تحلیل بیوندیهای اعتماد و مشارکت اجتماعی در شبکه بهبودبرداران در راستای مدیریت مشارکتی مرتع (منطقه مورد مطالعه: منطقه گرگو- استان کهگیلویه و بویراحمد)

چکیده

مراقب به ایجاد بستر حیات و رکن اصلی اکوسیستمها نقش پژوهشی در حیات بشر دارند. در این راستا راهکارهای مختلف برای استفاده بهینه و حفاظت بازیاری از منابع طبیعی بخصوص مرتع‌های ترکیبی که در این منابع مشارکت مردم بیشتری مورد تأکید قرار گرفته است. وجود سرمایه اجتماعی بالا در بین افراد منجر به مشارکت بیشتر آنان و موفقیت طرح‌های مشارکتی وابسته به گردید. این پژوهش رویاب اجتماعی بین بهبودبرداران مرتع در سامان عرفي گرگو آقایی، منطقه گرگو در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی واکنش برآورد و مشارکت (همچون ابعاد اصلی سرمایه اجتماعی)، مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج بحث می‌دهد که استحکام و سرمایه اجتماعی در بین بهبودبرداران در حد ضعیف است. یادآوری و ارتباط شبکه نیز ضعیف و مبنایهای اعتماد و مشارکت در این افراد در حد مطلوبی بهبودی نشده است. قرار گرفتن بیش از نیمی از بهبودبرداران در پیروان شبکه و سرعت یافتن گردد اعتماد و مشارکت و عدم احاطه و گامگیری دیدار از دیگر چالش‌های مهم در ساماندهی مدیریت مشارکتی مرتع در منطقه است. با توجه به این نتایج می‌توان به این نمود که در این سامان عرفي، تقویت اعتماد و همکاری بین بهبودبرداران سرمایه اجتماعی را افزایش خواهد داشت. می‌توان انتظار داشت به دنبال افزایش سرمایه اجتماعی، در گیري‌های اجتماعی در بین بهبودبرداران کاهش یافته و توانمندسازی اجتماعی ارتفا خواهد یافت.

واژه‌های کلیدی: اعتماد، مشارکت، تحلیل شبکه اجتماعی، مدیریت مشارکتی مرتع، سرمایه اجتماعی، گرگو آقایی

1- استادیار دانشگاه منابع طبیعی، دانشگاه تهران
mehghorbani@ut.ac.ir

2- کارشناسی ارشد اخیر‌زده دانشگاه منابع طبیعی دانشگاه تهران

3- دانشجوی دکتری مرتفع‌زده دانشگاه منابع طبیعی، دانشگاه تهران
مقدمه

بستر هماکنون و در آینده، برای ایجاد ذهن خوش بر روی کره زمین تا زمانی که چون وجوه منابع طبیعی، به‌ویژه مراتب به‌عنوان حالت تربیتی برتر توسه‌ای پایدار می‌باشند، و دیده‌های اکولوژیکی، می‌توان به‌عنوان تامین خوراک دام در نظام دامداری سنتی و گیاه‌ها به‌عنوان تهیه‌گر برای داشت مستقل از مشارکت‌های منصف‌الاصلی خواهد داشت. در نظام دامداری سنتی و...ما پیامد. این منابع در بروز برنامه‌های متعددی که برای اصلاح و مدیریت طراحت‌شده، در معرض تهدید در قرار دارند (۳۵). محدودیت منابع و با خطر انتخابی منابع محلی از عوامل اصلی ارایه‌ریزکشی زیاد به‌وجود مدیریت مشارکت در دستیابی به توسه و توجه به پایداری آن است. مدیریت مشارکتی، مشارکت افراد مناسب‌سازی برای منابع انجام کار مناسبی است. اهمیت این نوع مدیریت به‌ویژه است که عده‌ای از صاحب‌نظران معتقدین نظام جهانی ارامنه در جهان‌اند. این بخش از مشارکت کلیه اهداف جامعه، نه تنها مطلق ماهیت مدیریت مشارکتی منجر به مشارکت تمام ذهن‌ها و باعث ایجاد جهت اصلاح دیدگاه از با، به پایبند در تجسم‌گیری و رسیدن به توسه‌ای پایدار و عادل‌تره مناسب می‌گردد (۵). چراکه در مدیریت مشارکتی همه ذهن‌ها منظور توسه پایدار مناسب و تلاش جهت حل و فصل مشکلات در تبعیض و شکست‌ها، برنامه‌ریزی، اجرای ارزیابی طرح‌های مختلف مدیریتی همراه با دوست و در تمام با دولت بوده و عدم تمکین قدرت در دولت مرکزی به مشارکت کنندگان قدرت کافی در زمینه تعیین‌گر و قانون‌گذاری خواهد داشت (۳۸).

به‌عنوان بخش از هدف‌های مورد نظر در مدیریت مشارکتی و بر اساس توسه پایدار محیطی و توسه‌ای پایدار انسانی و تا زمانی که این منابع طبیعی و انسانی به‌کنترل و استفاده مشترک باشد و روابط انسانی باعث توسه‌ای انسانها به‌عنوان اصلی تربیتی ذهن‌ها در بروز مدیریت مناسب در با، به رأس سیاست‌گذاری و مدیریت منابع قرار گیرد (۱۸ و ۳۰). ارتباط افراد مختلف با...
در تحقیقی به بررسی شاخص‌های مختلف تحلیل شبکه‌های جهت شناسایی چالش‌ها در ارتباط با توامندسازی و مشارکت جامعه مخلی در جهت توسعه پایدار محلی در روستای بزرگان در شهرستان محلات، برداشت شده است. جهت عمل مدیریت یکپارچه سرمایه و دستیابی به توسعه پایدار، تحلیل الگوی روابط بین کنشگران از ضروری نموده است. رویدادها و روابط در شبکه‌ها در سطح مختلف ضروری است. به همین منظور برای تحلیل شبکه‌های اجتماعی و آنالیز روابط بین دینفغان از روش تحلیل شبکه اجتماعی استفاده می‌شود (18).

در تحقیقی که سرمایه اجتماعی را در راستای مدیریت مشارکت ملی از آپ ولایت قزوین در جریان اخیر زین استان کرمانشاه از نظر نموده است که بر عهده روش تحلیل شبکه اجتماعی و تحلیل روابط دینفغان نقش بسیار مهمی در شناخت جامعه و فرسوده‌ای پیش و جهت برنامه‌ریزی و اجرای مدیریت مشارکت ملی آپ دارد (20). به همین جهت در این تحقیق سرمایه اجتماعی در بین بهربرداران، جهت اعمال مدیریت مشارکتی مرجع موردستیس و ارزیابی قرار گرفته است که بین دینفغان با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی الگوی روابط بین دینفغان محلی مرتع در سامان عرفی گروه‌آمیزی تحلیل گردده است.

مواد و روش‌ها

منطقه مورد مطالعه

سامان عرفی گروه‌آمیزی واقع در منطقه گرگ، با مساحتی مساحتی 205 هکتار، در فاصله 35 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان پاسیو واقع شده است. این سامان عرفی در محدوده جغرافیایی ۵۱° ۴۷’ ۰۰ تا ۵۱° ۴۵’ ۰۰ طول شرقی و ۲۰° ۰۳’ تا ۲۰° ۲۵’ عرض شمالی قرار دارد. این منطقه از شمال به خط طول آس کوه کامیرا، از جنوب به خط طول آس کوه قبله گرگ، از شرق به سامان مرتعی عشایر ترک و حد

اجتماعی مبتنی بر مشارکت موجب شده است (23). هرچه تعداد روابط بین کنشگران بیشتر باشد سطح اعتقاد در بین آنها نیز افزایش یافته و فرصت‌های بیشتری برای انجام اقدامات جمعی در بین کنشگران وجود می‌آید (2 (2۳، ۲۹). همچنین وجود شبکه‌های مشارکتی جامعهی در هر جامعه باعث می‌گردد که سرمایه اجتماعی آن بهبود گیرد. هرچنین کنشگران مشارکت در یک جامعه می‌توانند باشد سرمایه‌ای اجتماعی آن جامعه غنی تر است.

به طور کلی وجود اعتماد و مشارکت بین بهربرداران موجب تولید سرمایه اجتماعی خواهد شد. در صورت وجود سرمایه اجتماعی، افراد در قابلیت هنجاره و پیوندهای اجتماعی موجود در تعاملات اجتماعی قابلتی شود. با افزایش می‌دهند و در ضمن به دست آوردن امکانات کنترل زندگی خود، از حمایت‌های اجتماعی شبکه‌های ارتباطی خود برخودر می‌شوند (27). انسجام اجتماعی از لحاظ ابعاد دیگر سرمایه اجتماعی است و مربوط به روابطی است که مردم یک گروه یا یک جامعه را در کنار یکدیگر نگاه می‌دارند. با این اساس هر چه روابط بین افراد بیشتر باشد شبکه منسجمتر خواهد بود و سرمایه اجتماعی جامعه زیاد بیشتر است (12). در الواقع شرط لازم برای پیشرفت هر جامعه، گسترش انسجام اجتماعی بسیار مشارکت اجتماعی و از هم مهتر است. معتقدند افراد ایست (3). در حالی که اخیر کاربرد روش تحلیل شبکه جهت سنجش عوامل اجتماعی می‌چن سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی افزایش یافته است. در پژوهشی به بررسی الگوهای ارتباطی بین بهربرداران به عنوان شرط لازم مدیریت مشارکتی برداشت شد و عنوان شد که شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزاری جهت شروع و نماز مدیریت مشارکتی موفق در منابع طبیعی نقش اساسی را ایفا می‌نمایند (8). 

4. Social Chohesio
مرزبندی اجتماعی و اکولوژیک تحقیق

جهت کاربردی نمونه روش تحلیل شبکه در بررسی اکولوژیک ساختاری روابط بین ذیل‌های پرورشی از طریق شرایط و تعداد و در این مقاله بررسی و در نظر گرفته شده است. و

پیوندهای اجتماعی و میانگین محاسبه می‌شود و به‌منظور UCINET 6.515 استفاده‌دهند و با استفاده از ماتریس داده‌های جمع‌آوری شده، شاخص‌های مورد نظر محاسبه و مورد آزمایش قرار گرفته‌اند.

شکل 1- موقعیت محلی منطقه گرگ در استان کهگیلویه و بویراحمد

مرزی استان فارس و از غرب به سامان مرتعی عشایر هالویتش منتهی می‌شود. سیبیایی تپه‌گرایی این منطقه به‌طور غالب شامل اراضی کوهستانی، دامنه‌ای و هموار است و حداکثر حداکثر ارتفاع محدوده به‌ترتیب ۱۳۵ و ۸۷۷ و ۷۳۵ متر و متوسط ارتفاع منطقه ۲۵۸/۵ متر می‌باشد. این منطقه به دلیل شرایط تپه‌گرایی دارای کوپوهای مدیرنگه‌ای و زمانتهای سرد و توام با بارش (در ارتفاعات

به‌صورت برف) می‌باشد و متوسط بارندگی یک دوره هفته‌وال در این سامان عرفی ۴ میلی‌متر بوده و پراکنش بارندگی نامناسب و ناملوگه است. مراحت این منطقه قادر هستند علته موردیز ۹۴۹/۳۱ واحد دام را برای مدت ۱۰۰ روز در سال تأمین نماید و فصل پربرداری از بیست خرداد لغایت آخر شهریور می‌باشد. نقشه موقعیت جغرافیایی منطقه گرگ در شکل (۱) نشان داده شده است.

شایع‌ترین نمونه از بررسی می‌باشد.
9. Reciprocity
10. Average Geodesic Distance
انسجام و سرمایه اجتماعی در این سامان عرفي، در جهت اجرای مدیریت مشترک کمبود مشترک و در نهایت دستیابی به توسعه پایدار گاردبادش.

میزان دوسویگی و انتقال یافته‌ی پیوندها در شبهه 

دیجینال محلى

میزان دوسویگی و انتقال یافته‌ی پیوندها از شاخه‌های مهم در تعیین میزان پایداری شبهه می‌باشد و از طرفی جهت مشخص نمونه میزان اعتماد مقابل و مشترک منتقابلی می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. نتایج جدول (1) نشان می‌دهد که میزان اعتماد منتقابل و مشترک منتقابل بر اساس میزان دوسویگی پیوندها در بین به‌پردازان گروه‌گاهی 23/11/11 درصد (در حد کم) در پایه‌سای اعتماد و مشترک است. نتایج این شاخه نشان داده‌نده عدم نهاده‌ی شدن پیوندهای اعتماد و مشترک در بین افراد و میزان کم اعتماد منتقابل و مشترک منتقابل در بین آن‌ها است. میزان انتقال یافته‌ی پیوندهای اعتماد و مشترک نیز در سامان عرفي گروه‌گاهی 24/24/11 درصد (در حد کم) است.

همانطور که ملاحظه می‌گردد میزان کم این شاخه نیز سست بودن روابط در بین به‌پردازان مرتب را نشان می‌دهد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش میزان اعتماد منتقابل و همبستگی در بین به‌پردازان سامان عرفي گروه آقایی تقریباً در حد ضعیف است و با پایندگی پیوندهای منتقابل بین افراد و میزان دوسویگی در شبهه و به دنبال آن سرمایه اجتماعی را افزایش داد تا مدیریت مشترکی موثر تری را در مراحل این سامان عرفي عملیاتی نمود. شکل‌های (2) و (3) نیز وجود روابط نیوکسوسوی و دوسویگی را در بین به‌پردازان در دو پایه‌سای اعتماد و مشترک نشان می‌دهند.

نتایج

شاخه‌های تراکم و اندازه و میزان انسجام اجتماعی در شبهه دیجینال محلى

با توجه به جدول (1)، اندیشه شاخه تراکم بر اساس پایه‌سای اعتماد و مشترک اجتماعی در بین به‌پردازان در سامان عرفي گروه‌گاهی (18/19) و 31 درصد محاسبه شده است که گویای میزان تراکم ضعیف در هر دو پایه‌سای است. لذا میزان انسجام بر اساس پایندگی مردم‌مطابعه در سامان عرفي گروه‌گاهی در شبهه دیجینال محلى در حد ضعیف بوده و سرمایه اجتماعی نیز ضعیف ارزیابی می‌گردد. این موضوع نشان‌دهنده میزان پایین باین‌باین افراد به سنتها و عرف‌هاي محلى در راستای به‌پردازان صحیح از نظر منابع و در این ضعیف‌سالم نماینند انتظار داشت مدیریت مشترکی موثری را در مراحل این سامان عملیاتی نمود. به همین جهت نیاز است که با تقویت پایه‌سای اعتماد و مشترک و به دنبال آن افزایش 

11 Core - Periphery
جدول 1- اندامه شاخه‌ها در شبکه بوربرداران سامان عرفی گرگوآقایی

<table>
<thead>
<tr>
<th>انقلاب بلوگوشی پوندهای (%)</th>
<th>تراکم (%)</th>
<th>تعداد افراد</th>
<th>نوع پوندها</th>
<th>مرز اکولوژیک</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>24/07</td>
<td>35/11</td>
<td>41/9</td>
<td>اعتقاد</td>
<td>سامان عرفی</td>
</tr>
<tr>
<td>20/27</td>
<td>31/0</td>
<td>31/0</td>
<td>مشارکت</td>
<td>گرگوآقایی</td>
</tr>
</tbody>
</table>

شکل 2- روابط پکسوسه و دوسوسه در پونده اعتقاد در شبکه ذینفعان محلی گرگوآقایی

خطوی پرنگ نشان دهنده روابط دوسوسه و خطوط کمرنگ نشان دهنده روابط پکسوسه است.

شکل 3- روابط پکسوسه و دوسوسه در پونده مشارکت در شبکه ذینفعان محلی گرگوآقایی

خطوی پرنگ نشان دهنده روابط دوسوسه و خطوط کمرنگ نشان دهنده روابط پکسوسه است.
شاخص تمرکز در شیبکه ذینفعان محلی
با توجه به نتایج جدول (۲)، تمرکز شیبکه بر اساس پیوندهای درونی و بیرونی اعتماد و شیبکه در سطح کل شیبکه به‌هم‌پاره‌داران مرتفع نسبتاً از سطح پایینی قرار دارد و این بدین معناست که بر اساس پیوندهای درونی، اعتماد و همکاری در بین افراد شیبکه تقریباً پراکنده است و تعداد افرادی که در این شیبکه و شیبکه به آنها در شیبکه محدود شد، کم است. همچنین بر اساس پیوندهای بیرونی در شیبکه تمرکز شیبکه می‌توان بیان کرد که پراکنده.

جدول ۲- میزان شاخص تمرکز شیبکه بر اساس پیوندهای درونی و بیرونی در شیبکه اعتماد

<table>
<thead>
<tr>
<th>شاخص تمرکز شیبکه بر اساس پیوندهای درونی (%)</th>
<th>شاخص تمرکز شیبکه بر اساس پیوندهای بیرونی (%)</th>
<th>مرز اکوالوژیک</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>مشارکت</td>
<td>اعتماد</td>
<td>پیوند</td>
</tr>
</tbody>
</table>

شاخص میانگین فاصله زندزیک
میزان این شاخص که نشان‌دهنده کوئاته‌برن مسیر بین دو کنگره و همچنین میزان اتحاد و همبستگی بین افراد می‌باشد. در سامان عرفی گروآقایی در پیوند اعتماد و در پیوند مشارکت ۱/۶۲ از طریق سه پیوند می‌رساند. اعتماد به‌هم‌پاره‌داران مرتفع به یکدیگر از طریق سه پیوند و همکاری و مشارکت بین آنان از طریق چهار پیوند امکان‌پذیر است. درواقع افراد برای

جدول ۳- میزان شاخص میانگین فاصله زندزیک در شیبکه ذینفعان محلی سامان عرفی گروآقایی

<table>
<thead>
<tr>
<th>مشارکت</th>
<th>شاخص میانگین فاصله زندزیک (فاوایی)</th>
<th>فاصله زندزیک (فاوایی)</th>
<th>میانگین فاصله زندزیک (فاوایی)</th>
<th>فاصله زندزیک (فاوایی)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>اعتماد</td>
<td>۱</td>
<td>۲۳۱</td>
<td>۱</td>
<td>۴۲</td>
</tr>
<tr>
<td>فاصله</td>
<td>۲</td>
<td>۴۷</td>
<td>۲</td>
<td>۲۴۵</td>
</tr>
<tr>
<td>فاصله</td>
<td>۳</td>
<td>۱۹</td>
<td>۳</td>
<td>۱۳۴</td>
</tr>
<tr>
<td>فاصله</td>
<td>۴</td>
<td>۳</td>
<td>۴</td>
<td>۱۹۳</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Downloaded from rangelandsrm.ir at 10:38 +0430 on Friday August 16th 2019
تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی حضور فعال داشته باشند. افرادی که در پیرامون شیکه قرار می‌گیرند باعث می‌شوند که انسجام و سرمایه‌های اجتماعی شیکه کاهش یابد و باعث رتبیت اجرای مدیریت مشارکتی در مراتع با صرف زمان و هزینه زیاد امکان پذیر باشد. به همین جهت نیاز است که کلیه بیمارداران در فعالیت‌های جمعی مربوط به مدیریت مراتع مشارکت فعال داشته باشند. این امر جزء انسجام افراد پیرامونی و آگاهی بخشی و اعتمادسازی در بین آنان محقق نخواهد شد.

جدول ۴ - زیبراده‌ها و کشتگان مرکزی و پیرامونی بر اساس پیوندهای اعتماد و مشارکت اجتماعی

<table>
<thead>
<tr>
<th>کشتگان پیرامونی</th>
<th>کشتگان مرکزی</th>
<th>کشتگان پیرامونی</th>
<th>کشتگان مرکزی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Al-SaH</td>
<td>Fa-Ir</td>
<td>Sa-Ro</td>
<td>Fa-Ir</td>
</tr>
<tr>
<td>Sa-Ro</td>
<td>Ma-Ka</td>
<td>Al-SaH</td>
<td>kh-Ha</td>
</tr>
<tr>
<td>kh-Ha</td>
<td>Ho-Ka</td>
<td>Av-Ha</td>
<td>Ho-Ka</td>
</tr>
<tr>
<td>Av-Ha</td>
<td>Za-Ra</td>
<td>Az-Ra</td>
<td>Za-Ra</td>
</tr>
<tr>
<td>Az-Ra</td>
<td>Sa-Ra</td>
<td>Mo-La</td>
<td>Sa-Ra</td>
</tr>
<tr>
<td>Mo-La</td>
<td>Az-Er</td>
<td>Se-Ha</td>
<td>Ma-Ka</td>
</tr>
<tr>
<td>Se-Ha</td>
<td>Ab-He</td>
<td>Al-Ma</td>
<td>Ab-He</td>
</tr>
<tr>
<td>Al-Ma</td>
<td>kh-Go</td>
<td>Av-Er</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>kh-Go</td>
<td>Ak-Za</td>
<td>Da-Al</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ak-Za</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Da-Al</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

بحث و نتیجه‌گیری

شیکه‌های اجتماعی به دلیل بهبود و تسهیل فعالیت‌های جمعی، قطعاً شرط لازم برای ایجاد انسجام اجتماعی در جامعه خواهد بود (۴۶). در این تحقیق نیز از روی تحلیل شیکه جهت بررسی وضعیت انسجام و سرمایه‌های اجتماعی در بین بیمارداران مرتع در سالمندی عفونی گرگ واقعی در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از شاخص‌های سطح کل گری و میانگین شیکه افتاده شده است.

سامانه ای ان افراد دو گروه مرکزی و پیرامون در هر دو بخش اعتماد و مشارکت آورده شده است. در این سالمند عرفی همان طور که نتایج نشان می‌دهد تراکم پیوندهای اعتماد و مشارکت در گروه مرکزی ۲۳ و ۲۲ درصد است. جهت اعمال پیک مدیریت موثر در مرتبت نیاز است که تمام افراد به‌پرداز در
مهمترین این شاخص‌ها در این سطح میزان تراکم شبکه، تکرار شبکه، انتقال ساختار پیوندها و میزان دوسویی پیوندها، نسبت تکرار افراد حضوری فاصله بین دو کانسر (فصل زندگی‌های)، و شاخص کمپرسیون در سطح میانی هستند. بیش از بهترین دو سبک مشارکت و شکست آن جهت پربردازان سالمند‌های عفون خاطرات و احیاء مراجع امکان برده‌ی از برای توسعه این و ایجاد فضای مشارکت در بین پربردازان مرنع نیاز به سازگاری اساسی ازجمله، اعتمادسازی در بین کنشگران است. همان‌طور که قبلًا در ادبیات اعیان بان، شک و اعتماد، نقطه تفاوت مشارکت و تسهیل کننده فناوری کنشگری در بین کلیه کنشگران مرتبیک به منابع اطلاعی باشد که به محققان قاداند، با نبود روش تحلیل شبکه‌های اجتماعی چاله‌های مرتبط با شبکه اعتماد و مشارکت و چگونگی و میزان ارتباط این دو شکی مهم فناوری کنشگری را شناسایی نمود و برای بیان نبودن، توجه جالی برای بررسی و سیاست‌گذاری در دمای رابطه کنند (80). با توجه به اهمیت دو پیوند اعتماد و مشارکت به همکاری ایندرسال سرمایه اجتماعی و ارکان اجرای مدیریت مشارکت در جوامع محلی، جهت سنجش شاخص‌های نامبرده شده این دو پیوند دور بررسی قرار گرفت (18، 19 و 20)، با توجه به نتایج مشخص و گردید که میزان تراکم در هر جامعه مره می‌تواند است و انجام و سرمایه اجتماعی بین پربردازان در حد ضعیف ارزیابی می‌شود که در این کم بودن روابط در بین آنان است. میزان بالای اعتماد و مشارکت اجتماعی در بین پربردازان منجر به افزایش پایین‌تر افراد به سمت‌ها و عفون عقلی مگریده و نسبت سیاست‌گذاری آن‌ها را در پربردازند. منابع از افزایش می‌باشند از این و میزان ضعیف پیوندها اعتماد و مشارکت در شبکه پربردازان سالمند عفون در گروه‌های شبکه‌های دو سبک مشارکت و شکست آن جهت پربردازان سالمند عفون خاطرات و احیاء مراجع امکان برده‌ی از برای توسعه این و ایجاد فضای مشارکت در بین کلیه دینی‌های محلی نامبرده که ترتیب این عمل افزایش میزان سرمایه اجتماعی در
白糖گزاری

این مقاله مربوط با طرح ملی "تحلیل شبکه اجتماعی؛ مدل‌سازی، ساختاری و اجرای مدیریت مشترکی منابع طبیعی" است که توسط سازمان جنگل‌ها، مرتع و ایبیک‌های تأمین اعتبار گردیده و با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه تهران انجام شده است. لذا از مراکز نامبرده سیاستگذاری می‌گردد.

آگاهانه تمام افراد در این زمینه یک امر بدنی است.
ضرورت دارد در این منطقه با اعتمادسازی و ایجاد باسترازی مناسب آنان را به مشترک در فعالیت‌های جمعی تشوان
نمود.

با توجه به مطالعه مطرح‌شده در این تحقیق چهت
اجرا یک مدیریت مشترکی موفق در مرتع سامان عرفی
گرگوآقابی، نیاز است که با ایجاد فضای مناسب و باسترسازی
ازجمله اجرای طرح‌های مرتع‌داری مشترکی، جهت تقویت
پیوندهای اعتماد و مشترکت در بین بهره‌برداران، انسجام
اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بین آن‌ها را افزایش داد.

تحقیق دست یافتند.

بلا بودن سرعت گردش اعتماد و مشترکت منجر به
کاهش هزینه و زمان در امر هماهنگی ساختن افراد چهت
انجام فعالیت‌های جمعی و مدیریت مشترکی می‌گردد.

میانگین شاخص‌های زندوزیک در این سامان عرفی در هر دو
پیوند اعتماد و مشترکت تقریباً میزان بالایی است و بیانگر
سرعت پایین گردش اعتماد و مشترکت و میزان پایین انتحاد
و یگانگی بین افراد در اجرای طرح‌های مشترکی است. این
موضوع نیک تالش نزگ در این زمینه محسوس می‌گردد
چراکه مدیریت مرتع در این منطقه با صرف هزینه و زمان
جهت ایجاد انتقاد و یگانگی در بین افراد امکان‌پذیر است.

افرازی سرعت گردش این پیوند در بین افراد و به دنبال آن
کاهش زمان هماهنگی و انتقاد بین بهره‌برداران در راستای
برنامه‌ریزی و اجرای مدیریت مشترکی الزامی است (۰۰۴).

همچنین بر اساس شاخص مکت – پیامون بیش از
نیمی از بهره‌برداران در پیامون شبکه قرار دارند و هیچ
نقشی در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در ارتباط با مدیریت
مشترکت مرتع نخواهد داشت. با توجه اینکه حضور فعال و
References