فصلنامه اقتصاد قضا و توسعه روسیه‌ای سال دوم، شماره 1، بهار 1392، بیایی 3
صفحات ۱۴۹-۱۵۱
تحلیل بیان‌دهای کالبدی – قضاایی ادعای هسته‌های روسیه‌ای در منطقه یک شهر

محمد سلیمانی، دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمشاهی
حسن افراچی، استاد دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمشاهی
امحمد سعیدی، دانشجوی علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بیران
رضا جمشیدی، دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

تاریخ نهایی: ۱/۱/۱۳۹۲

دریافت: ۲/۱/۱۳۹۲

محکمه

بدینه "روسیه‌ای ادعای شده در سه شر" که در برخی کشورها از آن به عنوان "دهکده‌های شهری" می‌نامند، نشان‌دهنده تغییرات و تغییرات شرایط ماکانه کالبدی، اقتصادی و اجتماعی است. این تغییرات در منطقه یک شهر در مواجهه با تغییرات جغرافیا و سیاستی می‌باشد.

در حال حاضر مردم و کارکنان در منطقه یک شهر می‌توانند به سه دسته تقسیم شوند:

۱. افرادی که از جمله خانواده‌ها، مسئولان و کارکنان در سطح منطقه باکری‌های بزرگ در منطقه یک شهر دارای حیات خاموش می‌باشند.

۲. افرادی که از جمله خانواده‌ها، مسئولان و کارکنان در سطح منطقه باید از مراکز جغرافیایی و سیاستی بگذرانند.

۳. افرادی که از جمله خانواده‌ها، مسئولان و کارکنان در سطح منطقه باید از مراکز جغرافیایی و سیاستی بگذرانند.

در حال حاضر دانشکده خوارزمشاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بیران به‌عنوان "دهکده‌های شهری" در منطقه یک شهر در سطح منطقه باید از مراکز جغرافیایی و سیاستی بگذرانند. دریافت: ۲/۱/۱۳۹۲

E-mail: R_chegini@yahoo.com

#نویسندگی ژول: ۱۳۹۲/۲/۲۶
طرح مساله

(۱) استقرار سکوت‌گاه‌های انسانی و تحقیق کارکردگی آنها به‌ساز تسلط بر فضای جغرافیایی و
امکانات و منابع محیطی امکان‌پذیر نیست. بعد از انقلاب صنعتی، سلسله‌های هلزور ساله روسیه
توصیف شریک‌ها به تدریج به جالش‌کشیده شد. زیرا در نظام اقتصادی - اجتماعی حاکم بر دوران
پس از انقلاب صنعتی تا به امروز، "شهرنشینی" مهم‌ترین وسیله‌کار قضایی تمرکز و ابناشی
سراپایی و روش پازار تولیدات صنعتی بوته است. از آن تاریخ‌تانگون، شهرها علاوه بر تحکیم
نقش تاریک‌خوی در تمرکز و ابناشی مازاد تولید روستایی، در ابعادی وسیع و روزافذن به
تصرف اراضی و چشم‌اندازه‌های روستایی پرداخته‌اند. زیرا با تمرکز جمعیت و فعالیت‌های
گوناگون و پردازش و روز ظرفیتی در شهرها، نیاز به زمين‌برداری‌های تامین‌کننده کارکردی
شهرها اجتماعی‌نابنیپذیر شده است. به آین ترتب‌سپس از انقلاب صنعتی زمین‌های روستایی در
پیوند با سوداها و سودجویی‌های ناشی از توسعه کارکردگاه و فعالیت‌های شهری
قرارگرفتنداهنده (شاریه‌های ۱۳۷۲: ۱۴۹-۱۵۶). در طول قرن پیشین شهرنشینی به واسطه‌های
تبدیل شد و به برون‌سازی‌های کشورهای در حال توسعه (جهان‌سوم) نیز سرایت کردند. است
(رک: گیدنیز ۱۳۸۴: ۱۴۰۸-۱۴۱۲). در این راستا در سده‌های حاضر دش‌ساخت‌های سیاسی و راهبردی‌های
توسعه فعالیت‌ها و تمرکز‌گرای ایران، سبب تمرکز فضایی در اراضی دولتی، مصوب‌های تجاری و
جمعیت کشور در تهران و جند شهر برگ کشور شده است. بنابراین می‌توان گفت، ابناشی
سراپایی در کل جامعه به نفع شهر تهران و در شهر تهران به نفع نهادها، شرکت‌ها و لایه‌های
اجتماعی‌های غیر فعالیت یافته، کرده است (رک: رئیس‌دان، ۱۳۸۴: ۲۳۳-۲۳۴). به آین ترتب‌سپس
تهران به برگ شدن کانون جمعیت و فعالیت‌های کشور و برگ شدن منابع اراضی روستایی در
گسترش بی‌بند و این شهر در تمام جهات جغرافیایی گسترش یافته است. مقاله‌های حاضر
پاییزه‌های کالیفرنیا - فضایی ادامه‌های روستایی را در محیط‌های کنونی مشخصه یک
شهرداری تهران که حاصل گسترش جغرافیایی تهران به اراضی شمالی شهر است، را در نظر
کرده است.

سابقه استیل و دست‌اندازی تهران نشان دهنده ترکیب تاریخی به‌عنوان باختیاسی
این شهر دارد. زیرا پس از انتخاب تهران به باختیاسی، باغ‌ها، دره‌ها و کوه‌های شمالی تهران
مورد توجه خاندان سلطنتی، اشراف، اعیان و برخی سفارت‌خانه‌های خارجی واقع شد. پس از استقرار حکومت پهلوی، رضاشت به بروز از سمت خانواده قاجار، اقدام به احداث یک کاخ تابستانی در اراضی سعدی‌باد نمود. اما پس از مدتی بهتر کاخ گلستان به طور ثابت در کاخ سعدی‌باد اقامه گردید. به دنبال این تحول، برگزاری و محلیت‌اندیه‌های تزیینی و خانه‌های زیبای قدیمی خود را به قصد اقامت دائم در ویلایت جدید که در شمال شهر ساخته بودند، ترک کردن (زایده: ۱۳۸۱ و هورکا: ۱۳۸۸: ۱۲-۱۴) با گسترش شهر تهران در فاصله سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ به دلیل داشتن ارزش‌های زیست‌محیطی فراوان مورد توجه بیش از پیش نیازهای حکومتی، سفارت‌خانه‌های خارجی و اقامت مرتفع و پردرآمد قرار گرفت و در این دوره، اثرات اقتصادی روستایی محدوده شهرستان به کانویه‌های اقتصادی تبدیل شدند. از دهه ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ کانویه‌های منطقه‌ای شهر تهران مورد توجه قرار گرفته و متسوطن شهر قرارگرفته به نحوی که امروزه تمامی روستاهای مورد بحث در شهر اشغال‌سالنی قرار گرفته‌اند (سوزی: ۱۳۸۱ و هورکا: ۱۳۸۸: ۱۲-۱۴) ادامه‌های روستایی در بافت‌های شهری منطقه‌ی یک شهرداری تهران، بیامدهای سبک و مکانیکی در ابعاد وسیع و اشتغال‌مندی، کابلی، اقتصادی و اجتماعی داشته است. مقاله حاضر، بیامدهای کالبدی - فضایی ادامه‌های روستایی در منطقه یک شهرداری تهران را برپرسی و تحلیل کرده است.

مهم‌ترین عامل ظهور و آشکار‌سازی بیامدهای کالبدی - فضایی ادامه‌های روستایی در شهر، روابطی با نظام سكوهای شهر و روستا با ساختار و کارکردی های گوناگون است. اگرچه بین بیشترین اثرگذاری در فراورد ادامه‌های نظام غذایی (نظام شهری) است، اما نظام مغزی (نظام روستایی) نیز اثرگذاری خود را داشته و کاملاً منفعل نبوده است. اینکه فضاها و بافت‌های روستایی واقع در محدوده کنونی منطقه‌ی یک شهرداری تهران، چه اثرات بر بافت مهاجم شهری داشته و روستایی بافت شهری با بافت روستایی، این منطقه را با چه بیامدهای کالبدی - فضایی روبرو کرده است؟ مهم‌ترین سؤال‌های هستند که مقاله حاضر تلاش کرده است به آنها پاسخ دهد. بعلاوه اهداف اصلی تدوین مقاله حاضر شامل موارد زیر بوده است:
- اشکارسازی پیامدهای کالبیدی - فضایی ادغام هسته‌های و فضاهای روستایی در منطقه یک شهری تهران:
- افزایش حساسیت تصمیم‌گیران و تصمیم‌گیران عرصه توسه شری در پیامدهای کالبیدی.
- فضایی ناشی از ادغام نامطلوب و پیمان‌های روستاها در بافت‌های شهری به ویژه در کلان‌شهرهای توهمی کشور.

پیامد ادغام روستاهای شهر تهران، تصویر نامطلوب از نتیجه‌ی سازوکار غفلت ادغام است که تمثیلی نشانه‌های روستاهای در منطقه‌ی کرده، بلکه نشان دهنده‌ی یک روشی است که باعث تغییر شرایط فراغت آن‌ها را نیز در عرصه‌های ادغام با مسائل عمده‌ی رو به می‌رساند است. از منظر تحولات نوین برخورداری‌های شهری این شیوه از ادغام نوگرده‌های است و پیامدهای مثبت به روی افزایش نوسان و جنبش‌های روستا یک نیاز بر اهمیت حفظ هویت‌های فضایی و محیطی در فراهنگ تونالیک دارد. بنابراین، نتایج انجام تحقیقاتی از این دست، نشانه‌های مشکلاتی ناشی از نگرش نامطلوب، پیمان‌های و بی‌توجهی ادغام را نشان می‌دهند. می‌تواند تصمیم‌گیران و تصمیم‌گیران عرصه توسه شهری را به اتخاذ راهبردهای و باسته‌های مناسب برای ادغام بافت‌های روستاها و شهری در شهرها و کلان‌شهرها در حال گسترش کشور رهگیری بدارد.

۲ بخش‌نهایی تحقیق
در تحقیق حاضر روستاهای و دهکده‌های درون شهری، یا "دهکده‌های شهری" مورد توجه قرار دارند. «دهکده‌های شهری». معادل اصطلاح "Urban village" در نظر گرفته شده است. گزاره در سال ۱۹۴۶، نتیجه مطالعات خود را درباره‌ی شهرهای آمریکایی به ویژه بیستین در کتاب "دهکده‌های شهری. گروه و طبقه در زندگی ایتالیایی آمریکایی" منتشر کرد. این مطالعه مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی، فرآیند جامعه‌شناسی‌چین لوپس ورت را در مورد شیوه زندگی به‌جلسه‌کشید (۱۹۴۶) و ۱۹۵۱ توسط رونالد جانستون، جغرافی‌دان آمریکایی، ویرایش شده است. دهکده‌های شهری شامل آن دسته‌ی از محله‌های مسکونی هستند که ساکنان آن ویژگی‌های فرهنگی و همواره قومی پیکسار و مشابه داشته‌اند و غالباً در مناطق انتقال و تحول شهری، جایی می‌گیرند. در آخرین نسخه‌های فرهنگ لغت "اقتصاد شهری"،
Cheng,

Biddulph,

chengzhongcun

Urban village

Villages in the city (VIC) or "Village within City"

Urban village

The Compact City

The Polycentric City

The Sustainable Urban Neighborhood

The Millennium Village

The Eco-Village

New Urbanism


Pu Hao

J.V. Bentinck
معیشت" موضوع ادغام همینهای روستایی در کلانشهر دهلی را مورد توجه قرار داد. همچنین
پوکوییگ چینگ در پایان‌نامه خود که به منظور اخصال درجه کارشناسی ارشد در رشته
برنامه‌ریزی محیط با عنوان "دهکده‌های شهری در چین: یک‌پیام شرکنشینی در حل و تحول
اجتماعی" و یکی از شرایط اقتصادی - اجتماعی و کالبدی دهکده‌های شهری و سیاست‌های
مربوط به توزیع و بهره‌برداری محیطی و کالبدی این دهکده‌ها را در کانون توجه قرار داده
است. دانشجویان ویژه در پایان‌نامه خود به منظور دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته
برنامه‌ریزی و طراحی شهری موضوع تحلیل یافته‌ای در دهکده‌های شهری و با تأکید بر نیازهای
در شهر یکن: نوسازی بافت دهکده شهری مذکور را در چارچوب رهایی‌های مرتبه Biawang
با شهرسازی نوین مورد توجه قرار داد. لی وینگ هین و لی وین در مقاله "توسعه مجدد
دهکده‌های شهری در شهر چین، تحلیل روابط قدرت و انتقال‌های شهری" در سال 2010
به جامعه دانشجویی و همکاران در Habitat International میلادی در نشریه UCLA، وضع‌نموده و مطالعات شهری در چین در دهکده‌های شهری یکن مورد بررسی قرار دادند. فیل و زبان‌زبانان زبان‌های
در مقاله "دهکده‌های شهری در حال تحول: قشنگ‌پذیری اجتماعی در جوامع مهاجر چین" به
کنگره سالانه ارائه دادند، موضوع مورد مطالعه را با استفاده از بررسی‌های میدانی در
مورد (Beijing, Shejiazhuang, Shenyang, Wuxi, and Dongguan) پنج شهر مهم‌ترین چین
کنکاش قرار دادند. جمعیت بی‌گیم تیز در سال 2005 200، نتایج بررسی مشکلات برنامه‌ریزی برای
ایجاد دهکده‌های شهری در دهلی را در مطالعه موردی دهکده "مسعودیه-۶" را در نظر می‌گرفت. دانشگاه چین ایستاده به جامعه مسعودیه یکی از جمله دهکده‌های این که در طی دهه
۱۹۶۰ میلادی در شهر دهلی ادغام‌سازی است. معاون‌نشاب و باریک و کم‌ تعداد و

* - Yuqiong Cheng
† - Daohan Wang
‡ - Li Ling Hin and Li Xin
§ - Fei Guo and Zhanxin Zhang
** - The Association for Chinese Economics Australia
†† - Halima Begum
‡‡ - Masoodpur
§§ - Jahangirnagar
اسبی بندی از مخاطرات طبیعی، کم‌سود فضاهای سبز و بار و افت کیفیت محیطی از جمله مشکلاتی است که در مقاله مذکور به آن برداخته است. در مقاله مورد بحث، تهیه طرح‌های توسعه برای دهکده‌های شهری و تعیین اولویت‌های توسعه آنها توصیه شده است.

(Begum, 2020)

در مجموع از بررسی تحقیقات انجام‌شده در حالت توسعه چین و هند در زمینه "دهکده‌های ادغام‌شده در بالاتر شهرها"، می‌توان دید که دهکده‌های شهری مورد بررسی در این کشورها در اثر فرایند شهرنشینی سریع و شدت و ابعاد زیاد گسترش فیزیکی شهرها و به ویژه شهرهای بزرگ در شهرها ادغام‌شده‌اند. باعث‌کننده به دلیل این ادغام به صورت به‌رنگی حادتشده، بنابراین دهکده‌های روستایی ادغام‌شده در شهر غالباً کلان‌شهری برای پایداری‌ها در ابعاد زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی می‌باشند. همچنین ساخت‌ساخت‌های دهکده‌های مذكور از لحاظ معیشتی دارای مشکلات متعارفه‌های مستند است. علاوه بر این به دلیل اینکه دهکده‌های شهری چین به لحاظ قیمت اجاره از دیگر محله‌های شهری ارزان‌تر بوده، مثلاً برای سکونت به‌طور مداوم می‌تواند باعث جویای کار بوده و به این ترتیب این دهکده‌ها کانون فقر و نابرابری نیز به شمار می‌روند و زمینه برای بروز اسباب‌های اجتماعی در آن‌ها زیاد است. در ارتباط با مشکلات پایان‌زده‌کننده، که با مشارکت دولت، مردم و موسسه گران بوده، هر کدام مزایایی داشته‌اند اما در موارد متعدد راهبنده‌های مردم محور سنگ‌فرظ مشکلات ناشی از تأمین اعتبار، موفقیت نسبی داشته‌اند. در کشور چین در مواردی که دهکده‌های شهری در مجاورت مراکز تجاری شهرهای بزرگ واقع شده‌بودند، عمده‌تا سیاست تخریب کامل این دهکده‌ها در دستور کار قرار گرفت که چنین خوشابندی نداشت و پیامدهای آن برای ساختن دهکده‌های مذكور ممکن است به‌طور فوری گرفته شده‌اند. در کل می‌توان گفت که حیات روستاهای ادغام‌شده در شهر از جنبه نیروزی همان‌سان شرکتی و تحت حاکمیت و سیاست‌های ارزش‌های بارز به شدت در معرض تهدید است. با وجود این، دهکده‌هایی که در ارتفاع عناصر هولیتی بودند، شناسه بیشتری برای دوام داشتند و دارند. بنابراین قابل توجهی که در بررسی تحقیقات محققت جنبهی استیت‌بلاست می‌شود، این است که به دلیل ساختار فناوت مالکیت در چنین ریشه‌هایی نتایج تحقیقات مذکور جنبه خاص داشته و قابلیت تعیین به چنین کشورها دیگر را ندارند.
ادیبیت موضوع مقاله حاضر در ایران نیز از چند وجود قابل بررسی است. برخی به‌وسیله‌گران بدون توجه به فرانسوی و سازوکارهای ادبی و اثرها، صرفاً مسائل بافت‌های ادعای مذکور و توهین اشاره‌ای را در قالب مجله‌های شهری مورد بررسی قرار داده‌اند. اما در مواردی، به ویژه در حالی‌ها اخیر، بررسی این بافت‌های شبیر به عنوان یک پدیده حاصل از گسترش شهری، پیشتر مورد توجه قرار گرفته است. بعلاوه در طرح جامع شهر (۱۳۸۶)، برای تحقیق‌بندی در قالب طرح‌های توهین شهری به روستاهای ادغام‌شده در شهر توجه شده است.

در ارتباط با سازوکارهای فضایی ادغام بافت‌های روستایی در شهر نیز، تحقیقاتی انجام‌شده است. در این ارتباط محمد سقیفی رهنامی (۱۳۶۹) در مقاله "توسعه شهر و دکتر کوردین در ساخت‌های نوآوری روستایی اطراف" به تبیین نقش عوامل جغرافیایی در توسعته‌های شهر و اثرات توسعته این شهر بر روی شهرنشینی، تحولات کلی‌داده‌های نوآوری روستایی و اثرات محیطی و جغرافیایی برآورده کرد. است (رهنما، ۱۳۶۹). اکثر نظریان (۱۳۷۰، یزد در مقاله "گسترش فضایی شهر تهران و پیدایش شهرک‌های اقماری" موضوع ادغام نقدها روستایی در شهر تهران را مورد توجه قرار داده است. هر چند در دو مقاله مذکور سازوکار گیلان گسترش فضایی تهران و ادغام هسته‌های روستایی مورد توجه واقع شده و با این حال به‌طور گذشته در سطح بیشتری کلان‌تر انجام شده است. در حالی‌ها اخیر توجه بیشتری به این موضوع شده است.

در این زمینه می‌توان به مقاله‌های مشروطی و همکاران (۱۳۹۰) تحت عنوان "مطالعه تأثیر ادغام روستا در شهر نمونه روستاهای ادغامی در شهر کاشان" شرکت کرد. این مقاله حاصل تحقیقی در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد است. عباسی ابراهیم‌زاده و همکاران (۱۳۸۹) نیز در مقاله "پرسی تحقیقی سرمایه اجتماعی در روستاهای ادغام‌شده در شهر و روستاهای مستقل: صورت شناسی روستاهای ادغام شدن تریفان و روستای مستقل رزق آباد کاشمر" تولید نیا و استادی سپیسی (۱۳۸۸) در مقاله‌ای با عنوان "تحليل بايداري محله‌ها کلانشهر تهران با تأکید بر عملکرد شهرسازیها نمونه موردی: محله‌های اولین درگاه و لنجر" تأکید بر معرفی‌های توسعته بايدار اکرم تاجیک (۱۳۸۸) در پایان‌نامه خود با عنوان "بررسی تحولات کلان‌داده - فضایی روستاهای مجاور کلانشهر تهران (نمونه موردی: داراب". حسن اکبری (۱۳۸۶) در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان "سیر تحول کلان‌داده - فضایی روستاهای در منطقه
گسترش شهر تهران (نمونه موردنظر طریقت) و محمد مزینی (۱۳۸۲) در پایان‌نامه خود با عنوان «احیای سامانه‌های کالبدی روستاهای شهری (روستاهای ملحق شهر به شهر) مورد مطالعه: روستای لویزان» به تحلیل این موضوع پرداخته‌اند.

با عنايت به موارد بررسی‌شده در پیشینه ادبیات موضوع در کشور، می‌توان گفت که تاکنون بیشتر تحقیقاتی که انجام شده در این حوزه با چنین کلی یکی داشته و یا اینکه صرفاً برخی بیان‌های ادغام، و ترکیب‌های اجتماعی - فضایی و یا شبیه به‌یک محوطه و فضا را مورد توجه قرار داده‌اند. به همین دلیل ادبیات موضوع با وجود کمیت بیشتر مسئله ادغام هسته‌های روستایی به شکلی که در کشوری مثل چین شکل گرفت، در ایران شکلی نگرفته است. زیرا در ایران عمدتاً به بیان‌ها بیش از فراورده و سازوکارهای ادغام بازمانده بخشی از روستایی تأکید شده است. علاوه بر اینکه به صورت ساختاری، و نظارتی تأکید ادغام هسته‌های روستایی در شهرهای ایران مورد مطالعه قرار نگرفته است. اینکه دیگر اینکه تحقیقات انجام‌شده در ایران، اغلب متوجه باید کالبدی هسته‌های روستایی ادغام‌شده در شهر بوده و اثرات مورفولوژی زراعی و باغی را بر بافت‌های شهری مهاجم و همچنین تاریک‌های آنها یا بافت شهری فرآیند مورد توجه واقع نشده است از این منظر، تحقیق حاضر نیز مجبور از تحقیقات پیشین بوده است.

۳) مبانی و جزور نظری تحقیق

بدیهی ادغام هسته‌های روستایی در شهر به نوع حاضر موگردو در نظام شهریشهر و روستا است. از این رو، می‌توان گفت برای مکانی مذکور به لحاظ نظری در قالب رویکرد سیستمی به تحلیلات جغرافیایی قابل تبیین و اثرات مورد با ساختار منطقی و انسانی، جغرافیا و موضوع‌های اصلی مورد بحث ان (جشن‌های انسانی و سیاسی) جغرافیا دانان را به‌یک رؤیاکرد سیستمی (به عنوان اصلی اساسی بی‌رای شناخت و تحلیل نظام «نسان - محيط») و اداشته است (رک: پور احمد، ۱۳۸۵: ۱۲۳). بنابراین به‌کارگیری نگرش سیستمی، به دلیل توجه به روابط علت و معلولی و مناسبات متوازن بین بدون‌های تأثیر عوامل و فراوردها و ارزیابی همبستگی منابع، امکانات، فرصتها و منابعی در کانون تحلیل جغرافیایی قرار می‌گیرد.

(رک: دولفوس، ۱۳۷۳: ۷۰)
واحدهای اصلی در هر نظام و روابط انسانی میان آنها، بیانگر ساختار ان نظام می‌باشند. ساختار به مفهوم استخوان‌پذیری و زیرساختی، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری اجزاء، رفتار و عملکرد نظام است. این مفهوم به‌صورت مفهومی در انسان‌شناسی و جنبه‌های مرتبط با آنها، مانند پیوند و همبستگی منفی‌الب mascul و میانعناصر باعث می‌شود تا مجموعه‌ام شایع و شفاهی لغت در نظام‌ها فراهم می‌شود. این درجه فراهم‌سازی این لغت در ساختارهای خاص خود برخوردار است. فراهم‌سازی نحوه ساختاری است که موجب ساختار و توزیع قضایی یک گروه نهاده‌ای چنین به‌صورت جغرافیایی می‌گردد و به‌معنی حاصل تصمیمات قضایی است. (شکوهی، 1365: 362). فراهم‌سازی در واقع، جریان‌های و نیروهای هستند که به‌صورت متوالی و تدریجی، موجبات سازمان‌بندی عناصر و کنش‌های میان اجزاء، تغییر و تحولات آن‌ها را فراهم می‌سازند. مداومت، توالی مشخص و معین در بستر زمان از دیگر ویژگی‌های یک فراهم است. هنگام توجیه جغرافیا، فراهم‌سازی مکانی - قضایی است که شامل فراهم‌سازی‌های حاصل در بستر زمان موجب تغییر بی‌پدیده و انگل‌های قضایی می‌شوند. فراهم‌سازی قضایی، موجبات گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌ها، می‌باشد. شکل‌گیری قانون‌های فراهم‌سازی را فراهم می‌سازد. از انجایی که ساختارها، فراهم‌ها و انگل‌های قضایی در طی زمان تغییر و تحولات می‌باشند، مطالعه تغییر و تحولات آن‌ها در بستر زمان حائز اهمیت است. (شکوهی، 1365: 362)。

پس از اقلالان صنعتی سازمان اجتماعی - قضایی جوامع بشری به نفع شهر تغییر یافته و الگوی روابط شهر و روستا نیز دچار تحولات اساسی شده و زیرا علاوه بر نقش‌پذیر که شهرها در سازمان‌دهی قضایی - اجتماعی، روستاهای ایفا کرده‌اند، در آن گسترش فیزیکی شهرها، قضایی روستایی به عرصه‌های رواج تعدادی ناشی از نفوذ و تسلط ساختار کاربردی شهری و شبکه راه‌ها و به این ترتیب شهرها به بلندگاه اصلی قضایی روستاهای مجاور خود تبدیل شده‌اند. (ر.ک: شاریا، 1365: 362). اغلب و به ویژه در کشورهای جهان سوم در نتیجه دست‌اندازی سریع و به‌پردازه شهر به اراضی و قضایی روستایی، روستاهای در یک چرخه غالب آسیب سریع، کارکردهای طبیعی و ذاتی خود را از دست داده و بافت کالبدی انسان‌های نیز در محاصره شهر قرار می‌گیرد (شکوهی، 1365: 362).
وقتی شهر با رشد فراوانی جمعیت و تمرکز فعالیت‌ها و تفاوت‌های ناشی از ان بروای مصرف فضا مواجه می‌شود، به ناحیه شروع به گسترش به سمت نواحی مجاور خود می‌کند. در چنین شرایطی نظام سکوئالیستی شهری به درون نظام سکوئالیستی روستایی پیوسته می‌آورد و دهکده‌ها یا هسته‌های روستایی در معرض امواج سنگین خشکه گسترش فیزیکی شهر فراوانی و هسته‌های روستایی مذکور را به هم پرداخته و دچار تحول و دگرگونی می‌کنند. این تغییرات به شرایطی که تا یکپارچه کامل ادامه می‌پذیرد. یکپارچه کامل زمانی اتفاق می‌افتد که ناپای برخی تفاوت‌ها بین محیط اجتماعی، فضایی روستای اذعان شده در شهر با بافت‌های شهری مدرن احساس نمی‌کند. می‌توان گفت از زمانی که روستا در معرض امواج گسترش شهری نشانه‌های قرار می‌گیرد تا یکپارچه کامل روستا و بافت مهار شده به شرکت زیر طبی‌سوز: مرحله اول، قرار گرفتن روستا در محدوده تحول یا کشش شهری. یکپارچه شهر شروع به گسترش می‌کند. دامنه از گذار از شهر روستا را دچار گردگشته می‌کند. در این شرایط به آرامی برخی از شهرهای شهری به محدوده خارج از شهر لفت می‌گیرند. به‌عباره، یکپارچه از جمعیت شهری نیز در مشاغل شهری مشغول می‌شود و افزایش قیمت زمین‌های روستایی نیز باعث می‌شود که ارتش افزوده تولیدات کشاورزی به نسبت فعالیت‌های مستغلات و خرید فروش زمین کمتر شود. بهمنی روستا از بر بغلی و اجتماعی فرهنگی نیز شروع

* Urban-rural interface zone
به تغییر می‌کند. پژوهشگران چنین این مرحله را "فرآیند رستنا در محدوده محور یا کنشگاه شهری - روستایی" یا "ماده‌دان" (Chenbiancun) نامی‌داده‌اند.

مرحله دوم، پیشروی بافت شهری یا وقوف حالت شهری ادامه (حالات نیمه شهری یا شهری کامل) این مرحله به منظور تغییر دربیانگرایی شهر در اطراف هسته‌های روستایی به گیرنده در اثر اندکی از ادیبات مربوط در کشور چین، روستاهایی که به طور کامل در شهر ادامه می‌شوند "دهکده شهروند" می‌نامند. وضعیت پیش‌آمده‌که این اکثریت‌های کشاورزی رونا تبدیل به کاربردی‌های شهری شدند. اما هنوز فرایند ادامه کامل نشده را "وضعیت نیمه دهکده شهری" یا "چچگان‌کن" (Chengwaicun) می‌نامند.

مرحله سوم، مرحله ادامه کامل هسته‌های روستایی در شهر و ایجاد دهکده‌های شهری در این مرحله روستاهای به طور کامل در اطراف شهری کشاورزی خود را از دست می‌دهند و نظر کالبدی و اجتماعی نیز متحول می‌شوند. اما از آنجا که ناهمگونی زیادی بین این دهکده‌ها و بافت شهری که آنها را محصور کرده است وجود دارد، هسته‌های روستایی به صورت جزیره‌هایی در میان بافت‌های اجتماعی و مدرن شهر قرار دارند که با مشکلاتی پیچیده‌تری از مشکلاتی که در مرحله اول دیده می‌شود. این دهکده‌ها، نسبتاً کمتر در مقایسه با بافت‌های مدرن اطراف خود دارند، به‌سرپناهی برای کارگران مهاجری تبدیل می‌شوند که به جستجوی کار از شهرهای کوچکتر با روستا به شهر مهاجرت کرده‌اند. به همین دلیل این روستاهای بافت‌های اجتماعی و فرهنگی اشکال کوچکی با بافت‌های اجتماعی و مدرن اشکال اجتماعی و فرهنگی اشکال اجتماعی و مدرن دارند. پژوهشگران چنین از اصلاح "چچگان‌کن" و "برای دهکده‌های مورد بحث استفاده کردن."

مرحله چهارم، یکبازگشت کامل به حالت هسته‌های روستایی در شهر: بافت روستایی محصور شده در میان بافت این شهر به دلیل محدودیت تاب مباشتهای در مقابل بافت جدید را ندارد. گاهی به دلیل اختلاف چیزی که این بافت‌ها با بافت‌های اطرافشان دارند، رانه و فرصتی

* Semi-urbanized village
برای سرمایه‌گذاری در زمین و املاک شهری بیدا می‌شود که بافت روستایی را تصحح کند و مطابق با ضوابط بافت‌های اطراف آن‌ها را بازسازی کند. گاهی نیز به دلایل متعدد دولت با در بیش گرفتگی سیاست بولندزی، بافت ادغام‌شده روستایی را کاملاً تخریب کرده و بجائی آن‌ها ساختمان‌های مدرن را در قالب شکل و شیمای شهرسازی مدرن چیزی‌گویند. می‌گند در این شرایط دیگر بافت مذکور قابل تبدیل از بافت محاط و فراکر آن نیست و این به معناً این است که هسته روستایی ادغام‌شده کامل در بافت کالبدی هماهنگ استحلاه شدیداست. از فرایند بیش‌گذشته می‌توان با عبارت "پیچانچی‌گی کامل" نیز یاد کرد. البته در این مرحله برخی هسته‌های روستایی در مقاله فرایند استحلاه و پیچانچی‌گی کامل با بافت محاط و فراکر مقاومت می‌کنند. این موضوع به ویژه در مورد روستاهایی که از نمادهای همویی برخوردارند کامل‌ دریافت می‌شود. البته در مقاومت هسته‌های روستایی نسبت به فرایند پیچانچی کامل عوامل گوناگون کالبدی، قضاوت و اقتصادی، اجتماعی مثابرت (رک: ۹۵-۹۷۲۱۰/۰) و Wang and etc. ن.گ. شکل 

شکل ۲ مدل کلی گłoż تحول و دگرگونی هسته‌های روستایی ادغام‌شده در شهر

ترسیمشده بر اساس ارتباط از مطالعات احافشده

از دیدگاه سیستمی، سکونت‌گاه‌های شهری و روستایی هر دو نظام‌های باز و بوبا هستند که در ارتباط با نظام‌های بیرونی و زیر نظام‌های دروی خود تحول و تکامل می‌پایند. ادغام دو نظام مذکور (به عنوان دو نظام ابزار و انتقال) اغلب در روستاهای کلی زیر رخ می‌دهد:

* ادغام ناشی از گسترش بی‌برنامه شهری
* ادغام در قالب طرح‌های توسعه شهری.

* -Full Integration
همان طور که گفته شد تحت تأثیر دگرگونی‌های صد ساله اخیر، سازمان اجتماعی - فضایی ایران به نفع شهرنشینی دگرگونی شده است. از این رو پی از اصلاحات اراضی و فروش آن نظام دهقانی ایران، شهرها و به ویژه تهران و شهرهای بزرگ آماده اجتماع شدنند و در نتیجه این دوره با گسترش یک روابط شهرها و روستاهای واقع در مسیر گسترش شهر، در بافت شهرهای ادغام شده به دلیل تغییر برنامه و عدم توجه به فراکنش ادغام در روش‌های مذکور، پیامدهای آن عدم منفی بوده است. اگرچه پیشتر اثرگذاری در فراکنش ادغام ناشی از نیروهای نظام غالب (نظام شهری) است، اما نظام مغلوب (نظام روستایی) نیز اثرگذاری خود را داشته و کاملاً منفعل نبوده است. عرضه ادغام روستا نیز گستره زراعی و بوم روستایی بوده است. زیرا مورفولوژی و چشمانداز روستایی بر دو رکن "چشمانداز زراعی و مسکن و بوم روستایی" می‌باشد است. چشمانداز زراعی در واقع بخشی از قلمرو روستایی است که مشتمل بر مزارع زیر کشت، باغها، مرتع و چراغ‌ها و چنگال‌ها است. پیامدهای پس از ادغام هسته‌های روستایی در شهر در زمینه‌های زیر قابل ذکر است:

- اثرگذاری هسته‌های روستایی بر بافت شهری مهاجم و فراگیر: در این حالت علاوه بر آنکه چشماندازهای روستایی به عنوان بسته‌نامه نظام اکولوژیکی شهر و تعادل خشکی به آن می‌تواند عمل کند، به بافت شهری تا حدی گرفته، نیز هوا و می‌خند. علاوه بر این، تقسیمات فضایی پرهورداری‌های زراعی نیز اثر خود را بر بافت‌های شهری ارگانیسم‌گذار نفوذ‌پذیر و نامنظم بودن ساختار استخوان‌نی و شبکه معابر بافت‌های شهری نوین، بازترین پیامد این حالت است.

- استحالة بافت کالبدی روستا در بافت شهری مهاجم: به‌منظور گسترش و خروج شهر، فضاهای و هسته‌های روستایی آماده هجمون اجرا می‌شوند. این بافت بافت روستایی از این رو از این رو از روستاهای متعدد روستاها و جمعیت فضاهای شهری و سازمان اجتماعی این‌ها نیز در معرض نابودی قرار گرفته و برخی از هسته‌های روستایی در بافت مدرن شهر استحالة می‌شوند. این جریان موجب یک‌پارچگی کامل بافت روستایی ادغامشده در شهر شده به نحوی که هیچ گونه اثری (و شاید جز نامی) از روستا باقی نمی‌ماند.
حفظ نسبی بافت‌های کالبدی هسته‌های روستایی ادغامشده در شهر: در این وضعیت نیز به‌دلیلی که در ادامه خواهد آمد، بافت کالبدی روستا به طور نسبی حفظ می‌شود و بدن تربیت بافت روستایی به کانونی برای عدم تغییر، ناهمگونی و ناپایداری اجتماعی - فضایی تبدیل می‌گردد. زیرا بافت مذکور که در دل بافت مدن فراغت قرار گرفته، دارای مساله و مشکلات کوناکونی در جنبه زیستمحیطی کالبدی، اقتصادی و اجتماعی است.

در حالتی که ادعای هسته‌های روستایی در شهر در جاربوز برنامرهای طرح‌های توسعه شهری انجام گیرد، جگنگ‌گی از ادامه تحت تأثیر روبکردهای غالب بر طرح‌های توسعه شهری قرار دارد. در طرح‌های با روبکردهای مانند طرح‌های جامع مرسوم در ایران، نیاز به روندهای راپید محوری بسیاری از هم‌زمان به دست آمده است که به عنوان عوامل برای تامین زمین برای گسترش مساکن و خدمات شهری گزینش می‌شود. در جنین سری‌بلی یکی از گام‌های منفی از ادامه در قالب از دست رفتن هویت و ارزش‌های اجتماعی و زیستمحیطی رخ می‌پذیرد. اما توضیحات مهمی می‌تواند در قالب روبکردهای ابزار و مبتنی بر روبکردهای نوین انجام شود. در این حالت، به‌نتیجه‌گیری به حفظ هویت روستایی و ارزش‌های اجتماعی و زیستمحیطی هسته‌های روستایی ادغامشده در بافت شهری می‌شود. شکل 3. این فرایند را نشان می‌دهد.

شکل 3: مدل گت بافت‌های فضایی - کالبدی ادغام هسته‌های روستایی در شهر
ادغام هسته‌های روستایی در شهر دارای پیامدها و اثرات شدیدی است. مقاله حاضر به‌پایی‌های کالبدی - فضایی ادغام هسته‌های روستایی در بافت کالبدی منطقه یک شهرداری تهران مورد توجه قرار داده است.

بافت مسکونی روستا و فضاهای مربوط به کارکردهای حیاتی آن (مانند فضاهای زراعی و باغ‌ها)، اساس چشم‌اندازهای روستایی را تشکیل می‌دهند. زیرا مورفولوژی و چشم‌انداز روستایی بر دو رکن چشمانداز زراعی و مسکن و بوم روستایی مبنی است. چشمانداز زراعی در واقع نخست از قلمرو روستایی است که مزارع زیر کشت، باغ‌ها، مراتع و جنگلهای زراعی و جنگلهای زیبای بوشهر خود دارد. مسکن روستایی و بوم روستایی نیز اگرچه در مقیاس مترادف نیستند، اما مکمل یکدیگرند (ر.ک. فرید، 1379: 255-276). اصولاً سکونتگاه‌های انسانی نظامهای باز محصول می‌شوند و از دامنه اثرگذاری و اثرپذیری گستردگی برخوردارند. به همین دلیل بیاندها و ادغام هسته‌های روستایی و بافت شهری به عنوان تلاشی دو نظام سکونتگاهی تبنا متوجه بافت‌های کالبدی نبوده و عرصای وسیع‌تر را در بر می‌گیرد. دلیل این امر نیز این است که بافت روستایی با فضای روستایی بستگی‌اند که به‌عنوان اراضی کشاورزی با فضاهای متعلق به آن معنا پیدا می‌کنند. از این رو، بافت مسکونی روستا و فضاهای بیراهونی آن، اساس چشم‌اندازهای روستایی را تشکیل می‌دهند. در نتیجه اورگان فضایی کالبدی و روابط شهر و روستا در ونیال فضاهای عملکردی روستا و در ونیال دوم بافت مسکونی روستا می‌باشد. بنابراین بیاندهای کالبدی ادغام هسته‌های روستایی که نتیجه اثرگذاری و اثرپذیری دو نظام سکونتگاهی شهر و روستا هست در سه سطح زیر ظاهر می‌شود:

- سطح اول، روابط فضایی روستایی (چشم‌اندازهای زراعی) و بافت شهری
- سطح دوم، روابط بافت مدرن و بافت روستا
- سطح سوم، هسته روستایی
سکل ۴ عرصه‌های اشکال‌سازی بی‌ساختاری ادغام هسته‌های رستاپای در شرایط کسب‌سازی بهبودیک

در مقاله حاضر بی‌ساختاری کالبدی - فضایی ادغام هسته‌های رستاپایی در دو سطح اول و دوم مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل در تحلیل یافته‌ها، ارگانیزاسیون هسته‌های رستاپایی در هر یک از پیشنهادات شرایط مهاسگ و فناورانهپذیری، می‌تواند به‌عنوان یک گام از ارگانیزاسیون شرایط ارگانیک و عرصه‌های ادغام در کانون توجه قرار گرفته‌است. به‌طوری‌که با توجه به هماهنگی دیالکتیک ساخته‌ای فضایی می‌توان گفت که عناصر تشکیل دهنده نظم شرایط‌های با هنگام بی‌پروی شور در عرصه‌های رستاپایی و زراعی، علاوه بر ارگانیزاسیون بی‌ساختاری بر آنها، خود نیز از ساخته‌ای فضایی و استخوان‌های موجود چشماندازهای رستاپایی و به‌همگان، اثر می‌پذیرد. جریان مذکور هرگاه با یکنواحی و اثرات چشماندازهای زراعی و رستاپایی مشترک شود در جذبیت شرایطی نقضیه‌ای از محدوده گسترش شرایط در اراضی زراعی ایجاد می‌شود که شرایط زیادی به نقش‌های این سکل‌ها دارد. به‌عنوان مثال در زمان‌های بهبودیک، نفوذ‌پذیری از جهت شرایط در محیط‌های امداد‌پذیر و رستاپایی است. یعنی این نوع از امکانات می‌تواند به‌عنوان یک گام از فناورانه‌پذیری و مشکلات ترکیبی و تردد دام‌ها می‌تواند، به‌عنوان فناورانه‌پذیری از سواحل و به‌عنوان سواحل بی‌پروی احتمالی را به‌دلیل ایجاد مواد بی‌ارض امداد‌رسانی افزایش خواهند داد. به‌عنوان در سطح رویارویی بافت مدرن و بافت رستاپای ایجاد عمد تعادل و ناهماهنگی کالبدی - فضایی بین
تهیه نمونه‌هایی از گزارش‌های مشخصه‌های مختلف شهری از منطقه‌های مختلف تهران را دو سطح "اندکتری هسته‌های روستایی و مورفولوژی زراعی" و "به‌این‌ها اضافه مهاجر شهروندی" و "روپارویی بافت کالبدی هسته‌های روستایی و بافت شهری فراگیر آن‌ها" را مورد بررسی قرار داده است. با عناية به سطوح تحلیل بیشتر گرفته و روش تحلیل داده‌ها در مقاله حاضر بیان می‌شود.

در سطح "اندکتری هسته‌های روستایی و مورفولوژی زراعی" و "به‌این‌ها اضافه مهاجر شهروندی" با استفاده از توابع هموتوکسیل روش‌های ArcGIS و نرم‌افزارهای ارزیابی شکل‌گیری نسبت فضایی به‌هم‌بینی بافت و غافل‌گیری و تجزیه و تحلیل شده است.

در سطح "روپارویی بافت کالبدی هسته‌های روستایی و بافت شهری فراگیر آن‌ها" نیز تحلیل ناهمگونی و عدم تعادل بین بافت هسته‌های روستایی و بافت شهری فراگیر طی مراحل زیر مورد تحلیل واقع شده است:

الف) تعیین محدوده‌های هسته‌های روستایی ادغام‌شده و بافت‌های شهری فراگیر برای انتخاب

ب) ارتقای مربوط به تحلیل تباین و ناهمگونی کالبدی - فضایی هسته‌های روستایی را با

پ) بافت شهروندی مجاور تعیین کرد. لازم است جلسه‌هایی تشکیل داده‌ها مشخص شوند. از این رو، محدوده‌های هسته‌های روستایی با استفاده از عکس‌های هوایی و نقشه‌های موجود تهیه شد. بافت

فرایندر این تحلیل به‌این‌ها اضافه مهاجر شکل‌گیری نسبت فضایی به‌هم‌بینی بافت و غافل‌گیری طی درون خود محدوده کرده است. در این تحلیل از هر طرف از محدوده پرورشی روستا، یک گروه بافت‌های مختلفی به عنوان بافت مهاجم در نظر گرفته شده است. محدوده هسته‌های روستایی نیز شامل 12 هسته...
روستایی به شرح جدول شماره 5 بوده است. اما قلمرو روستاهای آبیک و امازاده قاسم و روستاهای دربند و باغ شاطر به دلیل نزدیکی ادغام شدن بین ۱۵ محدوده ای تعیین شده شماره ۱۵ قلمرو و روستایی و ۱۵ قلمرو فرآیگ هستند.

پ) تدوین شاخه‌ها و جمع‌آوری داده‌های مربوط به آن‌ها برای تحلیل نتایج کالبدی - فضایی هسته‌های روستایی بافت شهری مجاور در این مرحله شاخص‌های مورد نظر برای برسی و تحلیل تابی و ناهایی کالبدی - فضایی هسته‌های روستایی بافت شهری مجاور تدوین شده‌اند. شاخص‌های مورد نظر شامل دو دسته شامل شاخص‌های کالبدی و شامل شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی هستند که از داده‌های طرح‌های توزعه شهری و داده‌های مرکز آمار استخراج شده‌اند.

جدول ۱: شاخص‌های مورد استفاده در تحلیل تابی کالبدی - فضایی هسته‌های روستایی بافت شهری مجاور آن‌ها

<table>
<thead>
<tr>
<th>شاخص‌ها</th>
<th>میزان‌ها</th>
<th>رتبه</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>نسبت سیلیستیک (درصد مساحت مسکونی کمتر از ۲۰۰ مترمربع به مساحت کل مسکونی)</td>
<td>میزان‌ها</td>
<td>۲</td>
</tr>
<tr>
<td>نسبت ناظریتی (درصد مساحت کمتر از ۲۰۰ مترمربع به مساحت کل مسکونی)</td>
<td>میزان‌ها</td>
<td>۲۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td>نسبت سیلیستیک (درصد مساحت مسکونی کمتر از ۵۰ مترمربع به مساحت کل مسکونی)</td>
<td>میزان‌ها</td>
<td>۵۰</td>
</tr>
<tr>
<td>نسبت سیلیستیک (درصد مساحت مسکونی کمتر از ۱۵۰ مترمربع به مساحت کل مسکونی)</td>
<td>میزان‌ها</td>
<td>۱۵۰</td>
</tr>
<tr>
<td>نسبت سیلیستیک (درصد مساحت مسکونی کمتر از ۱۰۰ مترمربع به مساحت کل مسکونی)</td>
<td>میزان‌ها</td>
<td>۱۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td>نسبت سیلیستیک (درصد مساحت مسکونی کمتر از ۵۰ مترمربع به مساحت کل مسکونی)</td>
<td>میزان‌ها</td>
<td>۵۰</td>
</tr>
<tr>
<td>نسبت سیلیستیک (درصد مساحت مسکونی کمتر از ۱۵۰ مترمربع به مساحت کل مسکونی)</td>
<td>میزان‌ها</td>
<td>۱۵۰</td>
</tr>
<tr>
<td>نسبت سیلیستیک (درصد مساحت مسکونی کمتر از ۱۰۰ مترمربع به مساحت کل مسکونی)</td>
<td>میزان‌ها</td>
<td>۱۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td>نسبت سیلیستیک (درصد مساحت مسکونی کمتر از ۵۰ مترمربع به مساحت کل مسکونی)</td>
<td>میزان‌ها</td>
<td>۵۰</td>
</tr>
<tr>
<td>نسبت سیلیستیک (درصد مساحت مسکونی کمتر از ۱۵۰ مترمربع به مساحت کل مسکونی)</td>
<td>میزان‌ها</td>
<td>۱۵۰</td>
</tr>
<tr>
<td>نسبت سیلیستیک (درصد مساحت مسکونی کمتر از ۱۰۰ مترمربع به مساحت کل مسکونی)</td>
<td>میزان‌ها</td>
<td>۱۰۰</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ج) از آزمون معناداری نتایج شامل شاخص‌ها در قلمرو و هسته‌های روستایی و بافت شهری فراگیر آن‌ها یکی از روشهای بیان معناداری نتایج بین دو کره استفاده از آزمونهای آماری است. در تحقیق حاضر از آزمون لیندالی و مستقل در سطح ۰/۰۵ برای این موضوع استفاده شده است. با توجه به بیشتری نرمال بودن داده‌ها در آزمون داده‌های هر یک از شاخص‌ها برحسب*

*Levene’s Test of Homogeneity of Variance

Downloaded from system.khu.ac.ir at 14:06 IRDT on Sunday September 6th 2020
نمره 2: نرمال شدن. اگر مقدار ممنوع در آزمون لون در سطح 0.05% را پاشید، معنای آن نتیجه باشد. اگر مقدار 2 برای واریانس‌های غیر برای استفاده کرده، اگر مقدار 2 برای واریانس‌های برای بررسی در نظر گرفت (رک: کلانتری، 1387، 143: 40-18).

د) تعیین دامنه نامگذاری بین هسته‌های روستایی و بافت فراگیر ارنا با استفاده از رگرسیون چند متغیره: یکی دیگر از روش‌هایی که در تحقیق حاضر برای تعیین عدم تعادل کالبدی-فضایی هسته‌های روستایی و بافت فراگیر آنها مورد استفاده قرار گرفته، رگرسیون چند متغیره بوده است. برای اینکه مشخص شود که شکاف ارزش‌های بسته اسید حاصل از اعمال ضرایب در ارزیابی چند معیار با استفاده از رگرسیون چندکانه در هسته‌های ادغامی 100 استفاده شد. به این ترتیب که بیشترین رقم برای باصد قرار گرفت و اساس رابطه تناسب ارقام سایر فاصله‌ها و رکورد‌ها محاسبه شد (رابطه 1).

\[
R = \left( \frac{x_i \times 100}{\text{Max } x_i} \right)
\]

رابطه 1

در رابطه مذکور، \(x_i\) نیز ارزش‌ها محاسبه شده مربوط به این اساس دامنه ارزش‌های هسته‌های روستایی و بافت فراگیر شهری بر مبنای رقم 000 محاسبه شده است که به نوعی بیانگر دامنه تباین، نامگذاری، عدم تعادل و تضاد ارنا محاسبه می‌شود (رک: افرا خانم، 1387).
محدوده مکانی تحقیق حاضر منطقه یک شهرداری تهران است. موقعیت جغرافیایی این منطقه بین ۳۵ درجه، ۴۷ دقیقه و ۵۳ درجه، ۴۹ دقیقه عرض شمالی و ۵۱ درجه و ۱۲ دقیقه طول شرقی قرار دارد. مساحت این محدوده در حدود ۴۵۱ کیلومتر مربع و جمعیت آن نیز بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، بالغ بر ۴۳۴۶۷۶ نفر بوده است. منطقه یک شهرداری تهران به دلیل شرایط و ویژگی‌های طبیعی از امکانات و شرایط زیست پرتره برخوردار بوده و در گذشته روستاهای بشرتی در این محدوده شکل گرفته است. از آنجایی که تعدادی روستاهای ابعادشده در بخش شهری در این منطقه بیشتر بوده، انتظار می‌رود یکبادمانی‌های کالبدی - فضایی بیشتر بیشتر تجلی یافته باشد. در کل، ۴۴ روستا و ابادی در منطقه یک شهرداری ابعادشده‌اند که ۱۷ مورد از این باید کالبدی خود را به‌طور نسبی حفظ کرده‌اند. ۵ مورد تنها ساختار شبکه معاون آن‌ها حفظشده و ۲۲ مورد نیز کامل‌ا در بافت شهری مهاجران مشتمل شده‌اند. از ۴۴ روستای مذکور، ۱۰ روستا قبیلی و باستانی بوده‌اند و بقیه به تدریج پس از انتخاب تهران به پایتخت ایجادشده‌اند. در تحقیق حاضر تأکید...
بر ۱۷ روسیه‌ی است که به طور نسبی بافت کالبدی خود را حفظ کرده‌اند. وسعت محدوده‌های روستاهای ادغام‌شده در بافت کالبدی منطقه، که بافت خود را به طور نسبی حفظ کرده‌اند، معادل ۱۳۹/۱۵ هکتار است که ۳/۳۰ درصد از مساحت کل منطقه را تشکیل می‌دهد. با وجود این هسته‌های روستایی ادغام‌شده موجود سه به ششتری در اسکان جمعیت منطقه را به عهده‌دارند به طوری که در سال ۱۳۸۶/۱ ایا جمعیتی بالغ بر ۳۲۲/۴۳ نفر/۸۵ درصد از جمعیت منطقه‌ها در خود جای گرفته‌اند. کاربری غالب آنها مسکونی بوده و مساحات و سرانه کاربری های خدماتی و فضای سبز آنها سیار باقی‌مانده است. روستاهای مذکور کانون‌های فرسودگی بافت منطقه به سبب میزان نرمال بررسی کیفیت اینهای روستاهای بافت روش‌های موضوع را لشک ر می‌دهد (نک سه شکل ۶).

[شکل ۶: نمودار کیفیت اینهای محدوده‌های روستایی ادغام‌شده در بافت منطقه باک شهرداری تهران]

(۵) تحلیل بافت‌های بیامدهای کالبدی - فضایی ادغام‌های روستایی در بافت شهری منطقه یک شهرداری تهران در سطح اترکناری ادغام‌های روستایی بر بافت کالبدی شهری منطقه یک شهرداری و همچنین در سطح رویارویی دو بافت و تحلیل ناهنجاری و تضاد کالبدی بافت روستایی با بافت شهری مجاور، مورد توجه قرار گرفته است. بیامدهای ناشی از اترکناری فضاهای روستایی بر
بافت شهری مهاجم منطقه یک شهرداری در دو دسته "هویت‌بخشی" به بافت مهاجم و "فوذناپی‌یار" ان، طبقه‌بندی شده‌اند. در ادامه، موارد بیش گفته بررسی و تحلیل شده است.

ویژگی‌های نشأت گرفته از هویت کالبی و اجتماعی هسته‌های روستایی، ضمن انتخاب عمیق برای مقاومت در مقابل نیروهای برآمده از جریان یکسان‌سازی و یک‌پارچه‌سازی با بافت شهری مهاجم است. در عین حال موجب هویت‌بخشی به بافت شهری مهاجم می‌شود و وجود برخی عنصر هویتی قوی در روستاهای ادغامشده در شهر تهران (از قبیل امانت‌های، مساجد و تکایا) موجب شده است که همچنان کانون توجه مردم، به ویژه در ایام مذهبی باشد. این در حالت است که مسیری از محورهای تهران نیز نام خود را از کانون‌های روستایی ادغام‌شده در شهر گرفته‌اند. در کل از 44 هسته روستایی در بافت کالبی منطقه یک ادغام‌شده‌اند. بر اساس بافت‌های تحقیق حاضر، از 18 روستای دارای عنصر هویت کالبی در قلمرو کنونی منطقه یک شهرداری تهران، 13 روستا (معادل 2/6 درصد روستاهای واجد عنصر هویت دار کالبی) بافت کالبی دارند که حفظ کرده‌اند. بعلاوه، جهار روستا (معادل 2/6 درصد روستاهای واجد عنصر هویت دار کالبی) اثری از استخوان‌نامی بافت آنها به چاپرده‌های وید مورد (معادل 5/6 درصد روستاهای واجد عنصر هویت دار کالبی) نیز کامل‌ا در بافت شهر استحاله شده است.

البته در مورد آخر عمرت باغ فردوس واقع در جوار روستا/ایادی به همین نام باقی مانده ولی روستای مذکور در بافت کالبی شهر حل شده است.
دوم: نفوذ‌ناپذیری بافت‌های شهری از لحاظ ادغام

چیدمان عناصر جغرافیایی نشستگاه شهر و ویژگی‌های آن در تعیین نوع بافت و نقشه شهر اهمیت زیادی دارد. در این راستا می‌توان به وجود یک رودخانه، یک عارضه طبیعی خاص یا چیدمان فضایی عناصر پیشبنایی (چشم‌اندازهای فضاهای رستاپیو مانند باغها، مزارع و بافت مسکونی روستا) اشاره کرد. در شرایطی که توسعت شهر به پردازه و ارگانیک باشد، نظام چشم‌انداز زراعی از تسکین و همچونی کشته‌های مختلف، در یک نظام پهپادیاری و در ارتباط با محیط طبیعی و مورفولوژی زمین، شکل می‌گیرد (رک: دولتیوس، 1372: 37). اما توجه به ماهیت دیالکتیک ساخته‌های فضایی می‌تواند که عناصر تشکیل‌دهنده نظام شهری به هنگام پیشروی می‌تواند شهری و زراعی، علاوه بر ارگانیک از طرفی، خود نیز از ساخت فضایی چشم‌اندازهای رستاپیو و پیشبنایی اثر می‌پذیرد. جریان مذکور هرگاه با جریان
گسترده اندازه‌گیری شهر و زمان زمین‌نگر همراه شد هر بانک از لحاظ فضایی مسکونی واقع شده. برای اینکه شهرداری‌های زراعی و باغی در فضای شهری و رضایت‌مندی‌های اتاقی و ساختمان‌های اجاره‌ای در محل‌های حاکم، به تحلیل نقوش شهرداری‌های زراعی و باغی در فضای شهری استخوان‌یابی شرایط شهری منطقه‌ی که شهرداری تهران برداشت شده است، این تحلیل طی مراحل زیر انجام شده است:

الف) دستبندی اراضی منطقه‌ی که شهرداری در سال ۱۳۴۸ به عنوان به آنک در سال ۱۳۴۴ انجام داده که که کوه‌ها و مناطق در اراضی استاحلهای زراعی و باغی و حتی در اراضی مبتنی بر ندای پایین‌ترین طبقات اجتماعی آنکه در ۶۰ درصد از اراضی واقع در محدوده‌های منطقه‌ی "چشم‌انداز شهری روستایی زراعی و باغی (چشم‌انداز زراعی و باغی و روستایی)" که حومه‌ای منطقه را "جهت حمایت اراضی روستایی" می‌شناخته و ۳۹ درصد آن را تبدیل و اراضی موقت تشکیل داده و داده بودند. ب) دستبندی شبکه معماری بافت شهری موجود: هدف از دستبندی شبکه معماری بوده که مشخص شود کدام قسمت از منطقه، دارای بافت اطلاعاتی و فاقد شبکه منظم و طراحی است و کدام قسمت از منطقه حاصل تفکیک ناشی از نقشه‌های تفکیک تأثیر حاصل تفکیک و طراحی‌های شهرداری بوده است.

چ) پهنای بانک منطقه‌ای از لحاظ داشتنالگوی اجتماعی منظم و ناپاکی بر آنکه مشخص شود چشم‌انداز شهری زراعی و باغی و تقسیمات فضایی انسان، چه تأثیری بر شکل‌گیری بافت‌های شهری داشته‌اند که بعداً در آن مکان شاخص‌سازی شده و مimony مصرفی در محدوده نرم‌افزار ArcGIS برای نقشه‌های شهری موجود بر روی نقشه چشم‌انداز شهری جغرافیایی تولیدی‌شده از عکس‌های سال ۱۳۴۴ استفاده شده است. بر این اساس، درصد بانک منطقه‌ی دارای نقشه نامنظم و ارگانیک است. و اما در صورتی که فقط کاربری مسکونی در نظر گرفته شود، درصد بانک منطقه‌های مسکونی دارای نقشه نامنظم و ناشی از ترتیب هستند. به این ترتیب، سی‌ویمین سال برای انجام گرفته، امکان ایجاد
بافته‌هایی با الگو و نقشه نامنظم و ارگانیک بیشتر بوده است. این موضوع در جشایز زراعی و بالغی بیشتر دیده می‌شود. اما در تبیه‌ها و اراضی موان. بلافاصله در قالب الگوی منظم شکل یافته‌اند (نک، شکل ۹ و ۱۰).
با توجه به اقبال قشرهای مرنه و متوسط شهر تهران برای سکونت در منطقه مذکور و با استفاده از اندازه‌گیری شده از فروش مغازه‌های این منطقه و سایر عوامل دریافت یافته از آمارهای شهرداری تهران در فاصله سال‌های 1384 تا 1386، سهم عوارض بر پرداختهای ساختمانی از درآمد شهرداری تهران به ترتیب 82/37 در سال 1380 و 87/72 در سال 1384 بوده است. (رک: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، آمارهای شهرداری تهران از سال 1380 تا 1384، واحد: اس‌پندا). همچنین بر اساس امارهای منتشره شهرداری منطقه، 123 از 130 برند در 1385 درصد، به‌طور مداوم پرداخته شده است. بعلاوه بر اساس گزارش تلفیق مطالعات مالیه طرح مسئولیت توسعه مناطق گذشته به شهرداری تهران، منطقه‌ی یک در فاصله سال‌های 1365 تا 1380 بیشترین سهم را در تولید درآمد داشته است. افزایش تراکم جمعیت و ساختمانی، به ویژه در محدوده‌های ناوذوم و ارگانیک، علاوه بر آنکه به مشکلات جاری، به ویژه حجم ترافیک ارزگذار است، موجب می‌شود که شدت آسیبپذیری منطقه به دلیل درجه تفوتنابی‌تری منطقه در موقع سوخت طبیعی احتمالی نیز افزایش یابد.

سوم، عدم تغییر و نگاشت کالبدی - فضایی هسته‌های روستایی و بافت شهری فراگیر آنها شاخه‌هایی که برای انجام ارزیابی جنده‌پرینه در تحلیل رگرسیون چند متغیره صورت استفاده قرار گرفتند، شامل شاخه‌هایی هستند که بر اساس آزمون T معناداری اینها در قلمرو هسته‌های روستایی ادغامشده و بافت شهری فراگیر آنها در سطح 95% تایید شده بود. بر اساس جدول خلاصه مدل رگرسیون (جدول 2)، همبستگی شاخه‌های مورد استفاده معادل 0/49، می‌باشد و مقدار مربع همبستگی برای با 0/85 است. این نشان می‌دهد که شاخه‌های مورد استفاده، که به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده بودند، درصد ویژگی‌های متغیر مستقل (هسته‌های روستایی و بافت شهری فراگیر آنها) را بیان می‌کنند.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Std. Error of the Estimate</th>
<th>Adjusted R Square</th>
<th>R Square</th>
<th>R</th>
<th>Model</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>123</td>
<td>0.882</td>
<td>0.801</td>
<td>0.543</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

a. Predictors: (Constant), x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, x13.
(جدول 3) نیز معناداری بودن عملیات گرگسیون چندگانه و رابطه خطی بین متغیرها را نشان می‌دهد و معناداری آنها را در سطح 99 درصد (sig=0.000) تأیید می‌کند.

بر این اساس مدل گرگسیون چندگانه تحلیل SPSS جندگانه در محیط نرم‌افزار استخراج شد. با عناوین مدل ساده به‌کارگیری رعایت شد.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sig.</th>
<th>F</th>
<th>Mean Square</th>
<th>df</th>
<th>Sum of Squares</th>
<th>Model</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0.000</td>
<td>6.83</td>
<td>0.278</td>
<td>1</td>
<td>2.976</td>
<td>Regression</td>
</tr>
<tr>
<td>0.000</td>
<td>2.86</td>
<td>0.348</td>
<td>1</td>
<td>0.768</td>
<td>Residual</td>
</tr>
<tr>
<td>0.000</td>
<td>0.30</td>
<td>0.007</td>
<td>1</td>
<td>0.074</td>
<td>Total</td>
</tr>
</tbody>
</table>

a. Predictors: (Constant), \( x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_10, x_11, x_12 \)

b. Dependent Variable: zone

با عناوین به ضرایب محاسباتی رگرسیون چندگانه، شاخص نفوذپذیری بیشترین نقش را در تبیین عدم تفاوت دو بافت مورد بررسی داشته است. در رتبه‌های بعدی نیز شاخص سطح اشغال بنایی، مسکونی، نسبت استحصال، نسبت باردئگی، نسبت بنایی باکیفیت یا پایین و تجاری و تراکم ناخالصی جمعیت بیشترین نقش را در بین عدم تفاضل و ناهمگونی و تفاوت بین هسته‌های روستایی ادغام‌شده در بافت شهروی منطقه یک و بافت‌های شهری مهاجم فراگیر آنها دارند. علاوه بر این، نتایج آزمون ت روش‌های حاصل از عملیات مدل گرگسیون چندگانه از آنها حاکی از معناداری تفاوت دو پیهنه در سطح 99% است. معناداری شاخص لون نیز معنادار 0.011 بوده که بیانگر نابرابری بین دو پیهنه است.
جدول ۲: نتایج آزمون t-ارزیحای حاصل از اعمال مدل رگرسیون جندگانه بین هسته‌های روستایی و بافت شهری فراکی

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Confidence Interval of the Difference</th>
<th>Levene's Test for Equality of Variances</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Upper</td>
<td>Lower</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.153</td>
<td>0.533</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.153</td>
<td>0.533</td>
</tr>
</tbody>
</table>

این در مقاله از تحلیل عدم تعادل و ناهمگونی بین هسته‌های روستایی ادغام‌شده در شهر و بافت شهری فراکی ار این‌ها تحلیل "تناسیم‌سازی" ارزیحای حاصل از اعمال مدل رگرسیون جندگانه بین هسته‌های روستایی و بافت شهری فراکی ار این‌ها بر پایه ۱۰۰ با استفاده ArcGIS در محیط نرم‌افزار Dissolve از رابطه ۱ و تابع اساسه ناهمگونی، عدم تعادل و تابعی بین هسته‌های روستایی ادغام‌شده در بافت شهری منطقه یک و بافت شهری فراکی ار این‌ها به کار گرفته شده است (نکه جدول ۵ و شکل ۱۱). با توجه به مدرجات جدول ۵، روستاهای ولنجک، قطبیه و اسادآباد بیشترین ناهمگونی را با بافت شهری فراکیر خوددارند.
جدول 5: عدم تعادل و ناهمگونی بین هسته‌های روسایی ادغام‌شده در شهر و بافت‌های شهری فراکر انها

<table>
<thead>
<tr>
<th>نام روستا</th>
<th>نسبت سازی نام روسایی در فراکر</th>
<th>نسبت سازی نام روسایی در فراکر</th>
<th>نسبت سازی نام روسایی در فراکر</th>
<th>نسبت سازی نام روسایی در فراکر</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>صالحک</td>
<td>1/06</td>
<td>1/06</td>
<td>1/06</td>
<td>1/06</td>
</tr>
<tr>
<td>قصرهیه</td>
<td>1/09</td>
<td>1/09</td>
<td>1/09</td>
<td>1/09</td>
</tr>
<tr>
<td>اسلامیه</td>
<td>1/07</td>
<td>1/07</td>
<td>1/07</td>
<td>1/07</td>
</tr>
<tr>
<td>امیرکبیر</td>
<td>1/03</td>
<td>1/03</td>
<td>1/03</td>
<td>1/03</td>
</tr>
<tr>
<td>طاهری</td>
<td>1/04</td>
<td>1/04</td>
<td>1/04</td>
<td>1/04</td>
</tr>
<tr>
<td>نجفی</td>
<td>1/05</td>
<td>1/05</td>
<td>1/05</td>
<td>1/05</td>
</tr>
<tr>
<td>امامزاده قاسم و ابک</td>
<td>1/08</td>
<td>1/08</td>
<td>1/08</td>
<td>1/08</td>
</tr>
<tr>
<td>کارشناس</td>
<td>1/06</td>
<td>1/06</td>
<td>1/06</td>
<td>1/06</td>
</tr>
<tr>
<td>نجفی</td>
<td>1/05</td>
<td>1/05</td>
<td>1/05</td>
<td>1/05</td>
</tr>
<tr>
<td>فریدون باغ</td>
<td>1/04</td>
<td>1/04</td>
<td>1/04</td>
<td>1/04</td>
</tr>
<tr>
<td>علاءالدین</td>
<td>1/17</td>
<td>1/17</td>
<td>1/17</td>
<td>1/17</td>
</tr>
<tr>
<td>چهارم</td>
<td>1/11</td>
<td>1/11</td>
<td>1/11</td>
<td>1/11</td>
</tr>
<tr>
<td>در باند</td>
<td>1/15</td>
<td>1/15</td>
<td>1/15</td>
<td>1/15</td>
</tr>
<tr>
<td>ازکن</td>
<td>1/19</td>
<td>1/19</td>
<td>1/19</td>
<td>1/19</td>
</tr>
</tbody>
</table>
بحث و نتیجه‌گیری

هر جزء از بیشه "دژ نظام شهر و روسیه" نقش و کارکرد خاص خود را به عهده دارد که متناسب با آن کارکرد، بخشی از حوزه و محدوده جغرافیایی نظام سکونتگاهی را به خود اختصاص می‌دهد. در نتیجه، عرضه ظهور و اشکالسازی بیاندهای ادغام هسته، روزتاپی صرف‌اً به گستره مواجه با فضاهای کالبدی شهر و روسیه محدود نمی‌شود. با فناوری مسکونی روسیه و فضاهای مربوط به کارکردهای حیاتی آن (مانند فضاهای زراعی و بافت)، اساس شکنندگی روسیه را تشکیل می‌دهند. به همین دلیل بیاندهای و ادغام هسته‌های روستایی و بافت شهری به عنوان تلاقی دو نظام سکونتگاهی تنها متنوع بافت‌های کالبدی نبوده و عرصه و سیاست‌های را به گستره فضاهای کارکردهای در شهرستان (عرصه‌های مورفولوژی زراعی و بافت) در بر می‌گیرد. از این رو، در مقاله‌ها محاسبه شهرک‌های شهری، فضای ادغام هسته‌های روستایی در منطقه پیک شهر تهران در عرصه فضاهای زراعی روستاهای ادغام‌شده و در ابعاد رویابی بافت کالبدی روسیه و بافت‌های شهری را ماکر به شرحی که در ادامه مطلب آمده در کانون توجه قرار می‌گرفت.

بر اساس تحلیل یافته‌ها در مبحث بافت‌های روستایی که از اعضا هسته‌ی برخوردار بودند، علاوه بر انتهای روستاهای دارای هویت قوی به طور نسبی در مقیاس امکان وسایل شهری دوام پایان دادند. موجب همگی به شکلی به بافت مهاجر نیز شدند. لازم به توضیح است که درصد روستایی منطقه که بافت نسبی خود را حفظ کردند، دارای عناصر هسته‌ی بودند. ۲۴/۵ درصد محله‌های کمونی شیران تهران و ۲۷/۵ درصد محله‌های منطقه یک نیز نام خود را از روستاهای ادغام‌شده در فرآیند گسترش شهر گرفتند. همچنین با علتی به گسترش بی‌پردازه و ساختنی با فناوری اکنون کشور و بافت مورفولوژی زراعی و بافت بودن دویسی‌مانده، بافت منطقه نامنظم شده است. این موضوع در تعامل و در همین تن‌دستگی با نسبت زیاد تراکم جمعیتی و ساختنی منطقه در عرصه‌های ادغام، زمینه نفوذ‌پذیری بافت شهری را فراهم اورده است. منطقه یک شهری تهران بیشترین رانت و ارزش افزوده حاصل از ساختوساز را داشت و بیشترین متین در آمدی شهری تهران از محل فروش تراکم نیز مربوط به این منطقه است. علاوه بر آن، به دلیل ارزوی‌های زیست‌محیطی و اکولوژیکی مطلوب‌تر، این منطقه مورد توجه اقمار متوسط به بالا و مرتفع تهران نیز بوده است. در نتیجه می‌توان کفت، افزایش تراکم
تجزیه و ساخت کالبدی - فضایی هسته‌های رستاکی و بافت فراگیر آنها نیز با استفاده از روش‌های جدید منظور و با بررسی گیری از ده سطوحی که معادلی آنها (بر اساس آزمون T) در فضاهای هسته‌ای رستاکی ادغامگرده و بافت شهری فراگیر آنها در سطح 95% تأیید شده است با عنايت به ضرایب محاسبه شده رکورسیون جندگانه، شاخص نفوذپذیری بیشترین نقش را در بین عناوالیهای بهره‌برداری نشان می‌دهد. در رتبه‌بندی بعدی نیز شاخص سطح اشغال فضاهای مسکونی نسبت استاندارد نسبت زیردانه، نسبت بناهای باکیفیت باین و ترکیب و ناخالص گیاهی بیشترین نقش را در بین عناوالیهای بهره‌برداری و تضاد بین هسته‌های رستاکی ادغامگرده در بافت شهری منطقه یک و بافت شهری شهری مهاجم فراگیر آنها دارند. بر اساس نتایج نهایی این تحلیل هسته‌های رستاکی ادغامگرده در بافت کالبدی منطقه یک شهرداری تهران منطقه‌های فرسودگی و ناهمگونی کالبدی - فضایی در این منطقه محسوب می‌شوند و در این میان رستاکی‌های ولنجک، قطعی‌های و اساداباد بیشترین ناهمگونی را با بقیه شهری فراگیر خوددارد.

سخن‌آرای اینکه «ساخت و مورفولوژی اجتماعی-فضایی شهر» با رتبه‌ی اول و جریان‌های مؤثر بر توسعه شهری در گذر زمان است» (زرزه، 1370: 14) نوارسال شناخته شده برای (و از جمله شهر) به معنای شناخت فراپایپی‌های تاریخی و شرایط عامل (زمان و مکان) و خاصیت عوامل و عناصر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ... شکل‌گیری و تحول آن بستگی دارد (رک: حسینی، 1375: 14). در نتیجه می‌توان گفت، تبیین روند‌های موجود و بیشتر به روند ایجاد توسعه شهری کرده این شناخت بیندازهای تکوین شهر و جریان‌ها و عوامل موجود در شکل‌گیری و تحول آن ببنیادها است. اما مناسفانه در ایران نه تنها بیندازهای تکوینی - تاریخی شهرها - در برنامه‌های توسعه شهری جایگاه در خورنی ندارد، بلکه به نقش فضاها و بافت‌های رستاکی ادغامگرده در فرآیند گسترش شهرها (به عنوان یکی از عناصر ببنیادی تکوین
شهرها) و بیامدهای مثبت و منفی این ادغام توجه بسیار کمی شده است. مقاله حاضر نشان داد که بیامدهای ادغام نامطلوب و بدون برنامه روستایی در تهران طیف وسیعی از مسائل و نیازهای شهری را در سطحی به گستردگی بافت‌کالبدی و فضای پشتیبان روستایی را در برمی‌گیرد. از این‌رو باید فراهم‌آوردن ادغام روستایی و فضاهای روستایی در شهرها در چارچوب برنامه‌های مدنی و مبتنی بر بررسی و تحلیل همه جانبه و نظام‌مند تحمیل ابعاد ادغام باشد تا از بیامدهای نامطلوب ادغام کاسته شود.
(7) منابع

- افرتاش، حسن. (1487). "درس نامه، درس روش‌های کاربردی در تحلیل ناحیه‌ای". دویده دکتری

- روش‌های جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تربیت معلم تهران.


- حسینی، سید محمد. (1373). "آزمایش‌های تحلیل تاریخی از مفهوم شهر و سیاست‌های کالبدی آن تقلیل و تأثیر". انتشارات دانشگاه تهران.


- رئیس دائرة ویژه، (1373). "اقتصاد سیاسی توسعه". انتشارات نگاه، تهران.


- سازمان نظامی اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، (1385). "آمارنامه شهرداری تهران از سال 1380 تا 1384".

- چالاتوری، خسرو. (1387). "بودارتش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی-اقتصادی با استفاده از SPSS". مهندسین مشاور جغرافیا و منظر.


- منصوری، علی. (1371). "جهان نماینده، جغرافیای نماینده‌ها". ترجمه: حسین زری، شهری، چاپ دوم، تهران.

- شهرداری، زیست‌شناسی، سازمان نظامی اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران.


- مهدی زاده، جواهر و همکاران. (1382). "برنامه‌ریزی توسعه شهری (تجزیه‌بندی‌های اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران)". مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، تهران.

- شرکت مهندسی مشاور بافت شهر، (1381). "مطالعات سازمان دانشجویی ملی". تهران.

- هور کادک، پرتره. (1378). "کتاب "ایران و ایران". ترجمه: سیروس سهیلی، انتشارات محقق تهران.

- Biddulpb, Mike, Bridget Franklin and Malcolm Tait, (2009), *the Urban Village: A Real or Imagined Contribution to Sustainable Development?* Department of City and Regional Planning, Cardiff University.
