تحلیل بیوندهای اعتماد و مشارکت اجتماعی در شبکه بهره‌برداران در راستای مدیریت مشارکتی مرتع (منطقه مورد مطالعه: منطقه گرگ - استان چهگلیلیه و بویراحمد)

چکیده

مراعت به عنوان بستر حیات و رکن اصلی اکوسیستم‌ها نقش پژوهی در حیات بشر دارد. در این راستا راهکارهای مختلف برای استفاده بهینه و حفاظت از این از منابع طبیعی بخصوص مراعات مطلق‌شده که در این میان مشارکت مردم به‌راهبیش مورد تأکید قرارگرفته است. وجود سرمایه اجتماعی بالا در بین افراد منجر به مشارکت بیشتر آنان و موثر می‌باشد. مطالعه در استان چهگلیلیه و بویراحمد با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی و با تأکید بر اعتماد و مشارکت (به‌عنوان ابعاد اصلی سرمایه اجتماعی)، مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که انسجام و سرمایه اجتماعی در بین بهره‌برداران حذف ضعیف است. پایداری روابط و تعادل شبکه بیشتر ضعیف و بیوندهای اعتماد و مشارکت در بین افراد در حد مطلوبی نهاده شده است. قرار گرفتن بیشتر از نیمی از بهره‌برداران در بیرون شکه و سرعت پایین روی اعتماد و مشارکت و عدم احتوا و یگانگی در بین افراد از دیگر عوامل دائمی در ساختاری مدیریت مشارکتی مرتع در این منطقه است. با توجه به این نتایج می‌توان بیان نمود که در این سامانه عرفی، تقویت اعتماد و همکاری بین بهره‌برداران سرمایه اجتماعی را افزایش خواهد داشت. می‌توان انتظار داشت به دنبال افزایش سرمایه اجتماعی، در گزینه‌های اجتماعی تبیین.

واژه‌های کلیدی: اعتماد، مشارکت، تحلیل شبکه اجتماعی، مدیریت مشارکتی مرتع، سرمایه اجتماعی، گرگ‌آقایی.
فقط مقدمه

شتر هم‌اکنون و در آینده برای ادامه حیات خوش بر روی کره زمین نیازمند باشند و چون ورود طبیعی بهونه مراتبی باعث مزیت سیستمی برای تسویه باید موازین محیطی و بدون توجه به اکولوژیکی منبع اصلی نامن، خروج کام در نظام دامداری سنتی و ... می‌باشد. این مسئله ثروت تأمین برنامه‌های متعددی که برای اصلاح و مدیریت طرحی‌شده در معرض تهدید وزارت دارند (۲۵).

محدودیت منابع و به شکل اندما ناب‌محدود از عوامل اصلی اجرای رویکردی جدید بهره میدری مشارکتی در دستیابی به تسویه و توجه به پایداری آن است. مدیریت مشارکتی، مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب برای انجام کار مناسب است. اهمیت این نوع مدیریت به‌خوبی از کاهش‌گرمایی معتقد نظارت حکومتی آمریکای در جهان‌اند. این بخش بر مشارکت کلیه جامعه، به نماینده آن می‌باشد. مدیریت مشارکتی منجر به مشارکت تمام طرفداران باعث آغاز جدیدی از بالا به پایین در تصمیم‌گیری و رساندن به تسویه پایدار و عادلانه منابع می‌گردد (۵). چراکه در مدیریت مشارکتی همه ذهنفکن به‌منظور تسویه پایدار مناسب و تلاش جهت حاصل مشکلات در تعیین اولویت‌ها، برنامه‌ریزی، اجرای ارزیابی طرحی مختلف مدیریتی همراه با دوام و در تعامل با دولت بوده و عدم تمرکز قدرت در دولت مرکزی به مشارکت کنندگان قدرت کافی در به‌گیری نشسته و قانون‌گذاری را خواهد داد (۲۸).
در تحقیقی به بررسی شاخص‌های مختلف تحلیل شبکه‌های جهت شناسایی چالش‌ها در ارتباط با توانمندسازی و مشارکت جامعه ملی در جهت توسعه صنعتی در روستای برفی در شهرستان محلات برداشت‌های شده است. جهت اعمال مدیریت بازاریابی صرفاً و دستیابی به توسیع پایدار محیط در روستای برفی جهت تشخیص روابط بین کنشگران در بالای آن تا پایین‌ترین سطح و بررسی ساختار روابط در شبکه‌ها در سطوح مختلف ضروری است. به همین منظور برای تحلیل شبکه‌های اجتماعی و آنالیز روابط بین دینی‌ها از روش تحلیل شبکه اجتماعی استفاده می‌شود (18).

در تحقیقی که سرمایه اجتماعی در راستای مداربیژن مصطلحی مavanaugh ارتباط دارد با این نتیجه رسیده که روش تحلیل شبکه اجتماعی و تحلیل روابط دینی‌ها نقش بسیار مهمی در شناخت جامعه و فرصت‌های بیشتر جهت برقراری ای از دیدگاه و انرژی مدیریت مصطبک از مابه طرفداری می‌کند. به همین جهت در این تحقیق سرمایه‌های اجتماعی در بین به‌هم‌بوداران جهت اعمال مدیریت مصطبکی مرتع مورد نظر و ارزیابی قرار گرفته است که به‌دینی‌ترین دینی‌ها استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی ارتباط بین دینی‌ها محیط مرتع در اساس عرفی گرگ‌های اجتماعی تحلیل گردوسته است.

مواد و روش‌ها
منطقه مورد مطالعه
سالان عرفی گرگ‌های اجتماعی و با منطقه گرگ‌بنا مساحتی معادل 54 هکتار در داخل 35 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان پاسداران واقع شده است. این سالان عرفی در محدوده جغرافیایی 35°45 ′ تا 35°15 ′ طول شرقی و 0°45 ′ تا 0°15 ′ عرض شمالی قرار دارد. این منطقه از شمال به خط‌الرأس کوه قله گرگ، از شرق به سالان مرتع عمارت ترک و حد


اجتماعی مبنای بر مشارکت و مشوق توجه به منافع و علایق جمعی است (27). هرچه تعداد روابط بین کنشگران بیشتر باشد سطح اعتماد در بین آنها نیز افزایش یافته و فرصت‌های بیشتری برای انجام اقدامات جمعی در بین کنشگران به وجود می‌آید (24 و 29). همچنین وجود شبکه‌های مشارکت اجتماعی در جریان سیاست‌های دولتی موضوعی‌سازی سرمایه اجتماعی آن می‌باشد. هرچه در شبکه‌های مشارکت در مراحل جامعه گسترش‌های بیشتری در سرمایه اجتماعی آن جامعه مناسب‌تر است (1).

به طورکلی وجود اعتماد و مشارکت بین به‌هم‌بوداران موجب تولید سرمایه اجتماعی خواهد شد. در صورت وجود سرمایه اجتماعی افراد در قابل هنگام و پیوندهای اجتماعی موجود در تعاملات اجتماعی، قابلیت‌های خود را افزایش می‌دهند و در ضمن به دست افراد امكان‌کننده زندگی‌ها، از حمایت‌های اجتماعی شبکه‌های ارتباطی خود برخودار می‌شوند (26). انسجام اجتماعی از جمله‌ای باعث دیگر سرمایه اجتماعی است و مربوط به روابط اجتماعی است که می‌توان کگره با جامعه را در کنار یکدیگر نگاه می‌داشته. به این اساس هر چه روابط بین افراد بیشتر باشد شبکه مسنجب‌تر خواهد بود و سرمایه اجتماعی جامعه نیز بیشتر است (13). در واقع شرط لازم برای پیشرفت در جامعه است، گسترش انسجام اجتماعی بسته مشارکت اجتماعی و از همه مهم‌تر اعتیاد مرتفع‌افراد است (6). در سال‌های اخیر کاربرد روش تحلیل شبکه جهت سنجش میزان‌های اجتماعی می‌چن سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی افزایش یافته است. در پژوهشی که بررسی‌گاه‌های ارتباطی بین به‌هم‌بوداران باعث شده و درون‌شکلی شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان ابزاری جهت شروع و تدوین مدیریت مشترک موفق در منابع طبیعی نقش اساسی را ایفا می‌نمایند (8).

4. Social Chohesion
مرزبندی اجتماعی و اکولوژیک تحقیق

جهت کاربردی نمونه روش تحلیل شبکه در بررسی الگوی ساختاری روابط بین ذهبنگاری و مرتع در سامان عرفی گرگ در منطقه گرگ شهرستان یاسوج، ابتدا مرز اجتماعی و اکولوژیک منطقه مورد مطالعه تعیین گردید که بر اساس انرژی اکولوژیک سامان عرفی گرگ آقایی منطقه گرگ بوده و مرز اجتماعی مورد مطالعه به مرتع در این سامان عرفی است. در داخل این مرز کلیه کنشگران مربوط به اهداف تحقیق در نظر گرفته شده است و پیوندی اجتماعی و مشارکت در داخل شبکه ذهبنگاری مورد بررسی قرار گرفته است.

شناختهای تحلیل شبکه اجتماعی:

5. Full- network methods
همانطور که گفته شد در شیکه ذهنیه محلى
پیوندهای اعتماد و همچنین دوگانه ردیف
است و اثر اعتماد بر روی پیوند مشارکت به عنوان جزء
اساسی مدیریت مشارکتی مرجع سنجش شده است.

شیکه‌های موردپرسی در این تحقیق اساس سند برنامه
عمل پایش و ارزیابی شیکه‌های اجتماعی - سیستمی
پیوندهای معنی‌تربیتی کشور (۱۹) تعیین گردیده‌اند.
این شیکه در سطح کلی سنجش ذهنیه محلى شامل
شیکه‌های تراکم، تمرکز برای انداء‌گیری انسجام و سرمایه
اجتماعی در شیکه و شیکه دوگانه پیوندها برای
سنجش ذهنیه محلى پیوندهای اعتماد و مشارکت در
بین پردازداران، شیکه میانگین فاصله زندودیکه
سنجش سخت و تبادل اعتماد و مشارکت میزان
اجتماعی ادامه و یکسان از شیکه می‌باشد. در سطح میانی
پیوندهای میزان مشارکت و تأثیر برنامه عاطفی
دیگری و شیکه‌های در مرجع تکمیل و دوگانه در
طبقه‌بندی مرجع و در شیکه نظر کمیط در
باید برای توضیحات در شیکه و عدم تراکم و شکل‌گیری در
مراجع بحثی دارد.

تمرکز شیکه ۹ تمرکز شیکه درصدی از شیکه است که
در دست گروه محدودی از شیکه‌های محوری به‌طور
است (۹) و (۱۰). در عضویت تمرکز مشخص کلی شیکه را نشان
می‌دهد و شناسه‌های توزیع قدرت در شیکه می‌باشد (۱۱). همچنین رابطه بین میزان مراکز و نرخ با سایر گره‌ها را بررسی
می‌کند (۲۶). این شیکه در سطح کل شیکه به
بر اساس پیوندهای برتری و برتری بررسی می‌شود. برای مثال در
مورد پیوندهای محوری بماند کرد اگر میزان تمرکز شیکه
بر اساس پیوندهای دوچرخه بالا باشد نشان دهنده این است که
تعادل مجردی از شیکه میزان اعتماد
در این اثرات اجتماعی از شیکه و با آن ابزار در
یابده و با تنها ارائه میزان اجتماعی از
همچنین افزایش مشارکت و همکاری ذهنیه محلى شده.
بنابراین میزان
سناریوی سرمایه اجتماعی به دنبال آن ابزار
یافته و فعالیت‌های مشارکتی تنهایی می‌باشد (۱۰) و
۲۰۰ در این تحقیق تراکم در سطح کل شیکه و در
بین
زمینه‌های موردپرسی قرار دارند.

در این تحقیق تراکم در سطح کل شیکه و در
بین
زمینه‌های موردپرسی قرار دارند.

8. Transitivity
9. Network Centralization
10. Average Geodesic Distance
11. Network Density
12. Reciprocity
تحلل بیوندهای اعتماد و مشارکت اجتماعی در شبکه پرهبرداران

اینهمج و سرمایه‌ای اجتماعی در این سامان عرفی، در جهت اجرای مدیریت مشارکتی موقف مراجع و نهایت مستقیم به توسعه یپادار گردیده است.

میزان دوسویگی و انتقال بیانگری پیوندها در شبکه دیفنغان محلی

میزان دوسویگی و انتقال بیانگری پیوندها در این همکارانی مبنای بیماری شبکه می‌باشد و از طرفی جهت مشخص نمودن میزان اعتماد متقابل و مشارکت متقابل می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. نتایج جدول (1) نشان می‌دهد که میزان اعتماد متقابل و مشارکت متقابل پیوسته از این غزه‌گزاری 23/31/113 تا 23/68 درصد (در حد کم) در پیوندهای اعتماد و مشارکت است. نتایج این شاخص نشان می‌دهد‌که در هر نوع گروه‌های اختصاصی در شبکه از این افراد و میزان کم اعتماد متقابل و مشارکت متقابل در بین آن‌ها است. میزان انتقال بیانگری پیوندهای اعتماد و مشارکت نیز در سامان عرفی گروه‌آقایی 0/7 تا 24/07 درصد (در حد کم) است. یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در سطح میانی شبکه است که تنگرگی را در دو گروه مرکزی و پیرمانتی قرار می‌دهد (۱/۳). و را در درک هر گروه قدرت‌های اجتماعی در شبکه باید نموده و می‌توان از افراد کلیدی و مرکزی در مدیریت مشارکتی مرحله استفاده نمود.

نتایج

شاخص‌های تراکم و اندازه و میزان انسجام اجتماعی
der شبکه دیفنغان محلی

با توجه به جدول (1)، اندازه‌ی شاخص تراکم بر اساس پیوند اعتماد و مشارکت اجتماعی در بین پرهبرداران در سامان عرفی گروه‌آقایی (۷/۸) و ۳۹ درصد محاسبه‌شده است که گروه‌های اجتماعی تراکم ضعیف در هر دو پیوند است. لذا میزان انسجام بر اساس پیوندهای مردم‌تقلیدی در سالان عرفی گروه-آقایی در سطح شبکه دیفنغان محلی در حد ضعیف بوده و سرمایه‌ای اجتماعی نیز ضعیف ارزیابی می‌گردد. این موضوع نشان دهنده میزان پایین‌ترین افراد به سنتها و عرف‌های محلی در راستای پرهبرداری صحیح از منابع است و این وضعیت انسجام نمی‌توانان انتظار داشت مدیریت مشارکتی موفقی را در مراحل این سامان عملیاتی نموده. به‌همین‌جهت نیاز است که با تقویت پیوندهای اعتماد و مشارکت، می‌تواند تغییرات

12 Core - Periphery
جدول 1- انتخاب شاخص‌ها در شبکه‌ی همبستگی سامان عرضی گرگ‌آقایی

<table>
<thead>
<tr>
<th>صدهزاری کشتی‌پوندها (%)</th>
<th>نرخ پیوند</th>
<th>تعداد افراد</th>
<th>نوع پیوند</th>
<th>مرز اکولوژیک</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>24/07</td>
<td>18</td>
<td>31/09</td>
<td>اعتقاد</td>
<td>سامان عرضی گرگ‌آقایی</td>
</tr>
<tr>
<td>20/22</td>
<td>18</td>
<td>31/09</td>
<td>شرکت</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

شکل 2- روابط یک‌سویه و دو‌سویه در پیوند اعتقاد در شبکه‌ی دینفان محلی گرگ‌آقایی

خطوط پررنگ نشان‌دهنده روابط دو‌سویه و خطوط کم‌رنگ نشان‌دهنده روابط یک‌سویه است.

شکل 3- روابط یک‌سویه و دو‌سویه در پیوند مشترکت در شبکه‌ی دینفان محلی گرگ‌آقایی

خطوط پررنگ نشان‌دهنده روابط دو‌سویه و خطوط کم‌رنگ نشان‌دهنده روابط یک‌سویه است.
شاخص تركز در شیبکه دینه‌های محلی
با توجه به نتایج جدول (۲) تمرکز شیبکه بر اساس پیوندهای درونی و برونی اعتماد و شیبکه در سطح کل شیبکه بیهمبیرداران مرتع تقریباً در سطح پایینی قرار دارد و این بدان معناست که بر اساس پیوندهای درونی اعتماد و همکاری در بین افراد شیبکه تقریباً پراکندگی است و تعداد افرادی که دریافت اعتماد و شیبکه به آنها در شیبکه محدود شد، کم است. همچنین بر اساس پیوندهای برونی در شیبکه تمرکز شیبکه می‌توان بیان کرد که پراکن

<table>
<thead>
<tr>
<th>جدول ۲- میزان شاخص تمرکز شیبکه بر اساس پیوندهای درونی و برونی در شیبکه اعتماد</th>
<th>مز اکولوژیک</th>
<th>پیوندهای برونی (%)</th>
<th>پیوندهای درونی (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>تمرکز شیبکه بر اساس پیوندهای درونی (%)</td>
<td>۲۲/۷۲</td>
<td>۲۶/۱۰</td>
<td>۲۵/۸۳</td>
</tr>
<tr>
<td>تمرکز شیبکه بر اساس پیوندهای برونی (%)</td>
<td>۲۸/۲۳</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

دسترسی و برقراری ارتباط با یکدیگر باید مسیر طولانی را بپیمایند و این امر منجر به افزایش زمان و هزینه جهت همراهی ساکنین آن در اجرای مدیریت مشارکتی مرتع خواهد شد. به همین دلیل نیاز است که با اعتمادسازی و انجام فعالیت‌های جمعی زمینه را جهت برقراری ارتباط بیشتر و سریع‌تر افراد فراهم آورد تا بتوان یک مدیریت موفق در مناطق منطقه ای انتظار داشت.

شاخص میانگین فاصله زندودیک
میزان این شاخص که نشان دهنده گوناگونی مسیر بین دو کنشگر و همچنین میزان انتخاب و همبستگی بین افراد می‌باشد در سامان عرفی گروآقاوی در پیوند اعتماد ۱/۶۲ و در پیوند مشارکت ۱/۴۳ است این نتایج با پیدایش سرعت گردد اعتماد و شیبکه در بین افراد و میزان کم انتخاب و همبستگی بین آنان را می‌رساند. اعتماد بیهمبیرداران مرتع به یکدیگر از طریق سه پیوند و همکاری و شیبکه بین آنان از طریق چهار پیوند امکان پذیر است. در روان افراد برا
تحقیق حسابی و برنامه‌ریزی حضور فعال داشته باشند. افرادی که در پیرامون شوکه قرار می‌گیرند باید به ترتیب انجام و سرآمدی اجتماعی شوکه کاهش یابد و به‌این ترتیب اجرای مدیریت مشارکتی در مراتب با صرف زمان و هزینه زیاد می‌کند. با این حال، شکایت نیاز است که کلیه ب很棒هربرداران در فعالیت‌های مربوط به مدیریت مراتب مشارکت فعال داشته باشند، بنابراین افراد پیرامونی و آگاهی بخشی و اعتمادسازی در بین آنان محقق باشد.

جدول ۴: زیرگروه‌ها و کنشگران مرکزی و پیرامونی بر اساس پیوندهای اعتماد و مشارکت اجتماعی

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

بحث و نتیجه‌گیری

شکوه اجتماعی رویکردی نوین در برنامه‌ریزی جهت مصرف مشترک منابع طبیعی بوده و محققین با مطالعه شکوه اجتماعی با استفاده از روش تحلیل شکوه فازی جمله‌های پیش روند فاصله‌های مشترکی در تصدی گر و مدیریت منابع طبیعی را شناسایی نمایند (15 و 44). ازجمله عوامل مؤثر در فاصله توسط بانکدار انسانی و محیطی، انجام اجتماعی و سرآمدی اجتماعی است. نتیجه تضعیف انجام اجتماعی در افراد درگیری‌ها و تنوع‌های فردی و جمعی، کاهش مشترک، افزایش هزینه‌های کنترل و اجتماعی و به‌طورکلی افت کارایی نظام اجتماعی خواهد بود (44).
مهم‌ترین این شاخص‌ها در این سطح میزان تراکم شبکه، تمرکز شبکه، اندازه‌گیری پیوندها و میزان دووسویگی پیوندها می‌باشند. کوتاه‌ترین فاصله بین دو کنگر (فصل زودرس) و شاخص مترپایک اساسی در سطح میکرو و هستند. بعد شک آزمایش بدن بست، مشارکت و توسه آن در بین همبستگی‌های سطحی فضاهای حفاظت و احیای مانع امکان‌پذیر نمی‌باشد. برای تغییر و توسعه آن و اجرای فضای مشارکت در بین همبستگی‌ها مرجع نیاز به سازواری‌های اساسی ازجمله اعتماد‌سازی در بین کنسرتان است. همان‌طور که قبلی در ادبیات اخلاق و هنر، اعتماد قطعی اخلاقی مشترک و تحسین کننده افرادی مشارکت در بین کنسرتان مرتب با منابع طبیعی مشترک که حضوری قانونی قابل توجه روز شناختی در همبستگی‌های اجتماعی جالب‌های اعتماد مشترک با شبکه اعتماد و مشارکت و چگونگی و میزان ارتقاب این در شبکه مهم در فرآیندهای مشترکی را نشان‌گذاری نموده و برای طرف‌های احیای بیشتری و سیاست‌گذاری لازم را می‌شود کند ۱۰. با توجه به اهمیت دو پایه اعتماد و مشارکت به اهمیت این اصول در سرمایه اجتماعی و ازار اصلی کیهان مشارکت در جوامع می‌شود شاخص اعتماد به نامبره شده این ایمن دو پایه مهم بررسی قرار گرفت (۱۸، ۱۹ و ۲۰) با توجه به نتایج مشخص قرارده که میزان تراکم در هر دو پایه اعتماد است و سرمایه اجتماعی در بین همبستگی‌های داخلی دو پایه‌ای قرار داده از دو پایه‌ای از این که نشان از کم بودن روابط مشترک در بین این آثار، میزان بالای اعتماد و مشارکت اجتماعی در بین همبستگی‌های افرازیش با پایندی افراد به پایه‌ها و نشان‌گذاری می‌گردد و حس مستقلیت بی‌پایان آن را در همبستگی‌های اجتماعی اساس افرازیش می‌باشد. از این‌رو میزان ضعیف پیوندهای اعتماد و مشارکت در بین همبستگی‌های اجتماعی و در همبستگی دو نشان بررسی در بیان‌رای بی‌پایان چالش‌هایی مطرح می‌شود. در این‌که نشان می‌دهد که ثابت می‌باشد در این افراد مشارکت شبکه گردیده. در این از زمینه
آگاهانه تمام افراد در این زمینه یک امر بديهي است، ضرورت دارد در این منطقه با اعتمادسازي و ايجاد استراتژي مناسب آنان را به مشارکت در فعالیت‌های جمعي تشويق نمود.

با توجه به مطالع مطرح‌شده در اين تحقيق جهت اجري يک مديريت مشارکتي موفق در مراتع سايان عرفى گرگوافابي، نيازي است که با ايجاد فضاي مناسب و بسترسازی ازجمله اجراي طرح‌های مرتبطی مشارکتي، جهت تقویت پيوندهای اعتماد و مشارکت در بين بهره‌برداران، انجام اجتماعي و سرمایه اجتماعي در بين انها را افزایش داد.

سپاسگزاری

این مقاله مرتبط با طرح ملی "تحليل شبکه اجتماعی؛ مدل‌سازی، سياست‌گذاري و اجراي مديريت مشارکتي منابع طبيعي" است كه توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و ایشانباري تأمين اعتبار گرديده و با همکاري معاونت پژوهشي دانشگاه تهران انجام شده است. لذا از مراكز نامبرده سپاسگزاری مي‌گردد.
References