اثر توسیع گردشگری عشایری بر شاخه‌های معیشت پایدار مرتعداران (مطالعه موردی: مناطق عشایری لار، البرز مرکزی)

وحید انصاری، فکرته اله جهانی، سید محسن مجاوریان، و شفق رستگار

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۵/۱۹ - تاریخ تصویب: ۱۳۹۸/۷/۲۴

چکیده

ایجاد فعالیت‌های اقتصادی جنبی و تلفیقی در بهروز و بپردازی معیشت و اقتصاد عشایر مؤثر خواهد بود. توسیع یوم گردنگری عشایری در منطقه لار، البرز مرکزی انجام شده با مکاسبه و اولویت‌بندی آثار توسیع گردشگری عشایری بر شاخه‌های معیشت پایدار به‌مرتعداران می‌پردازد. سپس با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و با در نظر گرفتن تغییرات و دیدگاه‌های کارشناسان و به‌مرتعداران با مقاومت و اولویت‌بندی شاخه‌های معیشت پایدار تحت تاثیر توسیع یوم گردنگری در منطقه عشایری برخاسته است. همچنین پس از اولویت‌بندی معاوضای و شاخه‌های معیشت پایدار جهت مقایسه میانگین رتبه اولویت‌های کارشناسان و به‌مرتعداران از آزمون اختلاف میانگین استفاده شده است. نتایج نشان داد که از دیدگاه کارشناسان، سرمایه طبیعی و اکولوژیکی با وزن نهایی (۲۰۰) بیشترین تأثیر یافته‌ها را از توسیع گردشگری عشایری به خود اختصاص خواهند داد و سایر معاوضای در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین نتایج مقایسه نظرات کارشناسان و به‌مرتعداران نشان داد که دیدگاه‌های این دو گروه در ۱۴ شاخه از جمله: آلوگی‌های زیست محیطی، حضور جهان‌های، تاثیر خشکی و حتی، تاثیر گونه‌های گیاهی، اعتماد عشایر به یکدیگر، حضور و نقص زن، سطح اشتغال، تاثیر محصولات تولیدی، ایجاد بازار محیطی، و دسترسی به برقراری و تلفن، دارای اختلاف میان‌داری با یکدیگر می‌باشد. لذا نتایج بانگر و معمول دیدگاه‌های عمومی دیدگاه‌های دو گروه کارشناسان و به‌مرتعداران بوده که نشان می‌دهد، پیش از اعمال سیاست‌گذاری جهت توسیع یوم گردنگری لازم است دیدگاه‌های کارشناسان و به‌مرتعداران به هم تنزیک شده و با توجه به آن مدیریت صحیح و اصولی در این بخش اعمال شود.

واژه‌های کلیدی: گردشگری، معیشت پایدار، عشایری، AHP، منطقه لار

---

1. دانشجوی دکتری مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
2. v.ansari1348@gmail.com
3. نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
4. استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
مقدمه
معیشت پایدار از ابعاد کلیدی، مهم و اساسی توسعه مراکز عضوی می‌باشد. این آمده از حاکمیت از جای‌دهی‌های طبیعی و بهره‌گیری و لذت جویی از پیدا کرده‌های منظور آن است. از این ترتیب بر روی طبیعت ارزیابی و بررسی مستقیم و غیرمستقیم از طریق تأمین درآمد از محصولات محیطی از طریق طبیعی و زیست محیطی آن منطقه می‌گردد. (2)

و جواد شایسته و نحوه زندگی انسان هنوز مسئولیتباری با یافته‌های جدیدی هنوز کاربردی ندارند. این اتفاق بر طراحی منابع طبیعی، سوخت و انرژی و ادامه گسترش کمک‌های جدیدی می‌باشد. بستگی منابع طبیعی برای گردشگری از طرف مصرف می‌باشد. (3)

برای کرنالیسیون منطقه‌های طبیعی، گردشگری و محیط زیستی، تحقیقاتی و زیست‌محیطی انجام شده است. به همراه با به‌کارگیری تحقیقاتی و محیط‌محیطی برای گردشگری از طرف مصرف می‌باشد. (3)

در حالی که منابع در منطقه‌های طبیعی، گردشگری و محیط‌محیطی برای گردشگری از طرف مصرف می‌باشد. (3)

در حالی که منابع در منطقه‌های طبیعی، گردشگری و محیط‌محیطی برای گردشگری از طرف مصرف می‌باشد. (3)

در حالی که منابع در منطقه‌های طبیعی، گردشگری و محیط‌محیطی برای گردشگری از طرف مصرف می‌باشد. (3)

در حالی که منابع در منطقه‌های طبیعی، گردشگری و محیط‌محیطی برای گردشگری از طرف مصرف می‌باشد. (3)

در حالی که منابع در منطقه‌های طبیعی، گردشگری و محیط‌محیطی برای گردشگری از طرف مصرف می‌باشد. (3)

در حالی که منابع در منطقه‌های طبیعی، گردشگری و محیط‌محیطی برای گردشگری از طرف مصرف می‌باشد. (3)

در حالی که منابع در منطقه‌های طبیعی، گردشگری و محیط‌محیطی برای گردشگری از طرف مصرف می‌باشد. (3)

در حالی که منابع در منطقه‌های طبیعی، گردشگری و محیط‌محیطی برای گردشگری از طرف مصرف می‌باشد. (3)

در حالی که منابع در منطقه‌های طبیعی، گردشگری و محیط‌محیطی برای گردشگری از طرف مصرف می‌باشد. (3)

در حالی که منابع در منطقه‌های طبیعی، گردشگری و محیط‌محیطی برای گردشگری از طرف مصرف می‌باشد. (3)

در حالی که منابع در منطقه‌های طبیعی، گردشگری و محیط‌محیطی برای گردشگری از طرف مصرف می‌باشد. (3)

در حالی که منابع در منطقه‌های طبیعی، گردشگری و محیط‌محیطی برای گردشگری از طرف مصرف می‌باشد. (3)

در حالی که منابع در منطقه‌های طبیعی، گردشگری و محیط‌محیطی برای گردشگری از طرف مصرف می‌باشد. (3)

در حالی که منابع در منطقه‌های طبیعی، گردشگری و محیط‌محیطی برای گردشگری از طرف مصرف می‌باشد. (3)

در حالی که منابع در منطقه‌های طبیعی، گردشگری و محیط‌محیطی برای گردشگری از طرف مصرف می‌باشد. (3)

در حالی که منابع در منطقه‌های طبیعی، گردشگری و محیط‌محیطی برای گردشگری از طرف مصرف می‌باشد. (3)

در حالی که منابع در منطقه‌های طبیعی، گردشگری و محیط‌محیطی برای گردشگری از طرف مصرف می‌باشد. (3)

در حالی که منابع در منطقه‌های طبیعی، گردشگری و محیط‌محیطی برای گردشگری از طرف مصرف می‌باشد. (3)

در حالی که منابع در منطقه‌های طبیعی، گردشگری و محیط‌محیطی برای گردشگری از طرف مصرف می‌باشد. (3)

در حالی که منابع در منطقه‌های طبیعی، گردشگری و محیط‌محیطی برای گردشگری از طرف مصرف می‌باشد. (3)

در حالی که منابع در منطقه‌های طبیعی، گردشگری و محیط‌محیطی برای گردشگری از طرف مصرف می‌باشد. (3)

در حالی که منابع در منطقه‌های طبیعی، گردشگری و محیط‌محیطی برای گردشگری از طرف مصرف می‌باشد. (3)

در حالی که منابع در منطقه‌های طبیعی، گردشگری و محیط‌محیطی برای گردشگری از طرف مصرف می‌باشد. (3)

در حالی که منابع در منطقه‌های طبیعی، گردشگری و محیط‌محیطی برای گردشگری از طرف مصرف می‌باشد. (3)
بررسی تأثیر تغییرات بذرآور محلی بر معیشت پایدار به‌عنوان یکی از مراحل اولیه در انجام تحقیقات محیطی و اقتصادی و از دیدگاه کارشناسان سرمایه‌ای است که نیازمند ارزیابی شناخته‌سازی نیازمندی تغییراتی باشد و همچنین نتایج تحلیلی شاخص‌های معیشت پایدار در سال‌های مختلف بررسی شود. پژوهشی که در سال‌های مختلف انجام شده است به نظر می‌رسد که زمان دارد که یک شامله بررسی مجدد در این جدال بررسی شود.

مواد و روش‌ها

مشاهده و بررسی منطقه‌های مختلف برقراری مکاتبات در مرحله اولیه، طراحی مدل‌های محیطی و اقتصادی در مرحله دوم و بررسی تغییرات طبیعی در مرحله سوم در پژوهش بررسی شده است. پژوهش از نظر اقتصادی و طبیعی و از نظر اجتماعی و سیاسی به‌عنوان یکی از پژوهش‌های بررسی‌های مطالعاتی و پژوهش‌های ایجادوکننده در زمینه معیشت پایدار بوده است. مطالعات مختلف بررسی‌های معیشت پایدار که در سال‌های مختلف انجام شده است، نشان داده‌اند که معیشت پایدار به‌عنوان یکی از پیامدهای مهم در مرحله اولیه اقتصاد و سیاست در منطقه‌های مختلف برقراری مکاتبات نیز در حین انجام تحقیقات مطالعاتی از دیدگاه کارشناسان سرمایه‌ای است. به‌جز اینکه در منطقه‌های مختلف برقراری مکاتبات نیز در حین انجام تحقیقات مطالعاتی از دیدگاه کارشناسان سرمایه‌ای است، به‌جز اینکه در منطقه‌های مختلف برقراری مکاتبات نیز در حین انجام تحقیقات مطالعاتی از دیدگاه کارشناسان سرمایه‌ای است. به‌جز اینکه در منطقه‌های مختلف برقراری مکاتبات نیز در حین انجام تحقیقات مطالعاتی از دیدگاه کارشناسان سرمایه‌ای است. به‌جز اینکه در منطقه‌های مختلف برقراری مکاتبات نیز در حین انجام تحقیقات مطالعاتی از دیدگاه کارشناسان سرمایه‌ای است. به‌جز اینکه در منطقه‌های مختلف برقراری مکاتبات نیز در حین انجام تحقیقات مطالعاتی از دیدگاه کارشناسان سرمایه‌ای است. به‌جز اینکه در منطقه‌های مختلف برقراری مکاتبات نیز در حین انجام تحقیقات مطالعاتی از دیدگاه کارشناسان سرمایه‌ای است. به‌جز اینکه در منطقه‌های مختلف برقراری مکاتبات نیز در حین انجام تحقیقات مطالعاتی از دیدگاه کارشناسان سرمایه‌ای است.
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروفترین فنون تصمیم گیری چند منظوره است که اولین بار توسط ساوث (1944) ابداع گردید. فراآیند تحلیل سلسله مراتبی منعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است. این تکنیک، مسائل پیچیده را بررسی آنها مورد بررسی قرار می‌دهد و آنها را به شکلی ساده و تبیین کننده به حل آن می‌پردازد.

در این تحقیق جهت بررسی معیشت پایدار عشایر مناطق مورد مطالعه از نظر معیار سرمایه طبیعی و اکولوژیکی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و سرمایه فیزیکی استفاده شده است که هر معیار درازای تعدادی زیر معیار می‌باشد (11، 15، 17 و 18).

شکل 1: موقعیت جغرافیایی منطقه‌الا ان در ایران و استان‌های تهران و مازندران
جاذب‌های آماری این تحقیق شامل: 1- عوامل اختلالی، و 2- عوامل نهانی‌کاری که
با جمع‌شناسی 56 نفر که از این بین با استفاده از قانون
کرمان (1977) تعداد 39 نفر به‌پرس‌بازیر (دارای پروانه)
قرار داده شده‌اند. جستجوی شده است که شفا و برنامه‌ریزی با استفاده از
烟草 کورکان تعداد 28 نفر به‌پرس‌بازیر به عنوان نمونه
انتخاب کراده، به‌طور اتوماتیک و بر اساس راهنما (1) 
می‌باشد:

\[
N = \frac{n(1, s)}{N d^2 + (t, s)}
\]

که در آن، n حجم نمونه، s احتمال معیار جامعه، N
حجم جامعه، d فاصله استفاده از
امام

پایبان، و مصاحبه
مستقیم با شاخص و کارشناسان بوده است. برای دستیابی به
اهداف پیشنهادی به این هدف بوده شاخصیت سوالات پرسشنامه به‌گونه
طراح‌شده است که شفا و برنامه‌ریزی با استفاده از
cronbachs قابل فهم باشد. ارائه و پرسشنامه به‌وکانت با
_request به کارشناسان و متخصصین مورد تایید قرار گرفته است.
پایبان پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونبا برای

### جدول 2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت داده‌دادهگری، جنسیت، تحقیقات و شویه به‌پرس‌بازیر

<table>
<thead>
<tr>
<th>دستورالعمل</th>
<th>تعداد</th>
<th>وضعیت داده‌دادهگری</th>
<th>جنسیت</th>
<th>طبقه‌بندی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>77/88</td>
<td>100</td>
<td>31</td>
<td>مرد</td>
<td>کورکردن</td>
</tr>
<tr>
<td>77/88</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td>زن</td>
<td>نعمتی</td>
</tr>
<tr>
<td>14/72</td>
<td>96</td>
<td></td>
<td>14</td>
<td>16/14</td>
</tr>
<tr>
<td>14/72</td>
<td></td>
<td></td>
<td>12/16</td>
<td>8/42</td>
</tr>
<tr>
<td>12/16</td>
<td></td>
<td></td>
<td>8/42</td>
<td>14/12</td>
</tr>
<tr>
<td>8/42</td>
<td></td>
<td></td>
<td>14/12</td>
<td>7/10</td>
</tr>
<tr>
<td>10/10</td>
<td></td>
<td></td>
<td>7/10</td>
<td>10/10</td>
</tr>
<tr>
<td>7/10</td>
<td></td>
<td></td>
<td>10/10</td>
<td>10/10</td>
</tr>
<tr>
<td>10/10</td>
<td></td>
<td></td>
<td>10/10</td>
<td>10/10</td>
</tr>
</tbody>
</table>

درصد پاسخ‌بازیر درای تحقیقات فوق دبیرم. 147/26
درصد لیسانس و 24/23 درصد فارغ التحصیل کارشناسی
ارشد و دکتری می‌باشد. در این تحقیق 13/15 درصد

ویژگی‌های کارشناسان پاسخگویی: از لحاظ جنسیت
84/21 درصد پاسخ‌بازیر مرد بوده و بالایی زن می‌باشد.
همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد 10/25
پاسخگویان رئیس اداره، حدود ۱۰/۲ درصد معاون و ۲۶/۲۷ درصد کارشناس اداره‌ها منابع طبیعی و عشایری می‌باشند (جدول ۳).

جدول ۳- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت، سواد و موقعیت شغلی

<table>
<thead>
<tr>
<th>موقعیت شغلی</th>
<th>مرد</th>
<th>چنین</th>
<th>زن</th>
<th>طبقه‌بندی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>درصد تعداد</td>
<td>درصد تعداد</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۳۲/۴۱</td>
<td>۴۱/۵۹</td>
<td>۳۲/۴۱</td>
<td>۴۱/۵۹</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۳۲/۴۱</td>
<td>۴۱/۵۹</td>
<td>۳۲/۴۱</td>
<td>۴۱/۵۹</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۴۰/۵۶</td>
<td>۵۹/۴۴</td>
<td>۴۰/۵۶</td>
<td>۵۹/۴۴</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۳۲/۴۱</td>
<td>۴۱/۵۹</td>
<td>۳۲/۴۱</td>
<td>۴۱/۵۹</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۳۲/۴۱</td>
<td>۴۱/۵۹</td>
<td>۳۲/۴۱</td>
<td>۴۱/۵۹</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۳۲/۴۱</td>
<td>۴۱/۵۹</td>
<td>۳۲/۴۱</td>
<td>۴۱/۵۹</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۴۰/۵۶</td>
<td>۵۹/۴۴</td>
<td>۴۰/۵۶</td>
<td>۵۹/۴۴</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۳۲/۴۱</td>
<td>۴۱/۵۹</td>
<td>۳۲/۴۱</td>
<td>۴۱/۵۹</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

توجه به نتایج کارشناسان اعتقاد دارند که سرمایه‌های طبیعی و اکولوژیکی در اولویت اول و سرمایه‌های فیزیکی در اولویت آخر قرار دارد. همچنین از دیدگاه پرهبرداران سرمایه‌های اقتصادی دارای رتبه‌ای بیشتر از سرمایه‌های فیزیکی و اجتماعی در رتبه پایین قرار می‌گیرند.

مقاایسه معيارهای مورد بررسی: جدول ۴)

مقاایسه پنج معيار مشهور تا پایدار تحت تأثیر بوم‌گردی در منطقه‌ای از دیدگاه کارشناسان و پرهبرداران است.

جدول ۴: مقایسه معيارهای معيشت یاپاپاراز دیدگاه کارشناسان و پرهبرداران منطقه‌ای

<table>
<thead>
<tr>
<th>معاون</th>
<th>نام</th>
<th>مصارف (درصد)</th>
<th>کارشناسان</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۵۲/۴۱</td>
<td>۵۱/۵۹</td>
<td>۵۲/۴۱</td>
<td>۵۱/۵۹</td>
</tr>
<tr>
<td>۴۷/۵۹</td>
<td>۴۸/۴۱</td>
<td>۴۷/۵۹</td>
<td>۴۸/۴۱</td>
</tr>
<tr>
<td>۵۲/۴۱</td>
<td>۵۱/۵۹</td>
<td>۵۲/۴۱</td>
<td>۵۱/۵۹</td>
</tr>
<tr>
<td>۴۷/۵۹</td>
<td>۴۸/۴۱</td>
<td>۴۷/۵۹</td>
<td>۴۸/۴۱</td>
</tr>
<tr>
<td>۵۲/۴۱</td>
<td>۵۱/۵۹</td>
<td>۵۲/۴۱</td>
<td>۵۱/۵۹</td>
</tr>
<tr>
<td>۴۷/۵۹</td>
<td>۴۸/۴۱</td>
<td>۴۷/۵۹</td>
<td>۴۸/۴۱</td>
</tr>
<tr>
<td>۵۲/۴۱</td>
<td>۵۱/۵۹</td>
<td>۵۲/۴۱</td>
<td>۵۱/۵۹</td>
</tr>
<tr>
<td>۴۷/۵۹</td>
<td>۴۸/۴۱</td>
<td>۴۷/۵۹</td>
<td>۴۸/۴۱</td>
</tr>
<tr>
<td>۵۲/۴۱</td>
<td>۵۱/۵۹</td>
<td>۵۲/۴۱</td>
<td>۵۱/۵۹</td>
</tr>
<tr>
<td>۴۷/۵۹</td>
<td>۴۸/۴۱</td>
<td>۴۷/۵۹</td>
<td>۴۸/۴۱</td>
</tr>
</tbody>
</table>

مقاایسه و اولویت‌بندی معيارهای معيشت یاپاپاراز دیدگاه کارشناسان و پرهبرداران

شکل (۱) نشان دهنده وزن هر یک از پین معيار معيشت یاپاپاراز تحت تأثیر بوم‌گردی در منطقه‌ای از دیدگاه کارشناسان و پرهبرداران است.
با توجه به جدول (۵) در بخش سرمایه طبیعی و اکولوژیکی از دیدگاه کارشناسان دو شاخه پویش گاهی مرئی از نظر کیفیت و کمیت و از دیدگاه شیار دو شاخه حضور حیات وحش و پوشش گاهی مرئی از نظر کیفیت بیشترین تأثیر را از بین گرفته و در بخش سرمایه اجتماعی، از دیدگاه کارشناسان و بهبودرانان بیشترین تأثیر بیشتری را حضور و نقص زبان و بهبود کیفیت زندگی دارد. همچنین، نتایج اولیت‌های بانکی، شاخه‌های سرمایه انالیز از دیدگاه کارشناسان و بهبودرانان نشان می‌دهد که توسعه بومگردی در منطقه بشری در دو بخش اجتماعی و سطح آگاهی حفاظت از منابع طبیعی خواهد داشت. نتایج مقایسه و اولیت‌های شاخه‌های سرمایه اقتصادی نیز حاکی از این است که بشری بسته به ترتیب در این جدول سرمایه‌ای است که دارای هشت شاخص می‌باشد. میزان دیگر سرمایه‌ای اسکان است که دارای هشت شاخص می‌باشد. در این جدول سرمایه‌ای است که دارای شاخص سرمایه‌ای اقتصادی ۴.۱ دارد. مشاهده شده. سطح استغلال، درآمد حاصل از تولید محصولات دامی و غیر دامی و نتوان محصولات تولیدی سه شاخه سرمایه‌ای اقتصادی می‌باشد که در مقایسه دیدگاه کارشناسان و بهبودرانان منطقه‌ای از دو بخش اجتماعی و سه شاخه، میزان دیگر سرمایه‌ای فیزیکی سه شاخه دسترسی به قیمت تلفن اسکان سرمایه‌ای از دو بخش کارشناسان و بهبودرانان نشان می‌دهد که از دیدگاه کارشناسان دو شاخه

*شکل ۱: مقایسه اولیت میزان میزان بانکی از دیدگاه کارشناسان و بهبودرانان*
به‌هم‌پردازان دارای اختلاف معنی‌داری در سطح یک درصد

یا فاصله اطمینان 99 درصد می‌باشد (جدول 5).

جدول ۵: مقایسه دیدگاه کارشناسان و به‌هم‌پردازان در زمینه شاخص‌های معیشت پایدار

<table>
<thead>
<tr>
<th>شاخص‌های معیشت پایدار</th>
<th>میزان معیار</th>
<th>کارشناسان به‌هم‌پردازان</th>
<th>رنگونه</th>
<th>وزن</th>
<th>AHP</th>
<th>رنگونه</th>
<th>وزن</th>
<th>AHP</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>جایگاه های زسن بیماری</td>
<td>79.24</td>
<td>8</td>
<td>0</td>
<td>12.83</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>12.83</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>جامعه حیات وحشی</td>
<td>71.13</td>
<td>7</td>
<td>0</td>
<td>12.61</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>12.61</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>توزیع کوانتیای کیفیت</td>
<td>71.13</td>
<td>7</td>
<td>0</td>
<td>12.61</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>12.61</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>تغییرات انسانی</td>
<td>69.81</td>
<td>5</td>
<td>0</td>
<td>11.96</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>11.96</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>اصول و اخلاق سیاست</td>
<td>68.51</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>11.02</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>11.02</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>تجهیزات منطقه‌ای</td>
<td>66.01</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>10.12</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>10.12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>پوشش کیفیت منطقه از نظر کیفیت</td>
<td>50.00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>10.09</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>10.09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>شیتکه و اشتغال‌های محیطی</td>
<td>50.00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>10.09</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>10.09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>داشت موسیقی به‌هم‌پردازان</td>
<td>40.95</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>8.98</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>8.98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>بهداشت کیفیت</td>
<td>40.95</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>8.98</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>8.98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>نشاط کار مشغول</td>
<td>40.95</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>8.98</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>8.98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>نجوم و تفکر</td>
<td>40.95</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>8.98</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>8.98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>تقابل صلح</td>
<td>38.14</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>8.77</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>8.77</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>تقابل نازک</td>
<td>38.14</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>8.77</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>8.77</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>تقابل سخت</td>
<td>38.14</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>8.77</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>8.77</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>نشاط اجتماعی (کوچک)</td>
<td>36.97</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>8.63</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>8.63</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

میزان نتایج می‌تواند به شرح زیر باشد:

جدول ۶: مقایسه دیدگاه کارشناسان و به‌هم‌پردازان در زمینه شاخص‌های معیشت پایدار

<table>
<thead>
<tr>
<th>شاخص‌های معیشت پایدار</th>
<th>میزان معیار</th>
<th>کارشناسان به‌هم‌پردازان</th>
<th>رنگونه</th>
<th>وزن</th>
<th>AHP</th>
<th>رنگونه</th>
<th>وزن</th>
<th>AHP</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>جایگاه های زسن بیماری</td>
<td>79.24</td>
<td>8</td>
<td>0</td>
<td>12.83</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>12.83</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>جامعه حیات وحشی</td>
<td>71.13</td>
<td>7</td>
<td>0</td>
<td>12.61</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>12.61</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>توزیع کوانتیای کیفیت</td>
<td>71.13</td>
<td>7</td>
<td>0</td>
<td>12.61</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>12.61</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>تغییرات انسانی</td>
<td>69.81</td>
<td>5</td>
<td>0</td>
<td>11.96</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>11.96</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>اصول و اخلاق سیاست</td>
<td>68.51</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>11.02</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>11.02</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>تجهیزات منطقه‌ای</td>
<td>66.01</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>10.12</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>10.12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>پوشش کیفیت منطقه از نظر کیفیت</td>
<td>50.00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>10.09</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>10.09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>شیتکه و اشتغال‌های محیطی</td>
<td>50.00</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>10.09</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>10.09</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>داشت موسیقی به‌هم‌پردازان</td>
<td>40.95</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>8.98</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>8.98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>بهداشت کیفیت</td>
<td>40.95</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>8.98</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>8.98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>نشاط کار مشغول</td>
<td>40.95</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>8.98</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>8.98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>نجوم و تفکر</td>
<td>40.95</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>8.98</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>8.98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>تقابل صلح</td>
<td>38.14</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>8.77</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>8.77</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>تقابل نازک</td>
<td>38.14</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>8.77</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>8.77</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>تقابل سخت</td>
<td>38.14</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>8.77</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>8.77</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>نشاط اجتماعی (کوچک)</td>
<td>36.97</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>8.63</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>8.63</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

میزان نتایج می‌تواند به شرح زیر باشد:
بحث و نتیجه‌گیری

شوه‌هایی که مربوط به تصمیم‌گیری گروهی هستند، می‌توانند به عنوان راهکاری بسیار موثر برای تصمیم‌گیری استفاده شوند. زیرا این روش‌ها علاوه بر در نظر گرفتن و بررسی معیارهای مختلف، از دانش و مهارت افراد خبره و همچنین دانش بومی افراد محلی به عنوان یک یکتایی مدل مثبت در فرآیند تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند. از انجایی که روش‌های تصمیم‌گیری جند معیارهای بانگر فرمان انسان بوده و قرار به در نظر گرفتن شرایط منظورهای کیفی و کمی مسأله به طور همزمان می‌پیشی، کاربرد چشمگیری یافته‌اند.

با توجه به مفاهیم و اولویت‌بندی معیارهای معیشت پایداه تاثیر داشته توسه گردشگری عاشقی از دیدگاه کارشناسان در صورت توسه بوم‌گری در مناطق عاشقی موفقیت سرمایه‌کاوی اکولوژیک و اقتصادی بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته که باید در برنامه‌ریزی‌ها به این عوامل بیشتر توجه شود. همچنین بهبود ضریب اعتقادات دارند با توسه بوم‌گری عاشقی اقتصادی آنها متحول شده و درآمد آنها از محصولات دامی و غیردامی افزایش می‌یابد. این بخش از مطالعه و تحقیق سعيدی گرگانی (2017) و جانگین (2018) (که بیان می‌دارند ایجاد منابع درآمدهای باعث بهبود وضعیت معیشت و اقتصاد عاشقی می‌شود مطالعات دارد.

در بخش سرمایه‌طبیعی و اکولوژیکی از دیدگاه کارشناسان و شاخص پوشش گیاهی مراتع از نظر کیفیت و کمیت و از دیدگاه عاشقی دو شاخص حضور حیات وحش و پوشش گیاهی مراتع از نظر کیفیت بهبود بیشتر تحت تأثیر را از بوم‌گری خواهان گرفت. کارشناسان و بهبود عاشقی دارند که با توسه بوم‌گری و بهبود وضعیت اقتصادی عاشقی بیشتر با کمیت و کیفیت عقوله در مراتع خود داشته تا بتوانند تولید را به حداکثر برسانند. همچنین با توجه به اولویت‌بندی شاخص‌های سرمایه‌کاوی اجتماعی، نتایج نشان داد که با توسه بوم‌گری داشته تا بتواند راه شتاب بیشتر میان ده شود زیرا در بین خانواده‌های عاشقی زنان بهبود عاشقی را در فرآیند محصولات لنی تولید ادغام صنعتی بر عهده دارند. این بخش از مطالعه نیز با نتیجه تحقیقات ساجد و همکا (2018، مصعی)
از شاخص‌های تأثیرات منفی دارد. از دیدگاه کارشناسان و پیرپردازان بیشترین تأثیر توسعه بوم‌گردی بر روی دو عوامل سرمایه طبیعی و آکوپولیزی و سرمایه اقتصادی و شاخص‌های مربوط با انتهای، از جمله شاخص‌های که بیشترین تأثیرپذیری را از توسعه گردشگری عاشقی دارند، می‌توان از حضور جایز و گیاهی در زمینه کیفیت و کمیت، درآمد حاصل از تولید محصولات دامی و غیردامی، سطح استغلال و تعداد محصولات تولیدی نام برد. این تأثیرات می‌تواند مناسب با ان در منطقه از طرف پیرپردازان و سازمان‌های ملی حاکم‌زاده ام انتخاب می‌شود دو گروه کارشناسان و پیرپردازان بیشتری گردشگری از آن‌ها بوده که نشان می‌دهد، پیش از اعمال سیاست‌گذاری جهت توسعه بوم‌گردی، لازم است دیدگاه کارشناسان و پیرپردازان به هم نزدیکی شده و با توجه به آن مدیریت صحیح و اصولی در این بخش اعمال شود.

همچنین در قسمت بعدی، به مبانی دیدگاه کارشناسان و پیرپردازان بیشتری بر روی موضوع تحقیق برداخته شده است. دیدگاه‌های این دو گروه در شاخص‌های "گردشگری" و "زمین‌محیطی" حضور جایز و گیاهی دارند.

یکی از نظر کیفیت، بیشتر بوم‌گردی‌ها حضور جایز و گیاهی دارند از نظر دیدگاه، پیشنهاد می‌گردد دیدگاه‌ها حضور جایز و گیاهی دارند.


References