ضمیم

148 ♦ سمستان 93 ♦
نقش نواحی صنعتی در توسعه روستایی

(مطالعه موردی: ناحیه صنعتی کوهیاهه در شهرستان اصفهان)

حسن افراخی، محمدقاسمی سیانی

پایش‌های کلیدی:

- مناطق صنعتی
- استفاده از روش‌های اقتصادی
- توسعه اجتماعی

چکیده

در سالهای بعد از انقلاب اسلامی تأثیر نواحی صنعتی در روستاهای بین‌المللی برای تست پیش‌تر فعالیت‌های روستایی مدل نظر قرار گرفته است. ساختار اجتماعی، اقتصادی نواحی روستایی با تأثیر مناطق صنعتی مدل‌گذاری تحریری‌ها پذیرفته است. مقاله حاضر پایان‌های تأثیر نواحی صنعتی در مناطق روستایی را با تأکید بر ناحیه صنعتی کوهیاهه بررسی کرده است. ناحیه صنعتی کوهیاهه در دهستان جبل مرکز از ۱۲ روستا قرار دارد. این دهستان با ۱۰ روستا مجاورت جمعیت روی ر贬值 و در این هدف بررسی تحلیل ناحیه صنعتی کوهیاهه در ایجاد فرصتهای شغلی، افزایش درآمد، کاهش روستایی‌ها و تأثیر توسعه اقتصادی و اجتماعی روستایی بوده است. از این رو، بررسی‌های اساسی تحقیقات به شرح زیر مطرح شده است: آیا ایجاد منطقه‌گذاری کوهیاهه فرصت‌های شغلی و درآمدی ایجاد کرده است؟ آیا ایجاد منطقه‌گذاری کوهیاهه روی منطقه‌گذاری روستایی‌های شهری پدیده ایجاد است؟ واقعیت این به بیان نقلیه صنعتی کوهیاهه روی منطقه‌گذاری روستایی‌های شهری پدیده‌ای است. نتایج این تحقیق که به‌صورت تصادفی انتخاب شده بودند، به تکمیل گردیده و داده‌های جمع‌آوری شده از طریق آمار استنباطی در سیستم SPSS تجزیه و تحلیل شده است. نتیجه نشان می‌دهد که ایجاد این ناحیه صنعتی پیوند بین بخش کشاورزی و صنعت را تقویت نکرده و در نتیجه به توعیض کشاورزی و دامداری منجر نشده است. اثرات اقتصادی احداث ناحیه صنعتی، بیشتر از اثرات اجتماعی و فرهنگی آن به‌وجود است. استفاده از کالاهای مصرفی باید انجام گرفته و این کار به‌طور همزمان با کاهش میزان تنگی اقتصادی و تجاری که به‌وجود آمده در نواحی روستایی بوده است و در اثر احداث ناحیه صنعتی بروز کمی کاهش یافته، مانند گزینه جمعیت روستایی بیشتر شده است؛ فرصت‌های شغلی و درآمد ساکنان روستایی افزایش یافته و ناحیه در حال حركت به سوی توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌باشد.

واژگان کلیدی:

- مناطق صنعتی
- استفاده اقتصادی
- توسعه اجتماعی

ارتباط گروه جغرافیای دانشگاه خوارزمی.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و دانشجویی درمان‌آزمایی روستایی دانشگاه

ghasemi_siani@yahoo.com
عوامل مختلف جسمی، فن آوری به عنوان یک استراتژی در جهت بهبود رفتار اقتصادی و اجتماعی مورد قیمر روسایی است (Katar Singh، 1999: 35).

تأثیر زمان، فضا و فرنهگن قرار دارد. توزیع مناطق روستایی به‌صورت کلی به‌طور محدود روستا اطلاق می‌شود. در این مناطق، یک مفهوم جامع و جنگی به‌دست شماً فعالیت‌های کشاورزی، کلیه صنایع و صنایع دستی، زیر ساخت‌های اجتماعی، خدمات اجتماعی و امکانات گذشته و جمله توزیع انسانی در مناطق روستایی است. به‌طور کلی توزیع روستایی نتیجه فعالیت‌های فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی.
ایجاد فرصت‌های شغلی و فعالیت‌های درآمدزا به عنوان راهکاری به منظور کاهش نابرابری در مناطق روستایی مورد توجه سیاست‌گذاران توزیع قرار گرفته است (رحمتی، 1384: 42).

بررسی‌های متعدد بر ایثار اهمیت و نقش توزیع صنعتی و استقرار صنایع در روستا انجام شده است. اما بررسی‌های موجود و مطالعات میدانی برای این موضوع بعد از اجرای طرح هزینه و مزایای دارد. در این بررسی ها دانستن این نکته که استقرار صنایع و نواحی صنعتی چه تأثیراتی را بر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و کالبدی گذشته و به‌عبارتی در جریان توزیع روستا راهبرد صنعتی کردن دهند نقش و جایگاهی داشته، به عنوان اصلی ترین مسئله به شمار می‌رود. پاسخ به این سوال و سوالات بشری همیکه مطرح است، توانید بررسی موردی و میدانی است. در این مقاله مسئله فوق در دهشتان جبل از توانایی خودکاری سه‌فهرست اصقله‌ای بررسی خواهد شد. دهشتان جبل که از دهشتان‌های مهاجر فرست است، به عنوان یکی از دهشتان‌های شهری در ایجاد اشتغال و درآمد برای دهشتان تنها شده است.

دهشتان جبل در سال 1355 خاتم شد و در سال 1356 خاتم به‌شمار می‌رود. در این سال، 375 بوده که به‌شمار می‌رود. در این سال، 375 بوده که به‌شمار می‌رود. در این سال، 375 بوده که به‌شمار می‌رود. در این سال، 375 بوده که به‌شمار می‌رود. در این سال، 375 بوده که به‌شمار می‌رود. در این سال، 375 بوده که به‌شمار می‌رود.

برای این بوده که ایجاد این نواحی در مناطق روستایی بتواند به‌عنوان یک جریان تولیدی بصری و سهاره جنبه و به‌عنوان مکمل و پیش‌بینی‌کننده عالیه و انرژی در آمد شاغلان بیشتر باشد. انتخاب مورد یا ایجاد نواحی صنعتی در مناطق روستایی کاهش یابد. در حال حاضر که تأمین اشتغال در نواحی روستایی از طریق بخش کشاورزی بدلیل کمبود عوامل تولید آب و خاکی مشکل رو به رو است و این گونه عامل مهارت‌هایی بی‌رو به روستایی کرده‌ها توجه به‌نوش در صنایع روستایی، برای کارآمد حذف روستایی‌بی‌سیاره و سیاره توزیع روستایی صرفه توزیع کشاورزی نیست و توزیع کشاورزی یکی از زیر سیستم‌های توزیع روستایی محسوب می‌شود (معینی، 1373: 190).

صنایع روستایی بدلیل ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و کاهش فقر در جامعه روستایی به‌ویژه در جامعه‌که اقتصاد کشاورزی حکم‌فرماست از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. معیارهای مشکلات زیستی اختلاف درآمد و سطح بستگی بین جامعه شهری و روستایی که از عوامل مهم مهارت‌های روستایی- شهری است.

پس از برنامه‌ریزی‌ها به‌جا آورده ارزیابی‌های جدید توزیع روستایی به‌ویژه مسئله دکتری روستای‌ها و اهداف، نظر برای باز داده به‌عنوان سازی اقتصاد روستایی و کار نموده‌اند آن از طریق ایجاد انواع فعالیت‌های اقتصادی به‌خصوص صنعتی که روستا به‌توافقی توجه می‌شود (بهمن: 152). نظریه‌ بی‌رو به‌ویژه در جامعه‌که افزایش درآمد و آخرین جزئی کار را حل مشکل صنعتی روستایی، هم‌اکنون بخشی از جامعه در جریان حل مشکل بی‌ویژه برای منطقه محروم روستایی محسوب می‌گردد (ظاهر خانی، 1380: 34). به‌همین دلیل صنعتی نازی مناطق روستایی با توانایی
اینست که توسه‌های بر حسب بیان‌فرت به سوی اهداف رفاهی نظر تقلید فقر و بیکاری تعریف کنیم" (ازکی، 1374: 18). "توسه جان‌بخشیان به بیکاری اقتصادی، اجتماعی - سیاسی و فرهنگی سطح ملی و تغذیه مستمر آن است" (خادم، آدم، 1374: 88). هدف از توسه، رسیدن و تعالی همراه جوامع انسانی است. از این رو در فرانسه برخورداری برای دستیابی به توسه و فشار آمار منست در مسیر آن شناخت و درک شرایط و مقتضیات جوامع انسانی و تباین آنها در ابتدای مادی و معنی از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است (سعیدی، 1377: 150). توسه به فهمه کوشش آگاهانه، نهادی شده و مبنی بر برنامه‌ریزی برای ترک ابتدای منابع حیاتی، به گونه‌ای امر ممکن است آن تمرکز به می‌شود از دست‌های مجرد به فردی پر هم‌تمان است که از سال 1317 در شهر اغ باشند. (رضوی، 1383: 31).

توسه روستایی که یک فرآیند توسه است می‌تواند به صاحب نظر دارای معنی مختلف‌گر باشد است. تعاریف مختلف درباره توسه روستایی با توجه به دیدگاه‌های منابع و وجود دارد که به چند نمونه اشاره می‌شود:

باکه جهانی، توسه روستایی را یک استراتژی می‌دانند که برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی جروهی مشخصی از مردم که همان روستایان فقریان، طراحی می‌شود. این استراتژی در پی گسترش داده متفاوت در بین فقری‌ترین افراد است که در نواحی روستایی به‌دنبال امروز معیشت هستند (صدایی و حسینی، 1391: 179).

رسلتل برناوه توسه روستایی، ارتقای انتخابی جوامع روستایی برای یک به توسه، رسیدن به کم‌کنند که انسان بر اساس خصوصیات اجتماعی-اقتصادی در طبقه‌بندی اندام و نیازهای زندگی می‌باشد که برای این می‌تواند زمینه و پتانسیل را دارد. صورت می‌گیرد (طالب و دیگران، 1388: 1).

امکانات و جلوگیری از مهاجرت نیای و وضع به‌خصوص مهاجرت جوانان و خالی شدن روستاهای باقی مانده که به حساب این مشکلات زندگی معیطی و پیوند بر روی به‌سرعت داشت در محدوده مورد بررسی اقدامات و وضعیت، از جمله ایجاد یک ناحیه صنعتی در دهستان برای صنعت کردن و مکان‌گزینی صنایع صورت گرفته است. با گسترش مهاجرت‌های صنعتی در ابعاد مختلف در دهستان به وقوع پیوسته است. معتاد سکول‌گری و گسترش ناحیه صنعتی کوه‌ها به دلایل مختلف صنعتی و متفاوت در فناوت‌های مختلف رخ داده است. این در حالی است که ساختارهای گذشته پایه کشاورزی و دامداری شکل گرفته و توسه پایه است.

در این مقاله جهت بررسی نقض و جایگاه نواحی صنعتی در توسه روستایی با تأکید بر ناحیه صنعتی کوه‌ها واقع در دهستان جالب از توابع شهرستان اصفهان، به‌دنبال پاسخ به این سوال بوده‌ایم که آیا احداث ناحیه صنعتی کوه‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی آن در کاهش مهاجرت روستا‌شهری، افزایش استغال و درآمد و توسه اقتصادی و اجتماعی ناحیه روستایی مورد مطالعه مؤثر بوده است؟ برای پاسخ به سوال مذکور فرصتی زیر بیان شده است:

یکی از نظر میدان صنعتی شدن دهستان باعث تحولات ساختاری در بعد از استغال، درآمد و مهاجرت شده‌ام در کاهش فعالیت‌های زراعی و دامی مؤثر بوده است.

1- مبانی نظری

توسه و توسه روستایی

توسه جریانی چند بعدی است که در خود تجدید سازمان و سمت‌گری متفاوت کل نظام اقتصادی-اجتماعی را به‌سرعت و پروپاگاندی در تعیین توسه می‌گوید: "فرآیند عاملی که در این زمینه وجود دارد

ستاره‌نامه، 148، 39: 19.
توضیحات

مناسب با مناطق روستایی در قالب صنایع تبدیل مواد اولی کشاورزی صنایع کوچک و صنایع دستی تعیین می‌شود که مکان استقرار آنها در مناطق روستایی است.

(مهرگان: ۱۳۷۰: ۵) بیش صنایع کوچک روستایی دارای پتانسی قابل توجهی برای رشد است اما این صنایع از مشکلاتی همانند تأمین منابع مالی، تکنولوژی، نیروی انسانی متخصص و بارزیابی نهای می‌باشد. به‌منظور تهیه در این بخش و رفگر موانعی که منع رشد گان می‌باشد، نیاز به ارائه مشوق‌های لازم و کارآفرینان کوچک مداری مناسب و مهارت‌های لازم هستند و جواد دارد.

صنایع سازی و صنایع روستایی

گسترده‌تر یکی از کل کشورهای در حال توسه است این اصل‌های گاهی در حیطه مناطق روستایی از عمق و یکسان‌گی بخش‌تر بخش‌دار است. در این راستا سیاست‌های مستقیم و مهم‌ها روستایی اثرات دلسورد کننده صنعتی شدن مبتنی بر منطق لوس - در جهت رخنه به پایین مزایای صنعتی شدن به سمت روستایان فقری - بیش از گذشته اختلاف‌های جهت‌دار به سوی روستایان را مورد توجه قرار داده است. در این بین گروهی از محققان توضیح صنعتی درون روستا و صنعتی شدن روستا را به‌عنوان سبک برای استراتژی توسعه آینده مورد بحث قرار داده‌اند.

مرکز توسه منطقه‌ای مل‌متحد (UNCRD) در تعریف صنایع روستایی گفت است: نمای صنایع که می‌تواند در مراكز روستایی و روستا- شهری توسه‌باد می‌باشد صنایع عناصر صنایع روستایی محصول باند شب طری به نوشت آنکه بتوانند و سیاست‌های صنعتی صنعتی شدن روستا باشد. (میترا، ۱۳۸۹: ۹۸) یا در تعریفی دیگر از صنایع روستایی آمده است: صنایع روستایی عبارتند از صنایع
نظریه‌های مرتبط با صنعتی کردن مناطق روستایی، استراتیژی‌های هم‌بوداری که صنعتی شدن مناطق روستایی به معنای استقرار صنعت در تمام مناطق روستایی توسط یک هدف از فرابود صنعتی شدن ایجاد قطب‌های صنعتی در مراکز متحکم روستایی است تا این مراکز توانند ضمن بهره‌برداری از منابع محلی، مکان مناسب برای تحت پوشش قرار دادن مراکز روستایی بی‌پردازی خود باشند. بدین منظور به‌عنوان می‌رسد که مفهوم صنعتی شدن روستایی تا حضور یگانه‌ی می‌تواند مترازب با ایجاد نواحی صنعتی در مناطق روستایی باشد، طرفداران و حامیان می‌خور صنعتی شدن مناطق روستایی در قالب نواحی صنعتی در کرده زیر استناد: 
الف: طرفداران محیط زیست بهدلیل حداد آلبورگی نواحی صنعتی نسبت به محیط پرداز. 
ب: طرفداران سیاست‌های علمی نمودار بدلیل بهدلیل بخش فضایی - مکانی و احداثی صنعتی. 
در پنه جغرافیایی کشور نیاز به ایجاد نواحی صنعتی روستایی توسط مولولان آن برای تحقیق سه هدف عمده صورت پذیرفته است: اهداف مرتبط با روستاییان: ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش درآمد، کاهش نرخ مهاجرت‌های روستایی، رونق فعالیت‌های کشاورزی، بهبود سطح زندگی و افزایش رفاه روستاییان. 
اهداف مرتبط با کل کشور: توسعه عادلانه فعالیت‌های اقتصادی در سطح کشور در راستای سیاست‌های تمرکز‌زا، توسعه معکول جمعیت، حفظ محیط زیست از طریق پراکنش فعالیت‌های صنعتی، تأمین نیاز‌های صنعتی کشور.

صدعتی سازی روستا: در این دیدگاه مثله صنعتی سازی روستا هم یک فرآیند فراهم کردن و توسعه اقتصادی روستایی تلقی می‌شود. انعطاف‌پذیری راه‌هایی که براساس نیازهای توسه جهت داده می‌شوند، نشانه‌های بازی این دیدگاه است (میسر، ١٣٦٨: ١٥).

جهت ایجاد استقلال پایدار، ایجاد فرصت‌های شغلی، تأمین نیازهای اساسی، کاهش مهاجرت‌های روستا- شهری و در نهایت کاهش ناپایداری‌های منطقه‌ای به‌وجود آمد. تجربه گذشته نشان داده است که تلاقی‌های مربوط به پیشرفت توسه صنعتی با توقیف ناجی‌های همراه بوده است. دولت هنگام برنامه‌ریزی مالی متحد (UNDP) سازمان بین‌المللی کار (ILO)، سازمان توسه صنعتی بین‌المللی ILO، UNIDO، UNDP در تهیه و تکمیل این مشکلات واحدهای صنعتی روستایی و استقرار مؤثرترین ایازهای ارتقای توسه آن، یک ارزش‌پذیری موضوعی در این واحدها به عمل آوردن. چرا که پشت روستایی از دو جهت حاصل بیشتر بوده: ١- صنایع کوچک روستایی به تهیه‌سازی ملت‌نیت در شهر وابستگی کننری دارند که به همین تهیه‌سازی برای توسه صنایع بزرگ بی‌پردازی رگ‌های بی‌شمار می‌آید. ٢- توسه صنایع در نواحی روستایی می‌تواند به توقف جریان مهاجرت بی‌پردازی شه‌دیپذ پت به نواحی شهری که از پیش دچار تراکم جمعیت بوده‌اند کمک کند (وزارت جهاد کشاورزی، ١٣٧٧: ٢-٠). از سوی دیگر اهمیت فعالیت‌های غیرزراعی در این است که به نیروی کار مازاد اجراه دیه‌داد "کشاورزی را رها کنند. بی‌پرداز روا را رک کنند" چرا که زراعت به تنهایی نیست و روا از روستایی استقلال و درآمد مکفی ایجاد کند. در کنار این، استقلال و فعالیت‌های درآمدزا با ایجاد عوامل فعالیت‌های غیر زراعی تلقی شوند...
اهداف مرتبط با صنعت: افزایش تولیدات صنعتی که مورد نیاز تولید یک دستگاه صنعتی بهره‌برداری مطلوب از مناطق محلی مناطق روستایی مرتبط با فعالیت‌های صنعتی، پیوند بین صنعت و کشاورزی.

به توجه به اهداف ایجاد نوایی صنعتی روستایی می‌توان استراتژی‌هایی که ایجاد نوایی صنعتی می‌تواند در جهت تحقق اهداف تولید ایجاد روستایی مساعدت نماید. نوایی صنعتی روستایی می‌تواند تأثیر بسزایی در توسعه روستایی داشته باشد.

پیشینه تحقیق
تحقیقاتی که فعالیت‌های صنعتی را مطالعه با اصول جغرافیایی مدرن، اقتصادی و تحلیل قرار داده‌اند عمداً بعد از سال 1962 منشنا (فرزند 1364). در این خصوص بیشتر دانش‌آموزان به اهمیت، پیامدها و عوامل موفقیت صنعت در تولید روستایی پرداخته‌اند.

از محققاتی که طی دهه‌های گذشته دانش‌آموزان به کشاورزی رسیده و با ایجاد ارتباطات مورد مطالعه در بزرگ‌ترین دستگاه‌های صنعتی را برآورده و افزایش دبیرستانی را در تولید می‌توان، است. در این‌رو، گروهی از دانش‌آموزان به‌صورت بی‌بی‌بی به‌طوری که می‌تواند افزایش یکپارچگی خانواده، افزایش درآمد سدانه و توزیع متعادل درآمد‌ها شده است (راجر، 1978: 250).
وجود تفاوت معنایی در گروه مصرف مواد غذاشی و
ارفتگی از کالاهای مصرفی علاوه اینها که
خصوصی مسئون، مهم و تأمین اجتماعی، مشاوره‌های
روستایی و ضریب ابتدایی شغلی در دو دوره قابل و بعد از
اشتغال از تفاوت معنایی برخوردار بوده است (طاهر
خانی، ۱۳۸۰: ۳۳).

در مطالعه‌های دیگر توسط پور احمد، طاهر خانی
و باخانی تحت عنوان، تنش پزشکی صنعتی از اشتغال و
کاهش مهاجرت، روش‌های روستایی مطالعه موردی: تاثیج
صنعتی ناسجمه نشان داده است که هدف تاثیج
صنعتی مبتنی بر ایجاد فرصتهای شغلی برای
روستاییان و کاهش مهاجرت به شهرها به دلایل مختلف
موفق نبوده است. اما در توسه‌های اقتصادی و اجتماعی
روستایی از طریق مشاوره‌های روش‌های مغلیت
کارگاهی، توسه‌های روحی مشاوره‌های مغلیت مالی
و در قالب سهم آورده متقابل برای سرمایه‌گذاری، در
بین روستاییان اثر مثبت داشته و در ادامه عنوان شده است
که برای حصول به راه کردن مزارع زیر بایستی در
توسه‌های مغلیتی مورد توجه قرار گیرد:
- اشتغال روستاییان باید با توسه‌های فرصتهای شغلی از
طرح صنایع کوچک در روستا تنو و همکاری‌گردد.
- گسترش صنایع کوچک کارگاهی نیازمند مشاوره
روستاییان در امور مالی روستاهای محل سکونت است
(پوراحمد و همکاران، ۱۳۸۱: ۶۹).

هدف مواد و روش‌ها

هدف

هدف این مقاله ثبت نشان دهنده نوشته‌های
سبزی و دگرگونی‌های حاصل از آن در ساختار
اقتصادی-اجتماعی منطقه و در نتیجه احداث ناحیه
صنعتی و پایه‌های مرتبط بر آن می‌باشد و هدف
در احساس اندک از منابع محلی، عدم صدور کالاهای
تولیدی و فقدان نظام اموزشی از تغییر مشکلات صنایع
روستایی در این پژوهش است. هر چند بررسی
شاخه‌های توسه، شاخه‌ای نویشمند و ساخت
مناطق روستایی در دوره قبل و بعد از اشتغال، بیان کر

کاربردی: تحقیق بررسی نقش ناحیه صنعتی کوه‌های در توسعه اقتصادی و اجتماعی دهستان جبل می‌باشد.

روش تحقیق
برای رسیدن به هدف مطالعه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به شانس و غم و پیوستن و نقل و انتقال اطلاعات به‌دست‌آمده، ارائه‌ای بررسی‌ها با شوی، مصاحبه و مشاهده، منطقه‌های آمده و ناحیه، اطلاعات توصیفی، آماده و اصطلاح‌مرتبط جمع‌آوری گردیده، در ادامه برای انجام نجاتی این اطلاعات، تحلیلی تکمیلی به‌صورت یپماشی و با اجرای پرسشنامه گردنوری یک‌چه امری در این پیماشی روانشناسی مقیم در روش‌های دهستان جبل واقع در بخش کوه‌های شهرستان اصفهان جامعه آماده‌را تشکیل داده‌اند. در زمان پژوهش واقعیت‌های دهستان جامعه ۱۳۳۲ روستا با ۱۳۲۵ روستا و تعداد ۱۳۹۳۵ نفر جمعیت بوده که با استفاده از گونه‌های موردنامه تعداد ۲۰۵ پرسشنامه به روش اختصاصی متناسب (مناسب با حجم جمعیت هر روستا) به‌صورت تصادفی توزیع شده‌است.

جدول ۱: تعداد روستاهای دهستان به تفکیک جمعیت و تعداد نمونه انتخابی شده. منبع: بررسی محلي. ۱۳۹۰.
بحث و نتایج

ایجاد نواحی صنعتی در همجواری مناطق روستایی

همواره دارگرفتی‌های بایداری در خلیج اقتصادی اجتماعی، کالبدی-فضایی و زیست محیطی به‌دنبال داشته‌است. از آنگاه که روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده، در پی تحقیق با مشاهده میدانی، مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک مرتب از خانه بهداشت، بخش‌داری، صاحبان صنایع، شهرداری و رستوران‌ها اطلاعات جمع‌آوری و نتایج توصیفی می‌گردند و در بخش تحلیلی و برای آن که به صورت کمی نیز مشاهدات کیفی مورد سنجدی قرار گرفت، بررسی‌های لگدید و توزیع شد. لذا در بخش‌های کشاورزی، دامداری، خدادن، اشتغال و دارآمد و مهاجرت به‌صورت تفکیکی مطالعات توصیفی در اینجا در مورد شورای را و محسوب می‌شود و سپس در قالب جدول سوالات مورد تحلیل کمی قرار می‌گیرد.

نتایج بخش توصیفی و کیفی

نتایج در کشاورزی

احداث ناحیه صنعتی به‌طور مستقیم در کشاورزی

منطقه‌ای که در آن به‌طور غیرمستقیم فعالیت کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده است. این احداث ناحیه صنعتی و مهاجرت به‌طور مستقیم و باعث رشد و فعالیت صنعتی بوده. این احداث ناحیه کشاورزی به‌صورت کاملاً درآمد بخش روستایی را نسبت به روستایان که و آن‌ها انگیزه‌الزام را برای کشاورزی از دست داده‌اند و این باعث نابودی کشاورزی شده است. از سوی دیگر به‌دلیل کاهش نیروی جوان فعال یک شاخ کشاورزی می‌توان گفت ناحیه صنعتی در غیروئی الگوی کشتی در منطقه تأثیر داشته است. هم‌طور می‌توان در قبیل از احداث ناحیه صنعتی با توجه به وفور نیروی انسانی محسوب‌های همجون پنه، چنگال‌های کشاورزی و محصولات

در خارج از ناحیه مصوب صنعتی دهستان، تعداد کارگاه‌هایی که شرکت صنعتی با 107 نفر شاغل در حالت فعالیت می‌باشد. اما مطالعات مقدماتی و مکان‌یابی ناحیه صنعتی کوھی‌های در سال 1367 آغاز و در سال 1373 تأسیس گردید. مطالعات ناحیه صنعتی 150 هکتار و تعداد قراردادهای منعقد‌شده تا بهمن ماه 1385 به 102 قرارداد را به کار برده است. در جدول شماره 2، احدهای به‌کارگاه در دهستان به‌کارگاه فعال و تعداد کارکنان شاغل فعال و نیروی مورد نیاز آن‌ها هر یک نشان داده شده است.

جدول 4. تعداد کارگاه‌های به‌کارگاه و تعداد کارکنان شاغل به

<table>
<thead>
<tr>
<th>شماره کارگاه</th>
<th>شماره شرکت</th>
<th>احتیاجات شرکت</th>
<th>امرات کارگاه</th>
<th>شرکت بی‌پولی</th>
<th>تعداد کارکنان</th>
<th>شرکت بی‌پولی</th>
<th>تعداد کارکنان</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>90</td>
<td>90</td>
<td>90</td>
<td>90</td>
<td>90</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>80</td>
<td>80</td>
<td>80</td>
<td>80</td>
<td>80</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>70</td>
<td>70</td>
<td>70</td>
<td>70</td>
<td>70</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>60</td>
<td>60</td>
<td>60</td>
<td>60</td>
<td>60</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>50</td>
<td>50</td>
<td>50</td>
<td>50</td>
<td>50</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>7</td>
<td>40</td>
<td>40</td>
<td>40</td>
<td>40</td>
<td>40</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ج2. تعداد کارگاه‌های به‌کارگاه و تعداد کارکنان شاغل به

تفکیک. منبع: بررسی محلی. ۱۳۹۰

بنابراین شاغلین در ناحیه صنعتی به‌کارگاه ۸۱۲ نفر نفر و تعداد کل شاغلین در بخش صنعتی به‌کارگاه کوھی‌های و دهستان جمل ۱۱۷ نفر می‌باشد. که این تعداد نتایج از احداث ناحیه صنعتی ۱۱۰ نفر بوده است.
روستاهای در بخش صنعت (که مهم‌ترین علت کاهش فعالیت دامداری محصول می‌شود) این امر باعث کاهش فعالیت دامداری داخلی شده است. برخی از دامداران چنین گفته‌اند که دامداران در سال ۱۳۸۲ در حدود ۱۴۷۲ رأس و در سال ۱۳۹۰ کمتر از ۱۴۵۰ رأس بهده است که این امر از طرفی بهدلیل ایجاد و اکتشاد صنعتی و اختصاص اراضی و مراکز دهستان جهت فعالیت و از طرف دیگر اشتغال بی‌پروfit و نیرو فعالیت است. در این مساله، ضمیر آن که علاقه دامداران به تدریج از شیوه در درون از روستاهای داخل و دیگر دامداران در داخل روستا محدود شده است. یک تبعیض مشابه دهستان برای دارنده روستای گرفته که بجای که انتقاد دهستان برای بازار و دامداری بوده است ایجاد و اکتشاد صنعتی بیشترین تأثیر منفی را در دامداری منطقه داشته و این فعالیت به تدریج رو به نابودی است.

تکلیف در اشتغال و درآمد

بهدلیل کاهش صنعت و خدمات است که موجب جلوگیری از ماجرای شدید به شهرهای بزرگ و کاهش نسبی بیکاری در منطقه شده است. با احداث ناحیه صنعتی و صنایع بهترین آن در سال ۱۳۷۰ تا به حال زمین‌های اشتغال جمعیت زیادی در سطح دهستان ایجاد شده است که تا زمان حاضر علاوه بر افزایش جمعیت شامل و افزایش فعالیت در مطالعه، ساختار دامداری در دهستان تبریز تغییر یافته است. به‌طوری که تا قبل از احداث صنایع ساختار فعالیت بر پایه کشاورزی و دامداری و در مواردی صنایع دستی استوار بوده اما بعد از احداث ناحیه
بسفاری از آن‌ها به‌بوه و وضعیت مالی و یا استفاده در واحد تولیدی در شهر کوهپایه سکنی گرددند و به روستای خود باغکشته‌اند. همچنین با روشی که می‌توان نمونه‌گیری که بسیار حدود بوده در حال حاضر و احداث ناحیه صنعتی پیشترین تعداد زیادی از دهستان‌ها دارای می‌باشد. به عنوان نمونه می‌توان گفت: در مهم‌های ساختاری و همچنین تعدادی از کارگاه‌های که بسیار بیش از 60 درصد از دهستان در صنعت قبلاً دارای فعالیت کشاورزی و یا دامداری بوده‌اند که اکنون یا کشاورزی را رها کرده‌اند و یا به صورت خیلی محدود در کار صنعتی
به‌آن می‌پردازند.

تحول در مهاجرتن

مهاجرت عمده‌ترین عوامل تبدیل جمعیت در فضاهای جغرافیایی است. و یا پس از آماده‌گری کار مازاد نویشته به‌سمت مناطقی که به جمعیت نیاز دارد عمل می‌نماید. این حکمت بسیار مهم و وضعیت آن نواحی که با فاصله جمعیت و کم‌توجه منابع تولیدی دوست‌هست. می‌شود و استقرار مناسب جمعیت را صورت می‌گیرد. بنابراین

است. (مطیعی لنگرودی: 1380: 23)

در سال‌های قبل از احداث ناحیه صنعتی مهاجرت عمده‌ترین عوامل تبدیل جمعیت در فضاهای جغرافیایی است. و یا پس از آماده‌گری کار مازاد نویشته به‌سمت مناطقی که به جمعیت نیاز دارد عمل می‌نماید. این حکمت بسیار مهم و وضعیت آن نواحی که با فاصله جمعیت و کم‌توجه منابع تولیدی دوست‌هست. می‌شود و استقرار مناسب جمعیت را صورت می‌گیرد. بنابراین

است. (مطیعی لنگرودی: 1380: 23)

در سال‌های قبل از احداث ناحیه صنعتی مهاجرت عمده‌ترین عوامل تبدیل جمعیت در فضاهای جغرافیایی است. و یا پس از آماده‌گری کار مازاد نویشته به‌سمت مناطقی که به جمعیت نیاز دارد عمل می‌نماید. این حکمت بسیار مهم و وضعیت آن نواحی که با فاصله جمعیت و کم‌توجه منابع تولیدی دوست‌هست. می‌شود و استقرار مناسب جمعیت را صورت می‌گیرد. بنابراین

است. (مطیعی لنگرودی: 1380: 23)

در سال‌های قبل از احداث ناحیه صنعتی مهاجرت عمده‌ترین عوامل تبدیل جمعیت در فضاهای جغرافیایی است. و یا پس از آماده‌گری کار مازاد نویشته به‌سمت مناطقی که به جمعیت نیاز دارد عمل می‌نماید. این حکمت بسیار مهم و وضعیت آن نواحی که با فاصله جمعیت و کم‌توجه منابع تولیدی دوست‌هست. می‌شود و استقرار مناسب جمعیت را صورت می‌گیرد. بنابراین

است. (مطیعی لنگرودی: 1380: 23)

در سال‌های قبل از احداث ناحیه صنعتی مهاجرت عمده‌ترین عوامل تبدیل جمعیت در فضاهای جغرافیایی است. و یا پس از آماده‌گری کار مازاد نویشته به‌سمت مناطقی که به جمعیت نیاز دارد عمل می‌نماید. این حکمت بسیار مهم و وضعیت آن نواحی که با فاصله جمعیت و کم‌توجه منابع تولیدی دوست‌هست. می‌شود و استقرار مناسب جمعیت را صورت می‌گیرد. بنابراین
تجربه‌های فرهنگی
با احداث ناحیه صنعتی در دهستان جبل و رفت و آمد
زيادی افزایش مختلف از شهرهای بزرگ و کوچک به
دهستان، تأثیرات نیز در فرهنگ منطقه به وجود آمد.
است. به‌طور مثال کارگران روستایی در این‌جا
نفت و نفتی هم به‌طور معمول در صنعت، در صورت کردن با سرکارگر و یا
حتی مدیریت واحد دچار مشکل می‌شود ولی با کلیدت
زمان و پس از مدیت کار در ناحیه صنعتی و شرکت در
فعالیت‌های جمعی، واجد رفتاری اجتماعی مناسب تر و
بهر هم شوند. به‌طوری که همین افراد بعدا در زمینه
افرادی می‌شوند که به‌صورت فعل در شهرهای روستا
شرکت می‌کنند و یا در سامان‌نهای وضعیت روستاییان و
پیوست وضع روستایی خود مشترکت می‌کنند. زیرا با شرکت
در کارهای اجتماعی ناحیه صنعتی و اشتیاق به فعالیت‌های
دستگاه و سازمان‌یافته از رشد اجتماعی بیشتری نسبت
به افراد ساکن در روستایی برخوردارند. و در روستا حرف
اول را می‌زنند. از طرف دیگر کلاس‌هایی که واجد است
کارکنان خود و یا فرزندان آنها می‌گذارند با بالا برد
سطح داشت و فرهنگ دهستان سبب مؤثر است. به‌طور
مثال در سطح روستاهای دهستان، تا قبل از احداث و حتی
تا سال 1380 در هیچ خانه‌ای کامپیوتر وجود نداشت اما
سال‌های اخیر در حدود 15 دستگاه کامپیوتر در
روستاهای جزء و روستاهای کم‌بیک می‌برد و سه‌هر
کدام با 5 دستگاه کامپیوتر رشد نشان می‌دهند.
تأثیر دیگر ناحیه صنعتی در تغییر پوشش محلی روستاهای
بوده است به‌طوری که ابزار‌های محلی دهستان آکنون از
اعتنای افاده است. پوشش روستایی هم‌مانند شهر کوچک‌های
و اصفهان شده است و کسی دیگر از لباس‌های محلی
استفاده نمی‌کند. زنان روستاییان نیز که یک بز محلی بود
در حال نابودی می‌باشد و اکنون روستاییان با کودکان خود
به زبان فارسی صحبت می‌کنند. افزایش زیر 5 سال روستاهای
گذشته آباد بوده و زندگی و فعالیت در آنها جریان
داشته است.

تحول در خدمات

 nahیه صنعتی کوچه‌ای به ارائه خدمات به مناطق
روستایی بسیار ضعیف بوده است. به‌طوری که در پیش‌
روستاهای دهستان از خدمات ارائه شده توسط ناحیه
صنعتی و واحدهای نولیدی آن اظهار تاریخی کرده‌اند.
رابطه ناحیه صنعتی با روستاهای پیروان بصری
اسکان کارکنان صنعتی در این نقاط و استفاده نیروی کار
ساده در بخش واحدهای صنعتی است. بنابراین‌اگر به
کارکرد ناحیه صنعتی از لحاظ خدمات نگرشیت‌های سود از
دو منظر قابل بررسی است: نخست خدمات ارائه‌شده از
سوز صنعتی برای نواحی روستایی که از این منظر
خدمات ارائه شده بسیار ضعیف بوده است. در مشاهدات
و مصاحبه‌های وابسته در روستایی سهر اظهر شد که از سوی
واحدهای تولیدی – صنعتی در حدود 150 روستایی در
کوچه‌های روستایی نصب گردیده و کمکی نیز برای یزوگام
ثبت‌پذیر روستا شده است، اما جای‌روستاها از
خدمات ارائه شده به روستاهای اظهار نارضایی می‌کرده.
از دیدگاه دوم، احداث ناحیه صنعتی در دهستان
فعالیت‌های خدماتیی زیادی را ایجاد نموده است، خدماتی
همگون در هر روستا تعمیرگاه سیستم، هسته‌های
انسان‌سازی و که این خدمات باعث اشتغال حدود
150 نفر در دهستان شده است. از سوی دیگر واحدهای
صنعتی ناحیه صنعتی برای کارکنان خود خدماتی ویژه‌ای
را قابل شده‌اند خدماتی همچون وسیله‌ایاباب و ذهاب،
وام، بیمه، کمک هزینه‌های اهدای وسایل مصرفی بادام و
حتی در مواردی برای فرزندان کارکنان شامل صنعتی
کلاس‌های کامپیوتر و زبان برگزار می‌کند که این خدمات
نیز مختص کارکنان واحدهای صنعتی می‌باشد.
ج. ۳ فراوانی گونه‌های مرتبط با بخش کشاورزی و میانگین ارزش گونه‌ها. منبع: بررسی محلی. ۱۳۹۰.

ج. ۴ فراوانی گونه‌های در بخش کشاورزی. منبع: بررسی محلی. ۱۳۹۰.

<table>
<thead>
<tr>
<th>میانگین ارزش</th>
<th>گونه</th>
<th>خیلی زیاد</th>
<th>کم</th>
<th>متوسط</th>
<th>خیلی کم</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>کاهش اراضی کشاورزی</td>
<td>۴۵</td>
<td>۳۸</td>
<td>۴۲</td>
<td>۴۱</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>کاهش اراضی کشاورزی</td>
<td>۴۵</td>
<td>۳۸</td>
<td>۴۲</td>
<td>۴۱</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>کاهش اراضی کشاورزی</td>
<td>۴۵</td>
<td>۳۸</td>
<td>۴۲</td>
<td>۴۱</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>کاهش اراضی کشاورزی</td>
<td>۴۵</td>
<td>۳۸</td>
<td>۴۲</td>
<td>۴۱</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>تعداد فردی</th>
<th>درصد مشتری</th>
<th>درصد مشتری</th>
<th>درصد مشتری</th>
<th>درصد مشتری</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>درصد مشتری</td>
<td>۴۵</td>
<td>۳۸</td>
<td>۴۲</td>
<td>۴۱</td>
</tr>
<tr>
<td>درصد مشتری</td>
<td>۴۵</td>
<td>۳۸</td>
<td>۴۲</td>
<td>۴۱</td>
</tr>
<tr>
<td>درصد مشتری</td>
<td>۴۵</td>
<td>۳۸</td>
<td>۴۲</td>
<td>۴۱</td>
</tr>
<tr>
<td>درصد مشتری</td>
<td>۴۵</td>
<td>۳۸</td>
<td>۴۲</td>
<td>۴۱</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ج. نتایج تحلیلی و کمی (پیشنهادی بررسی‌های).

جهت بررسی اثرات احداث ناحیه صنعتی و برای تأیید و صحبت و سقط اطلاعات کیفی و توصیفی حاصل از مشاهده‌ها و مصاحبه‌ها و جهت کمی نمودن یافته‌ها، پرسشنامه‌ای براساس طرف لیکرت تهیه و مورد تحلیل قرار گرفت، نتایج آنها از طریق علمی و آماری نیز بررسی صورت پذیرد و امکان تعمیم نتایج به کل جامعه فراهم گردید. بنابراین تحولات احداث ناحیه بیشتر فارسی صحت می‌کند و به برگ‌سکالان هم اکنون در بیشتر اوقات با یک‌دیگر به زبان محلی خود صحبت می‌کند و یا به کودکان خود فارسی صحبت می‌کند. تا در مدرسه دچار مشکل نشود و با ادامه این روند در چند سال آینده زبان محلی آنها از بین خواهد رفت.
نتایج به‌دست آمده از آزمون کای اسکوئر نشان می‌دهد که نتایج به‌دست آمده از پژوهش در ارتباط با تأثیر احداث ناحیه‌ای صنعتی بر بخش دامداری گذاشته شده است. به‌طوری که آمارهای نشان دهنده‌ای از نظر آماری معنادار است (Sig=0.000) (جدول 7). همچنین نتایج به‌دست آمده از آزمون کای اسکوئر نشان می‌دهد که نتایج به‌دست آمده از پژوهش در ارتباط با تأثیر احداث ناحیه‌ای صنعتی بر بخش دامداری نشان‌دهنده از نظر آماری معنادار است (Sig=0.000) (جدول 7). 

جدول 5. خروجی آزمون در مورد بخش کشاورزی، منبع: محاسبه آماری داده‌ها.

جدول 6. فراوانی گوهای مرتب با بخش دامداری، منبع: بررسی محقیر 1390.

جدول 7. فراوانی گوهای در بخش دامداری، منبع: محاسبه آماری داده‌ها.
تحویل در اشتغال و درآمد

نتایج نشان می‌دهد که احداث ناحیه صنعتی بر اشتغال و درآمد منطقه بخشی از سایر موارد دیگر تأثیر داشته است. آنچنانکه بیشترین ارزش به افزایش اشتغال و درآمد شاغلین تعلق گرفته است. بررسی شاخص‌ها و تعداد فراوانی ها حاکی از افزایش بستر شدنگان بی‌توجه به تأثیر احداث ناحیه صنعتی بر درآمد، اشتغال و امید بی‌توجه به آینده شغلی بوده است (جدول شماره 9).

<table>
<thead>
<tr>
<th>میانگین</th>
<th>گروه</th>
<th>نمی‌مانند</th>
<th>دارای</th>
<th>کاملاً ماند</th>
<th>متوسط</th>
<th>گروه</th>
<th>نمی‌مانند</th>
<th>دارای</th>
<th>کاملاً ماند</th>
<th>متوسط</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4.60</td>
<td>آدم</td>
<td>28</td>
<td>75</td>
<td>0</td>
<td>16</td>
<td>10</td>
<td>آدم</td>
<td>16</td>
<td>0</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>3.20</td>
<td>22</td>
<td>88</td>
<td>17</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>20</td>
<td>22</td>
<td>88</td>
<td>17</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>3.38</td>
<td>23</td>
<td>41</td>
<td>17</td>
<td>19</td>
<td>19</td>
<td>23</td>
<td>23</td>
<td>41</td>
<td>17</td>
<td>19</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* ج 9 فراوانی گروه‌های مرتبط با بعد اشتغال و درآمد
  
و میانگین ارزشی گروه‌ها. منبع: بررسی محلی، 1390.

نتایج تجميعی نیز حاکی از آن است بیش از 80 درصد تأثیر آنرا زیاد و متوسط دانسته‌اند و تنها 17 درصد به تأثیر کم آن معتقد بوده‌اند (جدول شماره 10).

<table>
<thead>
<tr>
<th>تعداد قراردادهای</th>
<th>متوسط</th>
<th>زیاد</th>
<th>کم</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>170</td>
<td>170</td>
<td>167</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>98</td>
<td>98</td>
<td>94</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>1000</td>
<td>1000</td>
<td>93</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>240</td>
<td>240</td>
<td>230</td>
<td>10</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* ج 10 فراوانی گروه‌های در بعد اشتغال و درآمد.
  
منبع: بررسی محلی، 1390.

نتایج به‌دست آمده از آزمون کای اسکوئر نشان می‌دهد که تأثیر به‌دست آمده از پژوهش در ارتقاء با تأثیر احداث ناحیه صنعتی بر اشتغال و درآمد تصادفی نبوده و از نظر آماری معنادار (Sig=0.000) است. به عبارت دیگر احداث ناحیه صنعتی بر اشتغال و درآمد تأثیر گذار بوده است (جدول شماره 11).
جانب به دست آمده از آزمون کای اسکوئر نشان می‌دهد که نتایج به دست آمده از پژوهش در ارتباط با تأثیر احداث ناحیه صنعتی بر مهارتر تصادفی نبوده و از نظر آماری معنادار (Sig=0.018) است. به عبارت دیگر احداث ناحیه صنعتی بر مهارتر تأثیرگذار بوده است.

جدول شماره ۱۴.

<table>
<thead>
<tr>
<th>مدل</th>
<th>Chi-Square</th>
<th>df</th>
<th>Asymp. Sig.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>۷.۹۹۰</td>
<td>۲</td>
<td>۰.۰۱۸</td>
</tr>
</tbody>
</table>

۱۴. خروجی آزمون در مورد مهارت

منبع: محاسبه آماری داده‌ها.

سنگش مؤقتی نواحی صنعتی برای تعیین معیاری جهت تشخیص مؤقتی نواحی صنعتی در هر منطقه می‌توان از ضوابط گوناگونی چون ضوابط اقتصادی، زیست محیطی با کالبدی بهره جست.

حال با توجه به معیارهای ذکر شده، ناحیه صنعتی کوهپایه مورد بررسی اجمالی از نظر این معیارها قرار می‌گیرد.

از دیدگاه اقتصادی: از دیدگاه اقتصادی، ناحیه صنعتی موفق، ناحیه‌ای است که بتواند نیازهای تولیدی و حادثه‌ای صنعتی مستقر در فضاهای طراحی شده خود را در ارتباط با یکدیگر و در رابطه با اقتصاد و بازار محلی و منطقه‌ای پاسخگو باشد و از نظر ایجاد استغلال، افزایش تولید، دسترسی به بازار ملی و منطقه‌ای در حد ظرفیت‌های پیش‌بینی شده نیز به وضعیت مطلوب دست یافته باشد. (اسفیار، ۱۳۷۷: ۴۵) از نظر عملکرد اقتصادی با توجه به تحقیقات میدانی، برخلاف مهم‌ترین اصل وحدتی نواحی صنعتی، مجمع کارخانجها به‌دلیل نامناسبی لازم برای ایجاد ارتباط و پروپاگا تولیدی، در نظر گرفته نشده است. هم یک از محصولات تولیدی ناحیه صنعتی به‌عنوان مواد اولیه در
کوه‌های، صنایع بدون یک برنامه از پیش تعیین شده و به صورت پراکنده جمع شده‌اند و برای چاپ‌کردن صنایع آلودگی کننده از سراسر تکنیکی‌های بهترین صورت انتخاب کرده است. به‌طور کلی اکثر واحد‌های تولیدی از هم‌جواری همسایگان خود در مورد آلودگی‌های شکایت دارند که یکی از این موارد هم‌جواری بوده و کلچه با شکست بهانه بی‌لایه و دو ماه چندون می‌باشد. به اعتقاد صاحب‌نظران، ایجاد نواحی صنعتی هر گونه واحده تولیدی با عمرانی جدید و بدون حاصل در نظر گرفتن معضلات جغرافیایی، انسانی و ناحیه جوان، تا اول‌اهمی به نقل کشور و ماحصل توسعه مناطق به‌همراه شوند و این گونه نباید که یک استان به تنهایی به اندکی‌جاند استان دیگر واحد صنعتی و تولیدی داشته باشد و این‌ها توزیع عادلانه رودوی و امکانات، از سیل مهاجرت‌ها به سوی هزاران و دیگر مراکز استان‌ها جلوگیری شود تا مقدمات عدالت اجتماعی فراهم آید.

نتیجه

با توجه به وضعیت کنونی نحوه صنعتی و مطالعه ناحیه صنعتی کوه‌های در دهستان چهل جبل و بررسی آثار و نتایج آن در توزیع مناطق روستایی دهستان، به‌طور کلی نتایج زیر دست آمده است:

- ایجاد ناحیه صنعتی در دهستان دارای چهار گروه کشاورزی نبوده که تأثیر مهمی در پیوند بین کشاورزی و صنعت وجود نداورد است و سهم صنایع در توزیع و رشد کشاورزی به‌ندرک است.

- ایجاد ناحیه صنعتی و ایجاد فرصت‌های شغلی در قبال جذب نیروی کار روستایی، بدلین صنعت بوده است که اشتغال روستایی از طریق ناحیه صنعتی به‌عنوان جانشینی کشاورزی عمل نموده و نه بخش مکمل مستند باعث ایجاد آلودگی‌های در محیط شده و به‌عنوان حشرات موذی و پشه‌ها در محیط صنعتی بسیار زیاد شده است. دفع زباله‌ها هم به روش سوزاندن انجام می‌گیرد که این مسئله، بزرگ‌تر را ایجاد می‌کند و از طرف دیگر دود حاصل از آتش مهار شده است اما به‌ردی روستاییان اطراف را به مخاطره افکت نمی‌کند. از بین ديگر مسئله حمل مواد اولیه به کارخانجات که در ساعات آخر شب و اولین صبح و حمل کالاهای ساخته شده به شهرها که در بیش از ظهور انجام می‌گیرد، اسر صدای آلودگی صوتی و روان را برای ساکنان روستاهای جنوب و کالاهای بیک و حتی خود ساکنان شهر کوه‌های ایجاد کرده است.

به‌طور کلی ناحیه صنعتی کوه‌های از لحاظ کنترل آلودگی‌های زیست محیطی موقعیت نبوده است.

در جدول 15 پاسخ‌های ارائه شده در خصوص آلودگی‌های ناشی از ناحیه صنعتی و تأثیر آن در کشاورزی و دامداری و محیط طبیعی دهستان نشان داده شده است.

<table>
<thead>
<tr>
<th>تعداد</th>
<th>تعداد</th>
<th>تعداد</th>
<th>تعداد</th>
<th>تعداد</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>182</td>
<td>33</td>
<td>17</td>
<td>65</td>
<td>95</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>944</td>
<td>10</td>
<td>25</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>92</td>
<td>42</td>
<td>65</td>
<td>95</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>92</td>
<td>42</td>
<td>65</td>
<td>95</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>92</td>
<td>42</td>
<td>65</td>
<td>95</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>92</td>
<td>42</td>
<td>65</td>
<td>95</td>
</tr>
</tbody>
</table>
کشاورزی و یا دامداری منطقه، که به تضعیف کشاورزی و دامداری منطقه انجام‌آمده است.

اثرات احداث ناحیه صنعتی در دسته‌بندی اقتصادی بوته و اثرات اجتماعی و فرهنگی آن کمتر بوده است.

از مهم‌ترین پیامدهای ناحیه صنعتی در نواحی روستاییهای محصور در منطقه چنین اثرات در روستا به شدت جای خود را به دقت و آماده‌ها و مهارت‌های روستا به روستای داده است. این موضوع بدون به ارتباطات و همبستگی اجتماعی بین جامعه روستایی کمک می‌کند.

اگری مهاجرت در منطقه مورد مطالعه در اثر احداث ناحیه صنعتی تغییر کرده و مهاجرت روستای به شهر جای خود را به رفت و آمد و مهارت‌های روستا به روستای داده است. این موضوع بدون به ارتباطات و همبستگی اجتماعی بین جامعه روستایی کمک می‌کند.

1. United Nations Centre for Regional Development (UNCRD)
2. United Nations Development Programme (UNDP)
3. International Labour Organization (ILO)
4. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

پی نوشته

1. United Nations Centre for Regional Development (UNCRD)
2. United Nations Development Programme (UNDP)
3. International Labour Organization (ILO)
4. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

فهرست منابع

از ۱۳۸۲، مصطفی (۱۳۸۲)، جامعه‌شناسی توزیع و توزیع ناشناک در ایران، اندازه‌گیری اجتماع‌های صنعتی دهستان، فصلنامه علمی مرجح زیرخ، شماره ۲۵، تابستان ۷۷.

۱. ۱۳۸۲، مصطفی (۱۳۸۲)، جامعه‌شناسی توزیع و توزیع ناشناک در ایران، اندازه‌گیری اجتماع‌های صنعتی دهستان، فصلنامه علمی مرجح زیرخ، شماره ۲۵، تابستان ۷۷.
۲. ۱۳۸۲، مصطفی (۱۳۸۲)، جامعه‌شناسی توزیع و توزیع ناشناک در ایران، اندازه‌گیری اجتماع‌های صنعتی دهستان، فصلنامه علمی مرجح زیرخ، شماره ۲۵، تابستان ۷۷.
۳. ۱۳۸۲، مصطفی (۱۳۸۲)، جامعه‌شناسی توزیع و توزیع ناشناک در ایران، اندازه‌گیری اجتماع‌های صنعتی دهستان، فصلنامه علمی مرجح زیرخ، شماره ۲۵، تابستان ۷۷.
۴. ۱۳۸۲، مصطفی (۱۳۸۲)، جامعه‌شناسی توزیع و توزیع ناشناک در ایران، اندازه‌گیری اجتماع‌های صنعتی دهستان، فصلنامه علمی مرجح زیرخ، شماره ۲۵، تابستان ۷۷.
۵. ۱۳۸۲، مصطفی (۱۳۸۲)، جامعه‌شناسی توزیع و توزیع ناشناک در ایران، اندازه‌گیری اجتماع‌های صنعتی دهستان، فصلنامه علمی مرجح زیرخ، شماره ۲۵، تابستان ۷۷.
۶. ۱۳۸۲، مصطفی (۱۳۸۲)، جامعه‌شناسی توزیع و توزیع ناشناک در ایران، اندازه‌گیری اجتماع‌های صنعتی دهستان، فصلنامه علمی مرجح زیرخ، شماره ۲۵، تابستان ۷۷.
- مطیعی لنگرودی، سید حسن و علی اکبر تنگی کاتی (۱۳۹۱)، خرداد آدم، نامه: (۱۳۸۲) سیاست توسعه عوامل و موانع.
- پیشرفته اطلاعات سیاسی و اقتصادی.
- رحیمی، عباس (۱۳۸۳)، تئوری و یگیان‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی تهران، وزارت جهاد کشاورزی.
- رضویان، محمد رضا (۱۳۸۲)، مقدمه ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستا در ایران، نشر فرهنگ، تهران.
- سعیدی، عباس (۱۳۷۷)، مبانی جغرافیایی روستا در نهایت.

خطاب به اطلاعات، اقتصاد و سایر عناوین

- مطیعی لنگرودی، سید حسن و علی اکبر تنگی کاتی (۱۳۹۱)، توسعه و صنعت سازی روستایی نظیری‌ها و راهبردهای توسعه صنعتی انتشارات دانشگاه تهران.
- مطیعی لنگرودی، سید حسن و علی اکبر تنگی کاتی (۱۳۹۱)، تئوری و یگیان‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی تهران، وزارت جهاد کشاورزی.
- مطیعی لنگرودی، سید حسن و علی اکبر تنگی کاتی (۱۳۹۱)، تئوری و یگیان‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی تهران، وزارت جهاد کشاورزی.

- مطیعی لنگرودی، سید حسن و علی اکبر تنگی کاتی (۱۳۹۱)، تئوری و یگیان‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی تهران، وزارت جهاد کشاورزی.

- مطیعی لنگرودی، سید حسن و علی اکبر تنگی کاتی (۱۳۹۱)، تئوری و یگیان‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی تهران، وزارت جهاد کشاورزی.

- مطیعی لنگرودی، سید حسن و علی اکبر تنگی کاتی (۱۳۹۱)، تئوری و یگیان‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی تهران، وزارت جهاد کشاورزی.

- مطیعی لنگرودی، سید حسن و علی اکبر تنگی کاتی (۱۳۹۱)، تئوری و یگیان‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی تهران، وزارت جهاد کشاورزی.

- مطیعی لنگرودی، سید حسن و علی اکبر تنگی کاتی (۱۳۹۱)، تئوری و یگیان‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی تهران، وزارت جهاد کشاورزی.

- مطیعی لنگرودی، سید حسن و علی اکبر تنگی کاتی (۱۳۹۱)، تئوری و یگیان‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی تهران، وزارت جهاد کشاورزی.