فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال ششم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۶، پاییز
صفحات ۷۹–۸۹

سرمایه اجتماعی و پایداری نواحی روستایی در شهرستان کاشمر

چکیده
یکی از جانبهای امروز توسعه روستایی، عدم توجه به سرمایه‌های روستایی‌ای است که به صورت هزاران خرده فرهنگ در پهنای جغرافیایی کشور ایران گسترشده‌شدهاند. شناخت این سرمایه‌ها قطعاً روند پایداری توسعه روستایی را برای متخصصان مرتبط تسهیل و مشترک روستایی‌ان در اجرای پیشه‌برنامه‌های همراه دارد. امروزه اهمیت سرمایه اجتماعی به‌منظور رسیدن به توسعه روستایی، موضوع رو به رشد بسیاری از مطالعات در سال‌های اخیر است. شرط لازم برای پیشرفت هر جامعه‌ای به‌خصوص جامعه روستایی، گسترش انجام اجتماعی و پیش مشارکت اجتماعی است که یکی از پارامترهای مهم در پایداری سکونتگاه‌های روستایی محسوب می‌شود. در این مطالعه، به بررسی پایداری سکونتگاه‌های روستایی با تأکید بر مولفه‌های سرمایه اجتماعی در دهستان‌های شهرستان کاشمر پرداخته شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از مطالعات میدانی، از سلسله مورس دویس استفاده شده است. نتایج نشان داد در بین دهستان‌های مورد مطالعه، دهستان با لالا و یاپین ولی لبیا ضریب‌های به دست آمده ۰۴/۰۸، ۰/۷۲، از وضعیت مطلوب پایداری برخوردار است. همچنین دهستان‌های بروود و بروکه و نکابا با ضریب به دست آمده ۳۲/۳۰، ۲۸/۳۰، ۱۳/۴۰، از وضعیت نامطلوبی پایداری برخوردار است. همچنین در جامعه مورد مطالعه، بین متغیرهای سرمایه اجتماعی و پایداری سکونتگاه‌های روستایی ارتباط معناداری مشاهده شده است. از این رو می‌توان گفت سرمایه اجتماعی می‌توانیم حضور فعل افراد و گروه‌ها را برای رسیدن به توسعه و هدف آن گروه و جامعه فراهم نماید. سرمایه اجتماعی توانسته‌ایتی می‌تواند در جوامع را افزایش می‌دهد و نهایتاً عملکرد اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی روستاها را بهبود می‌بخشد. روش بررسی سرمایه اجتماعی می‌تواند در تدوین راهبردهای جدید توسعه به خصوص توسعه پایدار در بخش روستایی مؤثر باشد.

واژگان کلیدی: پایداری، سرمایه اجتماعی، سکونتگاه‌های روستایی، شهرستان کاشمر.

* Shahram_aeh@yahoo.com
توسعه پایدار عصر نوینی است که همزمان سیاست، فرهنگ، اقتصاد، تجارت و صنعتا را مورد توجه قرار می‌دهد و هم از محیط‌زیست و هم‌زیستی با طبیعت و هم از حقوق برابر انسان حمایت کرده و به مسائل داخلی و بین‌المللی کشورها می‌پردازد (کشتار قلایی و همکاران، 1389: 16). در این بین مشارکت مردم در امر توسه پایدار از دید صاحب‌نظران از آن چنین اهمیتی برخوردار است که گاهی توسه‌ها را معاوضه مشارکت دانشمند و یا مشارکت را به عنوان هدف توسه‌ها ذکر کرده‌اند (Harding, 2006: 229-239). با عنایت به مطالب ذکر شده، برای بهره‌مندی از مشارکت و پوش اجتماعی مردم، رساندن به توسه پایدار و مشارکتی در سابقه حضور حاصل، مؤثر مردم و بخش غیردولتی و ایجاد بسترهای لازم است. آنها را مورد تشویق و حمایت قرار داده و به عبارت دیگر توانمند نمایند (آینی واردستانی، 1388: 50).

مفهوم سرمایه اجتماعی در دهه‌های گذشته بحث و جدل‌های بسیاری را در علوم اجتماعی و به ویژه در جامعه‌شناسی، یافته می‌آورد. گروه‌هایی از جامعه‌شناسان و دیگر اندیشمندان آمریکایی و اروپایی و نیز برخی از نویسندگان ایرانی این باور را که مفهوم سرمایه اجتماعی می‌تواند جامعه‌شناسان را در بررسی علوم انسان‌شناسی جامعه امروز‌های رساند و هم‌فکر است همانند شاه کلیدی در دست سیاست‌گذاران و مدیران در جامعه، زمینه مبنا به راه اندازی این نماینده‌های افراد که از طریق اثر کنار جامعه‌شناسان و به‌کارگیری علوم اجتماعی ریشه همه یا حداقلی یا بسیاری از ناسابلانه‌ها یا ناهنجاری‌های جامعه امروز در کمی و با نبود سرمایه اجتماعی نهفته است (اجتهادی، 1386: 415).

از سال‌های 1990 به این سوی بیشتر ترین ارجاع در مجلات معنی‌دار وجود با بند اطلاعاتی مربوط به کلیدوئال سرمایه اجتماعی بوده است. همین طور با نظر سر دبیر مجله فصلنامه اقتصادی، از مقالات معنی‌دار در حوزه اقتصادی زبان و غیر سر، یک جهاد انجام مقالات مجله در دهه 1990 میلادی به اثر 1393 پاننامه است (Fine, 2001). سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوین است که امروزه در بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح گردیده است. به عبارتی، امروزه در کتاب سرمایه‌های انسانی، مالی و اقتصادی سرمایه‌گذاری به نام سرمایه اجتماعی مورد به‌پردازی قرار گرفته است (دریایی و رشیدی، 1387: 41). از طرف دیگر توسه‌ها یک فرآیند یادگیری و تعامل است و سرمایه اجتماعی با عنوان روح و نرم‌افزار این فرآیند از طریق مواردی مانند ایجاد اعتماد، بهبود آگاهی و شناخت و مهرات برای شروع و اجرای همکاری‌ها جدید کمک می‌کند (Lehto, 2001: 9).

یکی از جالب‌ترین امروز توسه روستایی، عدم توجه به سرمایه‌های اجتماعی روستایی است که به صورت هزاران خرده‌فروش در یک‌هفته جغرافیایی کشور ایران گسترده شده‌اند، که شناخت این سرمایه قطعاً روند برنامه‌ریزی برای توسه روستایی را برای متخصصین مربوطه تسهیل و مشارکت روستایی را
در اجرای پیشتازانه به همراه دارد (سلمانی و همکاران، 1389: 19)، امروزه اهمیت سرمایه اجتماعی به منظور رسیدن به توسعه روساتیا، موضوع رو به رشد بیشماری از مطالعات در سالیان اخیر است. شرط لازم برای پیشرفت هر جامعه‌ای به خصوص جامعه روساتیا، گسترش انجام اجتماعی، بسته شرکت‌کننده‌ی سرمایه‌ای اجتماعی به شمار می‌آید.

معمولاً زمانی که از مشکلات اقتصادی سخن به میان می‌آید، اغلب کمبود سرمایه فیزیکی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین معضلات تابعده می‌شود و از سرمایه اجتماعی هیچ ساخت که به میان نمی‌آید. در این میان وظیفه نسبت به میزان فعالیت، مشارکت و اعتمادسازی روتسباین در فارآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی استفاده از سرمایه اجتماعی چشم‌پویه‌ای کرده (رهنی و همکاران، 1391: 27-50). امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از دوباره توسعه پایدار، نقش بسیار مهم‌تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفای می‌کند و شکوه‌های روابط جمعی انجام انجام و کسبانسانا و سازمان‌ها است. با توجه به اهمیت موضوع سرمایه اجتماعی و اثرات آن بر جنبه‌های مختلف زندگی یک جامعه در این پژوهش نوع نگاه به مفهوم سرمایه اجتماعی یک دید توسعه پایدار بوده که سعی شده با استفاده از امر سرمایه اجتماعی موضوع توسعه پایدار در دهشت‌های کاشمر و اثرات این دو بر یکدیگر را در سطح این دهشت‌های مورد بررسی قرار گرفته و در واقع یکی از دست‌آوردهای سطح‌بندی سکوت‌گذاری از نظر توسعه‌یافته‌ی با تأکید بر این مولفه است که برنامه‌ریزی توسعه می‌تواند با استفاده از این مولفه‌های خود را هموار کننده‌ی انتخاب مراکز روساتیا عملیاتی سازد. که دهشت‌های شهرستان کاشمر نیز این قاعدگی مستثنی نخواهند بود. مسئله اصلی که گروه بی‌پا یا به سمت اثرات این در اجرای این عملیات حاضر سوگ داده است، نادیده انتخاب شدن و یا کم رنگ جلوه کردن سرمایه اجتماعی بسیاری از روتسباین با وجود موقعیت محصوره‌ی فرد آن در بین عوامل تعیین‌کننده در سرنوشت روساتیان است. در این پژوهش به بررسی و تحلیل اثر سرمایه اجتماعی در پایداری سکوت‌گذاری روتسباین پرداخته شده است.

(2) مبانی نظری

باربری توسعته پایدار را حداکثر ساختن همکاران اهداف سیستم زیستی (نمون زندگی، تجدیدشوندگی، به‌همراه پیوستگی) اهداف سیستم اقتصادی (ارشاری نیازهای اساسی بست و تعمیم برای، افزایش کالاها و خدمات ممفید) و اهداف سیستم اجتماعی (تفهیم فرهنگی، پایداری تغایل عدالت اجتماعی و مشارکت) می‌داند (Barbier, 1995: 103)، به رغم اتفاق نظر بسیاری از رهبران سیاسی و صاحبخانغا توسعه در مورد لزوم اخذا راهبرد رو به پایدار، رو به پایدارهای گوناگون به آن وجود دارد. رؤیکرد اکولوژیکی موجب بر اقتصاد محلی و توزیع عادلانه منابع تأکید دارد و به راه‌حلهای تکنولوژیکی بدبین است. رؤیکرد بازارگرا معتقد است رشد و پیشرفت‌های فنی در اقتصاد بازار در نهایت منجر به توسعته پایدار خواهد شد.
نیو مکسیکو‌ها پیش‌شرط دستیابی به توسعه یادپردازی و برنامه‌ریزی در میزان جهیزی، میل و محلی می‌دانند. تعریف مکنیز از یادپردازی اجتماعی که آن را پیش‌شرط مثبتی باحساس قوی از وجود اسهام اجتماعی و برنامه‌ریزی در دسترسی به خدمات اساسی شامل بیمارستان، امور بدنی، حمل و نقل، مسکن و تفریح می‌داند را از تئوری یادپردازی (Mckenzie, 2004:15), درخواست که تعیین یادپردازی اجتماعی به حفظ سرمایه‌های اجتماعی اعم از اخلالات، فرهنگ، سازمان‌دهی و ذخایر اجتماعی - سیاسی به گروه‌سوم نژادکش (متوسلی, 1382: 37); به نظر می‌رسد که با توجه به شرایط کشور - هیات جهانی سوم نژاد به یادپردازی اجتماعی بیشتر متأثر از جایگاه مردم فقیر و نیازمند آنان باشد و تأکید بر عنصر تعادل، عادت اجتماعی و آزادی است. به یکی دیگر جوامعی که در آن عادات و وجود ندارد، یادپردازی نیز وجود ندارد(زالی, 1386: 43). این نگاه در عرصه‌های روش‌آمیزی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و شناخت یادپردازی اجتماعی در جوامع روش‌آمیزی با مفهüm کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی همراه است و با مفهوم کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی بخشی از خدمات بهداشتی، آموزشی، مسکن بشریت در آماده و میزان محرومتی سنجیده می‌شود(پورطوره و همکاران, 1389: 11).

از نگاه یادپردازی اقتصادی نیز به نوبه خود مستلزم وجود یادپردازی اجتماعی است؛ چرا که رفاه فردی از رفاه جامعه جدا نبوده و وجود اسهام اجتماعی، همداز، برنامه‌ریزی بر اساس فضایی می‌شود که افراد احساس مستقلی بیشتری نموده و باور می‌کنند که توزیع عادلانه‌تر منابع در بقای انسان به جامعه نقش اساسی دارد(Edward, 2005:38, اسنپنبرگ معتقد است که اقتصاد زمان یادپردازی است که به یادپردازی مشتمل دیدگاه اقتصادی، اجتماعی و انسانی اساس وارد نماید(59:2005).

توسعه یادپردازی کارکرد همکاری سه بعد اقتصاد، اجتماع و مجازی است، حقیقت جمعی اهداف ایجاد رفاه معیشت، رشد کنه فقر و خروج گروه‌های فقیر از زندگی مطلوب و افزایش دانه انتقال نسل آنی از منابع طبیعی(توسعه یادپردازی) را دنبال می‌کند. ادبات بسیار به‌پر همکاری و کستاً به کنون در جوامعی که می‌تواند عادلانه‌تر منابع در بقای انسان به جامعه گوناگون علوم اجتماعی تولید شده است، از یکسو، نشان دهنده این که در اقتصادی که پژوهشگری از معاون و محتوای این مفهوم درک و برداشت همانند ندارند. این درباره جیسنی (ماهیت) سرمایه اجتماعی و برداره کمیت کیفیت و شکل‌های ای نیز سرمایه، دیگر در میزان اهمیت و نقش آن در مجموعه مناسبات اجتماعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با یکدیگر اختلاف نظر دارند: برخی این مفهوم را همانند دیگر مفاهیم می‌توانند در علوم اجتماعی، تنها یک کلیدواره با یک اصطلاح تخصصی می‌دانند، اما برخی دیگر آن را یک نظریه اجتماعی می‌پندارند (اجتهادی, 1386: 215). یک مجموعه‌ای از شیبکه‌ها، هنگامی که همکاری دو گروه و بین گروه‌ها در جهت کسب منافع متقابل، تسهیل می‌کند. در صورتی روابط اجتماعی به صورت ممنوع بالقوه برایحقق
اهداف جمعی در می‌آید که در فضایی اعتماد آمیز و مبتنی بر هنجارهای دعوت کننده به مشارکت و کمک و مساعدت به دیگران باشند. تا باید گامی در سرمایه اجتماعی را نزدیک به آن چه پاتنگ تعريف می‌کند، مورد توجه قرار داده می‌شود تا اجرا تشکیل دهنده آن را شیک‌کنه که بعد ساختی سرمایه اجتماعی است و جنبه عینی دارد و نیز استفاده و هنجارهای که بعد ساختی سرمایه اجتماعی بوده و جنیه ذهنی دارد تعريف نمود.

دیوید هالپرن سرمایه اجتماعی را تركیب یافته از سه جزء می‌داند (Halpern, 2005: 24): 

1. ترکیب اجتماعی (Halpern, 2005: 24): (الف) شبکه‌ها (ب) هنجارهای اجتماعی در محیط‌های جامعه و (ج) مزایای اجتماعی که در نظر گرفته می‌شود.

2. سرمایه اجتماعی ها: این شامل توان توجه و توجه سرمایه اجتماعی در کشورها یا جهان متفاوت است. بر خلاف کشورهای های توصیع‌بافته، سرمایه اجتماعی در کشورها یا جهان سوم هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. این امر در بسیاری از کشورها در حال توصیع از جمله ایران می‌باشد.

3. سرمایه اجتماعی جزئی تفکیک‌ناپذیر از مجموعه‌ی ثروت یک محل است که در چارچوب نظریه توصیع پایدار، ایجاد و حفظ آن و غنا بخشیدن به آن برای استفاده نسل آینده، از اهدافی است که توصیع پایدار ملزم به پیگیری آن است (فیوزوردی و همکاران، 1384: 237). بنابراین با عناية به مفهوم سرمایه اجتماعی می‌توان توصیع پایدار را یک سازی کنش‌های اجتماعی ناشی از افزایش تمایل به مشارکت و اعتماد اجتماعی دانست. در این صورت گذر به سوی توصیع‌پایدار از مسیر ایجاد نهادهای تعادل‌های ارزشی، باورها و هنگارها و ساختارهای مولود و مشوق سرمایه اجتماعی امکان بیدار خواهد بود.

نحوه سنجش و اندوزگری سرمایه اجتماعی در یک جامعه، نهاد و یا نگاه از دغدغه‌های اساسی پژوهشگران در زمینه سرمایه اجتماعی است. ایجاد عوامل به مفهوم سرمایه اجتماعی موجب شده ایجاد مختلف این مفهوم مورد توجه قرار گیرد و در نتیجه‌ی نقاط می‌آیند مشخص شود. یکی از این نقاط مهم کمی کردن این مفهوم کمی است. مفاهیمی نظر سرمایه اجتماعی شامل سازه‌ها است که دانایی انتزاعی بوده و تبدیل آنها به سنجش‌های عملیاتی نیازمند تفکیک دهی است. سرمایه اجتماعی به عنوان یک مفهوم پیچیده اجتماعی قابلیت سنجش با یک سنجش منفرد را ندارد. بدين سان برای این کار باید مجموعه‌ای از شاخص‌ها مورد استفاده قرار گیرد تا ابعاد گوناگون آن در سنجش لحاظ شود. اگر چه سنجش سرمایه اجتماعی دشور است، اما غیرممکن نیست.

در شاخص‌ها سرمایه اجتماعی، دیدگاه راهبردی این تبناه می‌باشد که قرار گرفته است، وی سرمایه اجتماعی را جنبه‌هایی از سازمان اجتماعی که هماهنگی و هماهنگی در افراد را جهت نیل به منافع
مشترک تسهیل می‌کند تعیین می‌نماید. این جنبه‌های سرامیه اجتماعی را می‌توان در سه بعد اعتقاد و قابلیت اعتقاد، هنگام‌ها و شیک‌ها مورد توجه قرار داده‌اند. در جدول شماره (1) شاخص‌هایی در نظر گرفته‌شده برای سرمایه اجتماعی بیان شده است.

### جدول شماره (1): شاخص‌هایی در نظر گرفته برای سرمایه اجتماعی

<table>
<thead>
<tr>
<th>متغیرهای و مفاهیم</th>
<th>شاخص‌ها</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>اعتقاد میزان اعتقاد فرد به اشتباه (اعظای خلوت‌الغز، خوشی‌الدان) اعتقاد به غیره و سازمان‌های مختلف و نماینده‌گان حکومت (مدیران سازمان‌های و نماینده‌گان جلس) قابلیت اعتقاد: میزان رسک‌دزبری و قابلیت اعتقاد دانستن می‌شناسی زندگی از نظر فرد (عدم یا وجود دزدی یا کلید اداری در آن)</td>
<td>اعتقاد و قابلیت اعتقاد</td>
</tr>
<tr>
<td>اطلاع مشترک که هر فرد را می‌شناسه بار می‌آورد و به عامل شکل دهی می‌رساند و به سازمان‌ها و سازمان‌های حمایتی بالقوه است (مانند دیدار با دوستان و خوشنویسان) شرکت در مراصد شادی و ترجیح هم محلةی صراحت و رفتن به</td>
<td>مشترک اجتماعی</td>
</tr>
<tr>
<td>فعالیت‌هایی که در محیط‌های سیاسی سیاسی، حکومتی، مدیریت‌بافته‌ها و انجمن‌ها و همین‌ها نیز سازمان‌های غیردولتی بوده و معمولاً در قالب ضوابط و سیاست و سیاست‌های است هنگام بودید با احتمال اتروده جو و منافع چنین همیشهی افراد را که به همیشگی می‌کند اشاره دارد و</td>
<td>همیاری</td>
</tr>
<tr>
<td>همکاری در محل جمع مورد چهل رادیولوگی به تاجیع با هدف مشترک (از قبل همکاری همسایه‌ای به یکدیگر چه بهبود اوضاع محل، همکاری با متولیان محلی و مشترک داوطلبانه افراد در اجتماع)</td>
<td>همکاری</td>
</tr>
<tr>
<td>طرفداری یکپارچه اشتهار به این دارد که افراد آن پس از هنگام، سیاست‌های زندگی و عواملی که مفروض از آن به گونتر داده و به آن احترام می‌گذارند</td>
<td>تفاوت‌های (مادا)</td>
</tr>
<tr>
<td>احساس امنیت و احساسات مورد در حالت خود و از فقدان در کوشش و خیالهای شری در طول شبانه‌زور</td>
<td>احساس امنیت</td>
</tr>
<tr>
<td>حمایت افراد از یکدیگر که کشتار مالی و عاطفی در زمان بایگاندی و با یا به عنوان بخشی از حیات روزمره فراهم</td>
<td>احساس اجتماعی (مالی و عاطفی)</td>
</tr>
<tr>
<td>بهره‌مندی از احساس یکپارچه و احساسات راحتی در محیط سبک‌گذر و اجتماع محلی و گروه‌هایی</td>
<td>احساس اجتماعی</td>
</tr>
<tr>
<td>درک و تصویر افراد و اجتماع‌های از میزان نویسنده‌های از زندگی و یا از درک و درک و تصویر افراد و اجتماع‌های از میزان نویسنده‌های از زندگی و یا از درک و درک و تصویر افراد و اجتماع‌های از میزان نویسنده‌های</td>
<td>احساس اجتماعی و کارایی</td>
</tr>
<tr>
<td>اثر شن، خانه، یا از احساس رضایت متنی و تأثیرگذاری آنان در فعالیت‌ها و روندی یا موجود در جامعه و باور به این که</td>
<td>اثر اثراتگذاری</td>
</tr>
</tbody>
</table>
فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روسیه سال ششم، شماره ۲، پاییز ۲۰۰۲

پیشینه و ژوهش

جدول شماره (۲): پیشینه و ژوهش

| تراکم | محدود | مصرف | سرمایه | همکاران | نتایج نشان داد که

| محدود | ناپایدار و ۱۳۸۸ | به توجه به نتایج پایتختی معیارهای نبوده آن است که میزان سرمایه‌ای اجتماعی در

| محدود | قابلیت و ۱۳۸۹ | موجودی مالی اجتماعی در منطقه مورد بررسی، در صورت قبیل اجتماعی و بهبود منابع آن با توجه به نقش سرمایه‌ای متعادل است.

| محدود | قابلیت و ۱۳۹۰ | از منطقه مورد بررسی، در صورت قبیل اجتماعی و بهبود منابع آن با توجه به نقش سرمایه‌ای متعادل است.

| محدود | قابلیت و ۱۳۹۱ | از منطقه مورد بررسی، در صورت قبیل اجتماعی و بهبود منابع آن با توجه به نقش سرمایه‌ای متعادل است.

| محدود | قابلیت و ۱۳۹۲ | از منطقه مورد بررسی، در صورت قبیل اجتماعی و بهبود منابع آن با توجه به نقش سرمایه‌ای متعادل است.

| محدود | قابلیت و ۱۳۹۳ | از منطقه مورد بررسی، در صورت قبیل اجتماعی و بهبود منابع آن با توجه به نقش سرمایه‌ای متعادل است.
روش تحقیق

آین تحقیق بنابر هدف کاربردی و از نظر روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است، جهت انجام این مطالعه بنج دهستان شهرستان کاشمر (بالا ولایت، پایین ولایت، برکوه و تکاب) مورد مطالعه قرار گرفته است. داده‌های مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل نهایی اطلاعات از طریق مطالعات میدانی و مراجعه به تنها روستاهای بنج دهستان در شهرستان کاشمر با جامعه آماری کل دهستان‌ها 4528 نفر بوده است. نحوه نمونه‌گیری به صورت تصادفی است که بر اساس فرمول کوکران 381 نفر محاسبه شده است.

اعتبار روانی این پژوهش بر اساس اعتبار محتملی است. اعتبار محتملی یک آزمون، معمولاً توسط افراد متقاضی در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. برای افزایش اعتبار این پژوهش، پرسشنامه تهیه شده در اختیار تعدادی از اساتید مطلع قرار داده شده که مطالعه نموده و نظر خود را بیان نمایند. تعداد پرسشنامه مورد تایید متخصصان و اساتید مطلع، در میان اساتید توزیع شد و تعداد 3 گونه مورد نظر حذف و به یک گونه تایید شده است. ضریب آلفای کرونباخ 0/910 محاسبه شده است. در واقع آلفای به دست آمده نشان‌دهنده پیوستگی بسیار زیاد پرسشنامه است. برای توزیع این جامعه نمونه در ابتدا درصد جامعه نمونه را در هر یک از دهستان‌ها محاسبه نموده و در انتهای نیز تعداد جامعه نمونه را بر اساس درصد به دست آمده محاسبه شده است. در نهایت با استخراج و تحلیل اطلاعات به دست آمده تلفیق آن با یافته‌های حاصل از بررسی‌های اسنادی در جهت تطبیق مطالعات صورت گرفته در پیشینه پژوهش، از مطالعات اسنادی استفاده شده است.

برای بررسی بایادی‌سازی سکوئنگه‌های روستایی بر اساس مؤلفه سرمایه اجتماعی از مدل تحلیلی موریس دیوس استفاده شده است. به گونه‌ای که به هر یک از روستاهای باید شاخص‌های مختلف و ضرایب تعريف شده، و در بخش خصی می‌گردد که باید پیامدهای آن روستاهای نظر شاخص بایادی خواسته شده است. دانه‌های امتیازی ضریب موریس نیز بین 0-1 و 1-7 است. بر اساس دانه‌های امتیازی بین 0-171-73 بانگر و ضعیت مطلوب، دانه امتیازی بین 0-170-72 و ضعیت نسبتاً مطلوب و دانه امتیازی بین 0-400-70 و ضعیت ناپاسخ روستاهای نیز به دست آمده در نهایت از بین پژوهش در رابطه با بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و بایادی سکوئنگه‌های روستایی از شیوه‌های آمار استنباطی استفاده شد.

برای تبیین رابطه بین هر یک از مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و بایادی سکوئنگه‌های روستایی از رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شده است که همه عملیات آماری بر اساس نرم‌افزار SPSS انجام گرفته.

شهرستان کاشمر، یکی از شهرستان‌های خراسان رضوی است. ارتفاع آن در بلندترین نقطه 2515 متر، در پایین‌ترین نقطه 900 متر و به طور متوسط 1215 متر از سطح دریا است. از لحاظ موقعیت شهرستان کاشمر، یکی از شهرستان‌های خراسان رضوی است.
ریاضی در ۳۵ درجه و ۱۱ دقیقه عرض شمالی و ۵۸ درجه و ۲۷ دقیقه طول شرقی قرار گرفته است. این شهرستان شامل ۳ بخش و پنج دهستان به ترتیب (بالا ولایت، پایین ولایت، بروود، برکوه و تکاب) است.

شکل شماره (۱): نقشه موقعیت دهستان‌های شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوی

در چارچوب توسه پایدار، شاخص‌ها به طور کلی نه تنها برای اندازه‌گیری هستند، بلکه به عنوان یک راهنما برای چگونگی درک مفهوم توسه پایدار نیز است. در نتیجه ارزیابی تأثیرات سیاست‌های جدید با استفاده از مجموعه‌ای از شاخص‌ها، می‌تواند شرط لازم برای اجرای توسه پایدار باشد (Alkan Olsson et al., 2009: 563). اگر دستیابی به توسه پایدار را به عنوان هدف برنامه‌ریزی در نظر گرفته شود، بنابراین شناسایی و انتخاب شاخص‌های مناسب جهت توسه سیاست‌های مناسب لازم و ضروری است (Mittelsteadt, 2001: 3). در این پژوهش، انتخاب شاخص‌ها در قالب چارچوب میسر خواهد شد؛ زیرا انتخاب شاخص‌ها بدون توجه به چارچوب‌های موجود ممکن است منجر به نتایج معکوس Alkan Olsson et al. (2009: 563) جدول شماره (۳)، شاخص‌های مورد استفاده در این مطالعه را به طور سطح پایداری سکونتگاه‌های روستاهای را بیان می‌کند.
جدول شماره (۲۳): شاخص‌های مورد مطالعه برای سطح پایداری سکونت‌گاه‌های روستایی

<table>
<thead>
<tr>
<th>شاخص</th>
<th>مؤلفه</th>
<th>ابعاد</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>دسترسی به مراکز اموزشی</td>
<td>آموزش</td>
<td>میزان شغلی</td>
</tr>
<tr>
<td>رضایت از امکانات اموزشی</td>
<td>رشد اقتصادی</td>
<td>رشد اقتصادی</td>
</tr>
<tr>
<td>دسترسی به مراکز بهداشتی</td>
<td>بهداشتی</td>
<td>میزان تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در روستا</td>
</tr>
<tr>
<td>دسترسی به آب سالم</td>
<td>میزان تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در روستا</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سلامتی مجازی</td>
<td>میزان تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در روستا</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عدم وجود بحران‌های عقیم</td>
<td>عدم تناتی</td>
<td>میزان تغییر کاربری اراضی</td>
</tr>
<tr>
<td>رضایت از ملک‌کرد نهادها</td>
<td>میزان تغییر کاربری اراضی</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>رضایت از دسترسی به قضای سرزمین</td>
<td>میزان تغییر کاربری اراضی</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>کیفیت راه</td>
<td>میزان تغییر کاربری اراضی</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>دسترسی به حمل و نقل مناسب</td>
<td>میزان تغییر کاربری اراضی</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>رضایت از امکانات تفریحی</td>
<td>میزان تغییر کاربری اراضی</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>گسترش امکانات در روستا</td>
<td>میزان تغییر کاربری اراضی</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عدمت اجتماعی</td>
<td>فرصت پیشرفت</td>
<td>فردیت در امید</td>
</tr>
<tr>
<td>عدم تناتی</td>
<td>امنیت در امید</td>
<td>امنیت در امید</td>
</tr>
<tr>
<td>رضایت از زندگی در روستا</td>
<td>امنیت در امید</td>
<td>امنیت در امید</td>
</tr>
<tr>
<td>مشارکت در سطح روستا</td>
<td>امنیت در امید</td>
<td>امنیت در امید</td>
</tr>
<tr>
<td>رضایت از امیت</td>
<td>امنیت در امید</td>
<td>امنیت در امید</td>
</tr>
<tr>
<td>میزان تعلق به روستا</td>
<td>امنیت در امید</td>
<td>امنیت در امید</td>
</tr>
<tr>
<td>فرصت پیشرفت</td>
<td>امنیت در امید</td>
<td>امنیت در امید</td>
</tr>
<tr>
<td>امنیت در امید</td>
<td>امنیت در امید</td>
<td>امنیت در امید</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[ DOI: 10.18869/acadpub.serd.6.20.79 ]
۴) یافته‌های تحقیق

این‌جا با استفاده از مدل موریس دامنه نایابی‌داری روستاهای نظر کلیه شاخه‌های مورد سنجش و محاسبه قرار گرفت. همان طور که در مدل موریس دوبوس بایان شده است، برای تحلیل ماتریس دوم، دهستان‌های مورد بررسی به سه سطح مطلوب، نسبتاً مطلوب و نامطلوب، طبقه‌بندی شده است. با توجه به اینکه سطح توزیع یا نرخ نایابی‌داری هر دهستان در ابعاد گوناگون عددي بین صفر تا یک است، بر این اساس دامنه امتیازی بین 0/17/71-0/34/100 و ضعیت نسبتاً مطلوب و دامنه امتیازی بین 0/40-0/50 وضعیت نامطلوب دهستان‌ها را نشان می‌دهد.

همانطور که در جدول شماره ۲(۴) ملاحظه می‌شود شاخه‌های دسترسی به مراکز اموزشی رضایت از امکانات آموزشی، دسترسی به مراکز بهداشتی، دسترسی به آب سالم، عدم وجود بیماری‌های عفونی، رضایت از دسترسی به فضای سبز، کیفیت راه، دسترسی به حمل و نقل مناسب، گسترش امکانات در روستا، عدالت اجتماعی، مشارکت در سطح روستا، رضایت از امنیت، میزان تعلق به روستا، فرصت پیشرفت، امتنی درآمد، امتنی شغلی، سرمایه‌گذاری خارج از روستا، رضایت از مسکن، افزایش تولیدات دامی، باغات و مرتع، جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی، کیفیت شبکه معابر، کیفیت سیستم‌های عابر پیاده، از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار بوده است.

همچنین در بین دهستان‌های مورد مطالعه، دهستان‌های بالا وایت و پایین ولايت با ضریب‌های به دست آمده ۴/۵۳، ۸۸٪، ۲/۹۳، ۰/۰۸ سطح مطلوب و محدود برخوردار است. دهستان‌های پروید و برخورد، و نکاب با ضریب به دست آمده ۲/۵۴، ۰/۱۴، ۲/۰۹، ۰/۲۳، ۲/۵۷، ۰/۲۷ و ۳/۳۰، ۰/۳۰ به دست آمده ۰/۵۱، ۰/۵۳، ۰/۵۷، ۰/۵۹، ۰/۵۹، ۰/۵۹، ۰/۵۹، ۰/۵۹، ۰/۵۹، ۰/۵۹ است. نمودار نشان می‌دهد. همچنین از نتایج می‌توان این چنین استنباط نمود که نهاده‌های روستایی هنوز نتیجه‌گیری

رضایت روستاییان را در پایداری روستاها چسب نمایند.
در راستای بررسی نقش سرمایه اجتماعی در پایداری سکونتگاه‌های روستایی، مطالعه صورت گرفته‌ی نشان داد (جدول ۵) میانگین انسجام اجتماعی ۳/۷۸، میانگین همبستگی ۳/۷۸، میانگین حمایت اجتماعی ۱/۸۸، میانگین مشارکت مدنی ۱/۸۸، میانگین ظرفیت پذیرش تفاوت‌ها ۳/۸۸، میانگین مشارکت اجتماعی ۳/۸۸، میانگین احساس اترگذاری و کارآیی ۳/۸۸، میانگین اعتماد (قابلیت اعتماد) ۳/۸۸ و میانگین شاخص همکاری ۳/۸۸ در جامعه مورد مطالعه بوده است.

جدول شماره (۵): میانگین شاخص‌های سرمایه اجتماعی

<table>
<thead>
<tr>
<th>شاخص‌ها</th>
<th>میانگین</th>
<th>جامعه نمونه</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>اعتماد (قابلیت اعتماد)</td>
<td>۳/۸۸</td>
<td>۳/۸۸</td>
</tr>
<tr>
<td>مشارکت اجتماعی</td>
<td>۳/۸۸</td>
<td>۳/۸۸</td>
</tr>
<tr>
<td>مشارکت مدنی</td>
<td>۳/۸۸</td>
<td>۳/۸۸</td>
</tr>
<tr>
<td>همبستگی</td>
<td>۳/۸۸</td>
<td>۳/۸۸</td>
</tr>
<tr>
<td>ظرفیت پذیرش تفاوت‌ها</td>
<td>۳/۸۸</td>
<td>۳/۸۸</td>
</tr>
<tr>
<td>احساس اجتماعی</td>
<td>۳/۸۸</td>
<td>۳/۸۸</td>
</tr>
<tr>
<td>احساس اترگذاری و کارآیی</td>
<td>۳/۸۸</td>
<td>۳/۸۸</td>
</tr>
<tr>
<td>ارزش زندگی</td>
<td>۳/۸۸</td>
<td>۳/۸۸</td>
</tr>
<tr>
<td>حمایت اجتماعی</td>
<td>۳/۸۸</td>
<td>۳/۸۸</td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: یافته‌های یپوهش، ۱۳۹۴.

در بین دهستان‌های مورد مطالعه، به ترتیب دهستان‌های با ۱/۲۰ بالا وایت با میانگین ۴/۲۰، دهستان باپین با میانگین ۲/۴۰، دهستان برود با میانگین ۲/۱۲، دهستان نکاب با میانگین ۱/۱۲، بالاترین و رابین ترین میانگین‌ها را به خود اختصاص داده است (جدول ۶).
جدول شماره (7): میانگین سرمایه اجتماعی در دهستان‌های مورد مطالعه

<table>
<thead>
<tr>
<th>دهستان‌ها</th>
<th>میانگین</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>بالا ولیت</td>
<td>4/34</td>
</tr>
<tr>
<td>پایین ولیت</td>
<td>4/00</td>
</tr>
<tr>
<td>بروه</td>
<td>1/45</td>
</tr>
<tr>
<td>براوه</td>
<td>1/32</td>
</tr>
<tr>
<td>تکاب</td>
<td>1/13</td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: یافته‌های پژوهش، ۱۳۹۴.

بررسی‌ها نشان داد ۱۱ متغیر مستقل با متغیر وابسته (پایداری سکونتگاه‌های روستایی) دارای رابطه معناداری در سطح P<۰/۰۵ است. از این رو، یاده نشان می‌گردد که باید به بررسی این متغیرها وابسته شده است. همچنین در اولین گام، تنها سه متغیر اعتماد (قابلیت اعتماد) وارد مدل به‌شکل مستقل و به‌صورت ضریب همبستگی چندگانه برابر با ۰/۱۱ و ضریب توانایی برابر با ۰/۴۴ و ضریب پایداری برابر با ۰/۱۹ به دست آمد. به عبارتی، ۱۹ درصد تغییرات متغیر وابسته به دسته‌بندی اجتماعی وارد مدل شده و ۴۴ درصد تغییرات متغیر وابسته به دسته‌بندی اجتماعی وارد مدل شده است. در پایان همبستگی چندگانه برای ۰/۳۸ و ضریب توانایی برای ۰/۷۱ به دست آمد. در گام چهارم، متغیر همبستگی چندگانه برای برابر ۰/۷۳ و ضریب توانایی برای ۰/۷۳ به دست آمد. در گام پنجم، متغیر همبستگی چندگانه برای برابر ۰/۷۳ و ضریب توانایی برای ۰/۷۳ به دست آمد. در گام ششم، متغیرهای توانایی اجتماعی وارد محاسبات، در دهند تغییرات متغیر وابسته به دسته‌بندی اجتماعی روستایی متوسط این متغیر تبين زمان در گام سوم، می‌توان مشارکت مدیون وارد مدل را می‌توان گردید. در گام پنجم، متغیر همبستگی چندگانه برای ۰/۷۳ و ضریب توانایی برای ۰/۷۳ به دست آمد. در گام چهارم، متغیر همبستگی چندگانه برای ۰/۷۳ و ضریب توانایی برای ۰/۷۳ به دست آمد. در گام پنجم، متغیر همبستگی چندگانه برای ۰/۷۳ و ضریب توانایی برای ۰/۷۳ به دست آمد.
جدول شماره (8): نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه با وجود سرمایه اجتماعی به معادله

<table>
<thead>
<tr>
<th>شاخص‌های سرمایه اجتماعی</th>
<th>مقادیر</th>
<th>متوسط معناداری</th>
<th>ف</th>
<th>R²</th>
<th>R</th>
<th>اعتماد (قابلیت اعتماد)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>احساس اجتماعی</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>67</td>
<td>43592</td>
<td>44</td>
<td>199</td>
<td>0.369</td>
<td>0.0005</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>68</td>
<td>43592</td>
<td>44</td>
<td>199</td>
<td>0.369</td>
<td>0.0005</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>69</td>
<td>43592</td>
<td>44</td>
<td>199</td>
<td>0.369</td>
<td>0.0005</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>70</td>
<td>43592</td>
<td>44</td>
<td>199</td>
<td>0.369</td>
<td>0.0005</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>71</td>
<td>43592</td>
<td>44</td>
<td>199</td>
<td>0.369</td>
<td>0.0005</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>72</td>
<td>43592</td>
<td>44</td>
<td>199</td>
<td>0.369</td>
<td>0.0005</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>73</td>
<td>43592</td>
<td>44</td>
<td>199</td>
<td>0.369</td>
<td>0.0005</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>74</td>
<td>43592</td>
<td>44</td>
<td>199</td>
<td>0.369</td>
<td>0.0005</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>75</td>
<td>43592</td>
<td>44</td>
<td>199</td>
<td>0.369</td>
<td>0.0005</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>76</td>
<td>43592</td>
<td>44</td>
<td>199</td>
<td>0.369</td>
<td>0.0005</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>77</td>
<td>43592</td>
<td>44</td>
<td>199</td>
<td>0.369</td>
<td>0.0005</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>78</td>
<td>43592</td>
<td>44</td>
<td>199</td>
<td>0.369</td>
<td>0.0005</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>79</td>
<td>43592</td>
<td>44</td>
<td>199</td>
<td>0.369</td>
<td>0.0005</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>80</td>
<td>43592</td>
<td>44</td>
<td>199</td>
<td>0.369</td>
<td>0.0005</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>81</td>
<td>43592</td>
<td>44</td>
<td>199</td>
<td>0.369</td>
<td>0.0005</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>82</td>
<td>43592</td>
<td>44</td>
<td>199</td>
<td>0.369</td>
<td>0.0005</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>83</td>
<td>43592</td>
<td>44</td>
<td>199</td>
<td>0.369</td>
<td>0.0005</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>84</td>
<td>43592</td>
<td>44</td>
<td>199</td>
<td>0.369</td>
<td>0.0005</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>85</td>
<td>43592</td>
<td>44</td>
<td>199</td>
<td>0.369</td>
<td>0.0005</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>86</td>
<td>43592</td>
<td>44</td>
<td>199</td>
<td>0.369</td>
<td>0.0005</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>87</td>
<td>43592</td>
<td>44</td>
<td>199</td>
<td>0.369</td>
<td>0.0005</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>88</td>
<td>43592</td>
<td>44</td>
<td>199</td>
<td>0.369</td>
<td>0.0005</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>89</td>
<td>43592</td>
<td>44</td>
<td>199</td>
<td>0.369</td>
<td>0.0005</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>90</td>
<td>43592</td>
<td>44</td>
<td>199</td>
<td>0.369</td>
<td>0.0005</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>91</td>
<td>43592</td>
<td>44</td>
<td>199</td>
<td>0.369</td>
<td>0.0005</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>92</td>
<td>43592</td>
<td>44</td>
<td>199</td>
<td>0.369</td>
<td>0.0005</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>93</td>
<td>43592</td>
<td>44</td>
<td>199</td>
<td>0.369</td>
<td>0.0005</td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: یافته‌های یک‌زوهش، 1394.

5) نتیجه‌گیری

سرمایه اجتماعی جزئی تفکیک‌ناپذیر از مجموعه ثروت یک ملت است که در چارچوب نظریه توسعه پایدار، ایجاد و حفظ آن و غنا با خشونت به آن برای استفاده نسل آینده، از اهداف است که توسعه پایدار ملزم به پیگیری آن است. بنابراین با عنايت به مفهوم سرمایه اجتماعی می‌توان توسعه پایدار را غنی‌سازی کننده اجتماعی ناشی از افزایش تمایل به مشارکت و اعتماد اجتماعی دانست. در این صورت گذش به‌سوی توسعه پایدار از منظر ایجاد نهادها، تعامل‌های ارزشی، باورها و هنجره‌ها و ساختارهای مولود و مشوق سرمایه اجتماعی امکان پذیر خواهد بود. در این راستا تحقیق سرمایه اجتماعی به عنوان مفهومی جدید در مباحث روستایی از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع سرمایه اجتماعی را می‌توان به عنوان یکی از معیارهای اساسی در چهت پایداری سکونت‌گاه‌های روستایی نام برد.

نتایج این تحقیق نشان داد که در بین دهستان‌های مورد مطالعه دهستان بالا وایت و پایین ولایت با ضریب‌های به دست آمده 0.38، از وضعیت مطلوب پایداری برخوردار است. همچنین دهستان‌های برخوردار بوده است در واقع میزان پایداری و یا ناپایداری بر اساس شاخص‌های پایداری در هر یک از روستاهای مورد تحلیل قرار گرفته شد. در ادامه نیز از بین شاخص‌های مطرح‌شده، شاخص‌های دسترسی به مراکز اموزشی، رضایت از امکانات آموزشی، دسترسی به مراکز بهداشتی، دسترسی به آپ سالم، عدم وجود بیماری‌های عفونی، رضایت از دسترسی به فضای سبز، کیفیت راه، دسترسی به حمل و نقل مناسب، گسترش امکانات در روستا و عدالت اجتماعی، مشارکت در سطح روستا، رضایت از امینی، میزان تعامل به
روستا، فرصت پیشرفت، امتنات درآمد، امتنات شغلی، سرمایه‌گذاری خارج از روسیه، رضایت از مسکن، افزایش تولیدات دامی، بازگشت و مراثی، جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی، کیفیت شبکه معابر، کیفیت مسیرهای غیر پیاده، از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار هستند. در مرحله بعد از استفاده از رگرسیون چندگانه رابطه این دو متغیر مورد بررسی قرار گرفته شد. نتایج نشان داده شد سرمایه اجتماعی در پایداری سکوپه‌گاههای روسی‌ها سطح معناداری 1000/10000, تأثیر مثبت و معناداری داشته است. همچنین نتایج میانگین سرمایه اجتماعی در دهستان‌های مورد مطالعه نشان داده شد در دیه دهستان‌های مورد مطالعه، به ترتیب، دهستان‌های باه ولایتی با میانگین 100/43/06 دهستان‌های 1/45/1/26، دهستان‌های بروکه با میانگین 1/12، دهستان نکاب با میانگین بالاترین و نزدیک ترین میانگین‌ها را به خود اختصاص دادند.

در نهایت می‌توان ادعای داشت که دهستان‌ها ولایت و باین ولایت بیشترین تأثیر سرمایه اجتماعی در پایداری سکوپه‌گاههای روسی‌ها را به خود اختصاص داده است. از نتایج می‌توان این چنین استنباط نمود، امرور دهستان‌هایی که لاحق متقربه‌های توسعه، از وضعیت بهتری برخوردارند که شاخه‌های سرمایه‌ی اجتماعی آنهاهای مقداری، که وابستگی به اقتصادی و اجتماعی مثبت در درون توسعه‌یافتگی نویایی روستایی ایفای می‌کند، در جوآور روسیه مورد در فعالیت‌های شرکت کرده و با مردم از ارزش دریافتی و سود واقعی تعامل می‌نمایند. بنابراین، از نتایج مقاله، چنین نکته راهبردی حاصل مشد، نخست اینکه مهم ترین و اصلی ترین شاخص‌های پایداری و نوبت‌گیری سکوپه‌گاههای روسی‌ها در دهستان‌ها تعیین گردید. دومنی نکته راهبردی این است که حرکت در مسیر توسه‌های پایدار روسی‌ها با ارتباط سرمایه اجتماعی اجتماعی نباید محیط است. از نتایج می‌توان دریافت که سرمایه اجتماعی می‌تواند زمینه حضور فعل افراد و گروه‌ها را برای رسیدن به توسه به هدف‌اند، راه‌بردی و جامعه فراوان نماید. سرمایه اجتماعی بانک‌های موجود در جوآور را افزایش می‌دهد و نهایتاً عملکرد اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی روستاهای به‌همراه می‌بخشد. در حفظ سرمایه اجتماعی از طریق ایجاد هماهنگی و ارتباط میان انواع دیگر سرمایه‌ها در قبل شکل‌گیری ارتباط مبتنی بر اقتصاد مشتاق و مشارکت میان افراد، انسجام و همبستگی زمینه‌ها چه دستیابی به توسه‌های فراهم می‌آورد. در واقع اکثریت ساکنین روسی‌ها اختیار شیرین‌تر و خرده‌ی مالک تشکیل می‌دهند و آنها نیز، نیازمند براندازهای برای افزایش مشارکت، اعتماد متقابل به یکدیگر و به مستقیم، همچنین نیازمند انسجام درون گروهی هستند. روندهای سرمایه اجتماعی می‌تواند در تدوین راهبردی جدید توسه به خصوصی توسه‌ی پایدار می‌تواند به خصوص یک عنوان دیگر روش‌ها را نظر می‌رسد برای افزایش سطح توسه در روستاهای با استفاده از گذاشتن سرمایه‌های داخلی روستایی.
اعم از طبیعی، مالی و انسانی و متخصصان و برنامه‌ریزان روسی‌تیپ نیازمند استفاده از فاکتور مهم و اثرگذار
سرمایه اجتماعی ضروری است.

(۶) منابع

- آقایی، محمد، و زهر سادات اردستانی، (۱۳۸۸)، هرمل پازافرینی و مشکات مردم، میانارزیبای برنامه‌های توسعه دو زمانی هشت شهر، شهره ۵، پاییز و زمستان، صص ۴۷-۵۸.

- اجتماعی بابک، سید مسعود متقابل، مجد جاوید و بهرام نجف پور، (۱۳۹۲)، انتخاب پایداری سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی سکونتگاه‌های روستایی قزوین)، فصلنامه علمی و پژوهشی و بین‌المللی انجمن جغرافیای ایران، شماره ۳۳، زمستان، صص ۱۲۰-۱۲۹.

- اجتماعی مصطفی، (۱۳۸۸)، سرمایه اجتماعی، پژوهش‌های علمی انسانی، شماره ۱۲ (پژوهش‌های جامعه‌شناسی)، بهار، صص ۱۳۸-۱۴۲.

- اسماهی، پژوهش (۱۳۸۵)، بررسی شاخص‌های توجه خصوصی و طبیعتی آن در شهرهای اسکانی، پایان‌نامه دکتری، گروه علوم اجتماعی دانشگاه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان به راهنمايی آقایان دکتر رسول ربانی و دکتر صمد کلاته و مشاوره دکتر فریوص زری و دکتر فریوص قاضی.

- پاکسیر، سلیمان، (۱۳۹۳)، ملاحظات و راه‌های انتقال سرمایه اجتماعی، راهبرد فرهنگ، شماره ۲۵، بهار، صص ۳۸-۴۱.

- سلمانی محمد، فریده تفی، و همکاران، زاده‌میشه‌ی و زهر، جدید پژوهان، (۱۳۸۹)، بررسی ایجاد سرمایه اجتماعی در توجه خصوصی و طبیعتی آن در شهرهای اسکانی، مجله علوم اجتماعی، شماره ۱۱۱، صص ۱۲۰-۱۲۹.

- فیروزآبادی، احمد، (۱۳۸۴)، بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری آن در شهر تهران، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

- قاضی، وحید، حسین آذری‌پوری، مهدی، مهدیادی و خالد تکلی، (۱۳۹۰)، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عوامل مؤثر بر شکل‌گیری آن در شهر تهران، دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

- گروهی بر توزیع اقتصادی در استان‌های ایران، راهبرد، شماره ۵۹، نوامبر ۲۰۱۸، صص ۳۷-۵۲.

- کشتی، احمدی، مهدی اسکندری و سعید نژاد، (۱۳۸۹)، توزیع سالنها بام سبز بر اساس میزان های توجه خصوصی در شهر تهران، نشر دانشگاه تربیت مدرس.

- شهرت، نادر و حسن، (۱۳۹۳)، بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و توجه خصوصی انسانی در استان‌های ایران (۱۳۸۸-۱۳۷۸)، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه چهار، شماره ۲، تابستان، صص ۱۳۸-۱۳۶۸).

- عاون، ظاهر، جعفر جان، حسن افراتی، سعید علی اکبری و حمید شایان، (۱۳۸۹)، نقش سرمایه اجتماعی در توجه خصوصی و طبیعتی آن در شهرهای موردی: منطقه پشت آب سیستانی، جغرافیا و توجه خصوصی، شماره ۱۴، بهار و تابستان، صص ۴۹-۶۰.

- ناطقی، محمد، یحیی، واحده فیروزآبادی، (۱۳۸۴)، سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری آن در شهر تهران، مجله جامعه‌شناسی ایران، شماره ۳، زمستان، صص ۹۱-۵۹.
Alkan Olsson, J., (2009), A goal oriented indicator framework to support integrated assessment new policies for agri-environmental systems, environmental science &policy, 12, PP. 562-572.


Edwards, A.R. (2005) the sustainability revolution, portrait of a paradigm shift, Canada, new society publishers


Mittelsteadt, N.L., (2001), A Review of Economic Sustainability Indicators, Department of Rural Economy, University of Alberta, Edmonton, Alberta,p.3


Word bank.2002. sustainable development in word U.S.A85

www.weather.ir 68