. and Lorsch J.W.(1969):
Organization Developement and Change, West Publishing Comp. Huse \& Cummings (1985):
Foretaksstrategi. Oslo: Bedriftsøkonomenes Forlag. Holbek J.(red.) (1984):
"Soga om Lars Oftedal" Oslo: Samlaget. Karisen, (7.1 for Jan Irgens): Innovasjon og omstilling. Trondheim: IFIM.
Furre B. (1990): Forandringer studert som kontinuitet: Innføring av nye teknologi. Artikkel i Finne, H. (1991):
The Management of Innovation. London: Tavistock. :(I96I)'w•o rayters pure is sumg
"Norsk mentalitet og utenlandsforretninger". Norsk Harvard nr.2. s.58-66. Brøgger J. (1989):
Labor and Monopoly Capital. New York: Monthly Review Press.
Bolman \& Deal (1984):
Modern Approaches to Understanding and Managing Organizations. San
Francisco: Jossey-Bass Publ. Bolman \& Deal (1984): Norli.
"Foretaksstrateglens politiske økonomi" 1 Intern Markedsføring. Oslo: Tanum




## REFERANSER

 Toffler A. (1980):

Cambridge, Mass: Ballinger Publishing Comp. The Competitive Challange. Strategies for Industrial Innovation and Renewal.


Organisasjonskultur og ledelse. Oslo: Mercuri Forlag. Schein, E. (1987):

Competive Advantage. New York: The Free Press.


The Second Industrial divide. New York: Basic Books Inc. Pierot \& Sable (1984):

Søsterindustri: En modell for utvikling av smaindustri i u-land
Stavanger: RF-rapport 131/91 Rogalandsforskning. Olsen O.E. (1991):

Kompetanse, Organisasjon og Ledelse. Oslo: Tano. Nordhaug, O. (red). (1987): An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge MASS: Harvard
Univesity Press.
 Organisasjonsbilder. Oslo: Universitetsforlaget. Morgan, G. (1988):

Management Mania, Scanorama s.25-30. Mintzberg H. (1990):
cifis.
Power in and around Organizations. New York: Prentice-Hall. Englewood Mintzberg H. (1983):

The Structuring of Organizations. New York: Prentice-Hall, Englewood Cliffs. Mintzberg H.(1979):

Organizations. New York: John Wiley
March \& Simon H. (1958):
Innovation and Organization. New York: J.Wlley \& Sons.
Markedsfaring: styring av kvalitet. Oslo: Universitetsforlaget.
Troye S.V. (1990):




 pliktelser enten gjennom et supplement til mannens inntekter eller
gjennom à sende penger og/eller varer til familien på landsbygda.







 tilby varer og tjenester. De fleste kvinner som arbeider utenfor




 multinasjonale selskapene bruker ofte kvinner 1 aldersstyriken 15-24

 og service og spesielt i hushjelpyrker. gjøre at et økende antall kvinner er à finne $i$ uformell sektor: $i$ handel

 Arbeidstyrken har vokst bl.a. på grunn av stor migrasjon fra mange kvinner. Senere har kvinner i stor grad blitt ekskludert. industrialiseringen i Latin-Amerika absorberte den formelle sektor pá samme tid som kvinnearbeidsstyrken har vokst. I en tidlig fase 1 og ideologiske faktorer. Kvinnenes andel i formell sektor har sunket laveste inntektslag i den uformelle sektor er bestemt av strukturelle

Disse to trekkene, at kvinner báde dominerer og er samiet i de

## negative følger for kvinners helse og levealder.

 ofte svært lange, og kombinert med fullt husholdsarbeid har dette (Schlyter, 1989). Arbeidsdagene i industrien i den uformelle sektor er i virksomheter som lar seg kombinere med deres omsorgsarbeid eneste mulighet være á etablere seg som selvstendig næringsdrivende i hjemmet i kombinasjon med barnepass og husstell. For mange vil bearbeidelse, tekstil og annen håndverksproduksjon som kan foregå
 er det store regionale variasjoner. sektor, avhengig av alder, sivil status og migrasjonsstatus. Likeledes er stor mobilitet mellom de ulike jobbene kvinner har i den uformelle håndverksproduksjon eller småindustrl i hjemmet (Hansen, 1980). Det uformelle aktiviteter. De kan drive handel og service, og de kan drive Pả samme måte som menn deltar kwinner i en mengde ulike - IOy











 til allerede eksisterende mekanismer og overlevelses strategier (Vaa,

 virksomhet som oftest er betydelig.

 industri (for verdensmarkedet), blir sett på som husmødre. Ideologien

 kvinner ofte arbeider mer enn menn og at et betydelig antall kvinner
 kvinner som husmødre (Rogers, 1980). Kvinners lønnsarbeid er bare





 verdensmarkeds-bedrifter fra uformell sektor og prostitusjon. Disse Det er en uhyre fin grense som skiller de arbeidende kvinnene i kampen om arbeid - nå med langt dårligere forutsetninger enn for. annen måte ikke tilfredsstiller arbeidsgiveren) og blir kastet ut i
 usikre at den giennomsnittlige "turn over" tiden for kvinner er rundt svært dårlig. Arbeidsforholdene er 1 mange tilfeller så dårlige og
 under slike omstendigheter gitt pà grunnlag av et prosjekts tllbakebetaling av et lånebeløp hos et av medlemmene. Kreditt blir tradisjonelle låne- og sparestrukturer, der gruppen garanterer for fruktbare strukturer i flere land i Afrika. Man har basert seg pá grasrotorganisasjoner som mellomledd til lảntaker har vist seg à være Kreditprogrammer basert på kvinnegrupper, kooperativer eller andre
 eller på lån fra storfamilie-medlemmer dersom de skal investere i


 inntektsforløpet av deres aktiviteter.




 skaffe seg inntekter. Kreditt-tilbud er imidlertid sjelden utarbeidet Ofte er tilgang på lån en viktig forutsetning for at kvinner skal kunne

Hindringer for utvikling av smá-/mikro-industri for kvinner:
 krever liten start-kapital svært fleksible har en løs uformell struktur små-skala drift deltids virksomhet

Simd
Sma- og mikro-industri som kvinner er engasjert i kan karakteriseres

007

 Varer og tjenester som blir produsert av smá-produsenter er hoved-

gjelder kreditt). flertall kvinner på landsbygdas behov og ressurser ff.eks. når det retter seg mot "stor-skala" smà-industri, og typen tjenester som blir
tilbudt av et bistandsprogram, samsvarer ofte ikke med det store Generelt sagt kan en si at definisjonen av virksomheter som oftest kunnskap og ny teknologi (Skjortnes 1990) sjon parallellt og på den máten på lik linje făr tilgang til ny

 Samarbeid mellom kvinner vil vanligvis fungere bedre. Ved à ansette Bondekvinner vil ofte ha problemer med à râdfare seg med menn. 'raлеSddosuureu so nye redskaper ijordbruket vanligvis wil bli assosiert med mannsfærer mannsfære. Dette betyr at mannlige velledere som demonstrerer f.eks deling vil arbeidsoppgaver være knyttet til en kvinnesfære og en
 barrierer for kvinner, slik at velledning og ny orlentering bare iliten



 kvinner.






3. Veiledning og økonomisk radgiuning
 identifisering av aktiviteter vil være vesentig, for silk a kunne
 ikke bare være kjønnsbasert, men ogsà ta hensyn til kvinners


## 6. Deltagelse

 når det gjelder støtte til økonomiske virksomheter. aktiviteter. Dette betyr i neste rekke en neglisjering av kvinners behov den reproduktive rollen og dermed usynliggjor deres produktive
 En oppgave blir ofte devaluert når den får betegnelsen kvinne-arbeid. - 8861 ofte à vare til hinder for kvinners entreprenør-virksomhet (Waring,
 Holdninger til kvinners verdier, muligheter og roller fungerer irmange
5. Sosiale verdier og offentlige strukturer relasjon mellom formell og uformell sektor. beveger seg bort fra et utbytingsforhold som ofte har vært en vanlig


 storskala virksomhet bidra til à gi storre markeder for smà-
 differensiere produksjonen. grunnleggende markedsføring og produkt design for à oke og
 konkurranse og evnen til à levere varer og tjenester til markedet.


Å skape en bærekraftig, varig og positiv næringsutvikling i et fattig

 denne. Bærekraftig næringsutvikling til kvinner forutsetter en holistisk kjennskap til den kulturelle kontekst, og hvordan vi skal forstå kulturelle forhold i det enkelte samfunn. Det er derfor viktig å få Innsikt i kvinners og menns roller henger sammen med de sosioutdannelse og nyorientering. for redusert arbeidsmengde og tilegnelse av ny kunnskap gjennom som i neste omgang kán videreutvikles og utfoldes gjennom innsats og solidaritet kvinner imellom, dvs på kvinners egne premisser, og kan baseres på kvinners egne ressurser i form av erfaring, kunnskap tilpasning der en bedring av kvinners livssituasjon står ifokus. Dette for kvinner. Endringer kan sees som et resultat av en ny type endring. Endringsprosesser blir dermed å forstå som nye muligheter som et objekt for endringsprosesser men også som aktører for endringer, ofte i regi av Verdensbanken, kan kvinner sees ikke bare urbanisering, okt sysselsettingsbehov og strukturelle okonomiske i uland, forårsaket av befolkningsøkning, knapphet på jord, Med utgangspunkt i de endringsprosesser som pågår på landsbygda

## NOPSATHNOX

 handling. heter til á lære enkle okonomiske begreper gjennom erfaring og иวяินиæ!
 avgjørelser. Kunnskapstilegnelse er et virkemiddel for å unngå tap av


If Women Counted. Harper \& Row, San Fransisco. Waring. M. (1980):

 Vaa, M. (1987):



 Kvinnene som deltok i prosjektet var hovedsakelig enslige madre og







## GXNGH 'IHGCSO\&DTILSHAL

 prosjekt som ikke er bærekraftig.



 Kvinner har altså generelt vanskelig for à finne plass 1 de nisjer som maeringsprosjeleter i bistounder Sm\&tt er godt? Noen elesempler pa levinnerettede
> skudd å snakke om fikk de sin lenn betalt av NORAD. Råvarene produktene, men før man kom sá langt at man hadde noe overKvinnenes lann skulle i utgangspunktet betales gjennom salg av tradisjonelle kunnskaper om hvordan en tråd skal se ut.

etterhvert svært populært blant utlendingene i Nairobi. Produktene hadde et tillempet afrikansk design (vevnadene) og ble relativt bra
gavebistand
Marked; turister
Bistandsform Målgruppen, kvinner Tulgang på råvarer Nisjen, sauer og tekstilproduksjon
på en kort analyse av bakgrunn og innhold: problemer med å overleve. Hva gikk galt? La oss først gjøre et forsøk ut det vesentligste av sin støtte for noen år tilbake har prosjektet fått I en del år fungerte prosjektet relativt bra, men etter at NORAD trakk produkter. det lokale marked var en mer usikker avtager av sávidt eksklusive tilveie. At der er et turist-marked i Nairobi er utvilsom riktig, mens kan gjøre seg gjeldende. Sisal var det heller ikke vanskelig à skaffe tekstilproduksjon er vel den nisje der kvinner lettest har tilgang og kvinner, da dette er et sauedistrikt med lett tilgang på ull, og NORAD så i dette området en logisk nisje for smáindustri drevet av bedriften. av produktene skulle på sikt føre til at de selv overtok og drev til fast arbeid med sikker inntekt og opplæring. Overskuddet fra salg Bakgrunnen for prosjektet var å gi endel fattige kvinner muligheten elementære uformelle produksjons- og salgsmetoden.
organisering, administrasjon og markedsføring utover den helt
 på helsestasjonen, på transport. osv. De strikket på trepinner, strikket mens de gikk, mens de satt, mens de sto $i$ flokker og ventet Sundts "Husfliden i Norge". Kvinner og faktisk til dels også menn, Strikkeaktiviteten i dette området kunne vært tatt rett ut av Eilert ᄀәретио

 holdt to forfrosne nonner på med forsøk på spinning og farging av
 med disse dyra var imidlertid at de hadde ull og at flere av dem ikke klostere oppdaget vi en flokk med relativt skabbete sauer. Det viktige den katolske kirken 1 området. Under besøk på et av de mange og prosjektet var kanalisert gjennom Caritas, ble vi godt mottatt av $\min$ kollega var nonne i en amerikansk orden med base i Tanzania, snørret rennene som en kontinuerlig strøm fra nese til knær. Siden luer og votter, løp ungene rundt barbeint i en tynn khanga, med

 med feltarbeidet i distriktet. grunn av en anmodning fra kirkemyndighetene i Njombe iforbindelse denne sammenheng nevnes som eksempel oppsto imidlertid på bakføring av disse kurvene til verkstedets utsalg. Det prosjektet som i institusjon i Dar og var interessert i å fá i gang en oket markedsMin kollega var på den tiden leder for en større kunsthåndverksvar kjent for den spesielt høye kvalitet pả de såkalte Iringa-kurvene. føring. Det ene distriktet var Njombe i Iringa regionen. Dette distriktet Tanzania, og muligheten for à effektivisere og utwide slik markedsmarkedsføringsmuligheter av husflidsprodukter i 3 utkantdistrikter i


## GINTZNGIL II IOIMISIG TEWNORN <br> I NOMSHOCOZdTILSH2L DO -ITM

bankvesen. Felles for dem alle er imidlertid at de så langt det er
mulig baserer seg på lokale ressurser og lokale markeder.

1. Utgangspunktet er et uttalt lokalt behov.
2. Produktene var tilpasset lokale behov
3. Basis er lokale ressurser og tildels lokale kunnskaper
4. Det lokale marked er hovednedslagsfeltet
5. Behovet for transport er i utgangspunktet minimalisert
6. Det anvendes lav-teknologiske metoder
7. Det gis en løpende opplæring, der nye produksjons- og ikke minst
organisasjonsmetoder blir tilpasset etterhvert
8. De tilegnede nye kunnskaper har stor spredningseffekt
9. Det gis ikke lenger støtte til innkjøp av produksjonsmidler. Nye
innkjøp blir dekket gjennom salg av de produkter som lages.
Det bør legges til at prosjektet selvsagt har vært igjennom endel
problemfylte faser. Bl.a. har det medført vansker at man ikke egentlig
hadde noen tradisjon for produksjon av ullsau og viderebehandling
av ull.

Grunnen til dette kan oppsummeres som følger: velgående, og man ser på dette prosjektet som noe som på sikt kan
bli et bærekraftig foretagende. Prosjektet lever iflg. kontorsjefen på FK i NORAD. Oslo, i beste eksport. deretter og på sikt muligens mekanisert produksjon med tanke på

 vever, samt produksjon kun for det lokale marked. Det siste alternabåde for det lokale marked og eksport, eller tein, rokk og manuelle gjaldt bruk av mekaniske spinnemaskiner og vevstoler og produksjon
 Før prosjektet kom i gang hadde man en lengre diskusjon om hvor-

212 av utlảnsmidler til lånekontorene via lokale banker. En desentralisert administrerer bankens drift, utbetalinger innen sonen og overforinger

godt utbygget. Disse er et viktig styringsverktøy i bankens drift. og ved hovedkontoret. Likeledes er avdelinger for regnskap og revisjon Banken har bygget opp en sterk monitoringsavdeling i sonekontorene de lokale lånekontorene.
Banken har mer enn 7000 ansatte (1989), hvorav 78\% arbeider ved
Administrasjon og oppfolging á identifisere og forske på produksjon som kan danne grunnlaget for
nye, lønnsomme aktiviteter. Innovation, Development and Experiments, som har som målsetting Banken har også et forskningssenter; SIDE, som står for Studies,

Forskning

penger til rehabilitering/nybygging av hus.
Banken administrerer også en "husbank" der medlemmene får låne
Husbank
Medlemmene har også en spareordning der midler settes tilside for
katastrofesikring av flomrammede.
Spareordning
Tilbakebetalingsraten ligger på 98\%.

 ภт

## Lan og tilbakebetaling

 og 1 form av et fond som stảr på en sperret konto. Fondet er en
 NORAD-midlene utgjør her støtte til organisasjonen VIS, for å drive
 men låntakerne må kunne vise at de selv kan står for $10 \%$ av den deltar har imidlertid gått med på ikke ả forlange sikkerhet i eiendom, punkt i vanlige tradisjonelle lån, med høy rente. De to bankene som


## RASAMLA, ZAMIBIA

## VILLAGE INDDUSTRIIES SERVICES (VIS) I

i stand til å drive videre uten slik støtte. midler iløpet av 3-4 år, og at prosjektet på dette tidspunkt skal være som en forutsetning at man planlegger med en utfasing av bistandsEtter den siste ekspansjon av prosjektet har imidlertid giverne satt karakteriseres som vellykket. danner det finansielle hovedgrunnlaget, má bankens virksomhet som står i kø for á bidra, og som et bistandsprosjekt, der givermidler Ná er det lite sannsynlig at dette vil skje, med den mengde av givere Er dette bærekraftig? Hva ville skje om alle giverne stoppet sin støtte?
á løses ut pá kort varsel i fall en flomkatastrofe rammet et omráde. protesterte banken på fordi denne sparekapitalen mátte være klar til lemmenes sparekapital til nyinvesteringer og vdere drift. Dette
 holdent på givermidler. Da fase 31 programmet ble diskutert for noen Banken baserer imidlertid sin virksomhet mer eller mindre helt og -ssasyns



Diverse interne NORAD-notater vedrørende Grameen Bank.
Small Enterprise Development. Volume 2, no. 1, March 1991. Business
Training with Women Groups in Kenya.

Partictpation as Process. Oslo: Departementet for utviklingshjelp. Chandler, D. and Fuglesang, A. (1986):
REFERANSER
heter som finnes og tilpasse dem kvinners behov $i$ forbindelse med
småindustri virksomhet. Industries Services er eksempler pá at man søker å utnytte de muligtilgang til relevant kreditt, opplæring, osv. Grameen Bank og Village kunne legge inn spesielle tiltak som gir kvinner en bedre mulighet for et prosjekt. Innenfor de nevnte forutsetninger vil man imidlertid spesielt kvinnerelaterte. De vil gjelde uansett hvem som setter i gang De forutsetninger som er satt opp i det ovennunte er imidlertid ikke industriutviking vil uansett være prisgitt svingninger i okonomi og
politikk 1 et land-ikke minst $i$ et $\mathbf{u}$-land. het for å lykkes. Sikker vil man imidlertid aldri kunne være. En Med ovennevnte som basisgrunnlag vil prosjektet ha en rimelig mulig-

## 6. Deltakerprosess 5. Kreditt, eller formen for kreditt



 BONIKLUSJON


[^0]:     location and explotation of resources originate from within the
    "In the primitive communities the principles of social production of
    location and explotation of resources originate from within the

[^1]:    of forestry, should efforts be made to conserve a specific type of Svedin's questions to the matter of keeping constant Kn in the case are provided ${ }^{6}$, a lot of considerations will have to be made. As constant natural capital stock ( Kn ). But even if some definitions of Kn
    
    
     into which implications and problems that are linked to the philoinstance the GAIA hypothesis and Deep Ecology. Below it is looked A lot of different approaches build upon such principles, as for rights. This is of concern to both concious and non-concious nature. considered capable of being inherently valuable and possess moral
    

[^2]:    
    
    
    

[^3]:     Developing Countries. Artikkel i Fransman \& King (eds): Technological "Learning" and the Accumulation of Industrial Technological Capasity in :(786I) W'ாम्G

[^4]:    bestemme resultatet man kan oppnà í samarbeidet.
    

