آثار اجتماعی و اقتصادی اجرای طرح‌های هادی در سکونتگاه‌های روستایی

(مطالعه موردی: روستاهای شهرستان دنا)

علي اکبر عنانی: دانشگاه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

یزدان حاجی‌پور: کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

با گذشت بیش از سه دهه از تهیه و اجرای طرح‌های هادی روستایی در کشور و انوختن تجربه، لازم است نسبت به این اجرای انجام گرفته در روستاهای هادی و اجرای تغییرات اجتماعی و اقتصادی در روستاهای هادی ارزیابی شود. هدف از اجرای طرح‌های هادی روستایی به همراه اجرای تغییرات اجتماعی و اقتصادی در روستاهای هادی است. در این مقاله بررسی و بررسی تغییرات اجتماعی و اقتصادی و اثرات اجرای طرح‌های هادی روستایی و اجرای تغییرات اجتماعی و اقتصادی در روستاهای هادی به وضوح ذکر شده است. این بررسی به توجیه و بررسی اثرات اجرای طرح‌های هادی روستایی و اجرای تغییرات اجتماعی و اقتصادی در روستای هادی مانند سه ساله تجربه و بهبودی افزایش مسئولیت روستاییان، توجه به توانمندی‌های و توانایی طبیعی و انسانی در روستاهای تغییرات اجتماعی و اقتصادی، تخصصات کافی و پیشگیری مناسب به منظور اجرای کامل طرح‌ها، بهره‌گیری از نهادهای محلی، داستان جدید و فعالیت در اجرای طرح و ... پیشنهاد می‌شود.

واژه‌های کلیدی: طرح‌های هادی، پیامدهای اجتماعی، پیامدهای اقتصادی، سکونتگاه‌های روستایی، شهرستان دنا

anabestani@um.ac.ir

٩١٥٥٤٠٨٠٦٠. توضیح مسئول: ریکتی.
بیان مسئله:

به طور کلی، با توجه به حضور شریعت روستایی در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیشنهاد‌های زندگی از طریق شریعت روستایی و در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مختلف دورانه و در عرصه‌های مختلف، باید به پیش‌
نگرودی، 1370: 189). اما نتایج تحقیقات علمی و تجربی عملی ثابت کرده‌اند که تأمین نیازهای جامعه‌ی روستایی به تنهایی
نتوانسته است موفقیت لازم را در این زمینه کسب نماید، بلکه تأمین این نیازهای بدون وجود استمرار اقتصادی مناسب در روستا،
موجب افزایش روحیه‌ی مصرف کاهش توان تولید و استمرار سطح بهره‌برداری در روستاهای بیشتر شده است.
(رقیه، پور: 1369: 5). از زمان اجرای طرح‌های هادي در مناطق روستایی کشور بیش از دو دهه می‌گذرد و به نظر می‌رسد که
در ارتباط با ارزیابی اثرات اجرایی این طرح‌های پرنسیاب اگدی در سطح کشور به این نتیجه می‌رسد که تأثیرات
کلیدی- فضایی اجرای طرح‌های هادی روستایی در تعدادی از روستاهای نمونه در سطح کشور به این نتیجه می‌رسد که تأثیرات
کلیدی- فضایی اجرای طرح‌های هادی روستایی در تعدادی از روستاهای نمونه در سطح کشور به این نتیجه می‌رسد که 
تأثیرات کلیدی- فضایی اجرای طرح‌های هادی روستایی در تعدادی از روستاهای نمونه در سطح کشور به این نتیجه می‌رسد که 
تأثیرات کلیدی- فضایی اجرای طرح‌های هادی روستایی در تعدادی از روستاهای نمونه در سطح کشور به این نتیجه می‌رسد که 
تأثیرات کلیدی- فضایی اجرای طرح‌های هادی روستایی در تعدادی از روستاهای نمونه در سطح کشور به این نتیجه می‌رسد که 
تأثیرات کلیدی- فضایی اجرای طرح‌های هادی روستایی در تعدادی از روستاهای نمونه در سطح کشور به این نتیجه می‌رسد که 
تأثیرات کلیدی- فضایی اجرای طرح‌های هادی روستایی در تعدادی از روستاهای نمونه در سطح کشور به این نتیجه می‌رسد که 
تأثیرات کلیدی- فضایی اجرای طرح‌های هادی روستایی در تعدادی از روستاهای نمونه در سطح کشور به این نتیجه می‌رسد که 
تأثیرات کلیدی- فضایی اجرای طرح‌های هادی روستایی در تعدادی از روستاهای نمونه در سطح کشور به این نتیجه می‌رسد که 
تأثیرات کلیدی- فضایی اجرای طرح‌های هادی روستایی در تعدادی از روستاهای نمونه در سطح کشور به این نتیجه می‌رسد که 
تأثیرات کلیدی- فضایی اجرای طرح‌های هادی روستایی در تعدادی از روستاهای نمونه در سطح کشور به این نتیجه می‌رسد که 
تأثیرات کلیدی- فضایی اجرای طرح‌های هادی روستایی در تعدادی از روستاهای نمونه در سطح کشور به این نتیجه می‌رسد که 
تأثیرات کلیدی- فضایی اجرای طرح‌های هادی روستایی در تعدادی از روستاهای نمونه در سطح کشور به این نتیجه می‌رسد که 
تأثیرات کلیدی- فضایی اجرای طرح‌های هادی روستایی در تعدادی از روستاهای نمونه در سطح کشور به این نتیجه می‌رسد که 
تأثیرات کلیدی- فضایی اجرای طرح‌های هادی روستایی در تعدادی از روستاهای نمونه در سطح کشور به این نتیجه می‌رسد که 
تأثیرات کلیدی- فضایی اجرای طرح‌های هادی روستایی در تعدادی از روستاهای نمونه در سطح کشور به این نتیجه می‌رسد که 
تأثیرات کلیدی- فضایی اجرای طرح‌های هادی روستایی در تعدادی از روستاهای نمونه در سطح کشور به این نتیجه می‌رسد که

<table>
<thead>
<tr>
<th>جدول 1 - بررسی نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه آمار طرح‌های هادی روستایی در ایران</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>ناتج</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1387</td>
</tr>
<tr>
<td>1381</td>
</tr>
<tr>
<td>1383</td>
</tr>
<tr>
<td>1384</td>
</tr>
<tr>
<td>1382</td>
</tr>
<tr>
<td>1377</td>
</tr>
<tr>
<td>1383</td>
</tr>
<tr>
<td>1384</td>
</tr>
<tr>
<td>1385</td>
</tr>
<tr>
<td>1386</td>
</tr>
<tr>
<td>1387</td>
</tr>
<tr>
<td>1388</td>
</tr>
</tbody>
</table>
مواد و روش تحقیق:
در این تحقیق ۴۴ مطالعه میدانی و یا ایزای بررسی‌های مصاحبه بخشیده، جمع ساختاری دانایی دارای نیاز مانند چارچوب نظری مفهومی پژوهش، استاد مدیرکارکرد و نهاد از طبقه روش کتابخانه‌ای بی‌شک از ۴۵ روستا و ۳۹۹ دانایی طرح هایی که مورد نیاز های ساختاری است. جامعه آماری شامل روش‌های انتخاب است که طرح هایی در آنها به مرحله اجرایی رسیده و رضایت اینهای نمونه‌گیری گرفته شده است. که تعداد آنها ۶ روستا و ۱۷۵ خانوار باشد. جهت برآورد حجم نمونه در سطح خاوری روستایی از روستاهای گیلان کنار به اطلاعات ۳/۹۵٪ و احتمال خطای ۵/۱۵٪ بنا بر حوزه روش استفاده شده است. بر این اساس برای ارزیابی آثار اجتماعی و اقتصادی طرح هایی در روستاهای، تعداد ۲۳۹ نفر (سرسیری خانواده) از روستاییان به صورت نمونه‌گیری مصادف ساده مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بنابراین از جمع‌آوری اطلاعات و پردازش آنها در محیط‌های نرم‌افزاری SPSS, ArcGIS و ... نسبت به تحلیل داده‌ها در سطح منطقه‌ی مورد مطالعه قابل شدن.

شاخص‌ها و متغیرها: شناخت بهتر و دقتی تر از وضعیت مکان‌های جغرافیایی در زمینه‌های مختلف در سطح منطقه مستلزم است. به اطلاعات کامل و پردازش شده از مکان‌های مورد نظر برای نتیجه‌گیری از مکان‌های مورد نظر برای نتیجه‌گیری از وضعیت محلی، می‌تواند سطحی از برنامه‌های گزارش‌های ارزیابی‌های ایران بر اساس آماری انتخاب شده نشان دهد (کالکنی، ۱۳۸۲: ۱۱۱). در این تحقیق می‌توان با توجه به شاخص‌هایی که بر آثار اجتماعی و اقتصادی اجرای طرح‌های هادی بر زندگی روستاییان در شهرستان دانش گرفته شده به شرح جدول زیر می‌باشد:

جدول ۲- بررسی متغیرهای تحقیق و شاخص‌های اندازه‌گیری آن

| متغیر | شاخص‌ها | تعداد | اثرات
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>طرح هایی روستایی</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۸۷۸</td>
<td>مسکن</td>
<td>۵</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>شهرک</td>
<td>۵</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>توزیع خدمات</td>
<td>۵</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>محیط زیست</td>
<td>۵</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۶۱۱</td>
<td>کاهش مهاجرت</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۶۴</td>
<td>افزایش اعتماد نسبت به دولت</td>
<td>۶</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>رضایتی‌های روستاییان از محیط</td>
<td>۴</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>درآمدی</td>
<td>۳</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>اشغال غیر کشاورزی</td>
<td>۴</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>سرمایه‌گذاری</td>
<td>۳</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>جمع کل</td>
<td></td>
<td>۲۲</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

سنج: یافته‌های پژوهش، ۱۳۹۰.

برای بررسی نتایج اعتبارات در توسیعی کالبدی سکونتگاه‌های روستایی دو متغیر و هشت شاخص معرفی گردید. مجموع متغیرها به صورت ۱۰ شاخص و ۴۴ فرد (گویا) ارزیابی شد. تمامی گویاها به مبنای طبقه‌بندی (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد) تنظیم شدند. برای ارزیابی روابط پرسشنامه‌ها از نظر متخصصان و کارشناسان ذیل برای دانشگاه‌ها و بیاند مسکن اقتصادی استفاده شد و یا اینکه روستاها با اعتبار بین ۶۹ تا ۸۰ تأیید گردیدند. (شکل شماره ۲).
شکل 1- نحوه ارتباط منفی‌های تحقيق با طرح های روستایی

محدوده مورد مطالعه:

منطقه مورد مطالعه به‌عنوان شهرستان دنا در استان چهارمحال و بختیاری ذکر شده‌است که از سمت شرق به شهرستان ساری، از سمت شمال به شهرستان اردکان، از سمت غرب به شهرستان ایوی و از سمت جنوب به شهرستان سیرجان و بخش‌هایی از شهرستان‌های کرمانشاه، فارس و خوزستان متصل می‌باشد. (شکل شماره 2) (استانداری چهارمحال و بختیاری، 1390).
تحولات جمعیتی در روسیه در منطقهٔ میزان و حجم جمعیت در یک سکوگانه انسانی از عوامل مؤثر در پایداری روستاهای شمار می‌رود. زیرا در صورت وجود حجم جمعیت بالا توسعه در یک روستا امکان پیدایش فعالیت‌های اقتصادی منتفی‌گر و جذب امکانات خدماتی و رفاهی و... قرار گیرد. به توجه به اهداف طرح هادی، این اقدام اجراگرانه در محیط‌های روستایی باشد منجر به توسه روستایی و بیان‌برای یکی از اساسی‌ترین نتایج آن، تبادل جمعیت در ناحیه روستایی باید در مطالعه تحولات جمعیتی به نظر یکسان بودن یا پایین‌تری های امروزی از آمریکا نظر ایرانی در سه دوره سرشماری ۱۳۴۵، ۱۳۵۵ و ۱۳۸۵ است. استفادات شبه و مبنا آن و وضعیت تحولات جمعیتی در طول ۲۰ سال اخیر در دو مقطع زمانی قبل و بعد از آغاز طرح‌های هادی در روستاهای مردم طاغی سوردبررسی و تحلیل قرار گرفته است. بافت‌هایی پژوهش شناسی می‌دهد که جمعیت روستاهای نامنه و طبقه‌بندی در دورهٔ زمانی ۱۳۷۵-۸۵ دارای تحولاتی پیکانی بوده‌اند و با توجه به این که سال‌های طرح‌های برای روستاهای مردم طاغی سورد گذشته استفا از سال ۱۳۷۵ می‌باشد، تحقیق جمعیتی در اکثر روستاهای سازمان داده‌گان طرح رشد قابل قبولی نمی‌باشد. هرچند که در طول دهه‌های پیش، عوامل دیگری مانند سوابق طبیعی از جمله تغییرات قبلی (وقف خشکسالی) و غیره، نیز در مهار فرسی‌های روستاهای مردم نشانه‌زایی می‌باشد. (جدول شماره ۳).

جدول ۳ - تحولات جمعیتی روستاهای مردم طاغی سال‌های ۱۳۸۵-

<table>
<thead>
<tr>
<th>سال اجرا</th>
<th>۱۳۸۵-۸۵</th>
<th>۱۳۷۵-۸۵</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>جمع</td>
<td>۱۳۳۵</td>
<td>۱۳۷۵</td>
</tr>
<tr>
<td>بانگیزه</td>
<td>۱۳۳۵</td>
<td>۱۳۳۵</td>
</tr>
<tr>
<td>دنیش‌پانه</td>
<td>۱۳۸۵</td>
<td>۱۳۳۵</td>
</tr>
<tr>
<td>بهرازیکی</td>
<td>۱۳۸۵</td>
<td>۱۳۳۵</td>
</tr>
<tr>
<td>درک کلیت</td>
<td>۱۳۸۵</td>
<td>۱۳۳۵</td>
</tr>
<tr>
<td>نظر خانه</td>
<td>۱۳۸۵</td>
<td>۱۳۳۵</td>
</tr>
<tr>
<td>باره</td>
<td>۱۳۸۵</td>
<td>۱۳۳۵</td>
</tr>
<tr>
<td>جمع</td>
<td>۱۳۳۵</td>
<td>۱۳۳۵</td>
</tr>
</tbody>
</table>

آمار: مرکز امار ایران، ۱۳۸۵-۸۵

یافته‌های تحقیق:

طرح هادی و توسعه‌ی نواحی روستایی از دیدگاه روستاییان:

به منظور بررسی آثار طرح‌های هادی در توسعه‌ی نواحی روستایی از شاخص‌های الگوری مسکن، شبکه‌های مواصلاتی، توسعه‌ی خدمات و محیط زیست روستایی استفاده شده است. در زمینه‌ی توسعه‌ی خدمات و محیط زیست روستایی از تحقیقات گذشته‌ای و مطالعات میدانی استفاده شده است. با توجه به این‌که ارتباط کیفیت این بخش با شرایط خدمات طرح‌های هادی را تشكل می‌دهد، به همان سبب به منظور بررسی آثار طرح‌های هادی در شاخص رشد مسکن، از دستگاه‌های مجامع، نخبه‌گر دانشجویی و استادان بسیار فعال و حسن‌قلی‌زادن ملکی با میانگین ۴۰۸ می‌باشد که علت شناسانه‌هادی در سن مسکنی روستایی از اجراهای طرح هادی است و به این ترتیب میزان تأثیر مرتبط به رعایت ضوابط فنی در ساخت و ساز روستاییی با میانگین ۴۰۸ (می‌باشد.

یکی از پروژه‌های مهم در اجراهای طرح‌های هادی تعیین‌بندی اجراها و مراکز عملکرد در روستاهای محلی است. به توجه به این‌که که طرح‌های هادی جزء از برنامه‌های اقتصادی محلی می‌باشند، مهم‌ترین عملکرد طرح‌های هادی در روستاهای سه‌روت و فراموش مسکن باید به دانش‌آموزان و افراد مشغول به فعالیت شفافیت آن‌ها و آزادی آن‌ها از اولویت‌های این طرح هادی تأکید شود. از این‌رو ممکن است در این دوره، ببیند تأثیر نشانه‌ی پایین‌تری به ضوابط و مقررات (رعایت حیات و سلامت) مبنای قانونهای طرح‌های هادی بر روی...
توزیع خدمات روستایی از معرّف‌های جذب امکانات زیربنایی و خدمات رفاهی جدید، انتخاب سمت توسعه برای ساخت و سازه‌های جدید در روستا، رعایت ضوابط و مقررات بین‌شهری در مورد خدمات روستایی، توزیع مطابق خدمات رفاهی و زیربنایی در سطح روستا و تأثیر بر کیفیت سطحی به خدمات و امکانات رفاهی استفاده شده است. که با توجه به میانگین (397) مربوط به معرف جذب امکانات زیربنایی و خدمات رفاهی جدید است که نشان دهنده یپیگیری ملی‌درمان روستایی در جذب امکانات جدید است از اجراي طرح هادي می‌باشد. یکی دیگر از متغیرها ارزیابی طرح‌های هادی، به‌داشت محیط روستاهای. آب گرفتن و گاه آدوشن معاون در زمان احترافی عمدتاً مشخص معاون روستاهای. بنابراین ایجاد کامپیوتر و جدول جدایی مامور جهت هدایت یکی از محاسبات نظریهی هدایت و همچنین سالمانی دفع زباله و دفع پسابه‌های خانگی، ایجاد و گسترش فضاهای سبز و کنار به‌جایی حزب‌های طرفداران محیط روستاتس که پس از اجراي طرح هادی قابل ملاحظه‌است بیانش. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد معرف تاثیر اجراي طرح بر جامعی می‌باشد سیگمیک روستایی با میانگین 3984 بالاترین رقم و معرف مکانیابی مناسب محل دفع پدیداشته‌زیانه در اجراي طرح با میانگین 400 پایین‌ترین رقم از معرف‌های محیط زیست از نظر روستاییان یا خود اختصاص داده است. (جدول شماره 4)

<table>
<thead>
<tr>
<th>جدول- 4 نقش طرح هادی در توسعه نواحی روستایی از دیدگاه روستاییان</th>
<th>ضریب</th>
<th>خیلی کم</th>
<th>متوسط</th>
<th>خیلی بیشتر</th>
<th>متوسط</th>
<th>خیلی بیشتر</th>
<th>متوسط</th>
<th>خیلی بیشتر</th>
<th>متوسط</th>
<th>خیلی بیشتر</th>
<th>متوسط</th>
<th>خیلی بیشتر</th>
<th>متوسط</th>
<th>خیلی بیشتر</th>
<th>متوسط</th>
<th>خیلی بیشتر</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>مؤلفه‌های سنجش معرفب‌های روستایی</td>
<td>1/7</td>
<td>3/2</td>
<td>4/7</td>
<td>5/3</td>
<td>6/2</td>
<td>7/1</td>
<td>8/0</td>
<td>2/6</td>
<td>3/7</td>
<td>4/8</td>
<td>5/9</td>
<td>6/0</td>
<td>7/1</td>
<td>8/2</td>
<td>9/3</td>
<td>1/4</td>
</tr>
<tr>
<td>تأثیر بر مقیاس سازی مسکن روستایی</td>
<td>1/7</td>
<td>3/2</td>
<td>4/7</td>
<td>5/3</td>
<td>6/2</td>
<td>7/1</td>
<td>8/0</td>
<td>2/6</td>
<td>3/7</td>
<td>4/8</td>
<td>5/9</td>
<td>6/0</td>
<td>7/1</td>
<td>8/2</td>
<td>9/3</td>
<td>1/4</td>
</tr>
<tr>
<td>قرار نمونه برگ سرت مربوط به مصرف سندر مالکیت</td>
<td>1/7</td>
<td>3/2</td>
<td>4/7</td>
<td>5/3</td>
<td>6/2</td>
<td>7/1</td>
<td>8/0</td>
<td>2/6</td>
<td>3/7</td>
<td>4/8</td>
<td>5/9</td>
<td>6/0</td>
<td>7/1</td>
<td>8/2</td>
<td>9/3</td>
<td>1/4</td>
</tr>
<tr>
<td>تغییر در شرایط مناسب ساخت و ساز روستایی</td>
<td>1/7</td>
<td>3/2</td>
<td>4/7</td>
<td>5/3</td>
<td>6/2</td>
<td>7/1</td>
<td>8/0</td>
<td>2/6</td>
<td>3/7</td>
<td>4/8</td>
<td>5/9</td>
<td>6/0</td>
<td>7/1</td>
<td>8/2</td>
<td>9/3</td>
<td>1/4</td>
</tr>
<tr>
<td>رعایت ضوابط فنی در ساخت و ساز ساختمان روستایی</td>
<td>1/7</td>
<td>3/2</td>
<td>4/7</td>
<td>5/3</td>
<td>6/2</td>
<td>7/1</td>
<td>8/0</td>
<td>2/6</td>
<td>3/7</td>
<td>4/8</td>
<td>5/9</td>
<td>6/0</td>
<td>7/1</td>
<td>8/2</td>
<td>9/3</td>
<td>1/4</td>
</tr>
<tr>
<td>نشانه رفت و آمد روستاییان و سیاست تبلیغاتی</td>
<td>1/7</td>
<td>3/2</td>
<td>4/7</td>
<td>5/3</td>
<td>6/2</td>
<td>7/1</td>
<td>8/0</td>
<td>2/6</td>
<td>3/7</td>
<td>4/8</td>
<td>5/9</td>
<td>6/0</td>
<td>7/1</td>
<td>8/2</td>
<td>9/3</td>
<td>1/4</td>
</tr>
<tr>
<td>خیلی بیشتر</td>
<td>1/7</td>
<td>3/2</td>
<td>4/7</td>
<td>5/3</td>
<td>6/2</td>
<td>7/1</td>
<td>8/0</td>
<td>2/6</td>
<td>3/7</td>
<td>4/8</td>
<td>5/9</td>
<td>6/0</td>
<td>7/1</td>
<td>8/2</td>
<td>9/3</td>
<td>1/4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
بررسی آثار اجتماعی اجرای طرح هادی از دیدگاه روانپرستی:

به نظروری بررسی آثار اجرای طرح هادی بر کیفیت اجتماعی زندگی روستاییان از شاخص‌های کاهش مهاجرت روستاییان به شهر، افزایش اعتماد به دولت و رضایت مندی روستاییان از زندگی در محیط روستا بر اساس نظرسنجی از روستاییان استفاده شده است. در بین معرفی‌های شاخص‌های شاخص مهاجرت، معرف انگیزه دسترسی به خدمات در مهاجرت بالاترین میانگین را با ظدای که دهم و علت واکنشی نقطه روزگاهی حتی پس از اجرای طرح هادی به نواحی شهری در امر خدمات رسانی مبایش.

با توجه به این که پس از اجرای طرح هادی در نواحی روستاییان اندازه‌گیری می‌شود که میزان اعتماد به دولت افزایش یابد.

برای این شاخص معرف‌های مانند میزان در جلسات شورا و ساب اول نهادهای مدنی روستا، میزان شرکت در دوره‌های آموزشی و ترویجی در روستا، میزان همکاری در طرح‌های عمرانی روستا و میزان شرکت در انتخابات مختلف در سطح روستا و ملی در نظر گرفته شده است. بنابراین تنظیم ارائه داده‌های طرح هادی در سکوگرهای روستاییان انتظار می‌رود سطح رضایت مندی روستاییان از محیط روستا افزایش یابد که در این تحقیق به معرف‌های مانند مانند میزان رضایت مندی ساکنان از توجه علی‌امامی روستا، میزان کاهش استرس و رضایت مندی ساکنان به مزایای اموزشی، میزان رضایت مندی روستاییان از زندگی اريحی روستا و میزان رضایت مندی ساکنان نسبت به شرایط روستا استفاده شده است. بر اساس پایه‌های تحقیق، روستاییان بالاترین رضایت مندی را از زندگی اريحی محیط روستا پس از اجرای طرح هادی با میانگین تا 0.5/7/6 ایجاد (جدول شماره 5).

جدول 5- پرروی تغییرات در ابعاد اجتماعی زندگی از دیدگاه روستاییان پس از اجرای طرح هادی

<table>
<thead>
<tr>
<th>میانگین</th>
<th>سطح میدانی</th>
<th>میزان ضریحی</th>
<th>ضریحی زیان</th>
<th>محاسبه</th>
<th>محاسبه (سنجه)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>میزان مهاجرت روستاییان به نقطه شهری همچون</td>
<td>0.5/4/3</td>
<td>2/5</td>
<td>3/9</td>
<td>2/6</td>
<td>2/6</td>
</tr>
<tr>
<td>میزان ضریحی برای زندگی در روستا</td>
<td>0.0/3/2</td>
<td>3/9</td>
<td>3/9</td>
<td>3/9</td>
<td>3/9</td>
</tr>
<tr>
<td>میزان مهاجرت مکسوس به روستا</td>
<td>0.0/3/2</td>
<td>3/9</td>
<td>3/9</td>
<td>3/9</td>
<td>3/9</td>
</tr>
<tr>
<td>انگیزه شغلی در مهاجرت از روستا به شهر</td>
<td>0.0/3/2</td>
<td>3/9</td>
<td>3/9</td>
<td>3/9</td>
<td>3/9</td>
</tr>
<tr>
<td>انگیزه کسب علم در مهاجرت از روستا به شهر</td>
<td>0.0/3/2</td>
<td>3/9</td>
<td>3/9</td>
<td>3/9</td>
<td>3/9</td>
</tr>
<tr>
<td>انگیزه دسترسی به خدمات در مهاجرت از روستا به شهر</td>
<td>0.0/3/2</td>
<td>3/9</td>
<td>3/9</td>
<td>3/9</td>
<td>3/9</td>
</tr>
<tr>
<td>میزان ضریحی مایلی ساکنان از توجه علی‌امامی روستا</td>
<td>0.0/3/2</td>
<td>3/9</td>
<td>3/9</td>
<td>3/9</td>
<td>3/9</td>
</tr>
<tr>
<td>میزان کاهش استرس و رضایت مندی ساکنان به مزایای اموزشی</td>
<td>0.0/3/2</td>
<td>3/9</td>
<td>3/9</td>
<td>3/9</td>
<td>3/9</td>
</tr>
<tr>
<td>میزان رضایت مندی روستاییان از زندگی اريحی محیط روستا</td>
<td>0.0/3/2</td>
<td>3/9</td>
<td>3/9</td>
<td>3/9</td>
<td>3/9</td>
</tr>
<tr>
<td>میزان رضایت مندی ساکنان از بهره وضیع بهداشت روستا</td>
<td>0.0/3/2</td>
<td>3/9</td>
<td>3/9</td>
<td>3/9</td>
<td>3/9</td>
</tr>
<tr>
<td>کل</td>
<td>0.0/3/2</td>
<td>3/9</td>
<td>3/9</td>
<td>3/9</td>
<td>3/9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: پایه‌های وزارت، 1390.
بررسی آثار اقتصادی اجرایی طرح هایی از دیدگاه روسیه‌ای:

به منظور بررسی آثار اجرایی طرح‌هایی هادی بر کیفیت اقتصادی زندگی روستاییان از شاخه‌های درآمدزایی، اشتغال غير کشاورزی و سرمایه‌گذاری در محیط روستا بر اساس نظرسنجی از روستایی‌های نشده بود این کمیت از اهداف فرعی طرح‌هایی هادی روستایی افزایش سطح درآمد روستاییان می‌باشد. برای این منظور از معرفی‌های میزان افزایش واحدهای کارگاهی و صنعتی کوچک درون روستا و میزان گسترش مراکز خدماتی و تجاری درون روستا استفاده شده است. در بین معرفی‌های یاد شده در شاخه درآمدزایی، معرفی افزایش واحدهای کارگاهی و صنعتی کوچک در سطح روستاها بالاترین میانگین را با ۲۶/۰۴ تا ۲۷/۰۳ دیده توجه به این که پس از اجرای طرح‌هایی هادی در نواحی روستایی انتظار می‌رود که میزان اشتغال در بخش کشاورزی افزایش یابد باعث این شاخص معرفی‌های مانند میزان اشتغال غير کشاورزی در واحدهای کارگاهی داخل روستا و میزان میزان اشتغال غیر کشاورزی در واحدهای تجاری و خدماتی داخل روستا و افزایش تعداد شاغل‌هایی در دو بخش صنعت و خدمات نسبت به کشاورزی در نظر گرفته شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که روستاییان بالاترین پایه را به میزان اشتغال غیر کشاورزی در واحدهای تجاری و خدماتی پس از اجرای طرح‌هایی از کشورها نقل‌نموده‌اند. از این تحقیق، درک که از طرف جانبی به اهداف اجرایی طرح‌هایی در سکوگناهای روستایی انتظار می‌رود میزان سرمایه‌گذاری در محیط روستا افزایش یابد که از این تحقیق، میزان فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در محیط روستا، میزان سرمایه‌گذاری در امور تولیدی و گسترش کارگاه‌های زودپدید و میزان سرمایه‌گذاری از امروز خدماتی در روستا استفاده شده است. بر اساس یافته‌های تحقیق، روستاییان فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در محیط روستا را پس از اجرای طرح‌هایی با میانگین ۲۸/۰۵ انتخاب نموده‌اند. (جدول شماره ۶).

جدول ۶-بررسی تغییرات در ابعاد اقتصادی زندگی از ابعاد زمان روستاییان پس از اجرای طرح هادی

<table>
<thead>
<tr>
<th>صنعت</th>
<th>میزان افزایش واحدهای کارگاهی و صنعتی کوچک درون</th>
<th>میزان گسترش مراکز خدماتی و تجاری درون روستا</th>
<th>میزان اشتغال غیر کشاورزی در واحدهای کارگاهی داخل روستا</th>
<th>میزان اشتغال غیر کشاورزی در واحدهای تجاری و خدماتی داخل روستا</th>
<th>فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در امور تولیدی و گسترش کارگاه‌های زودپدید و میزان سرمایه‌گذاری از امروز خدماتی در روستا</th>
<th>کل</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>درآمدزایی</td>
<td>۳/۰۶</td>
<td>۴/۰۲</td>
<td>۶/۵</td>
<td>۵/۸</td>
<td>۴/۵</td>
<td>۴/۰۲</td>
</tr>
<tr>
<td>تجارت</td>
<td>۲/۸۷</td>
<td>۲/۴۳</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>خدمات</td>
<td>۲/۸۳</td>
<td>۲/۸۳</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>تولیدی</td>
<td>۲/۸۳</td>
<td>۲/۸۳</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>تأمین</td>
<td>۲/۸۳</td>
<td>۲/۸۳</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: یافته‌های پژوهش ۱۳۹۰.

توزیع فضاهای متغیرهای طرح هادی، ابعاد اجتماعی و ابعاد اقتصادی در سطح منطقه:

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بالاترین میزان اثرگذاری در اجرای طرح‌هایی هادی، مربوط به روستای برام و میزان ۱۳۰۵ /۱۴۶ و بالاترین نرخ از نظر روستاییان مربوط به روستای دری کلاپ به ۱۷/۴۵ می‌باشد. عیان طرح‌هایی هادی در روستای برام بیشترین نسبت به روستای دری کلاپ در کل است و بیشترین نظر شاخه از جمله اباعاد اجتماعی، بیشترین میزان تأثیر در بین روستاییان می‌باشد. ۱۳۰۵ /۱۴۶ مربوط به روستای برام و میزان تأثیر بین روستای دری کلاپ به ۱۷/۴۵ می‌باشد. در برابر این اباعاد اجتماعی در روستای برام در مقطع علمی موفقیت بوده است ولی در روستای دری کلاپ این شاخه موفقیت کمتری حاصل نموده است. در توزیع فضاهای متغیرهای ابعاد اقتصادی در

<table>
<thead>
<tr>
<th>نقاط</th>
<th>میزان افزایش واحدهای کارگاهی و صنعتی کوچک درون</th>
<th>میزان گسترش مراکز خدماتی و تجاری درون روستا</th>
<th>میزان اشتغال غیر کشاورزی در واحدهای کارگاهی داخل روستا</th>
<th>میزان اشتغال غیر کشاورزی در واحدهای تجاری و خدماتی داخل روستا</th>
<th>فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در امور تولیدی و گسترش کارگاه‌های زودپدید و میزان سرمایه‌گذاری از امروز خدماتی در روستا</th>
<th>کل</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>نقاط</td>
<td>۳/۰۶</td>
<td>۴/۰۲</td>
<td>۶/۵</td>
<td>۵/۸</td>
<td>۴/۵</td>
<td>۴/۰۲</td>
</tr>
<tr>
<td>نقاط</td>
<td>۲/۸۷</td>
<td>۲/۴۳</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>نقاط</td>
<td>۲/۸۳</td>
<td>۲/۸۳</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>نقاط</td>
<td>۲/۸۳</td>
<td>۲/۸۳</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>نقاط</td>
<td>۲/۸۳</td>
<td>۲/۸۳</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>نقاط</td>
<td>۲/۸۳</td>
<td>۲/۸۳</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>نقاط</td>
<td>۲/۸۳</td>
<td>۲/۸۳</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>نقاط</td>
<td>۲/۸۳</td>
<td>۲/۸۳</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>نقاط</td>
<td>۲/۸۳</td>
<td>۲/۸۳</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>نقاط</td>
<td>۲/۸۳</td>
<td>۲/۸۳</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
<td>۲/۸</td>
</tr>
</tbody>
</table>
روستاهای مورد مطالعه روسایی بادگان غنی با شاخص ۱۴۱ بالاترین میزان تأثیر را داشته است که نشان دهنده این است که این روسایی زمینه نشان دهنده شاخص ابتدا اجتماعی و ابعاد اجتماعی نسبت به دیگر روستاهای از وضعیت بهتری برخورد نموده است، اما پایین‌ترین میزان تأثیر در زمینه شاخص ابعاد اجتماعی، به روسایی دربیلا دراکت با میزان ۹۰۰ تعلق دارد که نشان از موفقیت کمتری شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی در این روسایی می‌باشد. (جدول شماره ۷)

جدول ۷- رتبه بندی روسایی‌های مورد مطالعه بر اساس متغیرهای تحقیق

<table>
<thead>
<tr>
<th>متغیر</th>
<th>ابعاد اجتماعی</th>
<th>طرح هادی</th>
<th>حجم نمونه</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>بادگان غنی</td>
<td>۱۴۱</td>
<td>۱۳۹/۵۲</td>
<td>۳۴</td>
</tr>
<tr>
<td>دربیلا دراکت</td>
<td>۱۲۲/۵۲</td>
<td>۱۲۰/۳۵</td>
<td>۵۹</td>
</tr>
<tr>
<td>بهرام بیگی</td>
<td>۱۱۶/۱۸</td>
<td>۱۱۴/۰۲</td>
<td>۳۸</td>
</tr>
<tr>
<td>درب کالات</td>
<td>۹۰/۳۶</td>
<td>۸۷/۲۰</td>
<td>۳۵</td>
</tr>
<tr>
<td>نفره خانه</td>
<td>۹۲/۳۱</td>
<td>۸۹/۴۶</td>
<td>۲۶</td>
</tr>
<tr>
<td>باره</td>
<td>۱۳۵/۵۵</td>
<td>۱۳۴/۵۰</td>
<td>۴۰</td>
</tr>
<tr>
<td>جمع</td>
<td></td>
<td>۲۳۲</td>
<td>۲۳۲</td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: یافته‌های پژوهش، ۱۳۹۰. بررسی رابطه بین اجرای طرح هادی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن:

یافته‌های تحقیق در این معنی است که رابطه بین اجرای طرح هادی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن در روستاهای مورد مطالعه نشان می‌دهد که در روستاهایی که از نظر ماهیت عمکردنی موفق‌تر بوده، پیامدهای اجتماعی مثبت بیشتری داشته، اما اثرات اقتصادی چشمگیری مشاهده نشده است، به دلیل این که مشاهده‌ای پیامدهای اقتصادی نیاز به زمان بیشتری دارد. (جدول شماره ۸)

جدول ۸- بررسی رابطه بین طرح هادی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن

<table>
<thead>
<tr>
<th>متغیر و استثناء</th>
<th>مشخصه</th>
<th>شاخص محتوایی</th>
<th>گزینه‌های اجتماعی</th>
<th>گزینه‌های اقتصادی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>متغیر</td>
<td>۳۲۸</td>
<td>۳۲۸</td>
<td>۳۲۸</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>مشخص</td>
<td>۱۰۸</td>
<td>۱۰۸</td>
<td>۱۰۸</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>طرح</td>
<td>۱۰۰</td>
<td>۱۰۰</td>
<td>۱۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>مرحله</td>
<td>۵۰۰</td>
<td>۵۰۰</td>
<td>۵۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>جمع</td>
<td>۱۰۰۰</td>
<td>۱۰۰۰</td>
<td>۱۰۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>درمان</td>
<td>۳۲۸</td>
<td>۳۲۸</td>
<td>۳۲۸</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>نیاز</td>
<td>۱۰۰</td>
<td>۱۰۰</td>
<td>۱۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>طرح</td>
<td>۱۰۰</td>
<td>۱۰۰</td>
<td>۱۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>مرحله</td>
<td>۵۰۰</td>
<td>۵۰۰</td>
<td>۵۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>جمع</td>
<td>۱۰۰۰</td>
<td>۱۰۰۰</td>
<td>۱۰۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>درمان</td>
<td>۳۲۸</td>
<td>۳۲۸</td>
<td>۳۲۸</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>نیاز</td>
<td>۱۰۰</td>
<td>۱۰۰</td>
<td>۱۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>طرح</td>
<td>۱۰۰</td>
<td>۱۰۰</td>
<td>۱۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>مرحله</td>
<td>۵۰۰</td>
<td>۵۰۰</td>
<td>۵۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>جمع</td>
<td>۱۰۰۰</td>
<td>۱۰۰۰</td>
<td>۱۰۰۰</td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: یافته‌های پژوهش، ۱۳۹۰. در بررسی رابطه بین اجرای طرح هادی و شاخص‌های سه‌گانه تغییرات اجتماعی در سطح روستاهای مورد مطالعه نشان می‌دهد که بیشترین میزان همبستگی بین اجرای طرح هادی مربوط به درمان گزینه‌های اجتماعی و اقتصادی و بهترین میزان همبستگی در سطح اجتماعی و اقتصادی داشته است. در بررسی رابطه بین اجرای طرح هادی و شاخص‌های سه‌گانه تغییرات اقتصادی در سطح روستاهای مورد مطالعه نشان می‌دهد که فقط بین اجرای طرح هادی و انشغال غیر کشاورزی در روستاهای همبستگی ضعیفی پردازیده است. ۱۳۹۰/۰۵/۱۲
وجود دارد که با توجه به مشبک بودن، نشان می‌دهد که طرح های زیمنه‌افراش مشاغل غیر کشاورزی در محیط روستای را
فرآهم نموده است و بین سایر شاخص‌ها و اجرای طرح های راهبردی معناداری وجود ندارد.

توزیع فضایی راهبردی اجرای طرح‌های هادی و تغییرات ابتدایی در ابعاد اجتماعی و اقتصادی زندگی روستاییان در سطح روستاهای منطقه: 

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که با توجه به اینکه در دو بخش اجتماعی و اقتصادی فقط ارتباط بین اجرای طرح‌های 
هادی و تغییرات اجتماعی انتها گردیده است. میزان همبستگی بین اجرای طرح هادی و تغییرات اجتماعی در روستاییان نفرات
خانه برای با 6/49 و بهمار بیگی برای با 6/61.2 و کمترین میزان همبستگی بین طرح هادی و ابعاد اجتماعی به روستاییان ده مشی
با 3/0 درصد مربوط می‌شود. بنابراین فرض این ارتباط بین اجرای طرح هادی و تغییرات در ابعاد اجتماعی زندگی روستاییان
در روش‌های آناره خانه، بهرام بیگی، بازه، درب کلاته و ده شیک تأیید می‌شود. (جدول شماره 9).

جدول 9- توزیع فضایی راهبردی اجرای طرح‌های هادی و تغییرات در ابعاد اجتماعی و اقتصادی زندگی روستاییان

<table>
<thead>
<tr>
<th>سطح معنی‌داری</th>
<th>ضریب همبستگی</th>
<th>مسقف (طرح هادی)</th>
<th>روستاییان</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>پیامدها</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ابعاد اجتماعی</td>
<td>0/41</td>
<td>0/55</td>
<td>بیماره</td>
</tr>
<tr>
<td>ابعاد اقتصادی</td>
<td>0/05</td>
<td>0/49</td>
<td>نفرات خانه</td>
</tr>
<tr>
<td>ابعاد اجتماعی</td>
<td>0/44</td>
<td>0/44</td>
<td>دلشیخ یاران</td>
</tr>
<tr>
<td>ابعاد اقتصادی</td>
<td>0/19</td>
<td>0/19</td>
<td>دانشگاه یاری</td>
</tr>
<tr>
<td>ابعاد اجتماعی</td>
<td>0/21</td>
<td>0/21</td>
<td>بهرام بیگی یاری</td>
</tr>
<tr>
<td>ابعاد اقتصادی</td>
<td>0/23</td>
<td>0/23</td>
<td>درب کلاته</td>
</tr>
<tr>
<td>ابعاد اجتماعی</td>
<td>0/28</td>
<td>0/28</td>
<td>ابعاد اقتصادی</td>
</tr>
<tr>
<td>ابعاد اقتصادی</td>
<td>0/30</td>
<td>0/30</td>
<td>ابعاد اقتصادی</td>
</tr>
<tr>
<td>ابعاد اجتماعی</td>
<td>0/34</td>
<td>0/34</td>
<td>ابعاد اقتصادی</td>
</tr>
<tr>
<td>ابعاد اقتصادی</td>
<td>0/32</td>
<td>0/32</td>
<td>ابعاد اقتصادی</td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: پایتهای پژوهش. 1390

همجنسی همبستگی بین طرح هادی و ابعاد اقتصادی زندگی روستاییان در سطح روستاهای مورد مطالعه نشان می‌دهد
که بیشترین میزان همبستگی بین طرح هادی و ابعاد اقتصادی در روستاییان نفرات خانه با رقم 41/72 دیده می‌شود. پس بر
یافته‌های تحقیق رابطه بین اجرای طرح هادی در زندگی اندیش‌های زندگی روستاییان در روستاهای
نفرات خانه، درب کلاته و بهرام بیگی یاری تایید می‌شود و در روستاهای بیماره، ده شیک یاران و دانشگاه یاری
متغیر اجرای طرح هادی و تغییرات اقتصادی برقرار نیست. (نکات شماره 3).

بررسی میزان تأثیرگذاری اجرای طرح‌های هادی و تغییرات اجتماعی و اقتصادی زندگی روستاییان
با توجه به اینکه ارتباط بین اجرای طرح‌های هادی و تغییرات اقتصادی در زندگی روستاییان انتقادات نگردد، فقط به بررسی
تأثیرات خاصی از اجرای طرح‌های هادی بر ابعاد اجتماعی زندگی روستاییان با استفاده از مدل رگرسیون گام به گام برخاسته
می‌شود. بر اساس مقدار ضریب تجربه 4/588 مشخص می‌شود که رگرسور خصی مستقل بر میزان اقدام برای، امر آزادی، مبادله امراء، آزادی، مبادله امراء، آزادی، و ANOVA
9/5% از کل تغییرات را توجیه می‌کند. در جدول P-Value
سطح معیاری رگرسیون گرامش شده است. مقدار
با 10/80 سطح معیاری برای P=0/000 می‌باشد که از
کوکچک‌تر است. (باحثان فرضی صفر آزمون مبنی بر عدم معنی‌داری مدل رگرسیون را با اطمنان 99/65 می‌کنیم، بنابراین
مدل رگرسیونی از لحاظ آماری معنی‌دار است. (جدول شماره 10).
جدول ۱۰: بررسی ارگانیک اجزای طرح هایی بر ابعاد اجتماعی زندگی روستاییان

<table>
<thead>
<tr>
<th>متغیرهای مستقل</th>
<th>پرداخت بر اساس (تیت)</th>
<th>توزیع در میزان</th>
<th>۹۵% حقوق</th>
<th>متوسط</th>
<th>توزیع X۲</th>
<th>توزیع Y۲</th>
<th>P-value</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>درصد مسکن روستایی</td>
<td>در مدل محتوای استانداردی</td>
<td>۹۱۴</td>
<td>۹۱۴</td>
<td>۹۱۴</td>
<td>۹۱۴</td>
<td>۹۱۴</td>
<td>۹۱۴</td>
</tr>
<tr>
<td>درصد شیکه مکشی روستایی</td>
<td>در مدل محتوای استانداردی</td>
<td>۹۱۴</td>
<td>۹۱۴</td>
<td>۹۱۴</td>
<td>۹۱۴</td>
<td>۹۱۴</td>
<td>۹۱۴</td>
</tr>
<tr>
<td>توزیع خدمات روستایی</td>
<td>در مدل محتوای استانداردی</td>
<td>۹۱۴</td>
<td>۹۱۴</td>
<td>۹۱۴</td>
<td>۹۱۴</td>
<td>۹۱۴</td>
<td>۹۱۴</td>
</tr>
<tr>
<td>متوسط برای ابعاد اجتماعی زندگی روستایی</td>
<td>در مدل محتوای استانداردی</td>
<td>۹۱۴</td>
<td>۹۱۴</td>
<td>۹۱۴</td>
<td>۹۱۴</td>
<td>۹۱۴</td>
<td>۹۱۴</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*نوعیت وابستگی: تغییرات اجتماعی در زندگی روستاییان.

در جدول ۱۰، برای هر یک از اجزای طرح هایی با توجه به ابعاد اجتماعی زندگی روستاییان، برای کاهش دادن اثرات این متغیرها در ابعاد اجتماعی زندگی روستاییان، نتایج با توجه به تغییرات اجتماعی در زندگی روستاییان، مقدار P-value، توزیع X۲ و توزیع Y۲ بهبود افتاده است. بنابراین، در بهبود اجتماعی زندگی روستاییان، توزیع خدمات روستایی، متوسط شیکه مکشی روستایی، توزیع برای ابعاد اجتماعی زندگی روستاییان، توزیع خدمات روستایی و متوسط برای ابعاد اجتماعی زندگی روستاییان، برای ابعاد اجتماعی زندگی روستاییان، دارای تأثیر مثبت از دوهمین به سطح ۱% و ۵% و ۱۰% محسوب می‌شود.

نمودار ۱: اهمیت نسبی اجزای طرح هایی بر تغییرات اجتماعی در زندگی روستاییان بر اساس مقادیر ارگانیک اجزای طرح هایی در سکوئنگههای روستایی، توزیع خدمات روستایی، متوسط شیکه مکشی روستایی و متوسط برای ابعاد اجتماعی زندگی روستاییان.

منبع: معاینه‌های پژوهشی، ۱۳۹۰.