تأثیر سرمایه گذاری‌های دولتی در قالب طرح و پروژه‌های عمرانی در تثبیت جمعیت سکونتگاه‌های روستایی مطالعه

موردی: بخش وراوی شهرستان مهر (استان فارس)

چکیده
توسعه و عمران روستاهای از ابزار و عوامل اصلی توسعه ملی به شمار می‌آید. از اینرو به منظور تشکیل عدالت و معرویت زدایی، در سال‌های گذشته سکونتگاه‌های روستایی از طرح‌های اسمی و حجم سرمایه‌گذاری بالایی برخوردار بوده است. به همین دلیل دولت ها با انجام طرح‌های روستایی در قالب برنامه‌های عمرانی یک‌پانه و کوتاه مدت در پی سعی در به شرایط مطلوب زیستی در سکونتگاه‌های روستایی بوده است. با این عوامل دولت ها با صرف هزینه‌های زیاد اقدام به اجرای طرح‌های روستایی ضروری و پروژه‌های عمرانی در سکونتگاه‌های روستایی نموده‌اند. این مقاله با منظور قرار دادن حجم طرح‌های روستایی ضروری و پروژه‌های عمرانی صورت گرفته در بخش وراوی به تبیین پیامدهای حاصل از اینگونه طرح‌های روستایی و مورد پژوهش در تثبیت جمعیت سکونتگاه‌های روستایی با محدوده و پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش کمی و بر داده‌های استاندارد است. جامعه آماری این پژوهش تمامی 15 سکونتگاه موجود بخش وراوی شهرستان مهر (استان فارس) را شامل می‌گردد. برای سنجش معناداری دو مؤلفه سرمایه‌گذاری طرح‌های عمرانی و روند‌های جمعیتی حاکم بر سکونتگاه‌های روستایی از روش همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که میزان همبستگی سرمایه‌گذاری طرح‌های عمرانی و تثبیت جمعیت سکونتگاه‌های روستایی بخش سپاری پایین بوده است و
ارتباط معنایی بین حجم سرمایه گذاری و تثبیت جمعیت سکونتگاه‌های روستایی وجود ندارد. به گونه‌ای که از مجموع ۵۱ سکونتگاه این بخش ۹ سکونتگاه روستایی در دوره ۱۳۸۵-۱۳۸۶ بخش ترتیب جمعیتی رشیدناد و سکونتگاه‌های دیگر در راه کاهش نمود. در نتیجه هر رشد جمعیتی بوده است.

کلید واژه‌ها: طرح های عمرانی روستایی، ارزیابی، تثبیت جمعیت، توسعه یکپارچه روستایی، بخش ورودی

مقدمه

ایران با داشتندگی به شدت دهه تجربه برنامه‌ریزی ۱۳۷۷-۱۳۷۹ در زمینه برنامه‌ریزی پرداخته‌ای که این کشورها در حال توسعه در این زمینه است. طی این مدت، مجموع ۱۰ برنامه عمرانی در کشور و در ۵ برنامه عمرانی در سال‌های قبل از سال ۱۳۵۷ به ترتیب که برنامه‌ای آن به اجرای پایدار در سال های بعد از انقلاب نیز ۵ برنامه تهیه شده است. از این تعداد ۴ برنامه آن اجرایی و برنامه نهایی تدوین و درست اجرایش اجرا شده است. اجرا یافته طرح ها و پروژه‌های عمرانی روستایی چه در قالب این برنامدها و چه در قالب برنامه‌های کوچک‌تر مدیریتی با اهداف و سیاست‌های متفاوتی برای توسعه و سخت‌سازی گذاری های معمول و مشخص در پی ایجاد تغییرات و تحولات توسعه و رسیدن به شرایط مطلوب زمینی بوده است.

آنچه که به صورت مداوم مورد توجه است و اسناد بالای برجسته و کارشناسان برجسته آن را تا پایین می‌کنند، این است که عرصه‌های این برنامه با توجه به حجم بالای طرح‌های عمرانی و صرف‌های هنری بسیار هنوز تولید نمی‌شود به سطح مشخصی از توسعه دست یافته و همچنان این عرصه‌ها در این مهم‌های ۱۳۷۷-۱۳۷۹، اجتماعی-اقتصادی و رشته‌های دیگر مسائل و نارسایی‌های عدیده به هستند(سعودی، ۱۳۸۳، ص ۱۱-۲۰). در تأیید این نکته می‌توان به امر های رسی موجود در ارتباط با عرصه‌های این برنامه و سیاست‌های اتخاذ شده را اشاره کرد. به عنوان مثال می‌توان به برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های حاکم بر بخش عمران روستایی در سطح بالاتر به اهداف مد نظر در سند جامع انتخاب‌های اسلامی در افق ۱۴۰۴ که می‌تواند در ارتباط با توسعه و عمران روستایی باشد، به عنوان گواه و سندی بررسی‌ساز

و نارسایی‌های عرصه‌های روستایی پربرند در سند جامع انتخاب‌های اسلامی (سند جامع انتخاب‌های اسلامی، ۱۳۸۱، ص ۳).
تأثیر سرمایه‌گذاری‌های دولتی در قالب طرح و پروژه‌های عمرانی در تختیت جمعیت...

- کاهش سهم جمعیت روستایی کشور از ۶۳ درصد در سال ۱۳۴۵ به ۳۲ درصد در سال ۱۳۸۵ و سپس به ۲۱ درصد در سال ۱۳۸۵ در حالی روی داده است که مجموع ترخ شد طبيعي جمعیت در محیط‌های روستایی در همهٔ سال‌های از نرخ متوسط ملی بالاتر بوده است (مجرم آمار ایران، فحل کامپیوتری ۱۳۸۵).

- کاهش جمعیت شهری روستایی کشور از ۴۷ درصد در سال ۱۳۴۵ به ۵۸ درصد در سال ۱۳۸۵ و به تبع آن افزایش نرخ بیکاری روستایی از ۱۲ درصد به ۱۴ درصد رسیده در حالیکه در سال های فوق درصد شاغلین در سطح ملی از ۸۵ درصد به ۷۸ درصد افزایش داشته است (مجرم آمار ایران، فحل کامپیوتری ۱۳۸۵).

این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که با توجه به اهداف مد نظر در برنامه‌های توسعه و اتخاذ رویکردهای متمرکز و بالا به پایین در أمر برنامه‌بندی و همچنین حاکمیت برنامه‌ریزی بخشی، اجرای طرح‌های عمرانی در عرصه‌های روستایی تا چه حد توانسته است به عنوان عامل اثر گذار، موجب تغییرات و تحولات توسعه ای و به ویژه تثبیت جمعیت سکونتگاه‌های روستایی باشد؟ در این راستا پژوهش حاضر درصد است تا ارتباط بین فعالیت‌های عمرانی و تثبیت جمعیت سکونتگاه‌های روستایی در بخش و روابط را تثبیت کند.

روش تحقیق

با توجه به ماهیت کاربردی-بنیادی پژوهش و ماهیت داده‌های آماری که استادیاس می‌باشد و از سازمان‌های متولی در سطح استانی و محلی گردآوری گردیده‌اند. از روش همبستگی پیروی سوی دو مولفه سرمایه‌گذاری طرح‌های عمرانی و روستایی جمعیتی حاکم بر سکونتگاه‌های روستایی استفاده شده است. در روش پیشرفت، همبستگی بر مبنای گروه‌های متفاوت دو متغیری و انحراف معیار آنها تعیین شده است. مدت بودن ضریب حاصل از این روش به معنای وجود رابطه مثبت و منفی بودن آنها به معنای رابط مکانیکی میان این دو متغیر است. جامعه آماری این پژوهش تمامی ۱۵ سکونتگاه موجود بخش و با و روای مرکزستان شهر (استان فارس) است و میزان سرمایه‌گذاری عمرانی و تعداد جمعیت سکونتگاه‌ها به تفکیک رده‌های جمعیتی مورد تنبیه قرار گرفت است.

توسعه‌نیابی از مشکلات و کم‌پوشی‌های موجود در دو روش این اشاره که سیاست‌گذاری‌های و برترین‌تری‌های صورت گرفته مناسب با نیازهای درونی سکونتگاه‌های روستایی نیووده است و با اجرای تجدید برنامه و اجرای طرح‌های و
نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، جلد 13، شماره 16، 1389

پروژه‌هایی به شمار اهداف مد نظر محیط‌نگری دارد. بررسی این اهداف مد نظر در مدل‌های تحلیلی و

بررسی بخش طرح و پروژه‌های عملی و کاربردی و شبکه‌های ناپایدار و نارسایی‌های آنها، نحوه تحقق و

دراین مکان‌ها می‌تواند صرفه‌جویی باشد. این پروژه‌هایی نیز بر آن است تا در راه شناخت و تامل کردن

طرح‌ها و پروژه‌های عملی و کاربردی تغییرات ایجاد شده در سکونتگاه‌های روستایی بخش وراوی شهرستان مهر بپردازد. این پروژه‌ها، شناخت و بررسی پیامدهای طرح‌ها و پروژه‌های عملی و تثبیت جمعیت سکونتگاه‌های روستایی را به عنوان یک هدف کلیدی دنیال می‌نماید.

مباحث تحقیق

چارچوب نظری این تحقیق بر مبنای راهبرد "توسعه پیکارچره روستایی" پایه‌ریزی شده است. راهبردی که به توجه فکری آن بر "توسعه سیستمها" استوار می‌باشد. تفکر توسعه

پایبند به توجه به فواید و از نتایج پروژه‌های مختلفی روستایی و با ابزار و

عمومیت‌های توسعه سیستم‌ها در اواخر دهه 1360 مطرح می‌گردد (شيرازی، 1375ص. 32).

اقدیشه توسه پیکارچه به عنوان جنبه‌ای اصلی اصل اساسی استوار است که

سکونتگاه‌های روستایی همچون عمام پیدا نکنند و همگامی اساسی - فضایی در واقع اندازه‌ای

ستند که اجزای آن با یکدیگر در کنار مقابل بوده، هرگونه تغییری در یک چرخ به سابر

اجزای متغیر می‌شود و بنابراین اجزایی گوناگون باید به گونه‌ای هماهنگ و هماهنگ در چنین

اهداف نظام عمل کند. اگر جزء یا بخشی از نظام، تحت‌اثرات فردی‌ها یا دیگر اعمال شود، اما با سابر

اجزای یا بخش‌ها همسو و هماهنگ نباشند، عملکرد نظام در حال نمایانی لغوی بود. بدنی

تربیت، روابط توسه پیکارچره روستایی از آنجا که به هم‌زنده‌گزاری تمام جنبه‌ها و اجزای

زنده‌گر و فعالیت و بهره‌گیری از منابع انسانی و محیط تاکید می‌ورزد، اصولاً روابطی

سیستمی به شمار می‌رود. آنچه موجب استیل کارشناسان توسط روابط توسه

پیکارچره روستایی می‌گردد. ضعف و ناکارآمدی روابط بخشی در زمینه توسه روستایی

می‌باشد. این روابط اصولاً گرافیکی متعاقبی به شمار می‌آید و توسه روستایی را به در

محدوده واحدهای روستایی، باید بر مبنای جنبه‌های تیزی در مناطق روستایی قابل اجرای ماند و

پدیده‌شناسی یک از هرچیز بخش چنین‌جای مکانی - فضایی توسه روستایی تاکید می‌ورزد. سعی در

1377ص. 158-157. ماهیت برنامه‌ریزی توسه پیکارچره نواحی روستایی افتضاح می‌کند.
تأثیر سرمایه گذاریهای دولتی در قالب طرح و پروژه های عمرانی در تئیت جمعیت …

جهت گیری این نظام برنامه‌ریزی مناتری از خصوصی‌های درونی آن، فراگیر و همه‌جانبه‌گر بوده و اعمال بین گردیده بر برنامه‌ریزی از پانزده به بالا و بالا به پانزده را متفاوت قرار دهد (نظری، 1380، ص 24). بنابر این باید انتخابات ساختار اداری یکی از موارد موجود در کشورهای در حال توسعه با نیازهای اقتصادی یا به عبارتی نیازهای فضایی طرح‌ها باید از دو راه انجام، یا ترجیحاً ترکیبی از دو راه‌های استفاده گردد:

- عدم تمرکز برنامه‌ریزی و اجرای طوری که مقامات محلی، کنترل و اعمال نظر بیشتری بر روی پروژه داشته باشند.
- تشکیل کمیته‌های هماهنگی در سطوح ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی (مهندسین مشاور DHV).

رندوینلی متغیر است که اگر دولتها در کشورهای در حال توسعه بخواهند از نظر جغرافیایی به توسعه یکپارچه پردازند، بایدی که در اینجا گستره جغرافیایی سرمایه‌گذاری کنند. به عقیده او تمرکز سرمایه‌ها در یک یا چند شرکت بزرگ به طور خودکار موجب توزیع از طریق فرابخشی (خودکار) نخواهد شد و همگامی شبیه از خدمات، امکانات و فعالیت‌ها تولید از برنامه‌ریزی منطقه‌ای جمعیت های که در اینجا پیشرفت نمی‌آیند.

بر پایه هسته‌ها، نمی‌تواند تا من شود. بنابراین اگر توسعه اقتصادی همراه با برادری اجتماعی و جغرافیایی بیشتری مندریز باشد، بایدی که در اینجا برنامه‌گذاری برای سرمایه‌گذاری انجام گیرد. به عبارت دیگر سرمایه‌ها بایستی از نظر راهبردی در سکوی سرمایه‌های استقرار یابند تا بتوانند به جمعیت زیادی که در اینجا و در نواحی روان‌سازی کنترل انجام دهند به اساس قابل دسترس باشند. این الگوی تمرکز غیرتمرکز می‌تواند به طور کارامدتر و موثرتری به یک نظام سرمایه‌گذاری یکپارچه و مستقل به هم دست یابد. یک نظام سرمایه‌گذاری سلسله مراتبی نه تنها می‌تواند، حجم زیادی از خدمات و امکانات منتقل و روان‌سازی را به منظور افزایش تولیدات کشاورزی و درآمد تأمین نماید، بلکه می‌تواند پیوندهای تجاری، حمل و نقل و روابط اداری را نیز در یک ناحیه ایجاد کند که را به خودکاری اقتضاب می‌سازد.

Rondinelli:1985,PP.1.2

متنی بر اساس «مشارکت مردمی» و «هم‌اکرانی و یکپارچه» نهاده‌های جهانی کنندگی باشد.

الف: مشارکت مردم در براین برنامه‌ریزی، مشارکت در مفهوم گسترش‌ش که به معنی براینگذار ایالتی مدرسه در و در نتیجه به معنی افزایش درک و توک تدوینیاتی، یا یک مفهوم تعادل ایجاد شده است. در زمینه توسعه روستایی به طرح‌های توسعه، و نیز به مفهوم تنشیق ایکسکوریتی جهت بازگویی به طرح‌های توسعه، و نیز به مفهوم تعادل ایکسکوریتی جهت بازگویی به طرح‌های توسعه، و نیز به مفهوم تنشیق ایکسکوریتی جهت بازگویی به طرح‌های توسعه، و نیز به مفهوم تعادل ایکسکوریتی جهت بازگویی به طرح‌های توسعه، و نیز به مفهوم تعادل ایکسکوریتی جهت بازگویی به طرح‌های توسعه، و
نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی جلد 13، شماره 16، بهار 1389

مشارکت شامل دخالت مردم در فراورند تصمیم گیری، در اجرای طرح‌ها، سهم آن‌ها از منافع طرح‌های توسعه و مداخله‌های آن‌ها در ارزیابی این گونه طرح‌ها می‌شود (اولکی والرسن، 1372). به این‌اشکال، برای تحقیق ایجاد مشارکت در توسعه رژیمی و ایجاد زمینه‌زای برای تحقیق مشارکت در تصمیم‌گیری، اجرای منافع و ارزیابی و نظرات در توسعه اجرای دستورالعمل‌های زیر الزامی است:

- تحقیق بخشنده به عدم تمرکز به منظور تسهیل تصمیم‌گیری در سطح محلی;
- ایجاد هماهنگی مؤثر در سطح محلی برای تشکیل مشارکت محلی;
- ایجاد سازوکار برگزاریی در سطح محلی تا مردم بتوانند به نحو موتوری در آن مشارکت کندند (حنیان، س (1375). سعیدی بر این عقیده است که دو عامل بی‌کیفی بی‌توجهی به روابط و مناسبات قومی طابعه ای در محیط‌های روستایی و دیگر مناطق کاری دستگاه‌ها و نهادهای توسعه گرو امور روستاهای نیز در اغلب موارد از سوی جلب‌کننده و مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای توسعه به حساب می‌آید (سعیدی، 1383، ص 11).

پ: هماهنگی و ارتباط عوامل: هماهنگی و ارتباط عوامل در توسعه یکپارچه از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. سنتز مفهوم هماهنگی و ارتباط عوامل در توسعه یکپارچه در چهار سطح الزامی می‌داند:

1- سطح ملی

2- سطح وزارت‌های نیز

3- سطح شرکت‌ها واحدهای تصمیم‌گیری محلی و خارج‌ها که محله‌ای ارتباط‌دهدند

4- سطح مدیریت پروژه با نظام‌های بالاتر است.

سیمایه گذاری طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در برپا‌سازی یک توسعه

در سال‌های اولیه بعد از انقلاب (1357-1368) بدولت شرکت‌های خصوصی حاکم بر کشور عملا برای ایجاد یک پروژه هداهندا و ایجاد امتیازاتی که کشور برای ایجاد پروژه‌های توسعه‌یابی منافع ایجاد نمی‌کنند در این سال‌ها تنظیم می‌گردید. براساس گزارش عمران روستایی جهاد سازندگی سابق در طی
تأثیر سرمایه‌گذاریهای دولتی در قالب طرح و پروژه‌های عمرانی در تربیت جمعیت...

این سال ها نزدیک به ۲۳۰ میلیارد ریال به امر توسعه خدمات عمومی و بهداشتی در سراسرا
اختصاص یافته و مبلغ ۶۱۰ میلیارد ریال از اعتبارات ملی به توسعه رستاونی اعیان در
میان‌شماره عمران رستاونی جهاد سازندگی، ۲۰۱۴/۱۳۹۳. در برنامه اول توسیع ۱۳۹۳–۱۳۹۴
هم‌تیمین اقدامات عمران رستاونی کشور بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه این برنامه، توسعه
اعاده‌اندکت اعتبارات در این استان های کشور می‌باشد. به طور کلی عدم اهداف گمی مرتبط با مسایل
رستاونی در این برنامه، که بخش‌هایی خدمات زیر بناهی داشت، بین‌الاجمل در شرح است:

- تهیه ۲۶۱ طرح هادی و بهسازی رستاونی
- اجرای ۸۴۲ پروژه عمران رستاونی
- مطالعه احداث و روش‌های ۲۵۲کیلو متر راه رستاونی
- برق رسانی به ۱۰۰۰ روستا به طور متوسط سالانه ۲۰۰۰ روستا به طوری که در
پایان سال ۱۳۹۳ (پایان برنامه اول) تقریباً تمام رستاونی های بخش از ۵۰ خانوار کشور
از نمخت برخوردار و درصد خانوار های برق دار این سال به ۷۰ درصد
بررسی شد.

- نامن آپ آشامیدنی ۲۳۰ روستا و
- میزان دسترسی جمعیت ساکن در مناطق روستاونی به آپ آشامیدنی سال ۷۰
درصد از سال ۱۳۶۷ به ۹۰ درصد از سال ۱۳۷۳ (وزارت جهاد سازندگی
سابق، ۱۳۷۳).

بر اساس گزارش عملاکرک پنج ساله اول جهاد سازندگی فعالیت های عمران رستاونی
شامل ۲۵۲کیلومتر احداث راه رستاونی، عشایری و جنگلی و طرح‌های اجرای بهسازی
۱۴۲۹ روستا، نامن آپ آشامیدنی ۵۰۱ روستا و برق رسانی ۴۴۴ روستا بوده است.
در سال پایانی برنامه مبلغ ۲۶۹۴۷,۷۹۷ میلیارد ریال در مناطق روستاونی کشور سر مایه
گذری به قیمت جاری شده است. گزارش عملاکرک برنامه پنج‌ساله اول جهاد سازندگی، ۱.

در قانون مصوب برنامه دوم توسعه کشور (۱۳۸۸–۱۳۹۳) (۱۳۹۳) سه برنامه احرازی در زمینه
بهسازی و نوسازی روستاونی، سامان‌دهی رستاونی پراکندگی ایجاد و توسعه صنایع روستاونی در
نظر گرفته شده که از این طریق می‌توان "امکان سنجی توسعه کپی‌پیچه ۱۰۰ ناحیه رستاونی،
اصلاح کالبدی ۱۰۰ روستا، بهسازی ۵۰۰ روستا و ایمن سازی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به
همراه سامان‌دهی ۱۰۰ ناحیه روستاونی پراکندگی و نیز تکمیل و راه اندازی ۳۳ ناحیه صنعتی
روستاونی بیش بیش گردیده است (قانون برنامه دوم توسعه ص ۱۳۹) در این برنامه
نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، جلد ۱۲، شماره ۱۶، ۱۳۸۹

۱۳۸۹/۱ میلیارد ریال اعتبار جاری و ۲ میلیارد ریال اعتبار عمرانی برای توسعه روستا در
نظر گرفته شده است. (پیوست لایه برنامه دوم، ص ۵-۲)
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۷۹-۱۳۸۳) برمحور توسعه پایدار
تنظيم گردهمایی است. در این باره، مشکلات و تغییرات جامعه روستایی به شرح زیر مورد
تأثیر قرار داشت:
- عدم ایجاد فرصتهای شغلی جدید در روستاها;
- بالا بودن نان‌می در جویی تغییرات‌های اقتصادی;
- نابسامانی کالبدی و محیطی در روستاها و ناپایانی کیفیت مسکن روستاییان;
- فقدان سازوگاه و زمین‌های لازم برای جذب سرمایه در محدوده‌های روستایی برای سرمایه‌های
گذاری‌های تولیدی به ویژه دقاکیت‌های مربوط به بخش کشاورزی و عمرانی;
- ناکامی‌های نظام بهره‌برداری;
- عدم شکل‌گیری نظام مدیریت مشارکت کارآمد;
- پراکندگی شدید نقاط جمعیتی، تعهد مراکز جمعیتی و کوچک بودن و ناپایداری بسیاری
از آبادی‌ها;
- فقدان نگرش جامع به مسائل توسعه روستایی;
- فقدان نگرش هماهنگ در توسعه روستایی و شهری و
- فقدان ساختار اجرایی مناسب و تیم‌سازی کار مشخص برای عمران و توسعه روستایی (سندرم).
برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹-۱۳۸۳).
در این باره برنامه مبلغ ۱۰۱۲۱ میلیون ریال در بخش نوسازی و عمران روستایی هزینه
شد است. با توجه به برنامه ریزی، گزارش اقتصادی برنامه سوم توسعه (۱۳۸۲-۱۳۸۴)
بر اساس ماده ۱۹ قانون برنامه گزارش توسعه و به منظور ارتباط شاخص‌های توسعه
روستایی و مشایی دولت مکلف بوده است ترتیبی اتخاذ نماید تا
الف) سیاست‌گذاری برنامه ریزی اجتماعی و نظارت بر امور توسعه روستایی انجام گیرد.
ب) شاخص‌های مذکور نسبت به پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران حداقل ۲ دصد افزایش یافته و سامان‌های اسکان و نشاط با حفظ
تولید و پیشرفت اقتصادی در حد ۱۵۰ درصد جمعیت عشایر کشور صورت بپذیرد.
تأثیر سرمایه گذاریهای دولتی در قالب طرح و پروزه های عمرانی در تختیت جمعیت ...

چ) اعتبارات روستایی و عشایری در طول برنامه به میزان ارقام بودجه سالانه ۱۰۰ درصد تخصیص و پرداخت گردیده (قانون برنامه چهاردام توسه، ۱۳۸۲، ص ۹) در این راستا سیاست های کلی برنامه چهاردام توسه در ارتباط با فصل توسعه و عمران روستایی چینی تدوین گردیدند که:
- تلاش برای تحقق عادت اجتماعی و ایجاد فرصت های برای واردات سطح شاخص هایی از قبیل: سلامت، افزایش در آمد سرانه;
- رفع محدودیت ها خصوصاً در مناطق روستایی;
- هزینه بخشی به سیمای شهر و روستا;
- توسعه روستا ها: ارتقاء سطح درآمد وزندگی روستاییان و کشاورزان و رفع فقر، با تقویت زیر ساخت های تولید و تبیین بخشی وکسترش فعالیت های مکمل به ویژه صنایع تبدیلی وکوچک و خدمات نوین با تاکید بر اصلاح نظام قیمت گذاری محصولات (سازمان ملیت و برنامه ریزی، ۱۳۸۴، ص ۱۲۶۱-۱۲۶۷).

و مهربانی فعالیت ها و سیاست گذاریهای مرتبط با عمران روستایی در این برنامه عبارتند از:
- سیاست گذاری، برنامه ریزی، راهبردی و نظارت در امور توسعه روستایی;
- ارتقاء شاخص های تولید روستایی و عشایری;
- ارائه تسهیلات مناسب با هم مشترک مبتنی روستایی گذاری در طرح های اشتغالزای، به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری و اشتغال در مناطق کمتر توسه گرفته;
- صدور سند مالکیت املاک واقع دریافت مسکونی، روستایی برای کلیه روستاهای دارای شورای اسلامی و مرکزی دهستان ها;
- بهره‌گیری از قابلیت های مالی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی و ...

گزارش اقتصادی سال اول برنامه چهاردام توسه، ۱۳۸۴، ص ۱۲۶۱-۱۲۶۷ آنچه در اسناد برنامه چهاردام قابل تامل است اینکه جامعه روستایی هنوز با کاهش جمعیت، کمبود فرصت های شغلی، پایین بودن زیر ساخت های تولید و پایین بودن سطح درآمدجامعه روستایی نسبت به جامعه شهری همره است.

سرمایه‌گذاری طرح ها و پروزه های عمرانی در بخش وراوی

مجموعه سرمایه گذاریهای دولتی که در قالب طرح و پروزه های عمرانی در سکونتگاه‌های روستایی مورد بروز مشاهده می‌شود در دو شکل سرمایه‌گذاریهای بخشی و
نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، جلد 13، شماره 16، مهر 1389

سرمایه گذاری‌های نقطه‌ای و یوپنی ای می‌توان بررسی کرد. سرمایه گذاری‌های بخشی را می‌توان به سرمایه گذاری‌های در نمایه یا برداشتی، اب نمایشی، سرمایه‌های تولیدی و تعمیراتی و توسعتی ان، تهیه و اجرای طرح‌های که چهار، صنعتی امداد، طرح‌های مخابرات روسیه، مجموع دریافتی شهرداری ورامی از وزارت کشور. برخ رسانی روسیه و احداث و اصلاح شیوه، احداث و اجرای راه و روسیه، طرح‌های و سرمایه گذاری‌های تولیدی، طرح‌های روستایی، طرح‌های و سرمایه گذاری‌ها، اجرای و تعمیرات طرح‌های مانندی‌های طبیعی می‌توان اشاره کرد. بررسی استاندارد و مدارک لازم در ارتباط با حجم سرمایه گذاری‌های طرح‌ها و پروپوزه‌ها عمرانی در بخش ویژه در قانون سالهای بعد از انقلاب اسلامی (1387 - 1388) مبلغ ۶۶۲.۹ میلیارد ریال در روسیه‌ها بخش بیش از ۲۲ درصد رسوالتیهای و رقیق معادل ۴۷۵ میلیون ریال به ویژه در هزینه‌های شهر است. سرانه این ارایه برای روستاهای این بخش به ترتیب ۸۰۰ و ۴۵۰ میلیون ریال است. در همین ارتباط، میانگین سالانه سرمایه گذاری عمرانی به صورت نقطه‌ای طی این سال‌ها معادل ۱۸۶.۳ میلیون ریال بوده است.

رده بندی روستاهای به حسب حجم سرمایه گذاری عمرانی

به منظور ارزیابی پرآکش سرمایه گذاری طرح‌ها و پروپوزه‌های عمرانی می‌توان بر تعداد و جمعیت سکونتگاه‌های بخش و روای در یک رده طبقه‌بندی گردد. این سپس بر اساس این رده جمعیت سکونتگاه‌های طرح به صورت قرار گرفته (جدول شماره ۱). در رده اول مجموعه‌های ۳ روستا با ۲۱۱ نفر قرار دارند، در این رده حجم سرمایه گذاری عمرانی انجام شده معادل ۷۶۱.۹ میلیون ریال و این درصد از کل سرمایه گذاری‌های عمرانی انجام شده است. این میزان سرمایه‌گذاری نسبت به سهم سکونتگاه‌های بی‌پایان و نسبت به سهم جمعیتی در حد بالای قرار دارد.

در رده دوم جمعیتی که شامل روستاهای ۲۵۰ تا ۴۵۰ نفر می‌گردد تنها یک روستا قرار دارد. در این رده حجم سکونتگاه‌های را شامل می‌شود. برای این رده معادل ۳۸۳.۴ میلیون ریال و درصد از کل حجم سرمایه گذاری‌های عمرانی انجام شده این میزان سرمایه‌گذاری نسبت به سهم جمعیتی و عرض سکونتگاه‌های دارای حجم سرمایه گذاری بی‌پایان تراست. 

۱ - مفهوم از عباس مصعی؛ کشمسی، ۱۳۸۶
تأثیر سرمایه‌گذاریهای دولتی در قابل طرح و پروژه‌های عمرانی در تربیت جمعیت

در رده سوم جمعیتی (۹۹۹ تا ۵۰۰ نفر) سه روستای با جمعیت ۲۳۵۴ نفر قرار دارند به سه روستا شماره ۴۶۴۲۷۴ میلیون ریال است که نسبت به تعداد سکونتگاه و وزن جمعیتی از سه مصوب برخوردی است.

در رده چهارم که شامل روستاهای رده ۴۶۹۹-۲۰۰۰ نفر است نیز به سه روستا قرار دارد، جمعیت این سکونتگاهها ۲۴۴۲ نفر می‌باشد که ۳۸ درصد از کل جمعیت محسوب می‌گردد. حجم سرمایه‌گذاری این روستا برای ۲۴ میلیون ریال و ۲۱۳۸ میلیون ریال مبلغ تکمیل مجموع سرمایه‌گذاری را شامل می‌گردد.

در آخرین رده (به‌یک نفر) نیز یک سکونتگاه (شهر ورایی) قرار دارد که مطالعه تعداد سکونتگاه‌های بخش است. این روستا ۳۴ درصد جمعیت را در حدود جای داده است. حجم سرمایه‌گذاری می‌باشد ۴۰۵۷۴۶ میلیون ریال است که ۲۳۰۰ درصد کل سرمایه‌گذاری را شامل می‌شود.

جدول شماره (۱) براکنش سرمایه‌گذاری عمرانی نسبت به جمعیت و تعداد روستاهای در سال ۱۳۸۵

<table>
<thead>
<tr>
<th>درصد از کل سرمایه‌گذاری</th>
<th>درصد از جمعیت کمتر از ۷۵۰ نفر</th>
<th>درصد از جمعیت ۷۵۱ تا ۹۹۹ نفر</th>
<th>درصد از جمعیت ۱۰۰۰ نفر</th>
<th>تعداد روستا</th>
<th>کد جمعیت</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>میزان سرمایه‌گذاری (میلیون ریال)</td>
<td>۸۷۴</td>
<td>۹۵۷</td>
<td>۹۶۸</td>
<td>۷</td>
<td>۴۵۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۴۷۷</td>
<td>۴۶۴</td>
<td>۴۶۷</td>
<td>۶</td>
<td>۲۵۰</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۲۲۱</td>
<td>۲۳۵</td>
<td>۲۴۰</td>
<td>۳</td>
<td>۱۰۰</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۳۱۱</td>
<td>۳۲۴</td>
<td>۳۲۴</td>
<td>۳</td>
<td>۱۰۰</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۳۳۰</td>
<td>۳۴۰</td>
<td>۳۴۰</td>
<td>۱</td>
<td>۱۰۰</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>جمع</strong></td>
<td><strong>۱۰۰</strong></td>
<td><strong>۱۰۰</strong></td>
<td><strong>۱۰۰</strong></td>
<td><strong>۱۵</strong></td>
<td><strong>۱۰۰</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

ملاحظه: مرکز آمار ایران و براساس فاصله و موارد موجود در تعدادی و سازمان‌های مختلف شرکت‌های مهر وارده
طرح‌های عمرانی و میزان تثبیت جمعیت روستایی

جمعیت سکونتگاه‌های روستایی بخش وراوی در سرشماری عمومی سال ۱۳۵۵ برابر ۱۳۵۵ نفر بوده است که این تعداد در سرشماری عمومی سال ۱۳۶۵ به ۱۳۴۰ نفر (۹۸۲ خانوار، ۲۳۷۵ سالن) و در سرشماری سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ به ترتیب به ۶۱۸۰ نفر (۹۸۴ خانوار) و ۱۱۸۴۷ نفر (۱۱۲۲۷ خانوار) رسیده است. با وجود افزایش جمعیت کل سکونتگاه‌های روستایی محدوده مورد بررسی، اما آهنتی رشد جمعیت این بخش با روندی رو به کاهش همراه بوده است. داده‌های آماری نشان می‌دهد که اگر چه رشد جمعیت روستایی بخش در دهه ۱۳۶۵-۱۳۸۵ از نظر بالایی برخوردار است و به نسبت ۴۳ درصد می‌رسد اما این نسبت در دهم ۱۳۷۵-۱۳۸۵ افزایش یافته و به نسبت ۲۱/۷ درصد می‌رسد. این رقم در دهه ۱۳۸۵-۱۳۷۵ روز به تنها بوده و به نسبت ۰/۹ درصد شده که می‌پاید.

جدول شماره ۲ روند تغییرات جمعیتی روستاهای بخش وراوی در دوره های سرشماری ۱۳۵۵-۱۳۸۵

<table>
<thead>
<tr>
<th>سال سرشماری</th>
<th>جمعیت</th>
<th>خانوار</th>
<th>نفر</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۱۳۵۵</td>
<td>۱۳۵۵</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۶۵</td>
<td>۱۳۴۰</td>
<td>۹۸۲</td>
<td>۶۱۸۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۷۵</td>
<td>۱۱۸۴۷</td>
<td>۱۱۲۲۷</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۸۵</td>
<td>۱۱۴۶۶</td>
<td></td>
<td>۱۱۸۴۷</td>
</tr>
</tbody>
</table>

منابع: مرکز آمار ایران، نشرهای آماری سال‌های ۱۳۵۵-۱۳۶۵، ۱۳۷۵-۱۳۸۵ و فایل کامپیوتری جمعیت ۱۳۸۵
تأثیر سرمایه گذاریهای دولتی در قبال طرح و پروژه‌های عمرانی در تربیت جمعیت

بی‌منظور تبیین میزان همبستگی نگه داشت و تثبیت جمعیت سکونتگاه‌های روستایی با حجم سرمایه‌گذاری طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، به بررسی حجم سرمایه‌گذاری و روند‌های جمعیتی حاکم بر سکونتگاه‌های روستایی در محدوده زماني 1385-1387 می‌پردازد. در دوره زمانی 1382-1386 میلادی و مبلغ 170404160000 ریل(قیمت پایه سال 1373) در سطح سکونتگاه‌های پخش و روایت هزینه گردیده است. از مجموع 15 سکونتگاه موجود در پخش سکونتگاه‌های چهار شهر، خالد، میملکی، وراوی، نورمیان، خوی، ترکیب و چهار گروهی دارای جمعیت بالای 100 نفر بالاتر از میانه، ریزپایی نمی‌تواند به آنها توجه ویژه‌ای صورت گرفته است و در مجموع این 8 سکونتگاه 1408 تهیه 2869 ریال و مبلغ 111326110000 ریال و مبلغ 8496 درصد که با احتمال سرمایه گذاری بین سکونتگاه‌ها که بیشتر در اختیار این سکونتگاه‌ها بوده بوده که 92.55 درصد کل حجم سرمایه‌گذاری طرح و پروژه‌های عمرانی است در این سکونتگاه‌ها افزایش گردیده است (جدول شماره 3). بر اساس سیستم حسابان همبستگی سرمایه‌های عمرانی با نرخ رشد جمعیت در دو دهه 1365-1367 و 1384-1386 نرخ رشد مهم‌ترین شاخص تثبیت جمعیت و پایداری جمعیت‌های سکونتگاه‌های محسوب می‌گردد. در دهه 1371-1385 از مجموع 15 سکونتگاه موجود 9 سکونتگاه به نرخ رشد منفی رشد های اندازه‌گیری شده که 5 سکونتگاه دارای رتبه‌های شدید، چهار، شدید، هفت و شست حجم سرمایه‌گذاری بوده و مجموعاً 39.7 درصد سرمایه‌گذاری مستقیم را شامل می‌گردد. در روستای ترکیب با رتبه 5 میزان سرمایه‌گذاری و روستای گودرزی با رتبه 12 به نرخ رشدی زیادی به صورت سریع‌تر از اندازه‌گیری ینی دو روستا و 9 سکونتگاه‌های دارای نرخ منفی رشد، حجم سرمایه‌گذاری برای 51.6 درصد سرمایه‌گذاری این سکونتگاه‌ها کاهش بزرگی به نسبت نسبت نسبت به دهه قبل برقرار بوده است. در سکونتگاه‌های مرکزی و روای و خوی نیز با کاهش نرخ رشد نسبت به دهه قبل همراه بوده است. محاسبه همبستگی میان شاخص نرخ رشد و حجم سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که همبستگی میان حجم سرمایه‌گذاری با نرخ رشد سکونتگاه‌ها در دهه 1375-1385 معادل 0.30 و در دهه 1385-1386 معادل 0.20 است. این ارقام نشان می‌دهند که هم‌ریشه رابطه میانه‌ای این دو مدل برقرار نیست و بررسی در سکونت‌هایی که حجم بیشتری از سرمایه‌گذاری صورت گرفته است نرخ رشد جمعیتی سکونتگاه‌ها به سمت منفی بوده کرده است.
<table>
<thead>
<tr>
<th>روستا</th>
<th>جمعیت</th>
<th>رده در سرمایه‌گذاری</th>
<th>میزان سرمایه‌گذاری</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1285</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>شاه‌نشین</td>
<td>284</td>
<td>43</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>قله میلی</td>
<td>141</td>
<td>65</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>خواجه شرقی</td>
<td>26</td>
<td>12</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>خضره</td>
<td>407</td>
<td>62</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>8777</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>کل شماره 3) میزان سرمایه‌گذاری تعداد جمعیت و رشد سالانه سکونتگاه‌های روستایی بخش وراوی در فاصله سال‌های 1385-1386</td>
<td>480000</td>
<td>700000</td>
<td>1000000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*از مجموع کل میزان سرمایه‌گذاری مبلغ 4256 میلیون ریال سرمایه‌گذاری بین سکونتگاه‌های است.
جدول شماره(4) میزان همبستگی بین شاخص‌های میزان سرمایه گذاری و نرخ رشد جمعیت سکونتگاه‌ها

<table>
<thead>
<tr>
<th>شرح</th>
<th>میزان سرمایه گذاری</th>
<th>نرخ رشد 75-85</th>
<th>نرخ رشد 65-75</th>
<th>نرخ رشد 55-65</th>
<th>نرخ رشد 45-55</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>جمعیت</td>
<td>میزان سرمایه گذاری</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>سکونتگاه</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>میزان</td>
<td></td>
<td>0.21</td>
<td>0.12</td>
<td>0.24</td>
<td>0.14</td>
</tr>
<tr>
<td>نرخ رشد</td>
<td></td>
<td>0.75</td>
<td>0.65</td>
<td>0.55</td>
<td>0.45</td>
</tr>
</tbody>
</table>

معنای داری در سطح 0.05

جمع بندی

روستاهایی که توجه به نقشی که در توسعه ملی دارند از جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های توسعه برخوردار می‌باشند. به این دلیل دولت‌ها با انجام طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در پی ایجاد تغییر و تحولات توسعه‌ای و تثبیت جمعیت در سکونتگاه‌های روستایی بوده‌اند. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که در دهه 1385-1386، از مجموع 15 سکونتگاه موجود 9 سکونتگاه به نرخ رشد منفی رسیده‌اند. از مجموع 9 سکونتگاه دارای نرخ رشد منفی...
نتیجه‌تحقيقات کاربردي علوم جغرافیايدي، جلد 12، شماره 18، 1389

5) سکونتنگه‌ها دارای رتبه‌های سه، چهار، پنج، شش و هشت هستند. جمع سرمایه‌گذاری بوده است.
علاوه بر این دو سکونتنگه‌ها دیگر نیز دارای رشد سنگینی به صرف هستند. با احتمال این دو روستا جمع سرمایه‌گذاری صورت یافته در روستاهای دارای رشد سنگینی و سنگین به صورت ۱۵ درصد کل سرمایه‌گذاری است. میزان همبستگی بین جمع سرمایه‌گذاری و تطبیق جمعیت سکونتنگه‌ها برابر با ۰.۲۰۰ است که این رقم عدم معنایی را نشان می‌دهد.

این نتایج که از آن است که این مهم در محدوده‌های پژوهش محقق تغییری در نکته این
اساس مطالعات کتابخانه‌ای، استنادی و مطالعات میدانی می توان نتیجه‌گیری که عمده این
عدم موافقیت توجه وسواسی به روش‌های خدمتی در برنامه‌های توسعه روستایی بوده است و
رویکرد یکپارچه می‌تواند قرار نگرفته است. بنابراین تصور وضعيت وضعیت روستاهای نه به
اجرايی چند پروژه ای هم دربرخی روستاهای توسعه و قطعاً نخواهد توانست موجب اندازه‌گیری
تغییرات روستاهای بالا. از این رو باید رویکرد و تغییر منطقه‌ای با توجه به
عوامل مختلفی گردیده و به اندازه‌گیری "تحلیل نگرانی" حاکم. در واقع روستاهای با
دیگر سکونتنگه‌ها همین روستاهای دارای شرایط منطقه‌ای و ملی (روستایی) در محل منطقه‌ای و ملی مورد توجه قرار داد. برای
رایزنی به این مهم برای اهداف توسعه روستایی را در مطرح‌های مختلف به اساس
نمزد لازم بر همین اهداف کردن و این اهداف را از دو منظر علمی - نظری و عملی - اجرایی
تیم‌نیمود.

1) مفهوم از مقاله دکتر عباس سعیدی
تأثیر سرمایه‌گذاریهای دولتی در قالب طرح و پروژه‌های عمرانی در تثبت جمعیت...

منابع و مآخذ

1- اولی، پیتر و مارسدن، دیوید (۱۹۷۰) رهایی‌های مشترک در توسعه روستایی، ترجمه منصور محمدرضا، تهران، انتشارات جهاد سازندگی.

2- جهاد سازندگی (۱۳۷۲) گزارش عملکرد برنامه پنج ساله اول معاونت عمران جهاد سازندگی، تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.

3- سازمان مدیریت و برنامه ریزی (۱۳۷۲) پیوست لایحه برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

4- قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی (۱۳۷۲).

5- سازمان مدیریت و برنامه ریزی (۱۳۸۳) سند برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تهران، مدیریت و برنامه ریزی (۱۳۸۳). تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پیوست شماره ۲ جلد اول.

6- سازمان مدیریت و برنامه ریزی (۱۳۸۲) گزارش اقتصادی برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

7- سازمان مدیریت و برنامه ریزی (۱۳۸۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

8- سازمان مدیریت و برنامه ریزی (۱۳۸۴) گزارش اقتصادی سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

9- میانی، جعفری (۱۳۷۷) مبانی جغرافیایی روستایی، تهران، انتشارات سمت.

1۰- صادقی، عباس (۱۳۷۷) توسیع سایبر و ناپایداری توسیع روستایی در ایران، مجله مسکن و انتقال شماره ۷۷، تهران، انتشارات بین‌الملل.

1۱- میر عباسی (۱۳۸۳) روابط شهر روستا و پیوندهای روستایی- شهری، بررسی ادراکی، مجله جغرافیایی، تهران، انجمن جغرافیایی ایران.
<table>
<thead>
<tr>
<th>شماره</th>
<th>نشانی تحقیقات کاربردی علوم چغرافیایی</th>
<th>جلد</th>
<th>شماره</th>
<th>سال</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>12</td>
<td>د. ه. و. سنتو، سمینار، 1975</td>
<td>13</td>
<td>16</td>
<td>1389</td>
</tr>
</tbody>
</table>

{\text{د. ه. و. سنتو، سمینار، 1975 | Islamabad, Integrated Rural Development, first pub .u.n.}}
