تأثیرات متقابل توسعه پایدار گردشگری با توسعه پایدار اجتماعات محلی
(مورد مطالعه: شهرستان نقده)

شمسی صالح پور۱ حسن اسماعیل زاده۲ خدیجه کریمی۳

چکیده

ظهور اندیشه توسعه پایدار با تأکید بیش از پیش بر افزایش نقش جوامع محلی، حمکت به سمت توسعه گردشگری پایدار را تسهیل می‌کند. مفهوم گردشگری پایدار ریشه در توسعه پایدار جوامع محلی دارد که این توسعه موجب رشد و پیشرفت همه جانبه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می‌شود. تحقیق حاضر با هدف تأثیرات متقابل توسعه پایدار گردشگری و توسعه پایدار اجتماعات محلی در شهرستان نقده به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. در این پژوهش به منظور گردآوری داده‌ها از روستاهای کشاورزی و میدانی بهره‌گیری شده است. برای تحلیل داده‌ها از مدل تحلیل خوشه‌ای سلسله مراتبی (تحلیل کلاستر) تحلیل واریانس دوطرفه و آزمون تعقیبی شبیه استفاده شده است. تحلیل خوشه‌ای، معیارهای مورد مطالعه پژوهش را به تفکیک ابعاد سه‌گانه در چهار شرط دست‌بندی کرد. این شرط که در قابل سخن‌های کلی به عنوان «توانمندسازی اجتماعی و مدیریت و برنامه‌ریزی» و «توانمندسازی م/features and افزایش حساسيت‌هاي زیست محیطی» نام‌گذاری شده‌اند. نتایج پژوهش نشان داد که توسعه پایدار گردشگری و توسعه پایدار اجتماعات محلی با ارتباطی از عوامل «توانمندسازی اجتماعی و مدیریت و برنامه‌ریزی» و «توانمندسازی حساسيت‌هاي زیست محیطی» بر توسعه یکدیگر تأثیر متقابل دارند.

واژگان کلیدی: توسعه پایدار، گردشگری، اجتماعات محلی، شهرستان نقده

salehor_p@yahoo.com

نویسندگان رابطه:
مقدمه

نواک‌آمده و نابی‌آبادی بسیاری از راه‌های درک کلاسیک گذشته در زمینه روان‌پزشکی، برنامه‌ریزی و استراتژی‌کردن را بر آن داشت تا راه‌هایی جدیدی را گذشته‌ها را بین‌آورده و می‌تواند باعث ایجاد تغییرات در بخش‌های مختلف اجتماعی و روان‌پزشکی شود. با توجه به اینکه گردشگری می‌تواند یکی از راه‌هایی باشند که تغییرات در اجتماع و روان‌پزشکی به‌وجود آید، نیازمندی برای بررسی این موضوعات شد.

در این مقاله، تغییرات اجتماعی و روان‌پزشکی به‌طور کلی و به‌طور شخصی در افرادی که به صورت تغییرات اجتماعی را تجربه می‌کنند، مورد بررسی قرار گرفته است. در این بین، تغییرات در رفتارهای اجتماعی و روان‌پزشکی به‌طور کلی می‌تواند به عنوان یکی از نتایج اجتماعی یا روان‌پزشکی به‌طور شخصی در افرادی که به صورت تغییرات اجتماعی را تجربه می‌کنند، مورد بررسی قرار گرفته است.

در این مقاله، تغییرات اجتماعی و روان‌پزشکی به‌طور کلی و به‌طور شخصی در افرادی که به صورت تغییرات اجتماعی را تجربه می‌کنند، مورد بررسی قرار گرفته است. در این بین، تغییرات در رفتارهای اجتماعی و روان‌پزشکی به‌طور کلی می‌تواند به عنوان یکی از نتایج اجتماعی یا روان‌پزشکی به‌طور شخصی در افرادی که به صورت تغییرات اجتماعی را تجربه می‌کنند، مورد بررسی قرار گرفته است.
تأثیرات منفی توسعه پایدار گردشگری

دولتی و غیردولتی، سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی دولتی و... اجتماعی - فرهنگی با شاخه‌های مانند
مشارکت ملی، آموزش، امنیت، تبلیغات و اطلاع رسانی و... اکولوژی - زیست محیطی با شاخه‌های
حفاظت از منابع طبیعی، کاهش آلودگی، بهبود زیست‌محیطی و... از این‌ها و پایه‌های اساسی
برای شکل‌گیری و توسعه پایدار گردشگری است (سامسالم زاده و صالح پور، 1382). توسعه پایدار
گردشگری نوعی از توسعه است که در آن عادت، ارزش حفاظت، کیفیت اخلاق، اصول اقتصادی و
مزیت‌های اقتصادی برای دیده می‌شود و در تلاش برای توسعه متوسل است که با توسعه اقتصادی صرف
پایداری شده است. در این دیدگاه، گردشگری با استفاده از منابع موجود، وحدت و بیکاری‌چیکه، هویت
فرهنگی، سلامت زیست محیطی، تعادل اقتصادی و ثروت را برای مردم محلی فراهم می‌کند (نیجف
وهمرکاران، 1384، 8). به‌طور کلی اگر گردشگری مبتنی بر نهایتی قرار گیرد، برای حصول پایداری گروه
محلی در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین خود صنعت گردشگری باشد (زک، شریعتی افتخاری و همکاران، 1382). شهروندان نقد از تولید استان آذربایجان غربی با داشتن یک توأم‌دیدی و قابلیت‌های گردشگری مانند
سواحل تالاب‌های بین‌المللی، سواحل جنوبی دریاچه ارومیه، آب معدنی شیخ معرفی و...، آب و هوا فریب،
ویژگی‌های نوشتاری، سلطان یعقوبی و جاذبه‌های تاریخی - فرهنگی همچون ناسیون تابستانی حسن‌قلی، جاذبه‌های فرهنگی
بکر مانند شیراز، ایبیه های سنبل، عرضه مسافرخانه‌های کلاسیک و غیره که می‌تواند به یک مصداق مهم گردشگری در
سطح استان و کشور و حتی بین‌المللی تعیین‌شده و توسعه پایدار اجتماعات محلی موضوع واقع گشته و سهم
ازند. از جنب منافع حاصل از این صنعت داشته‌اند هنوز نتوانسته است در زمینه استفاده از مزیت
گردشگری برای جذب گردشگری و برجام تغییرات در اقتصاد محلی، فرصت شغلی، افزایش درآمد، ایجاد
وزیست‌سازی اجتماعی - فرهنگی، افزایش کیفیت محیط زیستی، تغییرات و ساخت و ساز بی‌پناهی
خدمات گردشگری و غیره موفق عمل نموده و آن را در برنامه‌ها مورد توجه قرار دهد. با توجه به وجود
بستره‌های توسعه، می‌توان از فرصت‌های موجود گردشگری برای توسعه گردشگری و اجتماعات
محلي (شیری و روسایی) در راستای پایداری منطقه گام بردنش و پایمان‌های مناسب آن را پیوسته و آثار
منفی به‌وجود در زمینه زیست‌محیطی جلوگیری كرده. با توجه به این موارد پژوهش حاضر با به دست
تأثیر منفی توسعه پایدار گردشگری با توصیه پایدار اجتماعات محلی در پی پاسخ به پرسش ذیل تدوین
شده است:

آیا توسعه پایدار گردشگری و اجتماعات محلی بر هم‌دیگر تأثیر متقابل دارند؟ میزان اثری که آنها
بر روی هم تا کجا اندازه ای است؟

مباحث نظری تحقیق

در عصر کنونی، گردشگری و اقتصاد گردشگری، در حال تبدیل شدن به یکی از سریع‌ترین صنایع رو به
رشد جهانی است. در ایجاد پایداری اقتصادی، گردشگری را می‌توان به شمار می‌رود. ارزان‌ترین اقتصادیهای
(کنیال (1998، 2)) به عنوان راهی جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع توجه کرده‌اند. اکثر از کشورهای جهان
سوم قرار گرفته است. با توجه به شکل گیری مفهوم توسعه پایدار، صنعت گردشگری نیز همانند سایر صنایع
بدنبال راهی جهت
هموسی هرچه بیشتر با مفهوم ذکر شده بوده و در همین راستا انتوگر درک کرده‌ای، جایگزین وارد عصره صنعت
گردشگری شده و جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند. تلفیق این بخش از محصول با مفهوم بایداری
راهی نوین پیش روی این صنعت جهت دستیابی به توسعه بایداری گردشگری قرار داده است (قابل
پخشش: 1390). تاکنون روند‌ها و دیدگاه‌های مختلفی در زمینه توسعه آن مطرح شده است که مهم‌ترین آن‌ها
عبارتند از: رویکرد اندک‌گرایی که بر توسعه گسترش‌زا و تأسیسات گردشگری در مقادیر
گردشگری (دون محترم‌ریزی) تأکید دارد. رویکرد صنعتی -محور که بر اساس آن، گردشگری به عنوان
یک صنعت اقتصادی در نظر گرفته می‌شود و دوچرخه‌ها از آن به عنوان ابزاری در جهت درآمدزایی بیشتر و
رشد و توسعه مناطق استفاده می‌کنند که این طریق ممکن است منابع طبیعی نیز مورد بهره‌برداری سوء
قرار گیرند. رویکرد جغرافیایی افلاسی به عنوان جغرافیدانان و طرفداران حفاظت از منابع طبیعی مطرح
شبه است و با نگاه برنامه‌ریزی فضایی، توسعه گردشگری هم‌زمان با حفظ ارزش‌های اکولوژیکی اتفاق می‌افتد.
رویکرد گردشگری اجتماعی محور که طبق آن، توسعه گردشگری با مشتری و بررسی اجتماع
مزیات صورت می‌گیرد و بنابراین، رویکرد توسعه یا پیاده‌کردن آن از طریق آن، توسعه گردشگری در تمامی ابعاد
اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی محقق می‌گردد. توسعه یا پیاده‌کردن جامع و همه‌جانبه است که تمام
ابعاد محتوایی، اقتصادی، اجتماعی، نهادی و سیاسی را در اطراف توسعه شامل می‌گردد. توجه به حفظ ارزش‌های
اکولوژیکی همچنین با کسب منافع اقتصادی، اهداف عمده این نوع توسعه محسوب می‌گردد. این نوع توسعه
همچنین بر سطح بالایی مشترک مردم در تمام مراحل برنامه‌ریزی و همکاری دینامیک و بهترین‌تری تمرکز
دارد. بر اساس توسعه یا پیاده‌کردن دوچرخه‌ها در نقش تسهیل سرمایه‌گذاری و انظمام مقررات محلی ظاهر
می‌گردد. نوع توسعه، بر اساس رویکرد اقتصادی و در مقیاس اجتماع محلی صورت می‌گیرد. مصروف منابع در
این نوع توسعه، بایست که به دوستان از ایران‌های مختلف مدیریت محیطی استفاده می‌گردد (Hall, 2000).

جدول 1: (رویکردهای برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری؛ تعرفه‌های، تعریف مساله، کتاب خود و
فرآیند گردشگری)
<table>
<thead>
<tr>
<th>مطالعات</th>
<th>فضای جغرافیایی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>مطالعات گان؛ 1994</td>
<td>گرددشگری و سیلزیا برو، ابتدای استودیه</td>
</tr>
<tr>
<td>مطالعات یکنیمک، 1991</td>
<td>برای افتاده متعدد</td>
</tr>
<tr>
<td>مطالعات داولینگ، 1997</td>
<td>منابع تاریخی، محدودیت های زمانی</td>
</tr>
<tr>
<td>- انتخاب/تصویر</td>
<td>- گروهی زمانی</td>
</tr>
<tr>
<td>- سیک زندگی</td>
<td>- درک محدودیتی</td>
</tr>
<tr>
<td>- در مقداد</td>
<td>- درک دسترسی</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>مطالعات</th>
<th>مروزی، 1865</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>مطالعات بلالک، 1869</td>
<td>تحقق در خصوص</td>
</tr>
<tr>
<td>مطالعات مک بث، 1997</td>
<td>میزان در کنترل محیطی</td>
</tr>
<tr>
<td>- پروپلیا</td>
<td>- تحقق در زمینه</td>
</tr>
<tr>
<td>- درک گرددشگری اجتماع</td>
<td>- ارتقاء &quot;ابو&quot; گرددشگری</td>
</tr>
<tr>
<td>- درک اثرات گرددشگری</td>
<td>- بروز تحقیق در ناحیه</td>
</tr>
<tr>
<td>- اثرات اجتماعی</td>
<td>- متخصص</td>
</tr>
<tr>
<td>- اثرات اجتماعی</td>
<td>- توجه به سهولت</td>
</tr>
<tr>
<td>توسعه پایدار</td>
<td>فرهنگی</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>- گریندبرگ</td>
<td>- گریندبرگ</td>
</tr>
<tr>
<td>- آرنو</td>
<td>- دکتر سیستم گرگشگری</td>
</tr>
<tr>
<td>- هال و هال</td>
<td>- منطقه ایهای، مکان و اولویت ها</td>
</tr>
<tr>
<td>- 1986</td>
<td>- تحقیقات انسانی و اجتماعی</td>
</tr>
<tr>
<td>- کریپتز</td>
<td>- دکتر سیستم گرگشگری</td>
</tr>
<tr>
<td>- 1987</td>
<td>- دکتر سیستم گرگشگری</td>
</tr>
<tr>
<td>- ماتسون و ووال</td>
<td>- مطالعه و شناخت</td>
</tr>
<tr>
<td>- 1982</td>
<td>- مطالعه و شناخت</td>
</tr>
<tr>
<td>- مک کریپز</td>
<td>- مطالعه و شناخت</td>
</tr>
<tr>
<td>- 1987</td>
<td>- مطالعه و شناخت</td>
</tr>
<tr>
<td>- لیندبرگ و مک کریپز</td>
<td>- مطالعه و شناخت</td>
</tr>
<tr>
<td>- 1997</td>
<td>- مطالعه و شناخت</td>
</tr>
<tr>
<td>- کریپتز</td>
<td>- مطالعه و شناخت</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**شایعه عالی**

رویکرد توسعه پایدار گرگشگری، تحلیل از ریکتنهای سنتی اقتصاد نوگرایی در زمینه توسعه گرگشگری به رویکرد کلی است که در این رویکرد، به تناول نیازهای بازار مورد توجه است، بلکه به نیازهای جامعه و محیط زیستی طبیعی نیز توجه می‌شود (چوی و سیکاک 2006:174). در همین زمینه، اجماع نظر صاحب‌نظران بر این رویکرد و نیز تولید پیشرفت در کارآمدی این در مقابل امنیت روابط گرگشگری سبب شد روابط را در توسعه پایدار مورد استفاده مستقیم و مفید‌ترین در راستای توسعه گرگشگری روستایی واقع شود (شیماوی 2004:202). توسعه پایدار گرگشگری، فرانسه دشوار است. ممکن است این سازنده برای منظورهای خاصی گزینده و گروهی درگیر از سوی این رویکرد در این کارایی توسعه پایدار گرگشگری بیشتر نشان می‌دهد. یکی از شرایط از شرایط لازم برای شکل‌گیری توسعه پایدار گرگشگری است (جبری 2004:282). در این تحقیق با پیام‌هایی از رویکرد توسعه پایدار، تغییر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی - فرهنگی و زیست‌محیطی - کالبدی، تأثیر متقابل توسعه پایدار گرگشگری و توسعه پایدار اجتماعات محلی نشان داده شود (شکل 1 مدل مفهومی تحقیق حاضر را نشان می‌دهد).
روش شناسی تحقیق

مطالعه حاضر به لحاظ هدف، پیتایی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری مورد مطالعه مناطق روستایی و شهری شهرستان نمکه با 121402 نفر جمعیت و 327 خانوار بوده است. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران از 3270 خانوار شهری و روستایی، 380 سرشماری خانوار به عنوان حجم نمونه انتخاب و با روش نمونه‌گیری تصادفی در سطح دو سکو گشته شد و 10 سکو گشته در روستایی مورد بررسی قرار گرفته. برای انجام روش‌هایی نمونه، از بین 118 سکو گشته روش سنگین گیری هدفمند روستاهایی را از جمله روستایی و شهری که در بهترین جدال انتخابی به عنوان نمونه انتخاب شدند.

معیارهای مورد بررسی (59 معیار بر مبنای 18 مؤلفه)، براساس بررسی ادبیات موضوع مرتبی با توزیع پایدار گرگچی و اجتماعات محلی و سنگش روابط آن از دیدگاه کارشناسان و مطلعین ضمن نوعی سازی با شرایط محدوده مورد مطالعه، انتخاب شدند (جدول 2). تعدادی نمونه از این بررسی هر استاد و میدانی (پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه) صورت گرفته است. در روش میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. سنگش پایایی پرسشنامه با استفاده ضریب آلفا کرونباخ (0.82) و روابط آن به صورت صوری و محتمالی بوده است. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل خوشه‌ای به روش سلسه مراتبی (کلاستر) برای تعیین خوشه‌های همگن و خوشه‌بندی معیارهای مورد مطالعه در قالب ابعاد سه‌گانه اقتصادی - فرهنگی و زیست‌محیطی - کالبدی استفاده شده است. روش‌های مختلف برای تشکیل خوشه‌های تراکمی در تحلیل خوشه‌های سلسه مراتبی وجود دارد که عبارتند از: پایوند تکی، پایوند متوسط، پایوند کامل، روش وارد و روش مرکز نقل. به منظور تشکیل خوشه‌ها در این پژوهش با توجه به داده‌های
امراي و هدف تحقق از روش وارد استفاده شده است. در ادامه تحليل خوشه‌های برای پرسی وجود یا عدم وجود تفاوت بین خوشه‌ها بر مبنای عضویت‌ها، از تحليل واریانس یک راه کهک گرفته شده است، سپس با استفاده از الگوریتم مبتنی بر بررسی تأثیر متقابل توسیع یا تغییر گردشگری بالا توسیع پایدار اجتماعات محلی در قالب ابعاد سه‌گانه توسیع یا تغییر (اقتصادی - نهادی، اجتماعی - فرهنگی و توسیع زیست‌محیطی - کالبدی)، با واسطه خوشه‌ها، سنگتراشی و آگاهی در همین زمینه برای مشخص ساختن میزان تأثیر عرضه از خوشه‌های مجزا گام‌گذاری ابعاد سه‌گانه توسیع یا تغییر گردشگری و اجتماعات محلی از ارتباط بین توسیع یا تغییر گردشگری و توسیع پایدار اجتماعات محلی از دیگر ساکنان مناطق شهری و روستایی از ضریب همبستگی پرسون بهره‌گیری شده است.

<table>
<thead>
<tr>
<th>معیار</th>
<th>مؤلفه</th>
<th>ابعاد</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>درامد و تروث، ایجاد فرست شغلی، توزیع درآمد، کاهش بیکاری، تنوع‌بخشی اقتصادی، تقویت اقتصاد ساکنان اجتماعات محلی، تقویت یاری‌های اقتصادی، حمایت دولت به لحاظ منابع مالی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری افزایش، خرید، تولیدی خانواده برای تأمین، خرید، تولیدی، توزیع طرفیت مقدماتی، مدیریت و برنامه‌ریزی، دسترسی عموم مردم به اطلاعات، افزایش طرفیت‌ها، تعلیم و همکاری بین نهادهای دولتی و غیردولتی، تقویت نقش گروه‌های مردمی، همگرایی در سیاست‌گذاری‌های محیطی و توسیع، اشیاء از توسیع پایدار، تبلیغات و اطلاع‌رسانی، توسیع مدیریت م محل و برنامه‌ریزی</td>
<td>عدالت و رفاه اقتصادی، نهاد اجتماعی، هزینه زندگی، سرمایه‌گذاری، توسیع طرفیت نهادی، مدیریت و برنامه‌ریزی</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>منابع سرزمین</td>
<td>منابع سرزمین</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>---------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>دولت.</td>
<td>دولت.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>منابع سرزمین</td>
<td>منابع سرزمین</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**محدوده مورد مطالعه**

شهرستان نقدا با وسعت 1050 کیلومتر مربع از شهرستان‌های جنوبی استان آذربایجان غربی است که حدود 27 درصد از مساحت این استان را به خود اختصاص داده است. (تقی زاده و همکاران، 1989). این شهرستان در ۶۴ درجه و ۷ دقیقه عرض شمالی و ۴۵ درجه و ۲ دقیقه طول شرقی عرض نصف النهارگنوبیق واقع شده است. از شمال به شهرستان ارومیه و دریاچه ارومیه، از جنوب به شهرستان پریانشهر، از شرق به شهرستان‌های میاندوآب و مهران و از غرب به شهرستان اشنویه محدود می‌شود. (شکل ۲). واقع‌شدن در سه‌های ارتیاطی پنج شهر و دریاچه ارومیه و جاده منتهی به عراق، موفقیت و جاده خاصی به این شهرستان بخشیده است. مساحت شهرستان ۱۰۵۰ کیلومتر مربع، دومین شهرستان محسوب می‌شود. (دنیای سیاسی، ۱۳۸۹: ۶۴۴). براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن، شهرستان نقدا در سال‌های اخیر ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، این شهرستان از نظر مساحتی دارای جایگاهی و منابع فراوانی است. تحقیقات جامعی نشان می‌دهد که باستانی حسنعلو، آب و هوای معتدلو کوهستانی، تالاب‌های بین‌المللی یادگارلو، شهری رقیع، تپه سستی (سران گل)، سلدونز، سواحل جنوبی دریاچه ارومیه، وجود جمهوری جوان و معدنی شهر مسجد، شهرک‌ها، ساحل سرسبز و بکر رودخانه گدرا، مرتع بگ و طبیعی تالاب سریان گل، دریاچه سد حسنعلو، دره سرسبز سلطان بعقوب و تفرشگاه هفت‌چشمی از مهم‌ترین جاذبه‌های طبیعی شهرستان نقدا محسوب می‌گردد که شمالنشانی زیبایی به شهرستان بخشیده‌اند. (امامعلی زاده و صالح پور، 1395: 317).
تحلیل بافت‌های

بر پایه مطالعات صورت گرفته، امروزه برای توسعه پایدار اجتماعات محلی (مناطق روستایی و شهری)، از بین رویکردهای مختلف توزیع، روپرکشی که توسعه اقتصادی پایدار را هم‌اکنون با توزیع فرهنگی، اجتماعی، نهادی و زیست‌محیطی امکان‌پذیر ساخته و جامع و پایدار باشد، مورد نیاز است. توزیع گردشگری در طی سال‌های اخیر به عنوان یک راهبرد برای توسعه پایدار اجتماعات محلی مورد توجه قرار گرفته و در بسیاری از کشورهایی که حساس به برنامه‌ریزی مناسب به اجرا در آمده است، نتایج منفی به حساب داشته است. در این مطالعه بر پایه روپرکشی صورت گرفته پایدار گردشگری به عنوان روپرکشی نظیر بی‌هوشی حاضر تأثیر منفی توزیع پایدار گردشگری با توسعه پایدار اجتماعات محلی در ابعاد است که توسعه پایدار مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در ابتدا برای تقسیم مجموعه‌ای از داده‌ها به زیرمجموعه‌های (خوشه‌ها) همگن، از تحلیل خوشه‌ای سلسله مراتبی استفاده به عمل آمده است. همچنین با استفاده از تحلیل خوشه‌ای با استفاده از تعداد معیاری می‌توان به خوشه کل ملت یافت. نتایج بافت‌های نشانگر آن است که معیارهای مورد مطالعه در ابعاد سه گانه اقتصادی - نهادی، اجتماعی - فرهنگی و زیست‌محیطی - کالبدی، در چهار خوشه، گروه‌بندی شده و سپس بر اساس معیارهای مورد بررسی در قابل یک خوشه کل ملت نام‌گذاری شده است.

الف) بعد اقتصادی - نهادی

نتایج خوشه‌بندی معیارهای بعد اقتصادی - نهادی براساس مدل کلاستر نشانگر آن است که این معیارها در چهار خوشه مجزا قرار گرفته‌اند. به طوری که در خوشه اول ۶ معیار با میانگین ۲/۸۵، در خوشه
در جدول ۳، سه نوع خوش‌نمایی معايیر‌های اقتصادی به‌نام می‌آیند:

<table>
<thead>
<tr>
<th>خوش‌نمایی</th>
<th>تعداد</th>
<th>معايیرها</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>افزایش درآمد و ثروت، ایجاد اشتغال، تقویت ذیر‌ساخته‌ای اقتصادی، توزیع درآمد و ثروت، تنوع بخش‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری اقتصادی</td>
<td>۶</td>
<td>۳/۲۵</td>
</tr>
<tr>
<td>کاهش بیکاری، تغییر الگوی مصرف، مدیریت مطلوب و برنامه‌ریزی، تعامل و همکاری بین نهادهای دولتی و غیردولتی</td>
<td>۵</td>
<td>۳/۲۷</td>
</tr>
<tr>
<td>تقویت اقتصاد ساکنین اجتماعات محلی (شهری و روستایی)</td>
<td>۷</td>
<td>۳/۶۱</td>
</tr>
<tr>
<td>حمایت دولت به لحاظ مالی و اعتباری، توافقات خانواده با اطلاعات، هزینه‌های زندگی، دسترسی عموم مردم به مددگاری در سیاست‌گذاری‌های محتوی، حضور و توزیع</td>
<td>۳</td>
<td>۳/۱۷</td>
</tr>
</tbody>
</table>

یافته‌های تحقیق:

ب) بعد اجتماعی - فرهنگی

نتایج بیان دست آمده از خوش‌نمایی معايیر‌های اقتصادی، به‌نام فرهنگی نشان‌دهنده آن است که معايیر مورد بررسی در چهار خوش‌نمایی است. به‌طوری‌که در خوش‌نمایی اول، ۸ معيار با ميانگین ۳/۵/۹۹، در خوش‌نمایی دوم، ۵ معيار با ميانگین ۲/۴/۱، در خوش‌نمایی سوم، ۴ معيار با ميانگین ۲/۷/۹ و در خوش‌نمایی چهارم، ۴ معيار را در نظر گرفتند. حمایت از دولت و خانواده‌ای اجتماعی و فرهنگی با ميانگین ۳/۱/۵۵. با توجه به نتایج متصل، آماری حاصل می‌شود، در چهار خوش‌نمایی با عضویت‌های آشنا، تحت عنوان یک خوش‌نمایی کلانی با عنوان توانمند‌سازی اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی (با میانگین ۱/۸۵) نام گذاری شده است (جدول ۵).
جدول (۴): خوش‌بینی معیارهای بعد اجتماعی - فرهنگی

<table>
<thead>
<tr>
<th>خوش‌بینی时代的</th>
<th>تعداد</th>
<th>معیارها</th>
<th>خوش‌بینی时代的</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>خوش‌بینی时代的</td>
<td>۲/۹۹</td>
<td>بهبود کیفیت زندگی، عادت اجتماعی، افزایش امکانات رفاهی، مسکن، سطح سواد، اعتماد، اسهام تعامل</td>
<td>خوش‌بینی دولتی</td>
</tr>
<tr>
<td>خوش‌بینی时代的</td>
<td>۳/۴۱</td>
<td>کیفیت درآمد و ثروت، مشارکت، کاهش مهاجرت، حفاظت از حفاظت از میراث فرهنگی، حفاظت از آب و رسوم محلی</td>
<td>خوش‌بینی دولتی</td>
</tr>
<tr>
<td>خوش‌بینی时代的</td>
<td>۲/۷۹</td>
<td>کامیون فقره، بهداشت - درمان، آموزش، افزایش جمعیت</td>
<td>خوش‌بینی دولتی</td>
</tr>
<tr>
<td>خوش‌بینی时代的</td>
<td>۲/۵۵</td>
<td>رضایت از توسعه گردشگری، حمایت از الگوی اجتماعی و فرهنگی</td>
<td>خوش‌بینی دولتی</td>
</tr>
</tbody>
</table>

سأله: یافته‌های تحقیق ۱۳۹۲.


چ) بعد زیست‌محیطی - کالبدی

در مفاهم مرتبط با پایداری زیست‌محیطی - کالبدی اجتماعات محلی منجر از توسعه پایدار گردشگری، ۱۹ معیار، استفاده بهبودی از زمین، منابع آبی، بوشک گیاهی و مراتع، امینیت منابع طبیعی، کیفیت هوا، آلودگی آب و هوایی، افزایش حساسیت زیست‌محیطی، مشارکت حفاظت از ترکیب زیستی (گونه‌های گیاهی و جانوری)، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، سیستم جمع آوری زباله، دفع بهداشت فاضلاب، افزایش کیفیت محیط، افزایش آگاهی، افزایش فضاهای تفریحی، گسترش فضاهای خدماتی (رستوران)، ایجاد فضاهای بهداشتی و درمانی، توسعه امکانات اقامتی (مسافرخانه)، بهبود کیفیت راه‌های ارتباطی، گسترش پارک‌های در مناطق دارای جاذبه در جهان خوش‌بینی گرفتن شده و نهایتاً در قابل‌پذیری خوش‌بینی کل، با عنوان توام‌منسازی محیطی و افزایش حساسیت‌های زیست‌محیطی (با میانگین ۳/۷/۳ نمایندگی شده اند (جدول ۵).
جدول (5): خوشه‌بندی معیارهای بعد زیرauthenticate - کالبدی

<table>
<thead>
<tr>
<th>خوشه‌کلی</th>
<th>تعداد</th>
<th>معیار</th>
<th>خواص‌های</th>
<th>خوشه‌ها</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>اول</td>
</tr>
<tr>
<td>استفاده بهینه از زمین</td>
<td>1/16</td>
<td>کفیتم</td>
<td>خواص</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>بهینه‌سازی کیفیت محیطی</td>
<td></td>
<td></td>
<td>افزایش فضاهای تفریحی</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مانند</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مسابقه ای، پوشش گیاهی و مراتع</td>
<td>0/05</td>
<td>کفیتم</td>
<td>خواص</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>افزایش فضاهای زیست‌محیطی</td>
<td></td>
<td></td>
<td>افزایش</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>راه‌های ارتقاء</td>
<td></td>
<td></td>
<td>دوم</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>گنجینه</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>راهنما اول</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>افزایش</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حفاظت از انواع زیستی</td>
<td>0/45</td>
<td>کفیتم</td>
<td>خواص</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>حفاظت</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>کم‌کم</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>افزایش حساسیت‌های زیست‌محیطی</td>
<td>2/54</td>
<td>کفیتم</td>
<td>خواص</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>افزایش</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حفاظت</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

متأسفانه، نتایج تحقیق

بر اساس آزمون تحلیل واریانس در بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت بین خوشه‌ها بر معیار

عویسی قابلیت‌ها، ملاحظه می‌شود که بین میانگین خوشه‌ها تفاوت معنی‌داری وجود دارد. به طوری که از

سطح معنی‌داری آزمون F برمی‌آید، مقدار آزمون به دست آمده 269/425 با سطح اطمینان 95 درصد بیانگر

تفاوت هم‌های خوشه‌ها از نظر میانگین تعداد معیارها در بین خوشه‌ها است. تفاوت درون گروه‌های خوشه‌ها خیلی

کم بوده است و در واقع تفاوت در آنها معنادار نیست. همچنین که در جدول مشاهده می‌شود، مجموع

مجهزات واریانس درون گروهی در مقایسه با بین گروهی در سطح پایین قرار دارد. این امر نشان دهنده این

است که خوشه‌ها از لحاظ ویژگی‌های درون گروهی (بر مبنای معیارها) نسبت به هم اختلاف کمتری دارند.

به عبارتی اختلاف خوشه‌ها بینی بر تعداد یا عدم تعداد معیارها نیست، بلکه بیشتر خوشه‌ها از لحاظ

معیارهای انتخاب‌شده نسبت به هم در یک سطح قرار داشته‌اند (جدول 6).

جدول (6): نتایج آزمون ANOVA

<table>
<thead>
<tr>
<th>معیار</th>
<th>مجموع Tوان دوم</th>
<th>درجه آزادی</th>
<th>میانگین Tوان دوم</th>
<th>F</th>
<th>Sig.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>واریانس بین گروهی</td>
<td>2/32</td>
<td>9</td>
<td>8/428</td>
<td>69/0425</td>
<td>0.000</td>
</tr>
<tr>
<td>واریانس درون گروهی</td>
<td>5/37</td>
<td>1/152</td>
<td>0/012</td>
<td>0.017</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>جمع کل</td>
<td>7/85</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td>0.38</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

متأسفانه، نتایج تحقیق
بای توجه به نتایج حاصل از تحلیل خوشه‌ای و با استفاده از روش میانگین ساده بر مبنای دیدگاه ساکنان منطقه، مشخص شد که هر کدام از خوشه‌های کلان به دست آمده به ترتیب با ضرایب ۳/۲۳، ۲/۱۷، ۳/۲۵ و ۳/۱۸ در تأثیر متقابل توسه پایدار گردهشگری و اجتماعات محلی (روستا و شهر) بر هم اثرگذار هستند. بدين ترتیب، می‌توان استنباط نمود که توسه پایدار گردهشگری، در صورت تدوین یک برنامه جامع برای توسه صنعت گردهشگری در منطقه، در ابعاد سه‌گانه توسه پایدار اجتماعات محلی (اقتصادی - الهام - اجتماعی - فرهنگی و زیستمحیطی) منجر به نتایج مثبت و پایداری خواهد شد. ناگفته نماید که بر اساس دیدگاه ساکنان نواحی شهری و روستایی، توسه گردهشگری در بعد زیستمحیطی - کالبدی، در صورت عدم برنامه‌ریزی مطلوب و بهینه، در مواردی منجر به تخریب منابع آبی، اندام‌های بوشگاه و محیط، آلودگی آب و خاک، شکار جونه‌های حیوانی مهاجر به منطقه، شده و در کنار پیامدهای منفی عاملی بر نایابتردی منطقه به لحاظ توسه گردهشگری خواهد شد. لذا برای پایداری توسه گردهشگری و اجتماعات محلی، مدیریت و برنامه‌ریزی مطلوب، از جمله اولین ضرورت‌ها به شمار می‌رود. چرا که توسه گردهشگری، در کنار یک برنامه‌ریزی مطلوب، عاملی بر حفاظت از اکوسیستم‌های طبیعی محصور می‌گردد. نهایتاً با توجه به نتایج حاصل، ارتباط و تأثیر متقابل توسه پایدار گردهشگری با توسه پایدار اجتماعات محلی با تکیه بر عوامل مؤثر بر آنها در شکل (۳) نشان داده شده است. بر اساس آن می‌توان گفت که توانمندی‌سازی اقتصادی و مدیریت بر برنامه‌ریزی، توانمندی‌سازی اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی، و توانمندی‌سازی محیطی و اقایش حساسیت‌های زیستمحیطی در توسه پایدار گردهشگری و اجتماعات محلی منطقه مورد تأثیر گذار است. بدين معني که توسه هر کدام از آنها در قالب عوامل ذکر شده زمینه‌های توسه دیگری را فراهم خواهد نمود.

شکل (۳): عوامل اثرگذار بر (در قالب سه خوشه کلان) توسه پایدار گردهشگری و توسه پایدار اجتماعات محلی
براساس نتایج تحلیل واریانس دو طرفه برای تأثیر متغیر توسه عادی با توسه پایدار گردشگری با توسه
پایدار اجتماعات محلی در قالب ابعاد سگانه توسه پایدار (اقتصادی-نهادی، اجتماعی-فرهنگی و توسه
زیستمحیطی-کلیدی) به واسطه خوشهایه به دست آمده، ملاحظه می‌شود که توسه پایدار گردشگری و
اجتماعات محلی با توجه به مقدار سطح معنی‌داری کمتر از 0/05 درصد و مقادیر آماره F بر کیکیک تأثیر
متغیر دارند. بدر نمی‌تواند با تغییرات توسه هر یک از ابعاد اقتصادی-نهادی، اجتماعی-فرهنگی و توسه
زیستمحیطی-کلیدی با توجه به موقعیت و معیارهای اساسی، تغییرات توسه پایدار گردشگری با توسه پایدار
اجتماعات محلی خواهد شد. همچنین نتایج مجموع مربعات محاسبه‌شده نشان می‌دهد که 99/7 درصد از
تغییرات (واریانس) متغیر وابسته متوسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود (جدول 2).

جدول (7): تأثیرات متغیر توسه پایدار گردشگری با توسه پایدار اجتماعات محلی
در قالب ابعاد سگانه توسه پایدار

<table>
<thead>
<tr>
<th>متغیر متغیر</th>
<th>مجموع مربوط</th>
<th>میانگین درجه آزادی</th>
<th>F</th>
<th>Sig.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>مدل تصمیم‌گیری</td>
<td>10/6/0882</td>
<td>1/0/00/00/00/00</td>
<td>2/12/7/69</td>
<td>0/000</td>
</tr>
<tr>
<td>پیش نمایش</td>
<td>67/9/4843</td>
<td>1/0/00/00/00/00</td>
<td>5/87</td>
<td>12/48</td>
</tr>
<tr>
<td>بعد اقتصادی-نهادی</td>
<td>1/736</td>
<td>0/00/00/00/00/00</td>
<td>1/432</td>
<td>0/000</td>
</tr>
<tr>
<td>بعد اجتماعی-فرهنگی</td>
<td>17/263</td>
<td>0/00/00/00/00/00</td>
<td>1/579</td>
<td>0/000</td>
</tr>
<tr>
<td>بعد زیست محیطی-کلیدی</td>
<td>2/428</td>
<td>0/00/00/00/00/00</td>
<td>1/749</td>
<td>0/000</td>
</tr>
<tr>
<td>خطای</td>
<td>8/737</td>
<td>0/00/00/00/00/00</td>
<td>8/55</td>
<td>0/000</td>
</tr>
<tr>
<td>جمع کل</td>
<td>146/0/00</td>
<td>0/00/00/00/00/00</td>
<td>8/58</td>
<td>0/000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(Adjusted R Square = 0/933 a. R Square = 0/927)

ماده: یافته‌های تحقیق

در همین زمینه برای مشخص ساختن میزان تأثیر هر یک از خوشهایهای چهارگانه ابعاد سگانه
توسعه پایدار گردشگری و اجتماعات محلی از آزمون تعقیبی شده استفاده شده است. خوشهایه متغیر
در پایدارگی گردشگری و اجتماعات محلی، با علامت سه‌درجه مشخص شدند. نتایج آزمون شده نشان می‌دهد
که در توانمندسازی اقتصادی و مذهبی و برنامه‌ریزی بر پایه مقیاسه زوج خوشهایه چهارگانه، میانگین
نمرات در هر چهار خوشه به سطح معنی‌داری کمتر از 0/05 درصد، نشان‌دهنده این است که هر یک از
خوشهایه به واسطه عضویت هم‌افزاری در چاپرخ خود تأثیرگذاری متغیری را بر روی توسه پایدار گردشگری و
اجتماعات محلی در منطقه‌های مورد مطالعه دارند. در توانمندسازی اقتصادی و تقویت سرمایه اجتماعی نیز بر

1. Scheffe
پایه مقاپسه زوجی (جندتایی) خوشه‌های چهارگانه، به‌طور از دو شماره ۵۰۰ و ۵۰۰۰، میانگین نمرات در سایر خوشه‌ها با سطح معنی‌داری کمتر از ۰/۰۵ درصد، نشان دهنده این است که هر یک از این خوشه‌ها به واسطه عضوی‌هایانشان در جایگاه خود تأثیر‌هایی متفاوت را بر روی توزیع پایدار گردشگری و اجتماعات محلی در منطقه‌ی مورد مطالعه داشته. همچنین در خوشه‌های توانمند‌سازی محتوی و افراز حساسیت‌های زیست‌محیطی بر مبنای مقاپسه زوجی خوشه‌های چهارگانه، هر چهار خوشه بر پایه عضوی‌هایانش با سطح معنی‌داری کمتر از ۰/۰۵ درصد، بر یکدیگر تأثیر گذاشته و نهایتاً منجر به تأثیر گذاری متقابل توزیع پایدار گردشگری و اجتماعات محلی بر یکدیگر می‌باشد (جدول ۱-۸).

با توجه به تأثیر متقابل توزیع پایدار گردشگری و اجتماعات محلی (شهر و روستا)، نگارندگان اقدام به مشاهده میان‌داشته و مصاحبه با مطلعین در این زمینه نمودند که یک گردشگری در منطقه مورد مطالعه توسه‌یافته و زمینه‌های توسه‌جوی محلی را در ابعاد گوناگون فراهم ساخته است. نتایج حاصل از مشاهده و مصاحبه حاکی از آن بود که گردشگری در شهرستان نقدی، با وجود توانمندی‌های جاذبه‌های گردشگری، نشر نیافته است و از آن به عنوان عامل بر توزیع شهرستان استفاده نشده است. بنابراین ضرورت دارد با افکاری از پیامدهای مثبت گردشگری، بستری‌های توسه‌جوی گردشگری در منطقه به عنوان یک عامل توسه‌جوی در برنامه‌ریزی توسه‌جوی ناحیه‌ای مورد توجه قرار گرفته و فراهم گردد.

جدول (۱۸): مقایسه جندتایی خوشه‌های چهارگانه بعد اقتصادی - نهادی (بر اساس آزمون شفت)
جدول (۹): مقایسه چندنبایی خوش‌های قهارگاهان به‌خدمتی فرهنگی (بر اساس آزمون شفه‌ای)

<table>
<thead>
<tr>
<th>خوشه (I)</th>
<th>خوشه (J)</th>
<th>تفاوت نمونگین (I-J)</th>
<th>خطای استاندارد میانگین</th>
<th>سطح معنی‌داری</th>
<th>فاصله اطمینان 95 درصدی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>خوشه دوم</td>
<td>خوشه دوم</td>
<td>0/58</td>
<td>0/58</td>
<td>0/6</td>
<td>0/0-1/32</td>
</tr>
<tr>
<td>خوشه سوم</td>
<td>خوشه سوم</td>
<td>0/66</td>
<td>0/66</td>
<td>0/72</td>
<td>0/0-1/36</td>
</tr>
<tr>
<td>خوشه نور</td>
<td>خوشه نور</td>
<td>0/61</td>
<td>0/61</td>
<td>0/68</td>
<td>0/0-1/38</td>
</tr>
<tr>
<td>خوشه دوم</td>
<td>خوشه دوم</td>
<td>0/78</td>
<td>0/78</td>
<td>0/62</td>
<td>0/0-1/38</td>
</tr>
<tr>
<td>خوشه سوم</td>
<td>خوشه سوم</td>
<td>0/56</td>
<td>0/56</td>
<td>0/62</td>
<td>0/0-1/38</td>
</tr>
<tr>
<td>خوشه نور</td>
<td>خوشه نور</td>
<td>0/60</td>
<td>0/60</td>
<td>0/62</td>
<td>0/0-1/38</td>
</tr>
<tr>
<td>خوشه دوم</td>
<td>خوشه دوم</td>
<td>0/67</td>
<td>0/67</td>
<td>0/54</td>
<td>0/0-1/38</td>
</tr>
<tr>
<td>خوشه سوم</td>
<td>خوشه سوم</td>
<td>0/55</td>
<td>0/55</td>
<td>0/54</td>
<td>0/0-1/38</td>
</tr>
<tr>
<td>خوشه نور</td>
<td>خوشه نور</td>
<td>0/49</td>
<td>0/49</td>
<td>0/44</td>
<td>0/0-1/38</td>
</tr>
</tbody>
</table>

مآخذ: یافت‌های تحقیق

جدول (۱۰): مقایسه چندنبایی خوش‌های قهارگاهان به‌خدمتی زیست‌محیطی کالبدی (بر اساس آزمون شفه‌ای)

<table>
<thead>
<tr>
<th>خوشه (I)</th>
<th>خوشه (J)</th>
<th>تفاوت نمونگین (I-J)</th>
<th>خطای استاندارد میانگین</th>
<th>سطح معنی‌داری</th>
<th>فاصله اطمینان 95 درصدی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>خوشه دوم</td>
<td>خوشه دوم</td>
<td>0/58</td>
<td>0/58</td>
<td>0/6</td>
<td>0/0-1/32</td>
</tr>
<tr>
<td>خوشه سوم</td>
<td>خوشه سوم</td>
<td>0/66</td>
<td>0/66</td>
<td>0/72</td>
<td>0/0-1/36</td>
</tr>
<tr>
<td>خوشه نور</td>
<td>خوشه نور</td>
<td>0/61</td>
<td>0/61</td>
<td>0/68</td>
<td>0/0-1/38</td>
</tr>
<tr>
<td>خوشه دوم</td>
<td>خوشه دوم</td>
<td>0/78</td>
<td>0/78</td>
<td>0/62</td>
<td>0/0-1/38</td>
</tr>
<tr>
<td>خوشه سوم</td>
<td>خوشه سوم</td>
<td>0/56</td>
<td>0/56</td>
<td>0/62</td>
<td>0/0-1/38</td>
</tr>
<tr>
<td>خوشه نور</td>
<td>خوشه نور</td>
<td>0/60</td>
<td>0/60</td>
<td>0/62</td>
<td>0/0-1/38</td>
</tr>
<tr>
<td>خوشه دوم</td>
<td>خوشه دوم</td>
<td>0/67</td>
<td>0/67</td>
<td>0/54</td>
<td>0/0-1/38</td>
</tr>
<tr>
<td>خوشه سوم</td>
<td>خوشه سوم</td>
<td>0/55</td>
<td>0/55</td>
<td>0/54</td>
<td>0/0-1/38</td>
</tr>
<tr>
<td>خوشه نور</td>
<td>خوشه نور</td>
<td>0/49</td>
<td>0/49</td>
<td>0/44</td>
<td>0/0-1/38</td>
</tr>
</tbody>
</table>

مآخذ: یافت‌های تحقیق
در سنگش رابطه بین توسعه پایدار گردهشگری با توسعه پایدار اجتماعات محلی، نتایج حاصل از ضریب همبستگی گویای این است که بین توسعه پایدار گردهشگری با اجتماعات محلی، رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنی که هر افزایش گردهشگری به صورت پایدار در منطقه توسهه پیدا کند به همان اندازه نیل به توسعه پایدار اجتماعات محلی می‌رسد که باعث به‌کارگیری (جدول 11).

<table>
<thead>
<tr>
<th>سطح منطقه</th>
<th>N</th>
<th>تعداد جامعه ام اری</th>
<th>همبستگی بررسی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0.000</td>
<td>380</td>
<td>0.941</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

مآخذ: یافته‌های تحقیق

نتیجه‌گیری

در عصر کنونی در کاهش مهربانی اجتماعات محلی، رویکرد‌های توسهه سنتی، عدم‌آرا بر مسائل اقتصادی و موقت‌گی چندانی به دنبال ناچیزانه و توسهه پایدار زمای‌کننده اکثر پیش‌آوره‌های این که زیربزرگ‌ساز توسعه فرهنگی، اجتماعی، نهادی و زیست‌محیطی - کالبدی را وکالا به توسهه اقتصادی کرده. یکی از رویکردهایی که در طی سال‌های‌های اخیر به عنوان یک رهایش برای توسعه اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی - به‌کارگیری گردیده است. مطالعه حاضر بر پایه روش‌های توسهه پایدار گردهشگری، به بررسی تأثیرات متقابل توسهه پایدار گردهشگری با توسهه پایدار اجتماعات محلی برداخته است.

در این بررسی در ابتدا با استفاده از تحلیل خوشه‌های سلسله مراتبی، جهت تقلیل معیارهای مورد مطالعه مبادرت در ابعاد سه‌گانه توسهه پایدار، خوشه‌بنی معیارهای صورت گرفت. به طوری که در هر بعد چهار خوشه به معیارهای مناسب بوده در هر بعد، تحت یک خوشه کل نام‌گذاری شدند. خوشه‌هایی کل رتبی اهمیت به ترتیب این‌ها دارد از توانمندی‌های اقتصادی و مادیت و برنامه‌ریزی، توانمندی‌های اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی و توانمندی‌های محیطی و افزایش حساسیتی‌های زیست‌محیطی `نام‌گذاری شدند. از استفاده از روش میانگین ساده بر مبنای دینی‌ها ساکنان منطقه، مشخص شد که هر کدام از خوشه‌های کل رتبی به ترتیب با صرابی 0.73 و 0.72 در توسهه پایدار گردهشگری و اجتماعات محلی (روستا و شهر) اثرگذار هستند. نتایج تحلیل واریانس دو طرفه نیز در بررسی تأثیر متقلب توسهه پایدار گردهشگری با توسهه پایدار اجتماعات محلی در قالب ابعاد سه‌گانه توسهه پایدار (اقتصادی - نهادی، اجتماعی - فرهنگی و توسعه زیست‌محیطی - کالبدی) با استفاده خوشه‌های به دست آمده، نشان داد که توسهه پایدار گردهشگری و اجتماعات محلی بر یکدیگر تأثیر متقلب دارند. بسیار معنی‌دار که توسهه به پایداری هر کدام از این عوامل باسته‌تر به توسهه گردهشگری و اجتماعات محلی را فراهم می‌نماید. یکی از موارد که این پژوهش بر آن صحیح گذاشته است تأثیر ضریب ترتیبی توسهه پایدار گردهشگری و اجتماعات محلی از هم‌بستگی است. این پژوهش برای پایداری بیشتر های بیشتری (تجاوز‌ها و نعمت‌ها، 1395؛ اسماعیل زاده و حمیدنژاد، 1395) نتایج بیشتری به توسهه معیارهای چون همگراهی در سیاست‌های توسعه‌های توسهه‌ای، توسهه مدیریت ملودک و برنامه‌ریزی، بهبود پاده‌های و افزایش اشتغال و درآمد،
ارتقای شرایط زندگی، سرمایه اجتماعی، توجه به مشارکت مردمی در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه، ایجاد همدلی و پیگیری، توجه به زیر ساختها، حفاظت از منابع منابع، شناخت مسائل مرتبط به اجتماعات محلی اعم از روستا و شهر، تشکیل مسایع، حکمرانی خوب محلی، شناخت جاذبه‌های توریستی و معرفی آن به دیگران و ... در قالب ابعاد به منظور توسعه پایدار (اقتصادی - بهداشتی، اجتماعی - فرهنگی و زیستمحیطی - کالبدی) استرسازی توسعه گذشته گزینه اجتماعات محلی و باعث توسه اجتماعات محلی، توسعه گذشته گزینه در منطقه دارای جاذبه‌های توریستی را به ارتفاع خواهد آورد. بنابراین توجه به شاخص‌های توسعه پایدار در برنامه‌های توسعه ای برای اجتماعات محلی و گذشته‌گزینه ضروری اجتناب ناپذیر است.

نهاپندا با توجه به پیوسته‌های حاصل از این پژوهش می‌توان به این نتیجه رسید که توسعه پایدار گذشته و اجتماعات محلی (شهر و روستا) که اساساً با توسعه همگام ابعاد اقتصادی - بهداشتی، اجتماعی - فرهنگی و زیستمحیطی - کالبدی معنی‌دار و بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند، در شرایط تبدیل نشده محقق نشده است. لذا با توجه به تأثیر دو سویه توسعه پایدار گذشته و اجتماعات محلی بر یکدیگر ضروری به نظر می‌رسد که توسعه اجتماعات محلی و توسعه گذشته‌گزینه در منطقه مورد مطالعه که دارای پتانسیل‌ها و جاذبه‌های گذشته‌گزینه است، جهت نیل به توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد.
منابع و منابع:

1. اسماعیل زاده، حسن: صلی بوز، شمسی(1395). تحلیلی بر تأثیر توسعه پایدار اجتماعات محلی بر توسعه گردشگری طبیعی با نظریه ای از ساختار شهرستان، فصلنامه بهبود تجهیزات جغرافیایی انسانی، دوره 48، شماره 3، صفحه 231-212.

2. تخت زاده، علی: قوچی، اکبر مثالی، مهندسی، منطقه (1389). بررسی نرخ منابع کاری ی اراضی شهرستان نقده با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، نشریه شهری، دوره 2، شماره 2، صفحه 180-167.

3. جمعه بوز، محمود(1374). برنامه برتری توسعه روستایی: دیدگاه ها و روش ها، انتشارات سمت، تهران.

4. جمعه بوز، محمود، و حسینی، شکوفه(1390). تأثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی (مطالعه موردی روستای بوشهر، موقتی، سال دوم، شماره 1، صفحه 42-43.

5. رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، مهندسی، دوهمی، آریاف تابستانی نمایش، ارائه نگهبان برنامه برتری راهبردی برای تعمیق گردشگری پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان لواسان کوچک، بوشهر) در جغرافیایی انسانی، دوره 43، شماره 1، صفحه 128-143.

6. رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، مهندسی، دوهمی، بوطرام، مهندسی(1389). فرایند طراحی کسانی شاخه های توسعه پایدار گردشگری روستایی در ایران، مجله‌ی پژوهش تجربی روستایی، شماره 14، صفحه 41.

7. رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، مهندسی، دوهمی، بوطرام، مهندسی(1390). ارزیابی پایداری گردشگری در روستاهای تاریخی - بررسی ای ایران با تأکید بر پارادایم توسعه پایدار گردشگری، فصول‌نامه مطالعات گردشگری شماره 12.

8. زنگی آبادی، علی، احمدیان، مهندسی، جهانپور، محمد(1393). تحلیل فضایی شاخه‌های توسعه منطقه‌ای با بهره‌گیری تلفیقی از تکنیک‌های تصمیم‌گیری جند، شاخه‌های، مورد پژوهش: استان کردستان. ذو فصلنامه، پژوهش‌های کشوری، شماره 1، بینالی، صفحه 49-62.

9. فاضل بخش‌خواه، فرستاده(1390). گردشگری جامع محور، راهکار جهت توسعه پایدار گردشگری در ایران، مرکز گردشگری علمی - فرهنگی دانشجوی‌انه ایران.

10. سالنامه اسناد آذربایجان غربی(1389).

11. شیبانی، حمید، رضایی، سید رضا، خسرویی، رضالدی(1390). ارزیابی پایداری توسعه روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کمیجان، جغرافیا و توسعه، شماره 2، صفحه 240-241.

12. نجفی، محمد، نعمت اله، مجید(1395). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری روستایی در روستای پایدار و توسعه جوامع محلی در مناطق نمونه گردشگری، فصلنامه جغرافیا، دوره جدید، سال چهارم، شماره 98، صفحه 235-256.
