فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روسیایی، سال ششم، ویژنامه گردشگری روسیایی، زمستان ۱۳۹۶
صفحات ۱۵۴-۱۳۲

اثرات کالبدی - فیزیکی اقتصاد گردشگری بر سکونتگاه‌های روسیایی پیرامون
مورد: استان فارس

رغب فاضل‌نیا؛ دانشگاه جغرافیا و برنامه‌ریزی روسیایی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
صداق اصغری لفمجنی؛ استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روسیایی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
مهدی معصومی جشنی؛ کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روسیایی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

دریافت مقاله: ۱۳۹۵/۰۷/۲۹
پذیرش نهایی: ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

چکیده
هدف مقاله حاضر، ارزیابی اثرات کالبدی گردشگری دریاچه‌ای بر سکونتگاه‌های روسیایی پیرامون دریاچه‌ها و همچنین سنجش میزان تأثیر گردشگری یاد شده بر اساس بعد فاصله روسیاهای دریاچه‌ها در استان فارس بوده است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی روسیاهای همجوار دریاچه‌ها استان فارس تا شعاع ۲ کیلومتر بوده است. بر اساس این تحقیق، دریاچه‌های ۴۶ روستای با ۴۶۸ خانوار بررسی گردیده که با استفاده از فرمول کوکرمن با سطح اطمینان ۹۵%، تعداد

دریافت چکیده

فیزیکی تعبیه و در چارچوب مطالعات میدانی (تکمیل پرسشنامه‌ها و فرم‌های مشاهدات میدانی) بررسی شده SPSS است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری T نک نمونه‌ای و کندال's (Kendall's) استفاده شده است. یافته‌های پژوهش مؤید آن است گردشگری دریاچه‌ای، اثرات مثبتی بر توسعه کالبدی-
فسیکی روسیه‌های پیرامون داشته است. همچنین اینکه بین بعد کالبدی- فیزیکی و طبقات فاصله روسیاهای از
دریاچه‌های مورد مطالعه، رابطه غیرمستقیم وجود دارد؛ به عبارتی، با افزایش فاصله از دریاچه‌ها، گردشگری
دریاچه‌های تأثیرات کالبدی - فیزیکی کمتری بر روستاهای پیرامون آن داشته است.

واژه‌کلیدی: اقتصاد گردشگری، گردشگری دریاچه‌ای، گردشگری روسیایی، استان فارس.

* fazelniya@uoz.ac.ir
گرددگری دارد، می‌تواند به عنوان ابزاری کارآمد در جهت رشد و توسعه هم‌جایی جوامع میزبان به کار گرفته شود.

وجود جذب‌یک منصب لازم و نه کافی در جهت رشد و توسعه صنعت گرددگری محصول می‌شود، زیرا توسعه صنعت گرددگری در هر منطقه نیازمند مشابهی که پیشرفت و تسریل مورد نیاز گرددگران و نیز معرفی در جهت جذب گرددگران است. رشد و گسترش گرددگری منابع تعدادی برای جوامع میزبان به همراه دارد که یکی از آنها مناقش و مناقشی در پی جهت است. گرددگری در میان تیم متأسفانه است که همراه با وجود آوردن تغییرات شکوف در سیاست زمین، اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مسیحیت، شیعه، روشنی ایرانیان‌ها در درگیری منابع (محققت) ۱۳۸۰.)

امروزه اکوتورپراستی یا طبیعت‌گری خود به داشت مستقلی بی‌سیلیشن شده است، کشور ایران از لحاظ جهان- گرددگری یکی از این شرکت اول جهان محصول می‌شود (ولی ایشه و مقصود مهدی‌پور، ۱۳۸۹: ۱۲۴)، کشور ایران با ۱۴۸ میلیون هکتار مساحت و برخورداری از طبیعت هزار رنگی شال جنگل‌های اینه، ماسترز‌های طبیعی، رشته‌های پردازش پیچ در پیچ، باتلاق‌های اسرار آمرز، دریاچه‌های نمک، مرات سرسبز و حوضچه‌های حاشمیه، کوهستانی، زیستگاه گونه‌های گیاهی و جانوری بسیاری است که به تبع نمونه‌های جهانی، به‌دست آوردن آمر و دقیقی از آن غیرمکن است (فاضل‌با نیوی‌پایه، ۱۳۸۹: ۳). بنابراین می‌توان گفت کشور ایران به‌خاطر موقعیت نخستین جغرافیایی خود، قابلیت‌های جغرافیایی محدودی در زمینه طبیعت‌گری و سایر انواع گرددگری و از جمله گرددگری دریچه‌های زیست‌نیازمند ایجاد فضایی سبزی را به‌دست آورده، از جمله گرددگری دریچه‌های دارد (حفاظتی نیا ومصوبه دارایی، ۱۳۸۹: ۴۹). بدون شک بی‌بهرداری از این موقعیت نیز مناسب است که در فضای جامع فراگیر قابل بی‌بهرداری است. یکی از راهکارهای که برای گسترش صنعت فوق می‌توانند مفید واقع شود، شناسایی و مرکزیت یکه پرتو توانمندی‌ها و قابلیت‌های نقطه مستند و برگزاري به‌دقت جهت امکان سنجی این مناطق به لحاظ توان جذب گرددگری است.

گرددگری دریچه‌ای یا می‌تواند یکی از سریع‌ترین نواحی در حال گرددگری با سرمایه مورد و هر ساله پیشواری میلیون‌ها تفریبا گرددگری است (فاضل‌با نیوی‌پایه، ۱۳۸۹: ۳). در این راستا در استان‌های سیاسی به دلیل تنش اقتصادی و ساختارهای جغرافیایی طبیعی، فضاهای جالب، جهان و منحصر به فرد برای استفاده‌های گرددگری به‌وجود آمده ای، صدا جهان طبیعی دریچه، تابلو، ارتفاعات متعددی قبلی استفاده تفریحی و وزش‌های کوهستانی، مجموعه‌های طبیعی به‌هم پوشته جذاب و دیدنی را در این استان بدون نیاز به مکان. بر همین اساس توسه‌گرددگری دریچه‌ای از‌یک طرف براً آورد فرض‌های جدید اشغال برای مردم منطقه وسیله‌ای است که به منطقه حیاتی و دوباره می‌دهد و موجب توسه‌ای منطقه‌ای می‌شود. بنابراین یکی از راه‌های به‌وجود آمده‌های به‌منظور بی‌بهرداری و گسترش گرددگری دریچه‌ای آن بر توسه مناطق و روستایی اطراف آن در استان فارس مفید واقع شود، شناسایی پهنه‌های مستعد گرددگری‌های دریچه‌ای و بررسی اثرات آن بر توسه مناطق روستایی همچون این دریچه‌ها است. در تحقیق حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی به بررسی
اثارت کالبیدی-فیزیکی اقتصاد گردشگری بر ... مبانی نظری

فاضل نیا و نعیم آبادی (۱۳۸۹)، در مطالعه طرفیت، موانع و محدودیت‌های توسه‌های گردشگری دریاچه‌ای در استان فارس دریافتند که علاوه بر عوامل طبیعی عواملی مانند نیروهای بازیافتی مناسب و امکانات اقامتی و نبود امکانات رفاهی برای مسافران و گردشگران وجود دارد. در ضریب و اسلامی پریخایی (۱۳۹۰)، به این نتیجه رسیدند که توسه گردشگری در شهرستان مشگین شهر آثار نامطلوبی در محدودیت زیست به وجود آورده است. همچنین، توسه‌های گردشگری در توسه‌های اقتصادی اجتماعی-فرهنگی شهرستان مشگین شهر تأثیر طبیعی ایجاد می‌کند. فرانسیس دارنی و همکاران (۱۳۹۱) معتقدند که با ورود گردشگر و بازدید کنندگان به هر منطقه‌ای، اما در توسه‌هایی عوامل متنوع فرهنگی به آن منطقه وارد می‌شود که ایجاد تسهیلات جدید احداث زیرساخت‌های فرهنگی در روستا، ارج نهادن به آداب و سنت‌های محلی منطقه از آن ورود گردشگر و توریست به هر منطقه‌ای است.

مطالعه رضوانی و همکاران (۱۳۹۱) نشان داد که خانه‌ها دوم باعث بهبود وضعیت راه‌ها و گسترش فیزیکی روستاهای تصویری و سطح تجویز و کاهش سطح ماهی و زمین‌های کشاورزی شده است. قدری معمول و همکاران (۱۳۹۲) با بررسی اثرات کالبیدی گردشگری بر نواحی روستایی دریافتند که بین توسه‌های گردشگری و تغییرات به داده‌های کالبیدی کلید‌دار شرکتی رابطه بسیار معناداری مستقیم و منفی وجود دارد و همچنین توسه‌های گردشگری موجب تغییرات منفی و منفی منتفی‌های اتحادی کالبیدی و روستاهای مورد مطالعه شده است.

عباسی و همکاران (۱۳۹۳) با بررسی ارزیابی نقش اکوتوپریسم در توسه‌های مناطق روستایی دهستان اورامان نتایج به این نتیجه رسیدند که پیش‌ترین میزان تأثیر مستقیم اکتوپریسم در ابعاد اقتصادی و کالبیدی توسه‌های روستایی بوده است و کمترین آن نیز به مؤثری زیست محیطی اختصاص داشته است. حصلاح مطالعه نظریان و زالنژاد (۱۳۹۴) این بوده است که رابطه متناسبان و تحولات کالبیدی-فضایی سرچین با بهره‌برداری از جسم‌نشینی آب درمانی وجود دارد. همچنین قادری‌مرزی و همکاران (۱۳۹۶) نیز پس از واکاوی اثرات گردشگری بر توسه‌های زیستی دریافتند که تأثیر قابل توجهی در توسه‌های روستایی قلیع در آسیاب داشته است.

۱ Lake Tourism
۲ Xie

علاوه‌الذین اگلو و سلواک کان (2011)، در پژوهشی به سندسیاسی و طبقه‌بندی منابع گردشگری مبتنی بر طبیعت در غرب حوزه دریاچه وان ترکیه برداشتند. آنان در این پژوهش که عامل بازاریابی برای رسیدن به سیاست و سطح تخریب در این منطقه برای گردشگران بسیار گرم است. نتایج آن یک رویکرد تحقیقاتی برنامه‌بری‌های متعدد برای یک شرکت در حال توسعه بیش از میلیون دلاری داشته باشد (ای. فل، 1388: 1). به همین دلیل سال 2009 میلادی به عنوان سال بین المللی اکوئیریسم معرفی گردیده است که این تاریخ گذشته اهمیت جهانی اکوئیریسم در ابعاد زیست‌محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است (ملکی و همکاران، 1392: 37). در این تصمیم از سوی سازمان ملل منصوب حاکی از اهمیت است که این سازمان به توسعه اکوتوریسم بعنوان یک نیروی اجتماعی، اقتصادی و ضرورت حفاظت از محیط طبیعی در سطح جهان قائل است (تفاوتی و همکاران، 1391: 154). کشور ایران که می‌توان آن را کشور چهار فصل نامید، جزئی کشور بستری جهان در زمینه جاذبه‌های گردشگری است (ای. فل، 1388: 10). همچنین ایران از نظر جاذبه‌های اکوتوریسم و متنوع قلیلی جز بخش بزرگتر دنیا در تفاوتی و همکاران، 1391: 154).

گردشگری و طبیعت‌گردی از جنده ده شیوه به این سو، تحت پوشش اکوئیریسم سوداگران و منفعت طبیعی در بخش خصوصی و ملاحظات توسعه‌گرانه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از سوی دیگر، اهمیت زیادی پیدا کرده و رقابت در تولید محصولات جهان‌گردی و ارائه به سطه‌های سفارش‌پذیر، نوآوران، استاندارد و نسبتاً ارزان در میان مناطق مختلف جهان افزایش یافته است. به رغم آنکه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، جهان‌گردی را به عنوان یک سیاست درآورده‌اند، در ایران به لحاظ اینکه دیده به درآمدی‌ها ارزی ناشی از صدر نفت، حاکمیت مطلق دولت به ارگان اقتصادی کشور و وجود دیوان سالاری باردارنده، روحیه دست روند گذاری و با منفعت طبیعی صرف، تقویت شده است. مرزهای طولانی آب و خاکی، وجود فصول چهارگانه در هر مقطعی از سال، نوع گیاهی و جانوری، اقامت و ایلات مختلفی (آباد و سنگ‌گوناگون و شهره- های زیست متغیر در کنار جاذبه‌های فرهنگی- تاریخی بخشی از جاذبه‌های گردشگری و اکوتوریسم) در ایران

1. Opp & Bild
2. Zhong
3. Alaeddinoglu & Seluck Can
است که در کمترین مناطق دنیا به صورت یکجا چنین مجموعه‌ای را می‌توان یافت این صنعت هنوز نا رسدین به شکوفایی و یافتن جایگاه بین المللی خود فاصله بسیری دارد. اکثریت بیان سخن‌های از صنعت گردشگری است که در دنیا بیش از چند دهه پیشرفت ندارده بیش از پیشرفت مؤثر برخروردار نیست، اما داشته‌ها، تنواع و فراوانی جاذبه‌های طبیعی به گونه‌ای است که در افق آینده، نیز یک جریان فعال اقتصادی و اشتغال- زا را می‌دهد (آذری و قروخلو، 1389: 55).

گردشگری طبیعی مفهوم جدیدی در گردشگری است که چگونه آن در اینجا به وسیله ای از همسایی دوباره با طبیعت واقعی زده شد و به وسیله جامعه گردشگری طبیعی به عنوان سفری مثبت نه به صورت مطرح شد که حفاظت محبی طبیعی و تقویت رفاه جامعه محلی را به همراه دارد (2005: 4). در واقع گردشگری طبیعی نوعی از گردشگری است که اغلب مدعی است که به عنوان یکی از سبیل‌های از انجای زیست‌گاهی گردشگری تبدیل شود (2003: 4). گردشگری در طبیعت در بردارنده همه اشکال و انواع گردشگری است. این اشکال متعدد عبارتند از: گردشگری متمرکز (نک بعید)، گردشگری ماجراجویانه، گردشگری با تأثیرات اندک و طبیعت‌گردی که از منابع طبیعی بکر و توسه نیافته نظر گونه‌های زیستی، زیست‌گاه‌های طبیعی، جسم‌اندازها و موقعیت‌های آب شیرین یا شور استفاده نمی‌کند. به عبارت دیگر، گردشگری در طبیعت سفری است که به منافع لبیدان از مناطق طبیعی توسه نیافته (غیر‌معرق‌سازند) و یا حیات و جوش صورت می‌گیرد (این فل، 1388: 33). در این میان، دریاچه‌ها به دلیل چشم‌اندازه زنده و طبیعی، محیط زیست بکر و یا کیفیت بالا و نیز ویرگیه منحصر به فرد دیگر خود در تمام دنیا به عنوان یکی از جاذبه‌های مورد ارزش‌بافتن گردشگری منطقه است (Ling-Giang and Qiao, 2003: 1).

صاحاب‌نظران توسه و بی‌بیوه اندیشمندان حوزه گردشگری بر این عقیده‌اند که دریاچه‌ها ظرفیت سیار جهت جلب و جذب توریست‌های زیاد به‌طور متقابل لیق نمود. چرا که واقعیت این است که تالاب‌ها یکی از بی‌نظیرترین، زیباترین و شگفت‌انگیزترین بندیده‌های طبیعی است که هر یک دارای جلوه‌های بسیار بارزی، جالب، ناشناخته و پرآیل و رازی هستند (فاضلی و نعیمی‌آبادی، 1389: 1). دریاچه‌ها به عنوان یک چشم‌انداز و مکانی ویژه، مورد توجه گردشگران قرار می‌گیرد. چشم‌انداز دریاچه شامل یک تجربه شخصی همراه با تفسیر اجتماعی و فرهنگی است. چشم‌انداز دریاچه در عمل از طبق تجربه جسمی و با مشاهدات حسی به عنوان مثال برای قاربران یا شنا مشخص می‌شود. به عنوان یک تجربه، فضای چشم‌انداز دریاچه به عنوان یک جنگل، ساحل و درخت تعیین می‌گردد و صحت در مورد آن از طبق تجربه خاطرات، احساسات و فعالیت‌ها، صورت می‌گیرد (Tuohino, 2002: 1-3). واقعیت این است که، تالاب‌ها مزایای متعددی (نیز مربوط به اقتصادی و اجتماعی) به جامعه ارائه می‌دهد. به طوری که بسیاری از مورد روستایی به طور مسالمتی از منابع تالاب زندگی می‌کنند و یکی از منابع ارزشمند بی‌بیوه در کشورهای خشک
### جدول شماره (1): آثار کالبدی- زیست محیطی توسعه گردشگری دریاچه‌ای

<table>
<thead>
<tr>
<th>تبعیض منفی</th>
<th>تبعیض مثبت</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>اسیبرسانی به‌کوکسپستیا</td>
<td>محیط لغزشی و بهبودی نسبت به سیستم‌های اکتولوزیکی</td>
</tr>
<tr>
<td>تغییرات منفی در گیاهان و جانداران</td>
<td>ترویج حساسیت و اسلامی نسبت به سیستم‌های اکتولوزیکی</td>
</tr>
<tr>
<td>تغییرات منفی در گیاهان و جانداران</td>
<td>بهبود مدیریت حیاتی</td>
</tr>
<tr>
<td>تغییرات منفی در گیاهان و جانداران</td>
<td>افزایش اکتولوزیکی محیطی زیستی</td>
</tr>
<tr>
<td>تغییرات منفی در گیاهان و جانداران</td>
<td>افزایش اکتولوزیکی محیطی زیستی</td>
</tr>
<tr>
<td>تغییرات منفی در گیاهان و جانداران</td>
<td>تأثیر اکتولوزیکی محیطی زیستی</td>
</tr>
<tr>
<td>تغییرات منفی در گیاهان و جانداران</td>
<td>تأثیر اکتولوزیکی محیطی زیستی</td>
</tr>
<tr>
<td>تغییرات منفی در گیاهان و جانداران</td>
<td>تأثیر اکتولوزیکی محیطی زیستی</td>
</tr>
<tr>
<td>تغییرات منفی در گیاهان و جانداران</td>
<td>تأثیر اکتولوزیکی محیطی زیستی</td>
</tr>
<tr>
<td>تغییرات منفی در گیاهان و جانداران</td>
<td>تأثیر اکتولوزیکی محیطی زیستی</td>
</tr>
<tr>
<td>تغییرات منفی در گیاهان و جانداران</td>
<td>تأثیر اکتولوزیکی محیطی زیستی</td>
</tr>
<tr>
<td>تغییرات منفی در گیاهان و جانداران</td>
<td>تأثیر اکتولوزیکی محیطی زیستی</td>
</tr>
<tr>
<td>تغییرات منفی در گیاهان و جانداران</td>
<td>تأثیر اکتولوزیکی محیطی زیستی</td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: زاهدی، 1392.
۲۳ روش تحقیق

این پژوهش از نوع کاربردی بوده و از روش توصیفی- تحلیلی جهت بررسی پارامترهای مورد بررسی سود جسته و همانند سایر تحقیقات دارای دو بخش عمدی جهت انجام بوده است. بخشی از داده‌های آن از روش استادی، کتابخانه‌ای و بخشی دیگر از داده‌های مورد نیاز، مانند چارچوب نظری پژوهش از مطالعات میدانی و بالا از بررسی نامه به دست آمده است. جامعه آماری دارای دو سطح رسوتا و خانوار بوده است. در سطح رسوتا، تمامی رسوتا همگرو در پنج‌گروه استانی فارس که حداکثرتا ۲ کیلومتری از اطراف دریاچه‌ها استقرار داشت، انتخاب شده و تعداد رسوتا‌های نمونه ۴۶ آبادی بوده است. سپس در ۴۸ رسوتا یاد شده، به انتخاب خانوارهای نمونه جهت انجام تحقیق مبادرت شده و بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ روستاهای مذکور دارای ۷۲۳۳۱ هزار نفر جمعیت و ۹۴۹۲ خانوار به دست آمده است. به کمک فرمول کوکرمان با سطح اطمینان ۹۵٪، ۳۶۸ نفر از سربرسان خانوارهای روستایی به عنوان نمونه بررسی گردیدند (جدول ۲).

جدول شماره (۲): جامعه آماری تحقیق

<table>
<thead>
<tr>
<th>جامعه آماری</th>
<th>تعداد روستا از ۱-۲ کیلومتر</th>
<th>تعداد روستا از ۲-۳ کیلومتر</th>
<th>تعداد روستا از ۳-۴ کیلومتر</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>جمع</td>
<td>۴۶</td>
<td>۲۲</td>
<td>۱۲</td>
</tr>
<tr>
<td>روستاهای اطراف دریاچه‌ها</td>
<td>۳۶۲</td>
<td>۴۷۳۳۱</td>
<td>۹۴۹۲</td>
</tr>
<tr>
<td>سربرسان خانوارهای</td>
<td>۷۲۳۳۱</td>
<td>۹۴۹۲</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: پژوهشی پژوهش، ۱۳۹۲.

در چهارگوی مطالعات میدانی، طیف گسترده‌ای از شاخص‌ها در بعد کالبدی- فیزیکی در قالب پرستش‌نامه‌های خانوار و فرم‌های مشاهدات میدانی مورد بررسی قرار گرفته است (جدول ۳). پس از جمع‌آوری داده‌ها، جهت تجزیه و تحلیل آن، از از امکانات T تک نمونه‌ای و ضریب همبستگی گردان در نرم‌افزار ArcGIS و برای اندازه‌گیری فضایی از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است.

جدول شماره (۳): شاخص‌های بعد کالبدی- فیزیکی تحقیق

<table>
<thead>
<tr>
<th>شاخص</th>
<th>مؤلفه</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>تغییرات محیطی</td>
<td>بک‌سیب و معمائی خدمات زیرنیازی تجهیزات تغییرات سرمگ کندنه</td>
</tr>
<tr>
<td>فیزیکی و بهبود ساختارها، واحدهای مسکونی و تجاری، تشییع روستالانه به توسط خانه‌ها، ناهنجاپاری در بفت و ساختمان‌ها، تغییر در بفت ساختمان‌ها و روستاهای روستاهای در بفت</td>
<td>تغییرات محیطی بک‌سیب و معمائی خدمات زیرنیازی تجهیزات تغییرات سرمگ کندنه</td>
</tr>
<tr>
<td>بهبود خدمات بهداشتی، بهبود خدمات اقتصادی، افزایش اعتماد بمردم، بهبود کیفیت راه‌ها و سطح ساختمان، خدمات روستا، خدمات و بحران روستا، موانع دربی‌گیری روستاهای روستا</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: پژوهشی پژوهش، ۱۳۹۲.
برای بررسی میزان پایایی گواهی‌های تحقیق از آماره آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آلفای بعد کالبیدی- فیزیکی به شرح ذیل به دست آمده است (جدول ۳). با توجه به آستانه‌های در نظر گرفته شده در منابع علمی معتبر، شاخص‌های پژوهش از قابلیت اعتماد مطلوبی برخوردار است (سکران، ۱۳۸۲: ۱۰۵).

<table>
<thead>
<tr>
<th>جدول شماره (۳): میزان ضرب آلفای کرونباخ بعد کالبیدی- فیزیکی در روساهای مورد مطالعه</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>میزان آلفای کرونباخ</td>
</tr>
<tr>
<td>۸۱۵۷</td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: یافته‌های پژوهش، ۱۳۹۳

استان فارس به مرکزیت شیراز با مساحت ۱۲۴،۸۰ کیلومتر مربع حدود ۸۶۱ درصد از کل مساحت کشور ایران را به خود اختصاص داده است. از نظر گستردگی، سومین استان پس از کرمان و سیستان و بلوچستان است. این استان در محدوده جغرافیایی ۵۰ درجه و ۴۲ دقیقه و ۵۵ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گروینج و بین مدارهای ۲۷ درجه و ۲۰ دقیقه و ۴۴ دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است. ارتفاع متوسط استان ۱۴۹۱ متر از سطح دریا است و بلندترین نقطه آن کوه بل ارتفاع ۳۹۶۰ متر در اقلیم قرار دارد. از شمال به استان‌های یزد و اصفهان، از جنوب به استان هرمزگان، از شرق به استان کرمان، و از غرب به استان‌های بوشهر و کهگیلویه و بیرجند محدود شده است (شنک ۱). بررسی‌ها نشان می‌دهد در استان فارس تعداد ۸ تالاب وجود دارد. تالاب‌های استان فارس شامل تالاب‌های آب شیرین کافتر (در حوزه اقلیم)، ارزان، هفت برم (در حوزه شهر شیراز)، پریشان (در حوزه کازرون) و تالاب‌های آب شور بختگان و طرشک (در حوزه شهرستان نیریز) و مهراو (در حوزه شهر شیراز) و تالاب‌های هرم و کاربون و هیرم (در حوزه شهرستان لار) است (جوادی، ۱۳۷۷: ۱۲).
(4) یافته‌های تحقیق

ترکیب سنی پاسخگویان در گروه سنی طبقه‌بندی شده است. همان‌طور که در جدول (5) نشان داده شده، ۲۹/۴ درصد بین ۴۱-۵۰ سال و ۵/۴ درصد در رده سنی بیش از ۶۱ سال فراور دارند. از بین ۳۶۸ نفر پاسخ‌گوی ۹۳/۸ درصد مرد و ۶/۲ درصد زن بوده‌اند. همچنین پاسخگویان بر حسب سواد تحصیلات در پنج گروه طبقه‌بندی شده است. بیشترین فراوانی در گروه خواندن و نوشتن ۳۸/۶ درصد و کمترین فراوانی در گروه فوق لیسانس و بالاتر ۲/۴ درصد بوده است. از این رو اشتباه، بیشترین فراوانی با ۲۵/۲ درصد مربوط به فعالیت کشاورزی و کمترین فراوانی با ۱/۱ درصد مربوط به صنایع دستی بوده است. به لحاظ میزان درآمد ۴۶/۵ درصد افراد درآمد زیر ۵۰۰ هزار تومان و تنها ۶/۷ درصد درآمد بیش از ۲ میلیون تومان داشته‌اند.
جدول شماره (5): وزن‌های عواملی پاسخ‌گویان

<table>
<thead>
<tr>
<th>عامل</th>
<th>محضه‌های مورد مطالعه</th>
<th>%</th>
<th>مقدار</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>زیر‌بازی‌ها</td>
<td></td>
<td>23</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>دیمبل و فوق دیمبل</td>
<td></td>
<td>34</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>وی‌گرایی</td>
<td></td>
<td>19</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>فوق وی‌گرایی علاوه</td>
<td></td>
<td>20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>کشاورزی</td>
<td></td>
<td>17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>دامداری</td>
<td></td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>باعث‌گرایی</td>
<td></td>
<td>7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>فعالیت مربوط به وی‌گرایی</td>
<td></td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>محاسبات دستی</td>
<td></td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>فعالیت‌های معدنی</td>
<td></td>
<td>4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>کارگری</td>
<td></td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ساب‌گره‌های شغلی</td>
<td></td>
<td>14</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: پژوهش‌های پژوهش، 1393.

نتایج جدول (6)، مویین این است که از لحاظ وضعیت طبیعی 37 درصد روسه‌هایی مورد مطالعه روستاهای اکثریتی و 63 درصد را روستاهایی کوهستانی تشکیل می‌دهند. از لحاظ شکل بانک روسنا، 7/8 درصد روستاهای مورد مطالعه به صورت خلاص متمرکز، 9/1 درصد غیرخطی متمرکز و 2/2 درصد به صورت پراکنده استقرار یافته‌اند. همچنین مشاهدات نشان داد که در بین روسه‌ها، از لحاظ مذهب 39 روستا (79/24درصد) شیعه نشین، 2 روستا (4/25 درصد) سنی‌نشین و 5 روستای (10/86)، دارای حالت ترکیبی شیعه و سنی بوده است.

جدول شماره (6): وزن‌های عواملی روسه‌های مورد مطالعه

<table>
<thead>
<tr>
<th>عامل</th>
<th>محضه‌های مورد مطالعه</th>
<th>%</th>
<th>مقدار</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>محاسبات دستی</td>
<td></td>
<td>41</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>قراردادن وی‌گرایی</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>شرایط اجرای</td>
<td></td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مذاهب</td>
<td></td>
<td>39</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مشترک</td>
<td></td>
<td>24</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>بازیلی</td>
<td></td>
<td>37</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>بزرگ‌ترین</td>
<td></td>
<td>44</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>استقرار</td>
<td></td>
<td>52</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: پژوهش‌های پژوهش، 1392.

بررسی‌های حاصل از فاصله روستاهای مورد مطالعه تا دریاچه‌ها نشان دهنده این است که، 47/82 درصد زیر‌بازی‌ها، 87/7 درصد دیمبل و فوق دیمبل، 9/1 درصد وی‌گرایی، 2/2 درصد فوق وی‌گرایی علاوه، 17/1 درصد کشاورزی، 11 درصد دامداری، 7/7 درصد باعث‌گرایی، 5/5 درصد فعالیت مربوط به وی‌گرایی، 11 درصد محاسبات دستی، 4/4 درصد فعالیت‌های معدنی، 10/10 درصد کارگری، 14/14 درصد ساب‌گره‌های شغلی.
درصد روستاهای مورد مطالعه در فاصله ۰ تا ۱۶/۰۸ درصد در فاصله ۱ تا ۲ کیلومتری از دریاچه‌ها قرار دارد. همچنین از نظر محل استقرار روستاهای مورد مطالعه، ۶۹/۰۹ درصد در کنار جاده اصلی و ۳۹/۰۱ درصد از روستاهای دورتر از جاده اصلی واقع شده است (جدول شماره ۴).

برای بررسی اثرات بعد کالبدی-فیزیکی گردشگری دریاچه‌ای بر روستاهای محدوده مورد مطالعه از چهار مؤلفه تغییرات محیطی، سبک معماری، خدمات زیست‌بازی و تجهیزات زراعی در قابل ۲۴ شاخص استفاده شده است که در ادامه نسبت به ارائه تحلیل هر یک به طور جداگانه اقدام می‌شود:

مؤلفه تغییرات محیطی نتایج حاصل از یپوهش نشان می‌دهد، شاخص‌های افزایش دسترسی‌ها در روستا با میانگین ۴/۴۱، افزایش ارتفاع و شلوغی در روستا با میانگین ۴/۰۱ و اتصال و به هم‌پوستگی روستا با میانگین ۳/۹۷ به ترتیب بیشترین میانگین وزنی را به خود اختصاص داده است. شاخص‌های تخریب باغات و درختانگی از میانگین ۳/۱۹، پراکندگی باغات روستا با میانگین ۱/۵۱، تخریب اراضی کشاورزی با میانگین ۱/۴۱، پایین‌ترین میانگین وزنی در میان شاخص‌های تغییرات محیطی از نظر پاسخ‌گویان را دارد (جدول شماره ۲). نتایج حائز اهمیت در ارتباط با مؤلفه تغییرات محیطی از دیدنگاه پاسخ‌گویان، فاصله‌های کمتری تا دریاچه‌ها داشته، شاهد افزایش ارتفاع و شلوغی در روستا و تخریب باغات و درختانگی در سطح این روستاهای با وارد شدن گردشگران بوده که در مقابل با فاصله گرفته از دریاچه‌ها این تأثیرات کمتر مشاهده می‌شود (جدول شماره ۷).

جدول شماره (۲): فراوانی، میانگین وزنی و انحراف معیار شاخص‌های مؤلفه‌های تغییرات محیطی

<table>
<thead>
<tr>
<th>شاخص</th>
<th>کم</th>
<th>تا حدودی</th>
<th>خیلی زیاد</th>
<th>انحراف معیار</th>
<th>میانگین روستاهای ۰-۱</th>
<th>میانگین روستاهای ۰-۱۶</th>
<th>تخریب باغات و درختانگی</th>
<th>پراکندگی باغات روستا</th>
<th>تخریب اراضی کشاورزی</th>
<th>آسیب رساندن به منظر روستایی</th>
<th>افزایش ارتفاع و شلوغی در روستا</th>
<th>اتصال و به هم‌پوستگی روستاهای</th>
<th>دخل و تصرف به منابع طبیعی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>میانگین</td>
<td>۴۱/۴۹</td>
<td>۴۱/۴۹</td>
<td>۴۱/۴۹</td>
<td>۴۱/۴۹</td>
<td>۴۱/۴۹</td>
<td>۴۱/۴۹</td>
<td>۴۱/۴۹</td>
<td>۴۱/۴۹</td>
<td>۴۱/۴۹</td>
<td>۴۱/۴۹</td>
<td>۴۱/۴۹</td>
<td>۴۱/۴۹</td>
<td>۴۱/۴۹</td>
</tr>
<tr>
<td>درصد</td>
<td>۴۱/۴۹</td>
<td>۴۱/۴۹</td>
<td>۴۱/۴۹</td>
<td>۴۱/۴۹</td>
<td>۴۱/۴۹</td>
<td>۴۱/۴۹</td>
<td>۴۱/۴۹</td>
<td>۴۱/۴۹</td>
<td>۴۱/۴۹</td>
<td>۴۱/۴۹</td>
<td>۴۱/۴۹</td>
<td>۴۱/۴۹</td>
<td>۴۱/۴۹</td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: یافته‌های یپوهش، ۱۳۹۳.
فصلنامه اقتصاد فضتا و توسعه روستایی، سال ششم، ویژه‌نامه گردشگری روستایی

مؤلفه سبک و معماری: نتایج حاصل از جدول (8)، گویای این است که بین مؤلفه سبک و معماری بهترین شاخص‌های تشویق روستایی به نوسازی خانه‌ها با میانگین ۲/۸۱ بیشترین میانگین وزنی را به خود اختصاص داده است. شاخص ناهگونی در بافت قدم و جدید روستا با میانگین ۲/۶۵ بیشترین میانگین وزنی در میان شاخص‌های سبک و معماری از نظر پاسخگویان دارد. بنابراین افراد محلی، روستاهایی که فاصله کمتری تا دریایی‌ها داشته، گردشگری دریایی‌ای باعث تشویق روستایی به نوسازی خانه‌ها و تغییر بهبود ساخته‌ها در سطح این روستاهای با وارد شدن گردشگران گردیده که در مقابل با فاصله گرفتن آن دریایی‌ها این تأثیرات کمتر مشاهده می‌شود (جدول شماره ۸).

جدول شماره (8): فراوانی، میانگین وزنی و انحراف معیار شاخص‌های مؤلفه سبک و معماری

<table>
<thead>
<tr>
<th>شاخص</th>
<th>میانگین</th>
<th>انحراف معیار</th>
<th>خیلی زیاد</th>
<th>تا حدودی</th>
<th>خیلی کم</th>
<th>درصد</th>
<th>درصد</th>
<th>درصد</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>تغییر و بهبود ساخته‌ها</td>
<td>افزایش ساخت و احداث مسکن و تجاری</td>
<td>تشویق روستایی به نوسازی خانه‌ها</td>
<td>ناهگونی در بافت قدم و جدید روستا</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۲/۸۱</td>
<td>۳/۸۷</td>
<td>۳/۸۱</td>
<td>۱/۸۱</td>
<td>۳/۸۱</td>
<td>۲/۸۱</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۲/۸۲</td>
<td>۳/۸۴</td>
<td>۳/۸۲</td>
<td>۴/۸۲</td>
<td>۳/۸۲</td>
<td>۲/۸۲</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۲/۸۳</td>
<td>۴/۷۵</td>
<td>۴/۷³</td>
<td>۵/۷۵</td>
<td>۴/۷۵</td>
<td>۳/۷۵</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۲/۸۴</td>
<td>۵/۷۵</td>
<td>۵/۷۴</td>
<td>۶/۷۵</td>
<td>۵/۷۵</td>
<td>۴/۷۵</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۲/۸۵</td>
<td>۶/۷۵</td>
<td>۶/۷۴</td>
<td>۷/۷۵</td>
<td>۶/۷۵</td>
<td>۵/۷۵</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۲/۸۶</td>
<td>۷/۷۵</td>
<td>۷/۷۴</td>
<td>۸/۷۵</td>
<td>۷/۷۴</td>
<td>۶/۷۴</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: بافت‌های پژوهش، ۱۳۹۳

مؤلفه خدمات زیربنایی: نتایج حاصل از جدول (9) نشان می‌دهد، در بین شاخص‌های مؤلفه خدمات زیربنایی به ترتیب شاخص‌های احداث راه‌های ارتباطی با میانگین ۲/۷۸، بهبود خدمات بهداشتی با میانگین ۲/۳۵ و ارائه خدمات عمومی مطلوب (برق و تلفن) با میانگین ۲/۴۲ بیشترین میانگین وزنی را به خود اختصاص داده است. شاخص ایجاد مکان‌های معيشتی و اقامتی با میانگین ۲/۴۲ بیشترین میانگین وزنی در میان شاخص‌های خدمات زیربنایی از نظر پاسخگویان داشته است.
جدول شماره (9): فراوانی، میانگین وزنی و انحراف معیار شاخص‌های مؤلفه خدمات زیربنایی

<table>
<thead>
<tr>
<th>شاخص</th>
<th>میانگین</th>
<th>انحراف معیار</th>
<th>میانگین</th>
<th>انحراف معیار</th>
<th>تعداد</th>
<th>پیشنهاد</th>
<th>میانگین</th>
<th>انحراف معیار</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>بهبود خدایان</td>
<td>3/0</td>
<td>0/49</td>
<td>4/35</td>
<td>0/19</td>
<td>0/37</td>
<td>1/45</td>
<td>0/37</td>
<td>1/45</td>
</tr>
<tr>
<td>بهبود خدایان آثارپیا (پستی، نفلن)</td>
<td>1/4</td>
<td>1/14</td>
<td>0/8</td>
<td>1/14</td>
<td>0/8</td>
<td>1/14</td>
<td>0/8</td>
<td>1/14</td>
</tr>
<tr>
<td>احداث راه‌های ارتقاء</td>
<td>0/9</td>
<td>0/7</td>
<td>0/3</td>
<td>0/7</td>
<td>0/3</td>
<td>0/7</td>
<td>0/3</td>
<td>0/7</td>
</tr>
<tr>
<td>کیفیت راهها</td>
<td>1/4</td>
<td>0/8</td>
<td>1/4</td>
<td>0/8</td>
<td>1/4</td>
<td>0/8</td>
<td>1/4</td>
<td>0/8</td>
</tr>
<tr>
<td>دفتر و مرکز خدمات</td>
<td>3/5</td>
<td>3/8</td>
<td>0/7</td>
<td>3/8</td>
<td>0/7</td>
<td>3/8</td>
<td>0/7</td>
<td>3/8</td>
</tr>
<tr>
<td>ایجاد مکانی‌های اقامتی و میشتی</td>
<td>1/14</td>
<td>0/29</td>
<td>0/4/10</td>
<td>0/29</td>
<td>0/4/10</td>
<td>0/4/10</td>
<td>0/29</td>
<td>0/4/10</td>
</tr>
<tr>
<td>تسهیل حضور برای بیمار و زیارتگان و فرهنگی</td>
<td>0/4/3</td>
<td>0/2/4</td>
<td>0/4/3</td>
<td>0/2/4</td>
<td>0/4/3</td>
<td>0/2/4</td>
<td>0/4/3</td>
<td>0/2/4</td>
</tr>
<tr>
<td>افراد خدمات عمومی مطلوب (برق و ...)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: پژوهشی-پژوهشی 1393

مواد و تجهیزات رفتاری: نتایج حاصل از بررسی مؤلفه تجهیزات رفتاری، نشان می‌دهد که شاخه‌های افراش ساخته‌ای بهداشت‌گر و بهبود پیش‌سازی داخلی روسی با میانگین 4/16 و بهبود پیش‌سازی داخلی روسی با میانگین 4 به ترتیب بیشترین میانگین وزنی را به خود اختصاص داده است. شاخه افراش ساخته‌ای اداری در روسی و با میانگین 4/28 پایین‌ترین میانگین وزنی در میان شاخه‌های تجهیزات رفتاری از نظر باسخوگیان داشته است (جدول شماره 10). از دیدگاه باسخوگیان، روسی و با میانگین 4/28 پایین‌ترین میانگین وزنی در میان شاخه‌های تجهیزات رفتاری از نظر باسخوگیان داشته است (جدول شماره 10). از دیدگاه باسخوگیان، روسی و با میانگین 4/28 پایین‌ترین میانگین وزنی در میان شاخه‌های تجهیزات رفتاری از نظر باسخوگیان داشته است (جدول شماره 10).

جدول شماره 10: فراوانی، میانگین وزنی و انحراف معیار شاخص‌های مؤلفه تجهیزات رفتاری

<table>
<thead>
<tr>
<th>شاخص</th>
<th>میانگین</th>
<th>انحراف معیار</th>
<th>میانگین</th>
<th>انحراف معیار</th>
<th>تعداد</th>
<th>پیشنهاد</th>
<th>میانگین</th>
<th>انحراف معیار</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>بهبود پیش‌سازی داخلی روسی</td>
<td>3/7</td>
<td>5/11</td>
<td>7/19</td>
<td>5/11</td>
<td>7/19</td>
<td>5/11</td>
<td>7/19</td>
<td>5/11</td>
</tr>
<tr>
<td>افراش ساخته‌ای اداری</td>
<td>1/2</td>
<td>1/2</td>
<td>1/2</td>
<td>1/2</td>
<td>1/2</td>
<td>1/2</td>
<td>1/2</td>
<td>1/2</td>
</tr>
<tr>
<td>اجزاء امکانات بهداشتی</td>
<td>1/4</td>
<td>1/4</td>
<td>1/4</td>
<td>1/4</td>
<td>1/4</td>
<td>1/4</td>
<td>1/4</td>
<td>1/4</td>
</tr>
<tr>
<td>اجزاء امکانات فیزیکی و سرگرمی</td>
<td>1/9</td>
<td>1/9</td>
<td>1/9</td>
<td>1/9</td>
<td>1/9</td>
<td>1/9</td>
<td>1/9</td>
<td>1/9</td>
</tr>
<tr>
<td>استقرار امکانات خدمات</td>
<td>2/4</td>
<td>2/4</td>
<td>2/4</td>
<td>2/4</td>
<td>2/4</td>
<td>2/4</td>
<td>2/4</td>
<td>2/4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: پژوهشی-پژوهشی 1393

برای به دست آوردن میزان تأثیر گردشگری در برخی‌های در راه‌داری کابلی- فیزیکی، از آزمون T نمونه‌ای استفاده شد. عدد 3 به عنوان میانگی نظری ارزیابی تأثیر گردشگری در برخی‌های روی بعد انتخاب

منبع: یافته‌های پژوهشی 1393

Downloaded from serd.khu.ac.ir at 10:14 IRST on Sunday February 16th 2020
شاد. نتایج آزمون حاکی از این است که متغیر بعد کالبدی- فیزیکی گردشگری دریچه‌های، با میانگین ۳/۰ درصد و انحراف معیار ۳۰ درصد بر توسه کالبدی- فیزیکی روستخا متأثر بوده است و میزان آثار گردشگری بر روستخا مورد مطالعه بالاتر از میانه‌ی نظری (۲) است.

جدول شماره (۱۱): عیان اثر کناری گردشگری دریچه‌ای بر توسه کالبدی روستخا مورد مطالعه

<table>
<thead>
<tr>
<th>خطا استاندارد</th>
<th>میانگین</th>
<th>تعداد</th>
<th>متغیر</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>کالبدی- فیزیکی</td>
<td>۰/۰۴۴</td>
<td>۰/۳۰۰</td>
<td>۰/۰۹</td>
</tr>
<tr>
<td>متغیر</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: پاکتیه‌ی پژوهش، ۱۳۹۰.

در راستای، آزمون میزان انرژی‌برداری روستخا مورد مطالعه به تفکیک میزان فاصله از دریچه‌ها در بعد کالبدی- فیزیکی از آزمون ضرب همبستگی کندال (Kendall’s) (استفاده‌شده که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آزمون فوق در جدول شماره (۱۱) امده است. نتیجه‌ی نهایی آزمون میانین این واقعیت است که بعد کالبدی- فیزیکی و طبقات فاصله روستخا از دریچه‌های مورد مطالعه با توجه به مقدار ضریب همبستگی کندال (۰/۴۴) و سطح خطای کمتر از ۰/۰۱ درصد، رابطه غیرمستقیم معتادی وجود دارد.

بدین معنی که، با افزایش فاصله از دریچه‌ها، گردشگری دریچه‌ای تأثیرات کالبدی گسترشی بر روستخا پیرامون آن داشته است. با توجه به ضریب به دست آمده برای بعد کالبدی می‌توان به نتیجه رسد که گردشگری دریچه‌ای به نسبت فاصله از روستخا پیرامون اثرات کالبدی متفاوتی را در برداشته است.

جدول شماره (۱۱): آزمون تأثیر بعد کالبدی گردشگری دریچه‌ای بر روستخا پیرامون آن

<table>
<thead>
<tr>
<th>طبقات فاصله روستخا از دریچه‌های مورد مطالعه</th>
<th>کالبدی- فیزیکی</th>
<th>میزان تأثیرات متین گردشگری دریچه‌ای بر بعد کالبدی- فیزیکی</th>
<th>Kendall's tau-b</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>طبقات فاصله روستخا از دریچه‌های مورد مطالعه</td>
<td>۰/۴۴۶</td>
<td>۱/۰۰۰</td>
<td>Correlation Coefficient</td>
</tr>
<tr>
<td>طبقات فاصله روستخا از دریچه‌های مورد مطالعه</td>
<td>۰۰۰/۰ از طبقات فاصله روستخا از دریچه‌های مورد مطالعه</td>
<td>۰/۴۴۶</td>
<td>Sig. (2-tailed)</td>
</tr>
<tr>
<td>طبقات فاصله روستخا از دریچه‌های مورد مطالعه</td>
<td>۰۰۰/۰ از طبقات فاصله روستخا از دریچه‌های مورد مطالعه</td>
<td>۰۰۰/۰ از طبقات فاصله روستخا از دریچه‌های مورد مطالعه</td>
<td>۰۰۰/۰ از طبقات فاصله روستخا از دریچه‌های مورد مطالعه</td>
</tr>
<tr>
<td>طبقات فاصله روستخا از دریچه‌های مورد مطالعه</td>
<td>۰۰۰/۰ از طبقات فاصله روستخا از دریچه‌های مورد مطالعه</td>
<td>۰۰۰/۰ از طبقات فاصله روستخا از دریچه‌های مورد مطالعه</td>
<td>۰۰۰/۰ از طبقات فاصله روستخا از دریچه‌های مورد مطالعه</td>
</tr>
<tr>
<td>طبقات فاصله روستخا از دریچه‌های مورد مطالعه</td>
<td>۰۰۰/۰ از طبقات فاصله روستخا از دریچه‌های مورد مطالعه</td>
<td>۰۰۰/۰ از طبقات فاصله روستخا از دریچه‌های مورد مطالعه</td>
<td>۰۰۰/۰ از طبقات فاصله روستخا از دریچه‌های مورد مطالعه</td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: پاکتیه‌ی پژوهش، ۱۳۹۰.

با توجه به تحلیل یافته‌ها در ۴۴ روستخا مورد مطالعه به لحاظ تأثیرات کالبدی- فیزیکی گردشگری دریچه‌های مشخص شده که روسته‌های کناره، سرخی‌باد، قلب محرومی، هرم، پرشان، امیراباد کافر، دشت ارزش مهارلو، دارای تأثیرپذیری کالبدی بوده است. جدول (۱۲) نشان دهنده تأثیرات کالبدی گردشگری دریچه‌های در شهر روسته‌های مورد مطالعه همراه با فاصله‌ای نهایی از دریچه‌ها است.
جدول شماره (۱۲): رتبه‌بندی روستاهای مورد مطالعه بر اساس تأثیرات کلی و گردشگری در پارادایم

<table>
<thead>
<tr>
<th>رتبه</th>
<th>فاصله‌ترین دریاچه از روستا</th>
<th>روستا</th>
<th>رتبه</th>
<th>فاصله‌ترین دریاچه از روستا</th>
<th>روستا</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۱</td>
<td>امیرآباد کافتر</td>
<td>۰/۲۷</td>
<td>۲۷</td>
<td>دشت ارز</td>
<td>۰/۱۴</td>
</tr>
<tr>
<td>۲</td>
<td></td>
<td>۰/۱۹</td>
<td>۲۵</td>
<td>شهروند</td>
<td>۰/۱۴</td>
</tr>
<tr>
<td>۳</td>
<td></td>
<td>۰/۱۸</td>
<td>۲۶</td>
<td>ایزاسباد</td>
<td>۰/۱۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۴</td>
<td></td>
<td>۰/۱۸</td>
<td>۰/۰۱</td>
<td>کرمان</td>
<td>۰/۱۸</td>
</tr>
<tr>
<td>۵</td>
<td></td>
<td>۰/۲۵</td>
<td>۰/۰۳</td>
<td>شهرک آل محمد</td>
<td>۰/۲۵</td>
</tr>
<tr>
<td>۶</td>
<td></td>
<td>۰/۲۵</td>
<td>۰/۱۷</td>
<td>هیرم</td>
<td>۰/۱۷</td>
</tr>
<tr>
<td>۷</td>
<td></td>
<td>۰/۳۳</td>
<td>۰/۲۵</td>
<td>خورده ارمه</td>
<td>۰/۳۳</td>
</tr>
<tr>
<td>۸</td>
<td></td>
<td>۰/۲۵</td>
<td>۰/۳۳</td>
<td>کوه</td>
<td>۰/۳۳</td>
</tr>
<tr>
<td>۹</td>
<td></td>
<td>۰/۲۵</td>
<td>۰/۳۳</td>
<td>لاغران</td>
<td>۰/۲۵</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۰</td>
<td></td>
<td>۰/۳۸</td>
<td>۰/۳۸</td>
<td>هرم</td>
<td>۰/۳۸</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۱</td>
<td></td>
<td>۰/۴۸</td>
<td>۰/۴۸</td>
<td>خانه کت</td>
<td>۰/۴۸</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۲</td>
<td></td>
<td>۰/۷۲</td>
<td>۰/۷۲</td>
<td>قشم فالی</td>
<td>۰/۷۲</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳</td>
<td></td>
<td>۰/۹۲</td>
<td>۰/۹۲</td>
<td>جهان</td>
<td>۰/۹۲</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۴</td>
<td></td>
<td>۱/۵۳</td>
<td>۱/۵۳</td>
<td>مجدالاباد</td>
<td>۱/۵۳</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۵</td>
<td></td>
<td>۱/۹۸</td>
<td>۱/۹۸</td>
<td>ده زبر</td>
<td>۱/۹۸</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۶</td>
<td></td>
<td>۲/۲۷</td>
<td>۲/۲۷</td>
<td>دهیز</td>
<td>۲/۲۷</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۷</td>
<td></td>
<td>۲/۲۷</td>
<td>۲/۲۷</td>
<td>شرق ایلام</td>
<td>۲/۲۷</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۸</td>
<td></td>
<td>۲/۲۷</td>
<td>۲/۲۷</td>
<td>کناته</td>
<td>۲/۲۷</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۹</td>
<td></td>
<td>۲/۲۷</td>
<td>۲/۲۷</td>
<td>چهارات</td>
<td>۲/۲۷</td>
</tr>
<tr>
<td>۲۰</td>
<td></td>
<td>۲/۲۷</td>
<td>۲/۳۴</td>
<td>قلعه محدودی</td>
<td>۲/۳۴</td>
</tr>
<tr>
<td>۲۱</td>
<td></td>
<td>۲/۳۴</td>
<td>۲/۳۴</td>
<td>تلمبه کاظمی</td>
<td>۲/۳۴</td>
</tr>
<tr>
<td>۲۲</td>
<td></td>
<td>۲/۳۴</td>
<td>۲/۳۴</td>
<td>سیستان</td>
<td>۲/۳۴</td>
</tr>
<tr>
<td>۲۳</td>
<td></td>
<td>۲/۳۴</td>
<td>۲/۳۴</td>
<td>بسترچه انجیر</td>
<td>۲/۳۴</td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: فرهنگی پژوهش، ۱۳۹۳.
فصل نهم اقتصاد فضا و توسعه روستایی سال ششم، ویژه‌تنهای کردشگری روستایی

شکل شماره (۲۳): رتبه‌بندی روتاه‌های مورد مطالعه
پرآمد دریاچه بر فاصله براساس میانگین تأثیرات کالبادی گردن‌شکری دریاچه‌ای

شکل شماره (۲۴): رتبه‌بندی روتاه‌های مورد مطالعه
پرآمد دریاچه کافتر بر فاصله براساس میانگین تأثیرات کالبادی گردن‌شکری دریاچه‌ای

شکل شماره (۲۵): رتبه‌بندی روتاه‌های مورد مطالعه
پرآمد دریاچه هرم و کاربون بر فاصله براساس میانگین تأثیرات کالبادی گردن‌شکری دریاچه‌ای
(5) نتیجه‌گیری

ارزیابی اثرات کالبدی - فیزیکی گردشگری دریاچه‌ای در رسته‌های مورد مطالعه مؤید آن است که

گردشگری دریاچه‌ای اثرات قابل توجهی در زمینه احیاد راه‌های التباثی، بهبود خدمات بهداشتی،

ارزیابی خدمات عمومی مثلاً، افزایش دسترسی‌ها در رسته، افزایش امکانات بهداشتی، بهبود بهسازی

داخلی رسته، افزایش ازدحام و شلوغی در رسته، اتصال به وی پستی رستا، تشویق روستاییان به

نوسازی خانه‌ها و تغییر و بهبود ساختارها در رسته‌های مورد مطالعه داشته است. با این وجود،

گردشگری دریاچه‌ای نتیجه‌گیری زمینه ایجاد مکان‌های مулیشی و اقامتی و افزایش ساخته‌نامه‌های اداری در

روسته‌ها مورد مطالعه را فراهم نماید. نتایج پژوهش‌های رضوانی و همکاران (1391)، قدری معموم و

همکاران (1392) و و همکاران (2006) نشان می‌دهد که گردشگری اثرات کالبدی - فیزیکی مثبت و

منفی (احداث راه‌های التباثی، افزایش ازدحام و شلوغی در رسته، تشوشیق روستاییان به نوسازی خانه‌ها،

تخریب باغات و درختزارها و تغییر و بهبود ساخته‌ها) بر روستاهای پیامون داشته است.

بررسی اثرات کالبدی - فیزیکی گردشگری دریاچه‌ای در 40 روستای مورد مطالعه نشان داد که

روستاهای کناره، سرخ‌آباد، قلعه محومدی، هرم، لیپران، امیرآباد کافتر، دشت‌آرزو و مهارلو دارای

بیشترین تأثیر پذیری کالبدی - فیزیکی بوده است. نتایج از ازون T نک مبنایی حاکی از این است که

متغیر بُعد کالبدی - فیزیکی گردشگری دریاچه‌ای بر توزیع کالبدی - فیزیکی روستاهای مؤثر بوده است.

همچنین نتیجه‌گیری نهایی این از اهمیت جستجوی تأثیر ارزیابی تأثیر کالبدی - فیزیکی گردشگری

دریاچه‌ای بر روستاهای پیامون آن می‌باشد و پیشنهاد است که بین این واقعیت است، که بعد کالبدی - فیزیکی و طبقات فاصله روستاهای دریاچه‌ای مورد مطالعه با توجه به مقادیر ضریب همبستگی کندال (464/00) و سطح خطا کمتر از 1/0 درصد، رابطه غیرمستقیم معناداری وجود دارد. در نهایت، بر اساس نتایج پژوهش، توجه به

موارد زیر درجه‌ی بهبود وضعیت موجود مؤثر خواهد بود:

• زمینه‌سازی و تشویق مردم به مشارکت جهت توسه و زیرساخت‌ها و تجهیزات و تسهیلات گردشگری به منظور

افزایش درآمد آنها و توسه رستا.

• ایجاد مراکز اقامتی - رفاهی و مهارت‌های ارزان قیمت روستا‌پایی و خانه‌های اجاره‌ای برای اقامت گردشگران.

• جلب همکاری مسافران مرتبط با گردشگری دریاچه‌ای در زمینه ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در اطراف

دریاچه‌ها.

• خدمات رسانی بیشتر و بهتر در دنیای اموز‌خواندنی نظیر راه‌های التباثی، آب و برق و تأسیسات ورزشی و

بهداشتی.

• جهت استفاده از جویی‌نادارهای دریاچه‌ها و قایق‌رانی در این دریاچه‌ها. در اطراف این مناطق مکان‌هایی برای

پذیرایی گردشگران و مامورین‌های جهت توقف اتومبیل‌های یک‌روزه به کنترل که قصد سفر به شهرها یا استانان- های دیگری دارند احداث کردد.
6) منابع

- اکبری، علی و مهدی فرخلو، (1389)، اکوتوریسم مفهومی نو در جغرافیای گردشگری، نشر انتخاب، تهران.
- ای قفل، دیدج، (1388)، مقدمه‌ای بر طبیعت گردی، ترجمه جعفر اولایی قادی‌الائی، انتشارات دانشگاه مازندران، بابلسر.
- پایلوتز، مهدی، مهدی سفی‌یار، (1390)، گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، انتشارات سمت، تهران.
- توکاری، محمد، زهرا پیرمadrان و اعظم صفرآبادی، (1391)، اکنون سنجی توسیع اکوتوریسم در ناحیه سامان.
- چهارمحال و بختیاری، فصلنامه علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی، سال 16، شماره 94، صفحه 157-160.
- توکاری، محمد، محمدحسین تنبی‌زاده و حسین کیومنی، (1390)، مکان‌باید دکتری‌های گردشگری با استفاده از سیستم استحکام‌ها و مدل SWOT (تنومن موردی: ساحل دریاچه کافر)، مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال 32، شماره پاییز 34، شماره 4، صفحه 120-126.
- جوادی، محمدجواد، (1377)، نگرش بر تربیت‌های استان فارس، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، استان فارس.
- حافظنیا، محمود، عباسی رستم‌زاده‌داری، (1382)، بررسی تطبیقی بازتاب‌های فضای سیاسی های گردشگری در قبل و بعد از انقلاب اسلامی (مطالعه موردی: بافلنی)، فصلنامه تحکیقات جغرافیایی، شماره 71، صفحه 59-71.
- رحمانی، بیژن، لطف‌الله ملکی، بهرام ایمانی و محمود رضا باقرزاده، (1391)، بررسی و شناخت‌های توانایی طبیعی و انسانی گردشگری در پذیرفتن روسیه (مطالعه موردی: روسیه آیکرم سرعين در استان اردبیل)، فصلنامه فضای گردشگری، سال 1، شماره 2، صفحه 15-1.
- رضوانی، محمد حسین، حسین‌پور باقری و بهرام هاجری، (1391)، تحلیل اثرات کالبدی کشتی‌خانه دوم بر روستاهای مطالعه موردی: دهستان شیرکوه، استان یزد، مجله کاوش‌های جغرافیایی مناطق بسیاری، سال 1، شماره 11، صفحه 123-112.
- زاهدی، شمسالسادات، (1392)، مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار با تأکید بر محیط‌زیست، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
- سکاران، آرام، (1382)، روش‌های تحقیق در مدیریت، ترجمه: محمد صادقی و محمود شریاری، انتشارات موسسه علمی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران.
- ضرایی، اصغر و صوفی‌نیا پریخانی، (1390)، نتایج تأثیرات اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی توسیع گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان مشکن شهر)، پژوهش‌های جغرافیایی انسانی، شماره 75، صفحه 25-37.
- عبده‌پور حقیقی، ابراهیم‌نیا، فر افک لالی، (1380)، ارزیابی نقش گردشگری در گونه وایدلینگ شهر استهبان با استفاده از تکنیک تحلیلی SWOT (مطالعه موردی: همایش ملی عمران و توسیع یادگار).
- عبیداللahi، مجید، غلام‌حسین جعفری و اسماعیل تبریزی، (1391)، ارزیابی نقش اکوتوریسم در توسیع مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان اورامان کن استان سیستان و بلوچستان)، مجله برنامه‌ریزی و توسیع گردشگری، سال 3، شماره 9، صفحه 211-191.
- فاضل‌نیا، غریب و نازنین نعیمی‌آبادی، (1389)، مطالعه ظرفیت‌ها، موانع و محدودیت‌های توسیع گردشگری


