عوامل و مؤلفهای تأثیر گذار بر افزایش تعلق مکانی و ماندگاری جوانان در محیطهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان فضل شهید استان یشمالی)

همدان سجاسی قیامدار

چکیده

مهاجرت جوانان روستایی می‌تواند عوامل مهم‌ساز برخورداری اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیکی و فرهنگی متعددی در منطقه و مداخله‌های مهاجرت سیاسی باشد که این‌ها کاملاً میراث جوانان، افزایش رضایتمندی آن‌ها از زندگی می‌باشد. بر این اساس زمینه تحقیق در محیطهای روستایی در روستای روستایی رازه‌بیزی یکی از طریق شیوه‌های اقتصادی و اجتماعی و ارائه‌های محقق‌سازی که شکل‌داده شده است در خانواده‌های روستایی (با محوریت جوانان برخوردار) دهستان فصل شهرستان نیشابور تشریح شده که از طریق روش کوکران (با خطای 0/1) به دست آمده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از روستای نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی با ابزار پرسشنامه بر اساس شاخص‌ها و مؤلفه‌های ابتدایی استفاده شد. با این حال بهترین روش برای پاسخگویی به مسائل ضریب آلفای کرونباخ (0/742) یک‌تبیین شد. هدف از این پژوهش با استفاده از آزمون تک‌بنایی از آن است که تمامی مؤلفه‌ها و شاخص‌های مورد بررسی در سطح بالای 0/5 معیار بودند. بیشترین میانگین نیز مربوط به مؤلفه اقتصادی با شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی زمینه‌های زندگی می‌باشد. مطالعه از طریق روش‌های تجربی و روش‌های تجربی نیز مؤید این مطلب است که مؤلفه‌های اقتصادی بیشترین اثر را در ایجاد حس تعلق مکانی و ماندگاری جوانان روستایی تجربه می‌کنند.

Email: ssogasi@um.ac.ir
دانش و روش‌های ادگ با توجه به مدل کورباس بالاترین سطح را جهت ایجاد حس تعلق مکانی و مانگاری جوانان دراست.

واژگان کلیدی: مهاجرت، تعلق مکانی، مانگاری جوانان، دهستان قفل نیشابور.

مقدمه

پدیده مهاجرت در همه کشورها وجود دارد. این نوع و ماهیت این مهاجرتها متغیر است. (زنجانی، 1380: 146) به‌طوری که در کشورهایی در حال توسعه مهیzetین نوع مهاجرت، مهاجرت‌هایی روسی‌د eltان به شهروای‌ها پیاشه (یافترود، 1388: 134) از سوی دیگر عمد بر خودداری از امکانات کنارگران در روسی‌ها می‌باشد. از امکانات زیستی و امکانات اجتماعی و فعالیت بسیاری از مهم به مهاجرت جوانان می‌انجامد (سیدی، 1389: 91). جوان‌گردی و نخبگی‌گری از جمله شاخص‌های روسی‌ها و خود از جمله عواملی است که به مور، قرابین توجه و روند به‌دیکتری‌زندگی در روسی‌ها را با اختلاف می‌نماید (شومری، 1391: 17). از این رو خودروی‌های روسی‌های تهران و کارآمدترین نیروی انسانی خود را از دست می‌دهند و توسعه اجتماعی، اقتصادی روسی‌ها چالش بسیاری مواجه می‌شوند. این روسی‌ها به‌خاطر هزینه‌های خدمات شهرداری‌ها افزایش می‌یابد تاگم جمعت شهرهای کشور به‌خاطر مهم‌ترین قدر و مناطق الکتروشین توسه بی‌کهکشان که در نهایت کجوری‌های اجتماعی مشابه یا توانایی‌های محیط‌زیستی پیاده‌سازی می‌شوند. (ماکوکی و قللیاف، 1380: 135) با توجه به این که جوانان تحت تأثیر گروه‌های دیگر تن به مهاجرت می‌دهند این موضوع در بدل‌نامه‌های گروه‌های حزب‌الله خود به‌دیکتری‌زندگی که با مهاجرت آنان، اکثر نسل در جامعه روسی‌ها کاهش می‌یابد (فاستیپین، 1388: 134) در مهاجرت از روسی‌ها به‌خاطر این که از وضعیت زندگی کشور ارزیاب و وجود خود روسی‌ها مهاجرت به شرکا توانای ده‌ها باین بودن میزان رضایت جوانان از زندگی در روستاهایهای آسیت، فشان و همکاران، 1393: 3 به تقل افت و در رضایت ساکنین از وضعیت زندگی می‌تواند به عامل برای مهاجرت از روستا به شمار آید. اما در
میانی نظری

مهاجرت به عنوان یک مشکل مهم و عصبی و واقعی در کشورهای چهار سوم و از روسیه به شهرها وجود دارد و تأکید نظریه پردازان از طریق ارائه نظریهای متنوعی نظریه کاراکرگنران(هلالسیاز، 1368: 21)، دیگران(بیسکو، 1369)، دیدگاه نوسازی(تقوی، 1370: 28)، دیدگاه صورتی برخی از ادیان(تقوی، 1370: 28). نظریه کاراکرگنران از طریق سه مدل ساختارهای زبان، داداش پور، یادهای مهاجرت روس-شهری(تقوی، 1370: 28). این مدل به وجود این که عوامل متعددی در تشکیل روند مهاجرت‌ها روسیه-شهری تأثیرگذار هستند و در هر یک از این نظریات و دیدگاه‌ها به آن تأکید شده است(طیفی نگرودی و همکاران، 1373: 23). اما عوامل متعددی بر کمک میزان مهاجرت روس-شهری می‌تواند تأثیرگذار باشد که یکی از مهم‌ترین آنها تأثیر عواملی از طریق ارائه رضایتمندی از زندگی در محیط‌های روسیه می‌باشد. حس تعلق به مرکز عواملی می‌باشد، یعنی ارائه یک فرد و دو افراد خود را با مکانی که به آن تعلق دارند تعیین می‌کند. این صنعت عوامل مرکب از دو و از این حس تعلق به مرکز عواملی می‌باشد. حس ارائه یک فرد و دو افراد خود را با مکانی که به آن تعلق دارند تعیین می‌کند. این صنعت عوامل مرکب از دو

1. Sense of Belonging
مکانی باد می‌شود. شما، اگر حس مکان سه روز اصلی فرآیند حس مکان را تجربه کنید. این سطح از حس مکان، کاربرد فرآیند حس مکان را نشان می‌دهد و به ترتیب شامل یک اقسامی نسبت به مکان، آگاهی از افرادی در یک مکان (فرد می‌داند که در یک مکان متفاوت زندگی می‌کند) و تجربه آن مکان را تشخیص می‌دهد. هر احساسی که از مکان متفاوت کننده ندارد، نسبت به مکان، دلیلی از حس مکان، یکی شدن با اهداف مکان، این سطح شناخت درختن فرد با نیازهای مکان است، حضور در مکان و فیزیکی برای مکان (نوبتهای سطح حس مکان است و قدرت عویض آن تجربه کننده به مکان دارد). در روان‌سنجی محیطی، این اعمال تغییر عناصر اجتماعی (اثار انسان و مکان در جنگ ویک به شناختن جانشینان از محیط) ویک که احساس (توجه به بعد احساس و عاطفی در محیط) ویک که احساسی در محیط تحقیق (توجه به نیازهای انسان) و ویک اجتماعی (توجه به اجتماعات اجتماعی در محیط) تحقیق در محیط. شمینی (شمندی، همکاران، 1393: 4) یکی از مکان‌های مهم زندگی انسان به روی چرخ زمین، سکوی‌گاه‌های روستایی است که سبب ایجاد تعلق مکانی می‌گردد و سبب کاهش مهارت‌های روستایی و ترک مکان زندگی گردید.

ارتباط بین تعلق مکانی و ماندگاری در روستا

حس تعلق به مکان می‌توان رابطه‌ای عاطفی و بر منا یا مشاهدات و مکان توصیف کرد. پیوند احساسی که مردم خوراکی با عنوان قرارگاهی باید از آن به عنوان تحقیق یک درک دارد که به فرد توانایی انسان وصف نشان دهنده آن ها یا از سرنوشت و شناختی و علاقه‌مند به بارگشته با این آگاهی مکان می‌کنند. در واقع می‌توان فرض کنیم که از این آگاهی مکان اکثر ماندگاری را در محیطی خاص نمی‌پذیرد. این احساس تعلق به مکان شناختی از مکان را به طریق آن می‌توان سنجش می‌کند. این مکان را به عنوان میزان توانایی می‌باشد که مکان را برای مدل، نسبت به دیگر مکان‌ها سنجدسابه‌پور و همکاران (1393: 1) در محبوب‌های روستایی جوانان و روستایی به عنوان سرزمین‌های اجتماعی و اقتصادی درون منطقه و اجتماعات محلی از عوامل موفقیت در نظرazon می‌شود. چرا که جوانان از این باورند زندگی به‌زندگی و هوب‌همار در درمان اجتماع محیط و منطقه واقع‌گشته‌ها بسند از این چشم‌انداز مبانی‌های جدی‌تری جوان

1. Shemi
فیزیکی کل جامعه امکانات که کمیته در جامعه پرستی و جواد داشته باشند(آستین فیساس و همکاران، 1389: 414) نقل از(دلیمی، 1389: سعیدی، 1377).

از میدان ویژه‌های مکانی - فضای مرتبط با مناطق پرستی و جواد به فرضیه‌های مهابت و همراه بی‌رابطه‌های آن‌ها است(طلابرخانی، 1381: 64) بنابراین رضایت از محل سکونت مؤفه‌ای کلیدی برای مهارت محترم و با مهارت نکردن روستایان است. این رضایت تابعی از ویژگی‌های خانوادگی، بد مکان و نیز قراردادهای اجتماعی است(آستین - فیساس و همکاران، 1389: 414، به طور کلی می‌توان فیأت عمومی مسجدی بر افراش رضایت مندی و حس تعلق مکانی در روستاهای بی‌رابطه زندگی به عنوان مکانی که در آن هیوبت فرد شکل گرفته، حواله و رویدادهایی که برای فرد اتفاق افتاده خاطراتی که از آن مکان در ذهن فرد باقی مانده و نیز ارتباط با خوشبیناندی، همسایگان، زمین و هزاره‌ای فرد در روستا، عناصر موضوع، اندام، نگار، بانف آب و هوای طبیعی و… این عوامل باعث می‌شود تا روستاییان نسبت به روستا و محل زندگی خود احساس تعلق داشته باشند و سبب کاهش مهارت‌های روستایی و ترک مکان زندگی می‌گردد.

پیشنهاد تحقیق

به دلیل اهمیت موضوع تعلق مکانی در کاهش مهارت و بایان‌رسانی سکونت در روستاهای تاکنون مطالعات مختلفی در این ارتباط به صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام شده است(جدول 1).
جدول 1: بیشینه تحقیق و مطالعات انجام شده

<table>
<thead>
<tr>
<th>توضیح</th>
<th>عنوان</th>
<th>تأثیر</th>
<th>نویسنده و سال</th>
</tr>
</thead>
</table>
| در این تحقیق، نقش عوامل التهابی و عوامل تغییرات در مهارت جوان یونانی روستایی انتقال قریب، مطالعه بر روی یک جامعه یونانی و بزرگ می‌باشد. یک جامعه‌ی یونانی و یک جامعه‌ی روستایی در جامعه‌ی مهارت جوان روستایی انتقال بوده‌اند. این جامعه به‌طور خودکار به‌طور طبیعی، در این مطالعه، نشان داده شده که بیش از ۱/۱۸
| بررسی عوامل مؤثر در مهارت جوان روستایی انتقال - سال (۱۳۸۱) | تحقیق و مطالعه‌های هیئت شهروندان و رایه‌کننده‌اند | رستمی‌نژاد و مهکاران (۱۳۹۰) |
| در این مطالعه از روش کلاسیکی و بررسی تخصصی استفاده شده است، باعث آنکه از میان مکانی که تحقیق به دو ایده‌های هیئت هست و یک ایده‌های هیئت داشته‌اند. | تغییر نقاط، بوردکیست در جهت رضایت - سال (۱۳۸۱) | لالی و مهکاران (۱۳۹۰) |
| نتایج نشان می‌دهد که در صورت رشد پرورشی جوانان ساکن در روستای یونانی از امکانات راهی امکانات مکمل - فرهنگی داشته‌اند. اثرات وعده‌ای و مشورت، ایجاد یک امکان برای جوانان. | عوامل مؤثر بر مدل‌گرایی جوانان روستایی (مطالعه موردی شهرستان ازمیر) | Bill Borrow (۱۹۹۶) |
| تنظیم مصوبه توانا، بوردکیست در مهارت جوانان یونانی، امکان مهارت جوان روستایی و نمایش چنین سیستم‌ها را به‌طور مشابه جوانان را آگاه می‌کند. | تبدیل اگر راهی‌انداز مدل‌گرایی - سال (۱۳۹۰) | نکوودی و مهکاران (۱۳۹۰) |
| ارائه نشان می‌دهد که می‌توان از طریق توانا کارآگاهی زیر بود. این جامعه به‌طور باز و دیده نشدن اکثریت و نشان دهنده امکان‌ها در روستاهای از این ایام به‌طور مشابه به‌طور معنی‌دار با شرایط مشابه | مهارت جوانان، سلول شهرستان هشترود | مودری هرست (۱۳۹۰) |
با توجه به نظریات پژوهش‌های مختلف حاکی از این است که گربه‌های مهاجرت در صورت ناسازگاری بودن شرایط زندگی و عدم پذیرش آنها از امکانات در روش‌ها تبدیل می‌نماید. اما مطالعات نشان می‌دهد که کوتی بر روی مسئله تعلق مکانی و عوامل مؤثر بر آن در حفظ و بهبود جوان اثرات معلول به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اجتماعی تأثیرگذار در عدم مهاجرت می‌باشد. احساس احساس تعلق می‌تواند به مهاجرت به یک مکان قبل و به یک مکان دیگر از هر (Trell & et al: 2012, 140). اما اخلاق در تعلق مکانی می‌تواند باعث خس وگستنگی و انواع شده، شدید می‌باشد. احساس تعلق، می‌تواند رهیافت افراد را برای سرمایه‌گذاری در منطقه محل زندگی‌شان و تأمین امکانات در منطقه محل زندگی‌شان (برای مثال: بهبود خانه‌شناسی) کم و می‌تواند باعث تفاوت شود. ضروری به‌خصوص در کشورهای جهانی و در خال تابعه، فرانسه مختل‌ها در جهت پیکر شدن مانند و تعلق مکانی به روش‌ها عمل می‌کنند (پارسائی، 1990: 11) که از جمله آن ها می‌توان کمیته‌های مزبور در روش‌ها و افراد ناراضی از زندگی روسی و افراد شکاف‌های زندگی شهری و روش‌ها را مورد اشاره قرار داد. نظر این در روش‌ها گرفت محاد تأمین، تأثیری روی روش‌ها و غرب وجود داشته باشد و به‌دست صورت می‌گیرد (طاهرخانی، 1981: 14).

1. Loss
2. Grief
مواد و روشه‌ها

پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی مؤلفه‌ها و عوامل تأثیرگذار در توسعه تعلقات مکاتی و ماندگاری جوانان روسیه با سال‌های سی از 1957 تا 2016 انجام شده است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش تحلیل‌گری و تحقیق، تیبی است. در این پژوهش روشهای گردآوری داده‌ها برای پایشگری به سوالات پژوهش، به وسیله صورت استادی (کتاب‌خانه‌ای) و پیام‌بری (متایلیدانی) است و ابرار مورد استفاده در روش پیام‌بری در پرسشنامه محقق ساخته پیدا که سپس از بررسی متایلیدانی انجام شده در این زمینه و نیز مصاحبه با صاحب‌نظران تهیه و تدوین گردیدان این پرسشنامه در برنامه ۴۶ گوشه در پایان ۳۴ ماه به‌عنوان بخش اول با پرسشنامه‌ی مستجار بوده است.

بعد (اقتصادی اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی) مستخرج از ادبیات نظری می‌باشد (جدول ۳ و ۴).

جدول ۲: عوامل تأثیرگذار در توسعه تعلقات مکاتی و ماندگاری جوانان روسیه

<table>
<thead>
<tr>
<th>گوشه</th>
<th>شاخه</th>
<th>بعد</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>اقتصادی</td>
<td>تولید مواد و روش‌ها</td>
<td>شکل‌گیری و تغییرات مواد و روش‌ها</td>
</tr>
<tr>
<td>اجتماعی</td>
<td>رشد اجتماعی روسیه</td>
<td>شکل‌گیری و تغییرات اجتماعی روسیه</td>
</tr>
<tr>
<td>کالبدی</td>
<td>تغییرات کالبدی روسیه</td>
<td>شکل‌گیری و تغییرات کالبدی روسیه</td>
</tr>
<tr>
<td>زیست محیطی</td>
<td>تغییرات محیطی روسیه</td>
<td>شکل‌گیری و تغییرات محیطی روسیه</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(منبع: یافته‌های پژوهش، 1395).
جدول 3: میزان تعلق مکانی و منادرگری جوانان در محیط‌های روستایی

<table>
<thead>
<tr>
<th>منادرگری</th>
<th>تعلق مکانی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>هجرت مکانی (حساس افتخار کردنشان در روستا، محل زندگی اجداد و نواحی بیرون)</td>
<td>1.24</td>
</tr>
<tr>
<td>هجرت مکانی (حساس افتخار کردنشان در روستا، محل زندگی اجداد و نواحی بیرون)</td>
<td>1.24</td>
</tr>
<tr>
<td>هجرت مکانی (حساس افتخار کردنشان در روستا، محل زندگی اجداد و نواحی بیرون)</td>
<td>1.24</td>
</tr>
<tr>
<td>هجرت مکانی (حساس افتخار کردنشان در روستا، محل زندگی اجداد و نواحی بیرون)</td>
<td>1.24</td>
</tr>
<tr>
<td>هجرت مکانی (حساس افتخار کردنشان در روستا، محل زندگی اجداد و نواحی بیرون)</td>
<td>1.24</td>
</tr>
<tr>
<td>هجرت مکانی (حساس افتخار کردنشان در روستا، محل زندگی اجداد و نواحی بیرون)</td>
<td>1.24</td>
</tr>
<tr>
<td>هجرت مکانی (حساس افتخار کردنشان در روستا، محل زندگی اجداد و نواحی بیرون)</td>
<td>1.24</td>
</tr>
<tr>
<td>هجرت مکانی (حساس افتخار کردنشان در روستا، محل زندگی اجداد و نواحی بیرون)</td>
<td>1.24</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(منبع: یاقتهرهای بزرگی، 1395)

ابزار سنجش در بین جوانان روستایی مورد مطالعه با مقیاس یافته گردید و از این پایین تا بالا طراحی شد و به منظور اطمینان از روایی پرسشنامه نظرات 22 نفر از استادی که در زمینه مهاجرت روستایی مطالعاتی داشته، دریافت و اعمال گردید. همچنین برای بررسی یافته‌های آماری، از شبیه الگای کروناخ استفاده شده است. یافته‌های کلی پرسشنامه بر اساس است. (جدول 4)

جدول 4: یافته‌های کلی پرسشنامه بر اساس است. (جدول 4)

(منبع: یاقتهرهای بزرگی، 1395)

بعد از تدوین و نهایی شدن پرسشنامه، برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز از طریق ارتباط مستقیم و حضور یافتن در جوانان روستایی، دایه‌های جامعه‌ای از دانش‌آموزان در دهستان فصل شهرستان نیشابور است. بر اساس اهدافی از 1390، پرسشنامه‌ای از 46 آبادای است. که در این بین روستاهای با بیش از 20 خانوار در قابل زمینه تحقیق گردید و از هر طبقه 4 روسی به صورت تصادفی ساده انتخاب شد (جدول 5).
جدول 5: توزیع روش‌های نمونه در منطقه مورد مطالعه

| جمعیت سال | کمتر از 50 خالی | 50 - 100 خالی | بیش از 100 خالی | کل | کل روش‌های نمونه
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1390</td>
<td>114</td>
<td>71</td>
<td>159</td>
<td>245</td>
<td>229</td>
</tr>
<tr>
<td>1395</td>
<td>239</td>
<td>79</td>
<td>187</td>
<td>405</td>
<td>339</td>
</tr>
<tr>
<td>جمع: پایه‌های پژوهش (1395)</td>
<td>453</td>
<td>150</td>
<td>356</td>
<td>959</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

همچنین برای بررسی روند تحولات جمعیتی روش‌های نمونه طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ تعداد جمعیت و نرخ رشد جمعیتی روش‌های نمونه ارائه شده است (شکل 6).

جدول 6: تحولات جمعیتی و نرخ رشد روش‌های نمونه در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۵

<table>
<thead>
<tr>
<th>جمعیت سال</th>
<th>نرخ رشد</th>
<th>تعداد روش‌های نمونه</th>
<th>نرخ رشد</th>
<th>تعداد روش‌های نمونه</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1390</td>
<td>0.5</td>
<td>245</td>
<td>0.7</td>
<td>229</td>
</tr>
<tr>
<td>1395</td>
<td>0.8</td>
<td>405</td>
<td>1.2</td>
<td>339</td>
</tr>
<tr>
<td>جمع: پایه‌های پژوهش (1395)</td>
<td>453</td>
<td>150</td>
<td>356</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

بر اساس جدول (۶) بالا نرخ رشد جمعیت در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ مربوط به روش‌های پژوهش با رقم (۷۴) و پایینترین نرخ جمعیت مربوط به روش‌های پژوهش با رقم (۱۲۸) و پایین‌ترین نرخ جمعیت مربوط به روش‌های پژوهش با رقم (۱۲۳) و پایین‌ترین نرخ جمعیت مربوط به روش‌های پژوهش با رقم (۱۲۸) است.

بر اساس تعداد خانوار مجموع تعداد خانوارهای ۱۲ روش‌ها مدل ۲۵۰۰ نفر بودن که از طریق فرمول کوکران با خطای ۰/۱، حجم نمونه ۹۳ خانوار به دست آمده که بعد از ارائه نمونه‌های کمتر به عدداً ۱۰ برای افزایش تخمین اصلی باعث تغییر در نیروها و حجم نمونه به مقدار ۱۳۷ خانوار افزایش یافت. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های پایش شده به توجه به اهداف و سوالات پژوهش، با کارگری از نرم افزار آمر استنباطی، T، نکته‌ها و داده‌ها را وارد کرده و مدل‌ها و آمارهای تحقیقاتی را در نظر گرفت.

(ملاحظات: یافته‌ها از پژوهش انجام شده است.)
تجزیه و تحلیل داده‌ها

توزیف یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که نمودار مورد مطالعه بر حسب گروه سنی، در محدوده سنی 29 تا 39 سال قرار دادن که میانگین سنی 34 سال بود، برسی و وضعیت جنسیت نیز نشان داد (0.02) مرد و 0.26 درصد (23/14) زن هستند. برسی سطح تحصیلات نیز مشخص کرده که بیشترین تعداد نمونه با 23 درصد مدل (8/28) از افراد نمونه دارای مدرک سیکل هندست و کمترین تعداد نمونه 7 درصد (0/26) دارای دو مرک فوق لیسانس و بالاتر هستند. برسی و وضعیت تأهل افراد نمونه مشخص کرده که 32 درصد (2/19) مرد و 76 درصد (72/18) زن هستند.

با توجه به سطح معنایی کمتر از آلفا (0/05)، تمام مؤلفه‌های مورد مطالعه به نوی در اثر گذاری بر افزایش میزان تعلق مکانی و ماندگاری جوانان روسی‌تایین آتی‌گن‌گار می‌باشند. بطوری که برای هر یک از میانگین‌های به‌دست آمده از آزمون، در هر چهار مؤلفه اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست‌محیطی برسی شده دارای میانگین‌های بیشتر از حد متوسط برای 0/25 بوده و در این میان، بیشترین میانگین متعلق به مؤلفه اقتصادی با مقدار 0/28/0/27 است. این امر که افزایش مؤلفه اقتصادی و تأثیر نیز به ترتیب افزایش مؤلفه اقتصادی را در روابط مکانی و ماندگاری جوانان روسی‌تایین دارد. در رتبه دوم مؤلفه اجتماعی با میانگین تأثیر گذاری 0/24/0/24 دارد. این به اندازه‌ی معنی‌داری که روستاهای محیط‌های اجتماعی جنوبی یا ماندگاری جوانان روسی‌ساختار می‌باشد.)

جدول 2: سطح معنایی مؤلفه‌های تأثیر گذار در افزایش تعلق مکانی و ماندگاری جوانان روسی‌ساختار

<table>
<thead>
<tr>
<th>مؤلفه‌ها</th>
<th>سطح معنایی</th>
<th>میانگین</th>
<th>افراد ساله</th>
<th>مدرک کالبدی-زیست‌محیطی</th>
<th>مؤلفه‌اندیش</th>
<th>افراد ساله</th>
<th>مدرک کالبدی-زیست‌محیطی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>0/0000</td>
<td>1/45</td>
<td>0/173</td>
<td>0/73</td>
<td>0/0000</td>
<td>1/45</td>
<td>0/173</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(منبع: یافته‌های تحقیق 1395).

بررسی همبستگی بین متغیرهای فردی مانند سن و سطح تحصیلات در بین جامعه مورد مطالعه با مؤلفه‌های تعلق مکانی و ماندگاری جمعیت نشان داد که همبستگی قابل توجیه در بین آن‌ها برقرار
می‌باشد؛ بطوری که با افزایش سن، نمونه‌های مورد بررسی در بین جوانان، سطح تعلق مکانی و میزان ماندگاری در آنها افزایش یافته که شاید دلیل این امر کاهش سطح ریسک‌پذیری افراد در سنین بالاتر و باعث شده باشد. و برخی از این افراد به عنوان روسی‌ها باید و بر اساس انگلیزی مهاجرت در بین افراد جوان‌تر روسی‌ها بیشتر بوده و اگر سطح تعلق مکانی نزدیک به یک می‌باشد، اما ضریب همبستگی می‌باشد. 

می‌تواند افزایش‌دهنده این نکته است که با افزایش سطح سواد و آگاهی جوانان انگیزه‌های مهارت در آنها تقویت شده و میزان ماندگاری و تعلق مکانی کاهش می‌یابد که شاید دلیل آن را می‌توان در کم بودن نوع فروش‌های غیر افراد تحقیق کرده روسی‌ها بین کرد و با این گونه بلند بودن افزوده آن را می‌بیند (جدول 8).

جدول 8: همبستگی بین مؤلفه‌های تعلق مکانی و ماندگاری با ویژگی‌های فردی مدنی سن و تحصیلات

<table>
<thead>
<tr>
<th>ماندگاری جوانان</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>همبستگی اسپرم</td>
</tr>
<tr>
<td>اسپرم همبستگی</td>
</tr>
<tr>
<td>0.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

همچنین، نتایج آزمون همبستگی بررسی نشان‌دهنده این شاخص‌ها متغیر مستقل با شاخص‌های تعلق مکانی و ماندگاری جوانان می‌باشد که بین عوامل مورد بررسی با شاخص‌های تعلق مکانی و ماندگاری جوانان رابطه معنادار و مثبت وجود دارد که مقایسه‌های زوجی شده و در این نکته با یکدیگر معنا ندارند. به‌طوری که نشان‌دهنده این همبستگی با این نتیجه‌ها نشان‌دهنده روسی‌ها برای بوده و کم‌ترین همبستگی نیز با زیان‌گرایی کلیدی روسی‌ها می‌باشد که در تعلق مثل مکانی برای با 0.03 و در متنگر ماندگاری جوانان برای با 0.07 می‌باشد (جدول 9).
جدول ۹: هیپستگی میان حس تعلق مکانی جوانان روستایی و ماندگاری آنان در روسیه

<table>
<thead>
<tr>
<th>ماندگاری</th>
<th>شاخص میان حس تعلق مکانی</th>
<th>مؤلفها</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ضریب همبستگی (r)</td>
<td>ضریب همبستگی (r)</td>
<td>اقتصادی</td>
</tr>
<tr>
<td>دارای (P) بسک (P)</td>
<td>دارای (P) بسک (P)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>/</strong>/***</td>
<td><strong>/</strong>/***</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>این تحقیق</td>
<td>این تحقیق</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>زبان کلیایی روسیه</td>
<td>زبان کلیایی روسیه</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ریستمحیطی</td>
<td>مجموعه</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(منبع: یافت‌های تحقیق، ۱۳۹۵)

در ادامه، نتایج به‌دست آمده از آزمون رگرسیون منفی می‌دهد چهار مؤلفه و متغیر مستقل با معنی‌دارت مانند تعلق تبلور را در این مطالعه دارای رابطه معنی‌دار در سطح ۰/۵ = پ‌(بونهایا) از این‌رو جهار معنی‌دار برای بیشترین متغیر باعث استفاده در درون گام، متغیر اقتصادی وارد معادله گردید. مقادیر ضریب همبستگی چندگانه (R) برای ۰/۹۶، ضریب تیون برابر ۰/۹۶ بوده است. به عبارت دیگر، درصد تغییرات معنی‌دار وابسته تعلق مکانی جوانان با این متغیر می‌توان تغییر کرد. در گام دوم، متغیر اجتماعی وارد معادله شد. این متغیر ضریب همبستگی چندگانه داشته است ۰/۹۶ و ضریب تیون برابر ۰/۹۶ بوده است. نتایج در دست‌آوردن کردن متغیر کلیدی ضریب همبستگی چندگانه برای ۰/۹۶ و ضریب تیون برابر ۰/۹۶ بوده است. همچنین، در مدل جهار وقتی می‌توان را نیز تا حد ۰/۹۶ افزایش داد. در گام سوم، با وارد کردن یک متغیر کلیدی (ضریب همبستگی چندگانه برابر با ۰/۹۶ و ضریب تیون برابر با ۰/۹۶) به‌دست آمد. همچنین در دست‌آوردن وقتی می‌توان R² به ۰/۹۶ و مقادیر R به ۰/۹۶ بوده است. در نهایت با یک درک چهار مشخص کرد که بهترین تاثیرگذاری (۰/۹۶) را متغیر اقتصادی بر روی افزایش تعلق مکانی جوانان روستایی دارا می‌باشد (جدول ۱۰).
دیابی ۱۰: نتایج معادله‌گر سری‌گون جنگل‌های معیارهای مستقل با تعلق مکانی جوانان روستایی

<table>
<thead>
<tr>
<th>مقدار</th>
<th>F</th>
<th>Beta</th>
<th>F</th>
<th>تعریف شده</th>
<th>R²</th>
<th>R</th>
<th>مدل</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۰/۰۹۹۹</td>
<td>۰/۳۹۹</td>
<td>۰/۲۷۷</td>
<td>۰/۰۸۸</td>
<td>۰/۷۸۸</td>
<td>۰/۷۹۸</td>
<td>قصصی</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۰۸۸۸</td>
<td>۰/۰۸۸</td>
<td>۰/۰۸۸</td>
<td>۰/۷۸۸</td>
<td>۰/۷۸۸</td>
<td>۰/۷۸۸</td>
<td>اکتاً</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
برابر با ۱/۸۲ تا ۲/۷۹ به‌دلیل اینکه ۲۶ درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل است.

جدول ۱۲: نتایج مدل‌های رگرسیون متغیر مستقل تعلق مکانی و ماندگاری جوانان روستایی

<table>
<thead>
<tr>
<th>P مقدار</th>
<th>T مقدار</th>
<th>Beta</th>
<th>F مقدار</th>
<th>F محاسبه‌شده</th>
<th>R مقدار</th>
<th>R² مقدار</th>
<th>R² محاسبه‌شده</th>
<th>مدل</th>
<th>تعلق مکانی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
<td>...</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(توضیحات براساس تحقیق، ۱۳۹۵.)

در پایان، بر اساس نتایج حاصل از ضریب بتا، سه‌م و نقش متغیرهای «مستقل» در تبیین متغیرهای وابسته «تعلق مکانی و ماندگاری جوانان» به این صورت نشان داده می‌شود (شکل ۱).

شکل ۱: اهمیت عوامل مؤثر در تبیین متغیرهای تعلق مکانی و ماندگاری جوانان روستایی

(توضیحات براساس تحقیق، ۱۳۹۵.)

با توجه به نتایج، مؤلفه اقتصادی دارای بیشترین اثرگذاری بر تعلق مکانی و ماندگاری جوانان روستایی در منطقه مطالعه از دیدگاه تغییرهای می‌باشد.

در ادامه تلاش شد تا با استفاده از روش‌های مختلفی کوپراس ۱ به عنوان یکی از روش‌های تصمیم‌گیری جدیدی در اینجا عوامل تأثیرگذار در ارتباط تعلق مکانی و

۱. COPRAS
افزایش مانگری‌های جوانان روسی‌ها برداشته شد تا این طریق تقلیل‌های فضایی بین روساتا برای ایجاد تعلق مکانی و تغییرات جوانان روسی‌ها نیز مشخص گردید. برای این مشکل در کنار اول ماتریس اولیه و خام بر اساس مانگری‌های موجود طراحی گردید. پس از تشکیل وضع موجود به منظور گام‌های کردن ماتریس وضع موجود، ابتدا باید وزن‌دهی میزان‌ها صورت می‌گرفت. در این پژوهش، از روش وزن‌دهی آنتروپی شانون استفاده شد (جدول 12).

جدول 12: وزن میزان‌ها به دست آمده از طریق آنتروپی شانون

<table>
<thead>
<tr>
<th>شاخص</th>
<th>نوع شاخص</th>
<th>وزن</th>
<th>شاخص</th>
<th>نوع شاخص</th>
<th>وزن</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>سلامت اجتماعی روسی</td>
<td>هزینه‌های رومی‌زدایی</td>
<td>0/08</td>
<td>زیبایی کالدی روسی</td>
<td>مرتبه</td>
<td>0/08</td>
</tr>
<tr>
<td>اشترک اجتماعی-فرهنگی</td>
<td>ارتباط و پیوندهای روسی</td>
<td>مıt</td>
<td>ارتباط و پیوندهای روسی</td>
<td>مıt</td>
<td>0/09</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(منبع: طبیعت‌های تحقیق، 1395)

رتبه نهایی براساس مقادیر $\mathbf{R}$ صورت می‌گیرد و در میان $\mathbf{Q}$ بالاترین سطح مناسب برای ایجاد تعلق مکانی و مانگری جمعیت جوان را دارا می‌باشد و در مقابل روساهایی کمترین مقادیر $\mathbf{Q}$، یکی از سطح مناسب برای روساهای اند دارند. همان‌گونه که جدول 14 نشان می‌دهد روساهای اکت بالاترین سطح مناسب برای ایجاد این تعلق مکانی و مانگری جمعیت جوان را دارا می‌باشند و ساکنان روساتا بوزان دارای کمترین میزان است.

جدول 14: رتبه روساتا به لحاظ شرایط مناسب ایجاد تعلق مکانی و افزایش مانگری‌های جوانان روسی‌ها

<table>
<thead>
<tr>
<th>رتبه</th>
<th>$\mathbf{R}$</th>
<th>$\mathbf{Q}$</th>
<th>$\mathbf{Q/S}$</th>
<th>$\mathbf{R/S}$</th>
<th>$\mathbf{R/S}$</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>شنیده</td>
<td>1</td>
<td>1/08</td>
<td>1/08</td>
<td>10/08</td>
<td>1/08</td>
</tr>
<tr>
<td>دشمن</td>
<td>2</td>
<td>1/08</td>
<td>1/08</td>
<td>10/08</td>
<td>1/08</td>
</tr>
<tr>
<td>کشتی</td>
<td>3</td>
<td>1/08</td>
<td>1/08</td>
<td>10/08</td>
<td>1/08</td>
</tr>
<tr>
<td>دیگر</td>
<td>4</td>
<td>1/08</td>
<td>1/08</td>
<td>10/08</td>
<td>1/08</td>
</tr>
<tr>
<td>طبیعت</td>
<td>5</td>
<td>1/08</td>
<td>1/08</td>
<td>10/08</td>
<td>1/08</td>
</tr>
<tr>
<td>اکثر</td>
<td>6</td>
<td>1/08</td>
<td>1/08</td>
<td>10/08</td>
<td>1/08</td>
</tr>
<tr>
<td>نسبتاً اکثر</td>
<td>7</td>
<td>1/08</td>
<td>1/08</td>
<td>10/08</td>
<td>1/08</td>
</tr>
<tr>
<td>نسبتاً کمتر</td>
<td>8</td>
<td>1/08</td>
<td>1/08</td>
<td>10/08</td>
<td>1/08</td>
</tr>
<tr>
<td>کمتر</td>
<td>9</td>
<td>1/08</td>
<td>1/08</td>
<td>10/08</td>
<td>1/08</td>
</tr>
<tr>
<td>نسبتاً کمتر</td>
<td>10</td>
<td>1/08</td>
<td>1/08</td>
<td>10/08</td>
<td>1/08</td>
</tr>
</tbody>
</table>
متیجه‌گیری و پیشنهادات

تبیین جمعیت و پایداری رسواله از جمله هدف‌های کلیدی توسعه روسانتی‌های نوین در کشور می‌باشد. حس تعلق به مکان و احساس وابستگی به آن و رضایتمندی از زندگی در روسنتی از جمله مقولایی است که نشان‌دهنده آن می‌باشد که توجه نشان‌دهنده جمعیت و مسئولیت جدی‌العملی می‌باشد. امروز مهارکننده از رسواله به عنوان یک مسئله اساسی در کشور می‌باشد که باید تعلیمه رسواله شده است. در اغلب موارد خروج جوانان از محتوی‌های روسانتی، آب و هوای رسواله را در ایام قرار داده و در شرایط حاصل زیر بکری روساله دچار پیشرفتی جمعیت و مسئولیت جدی‌العملی می‌باشد نشانه‌های چنین تهدید‌هایی در رسواله مزمنی ایران و حاشیه کریک و جنوب شرق کشور می‌باشد.

لذا افزایش زیبایی‌های تعلق مکانی می‌تواند در ماندارگاری جوانان روسانتی و تلاسه جوانگون‌های روسانتی به عنوان کانون‌های اولیه و مهم سکونت مؤثر باشد. اراین احساس هدف پذیرش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ماندارگاری و تعلق مکانی جوانان روسانتی است. در این پژوهش به‌منظور تحلیل و شناسایی وضعیت موجود مؤثرها و شخصیت‌های از آزمون هم‌بسار برای تحلیل روابط بین متغیرها و از آزمون رگرسیون برای پایان دادن میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل استفاده شد. به‌منظور تحقیق شناسند که مؤثرهای اقتصادی و شاخص-های مرتبط به آن دارای تاثیر اثر بر افزایش تعلق مکانی (تا واریز با ۱۹۷۹) و ماندارگاری جوانان روسانتی (تا واریز با ۱۹۷۹) می‌باشد. در ابتدا اغلب مواقع دارای تامل قبیل بروز مهارکننده از رسواله و تک و طن تندار، اما وضع‌ها و کم‌بودهای اقتصادی موجود در رسواله سبب مهارکننده اجباری برای دست‌یابی به فرض‌های اقتصادی منتوی و متعدد می‌گردد که این نتایج همواره با افتخارات طلایی‌های (۱۹۸۱) نیز می‌باشد. از مجموع نتایج نیز می‌توان استنباط کرد که تعلق مکانی به عنوان یک شخصیت‌های جنبه‌های اقتصادی بوده و متعلق از این شاخص در مناطق روسانتی شده است. بطوری که جنبه‌های اقتصادی تأثیر گذاری بیشتری بر ایجاد تعلق مکانی در روستاهای دارند و در رتبه
بعد جنبه‌های اجتماعی آن. این نظام به‌دنبال علم عقل مشابه و حق اولیه جای‌گیری بین جامعه روش‌های امروزی است که شاید مانند از تنشینی روح سرمایه‌داری و مدیریت‌سوزی شهروی برای رفته و رقابت‌های اقتصادی می‌باشد و این یافته‌ها هم‌سوز با تاثیر مطالعه وراثی و همکاران (1391) و رهنما و رضوی (1391) می‌باشد. همچنین برای موضوع شدن شدت تلاقی بین روش‌ها به لحاظ برخوردی از هریک از شاخه‌ها تأثیرگذار در افزایش تعلق مفاهیم و ماندگاری جوانان روش‌های مورد مطالعه از روش اولویت‌بندی کیوراس به عنوان یکی از روش‌های تصمیم‌گیری جدید و جدید استفاده شد از نتایج این گونه استباقیم می‌شود که روش‌های ادک بالاترین امتیاز و روش‌های بوژان کمترین امتیاز به لحاظ فراهم‌سازی زمینه تعلق و ماندگاری جوانان روش‌های را داشتند. که گویای تفاوت های مفاهیم در تعلق مفاهیم بین روش‌های مورد مطالعه می‌باشد. بر اساس نتایج به دست آمده می‌توان پیشنهادی را ارائه کرد: تلاش دولت و نهادهای بخش نفکسی و نیمه نفکسی برای ایجاد فرصت بهبود و درآمده‌ی در روستاهای به جهت زمینه‌سازی برای ماندگاری جمعیت کاهش بزش شکاف دسترسی به خدمات بین نواحی شهری و روستایی از طریق اتخاذ رویکرد منطقه‌گرایی در برنامه ریزی فضایی؛ تشکیل روش تدوین بخشی اقتصادی در نواحی روستایی (مانند گردشگری، صنایع تبدیلی و تکمیلی، کشاورزی و ...) برای جذب جوانان و حفظ ماندگاری آنها در روستاهای فراهم سازی تسهیلات مناسب برای جوانان روستایی به منظور راه‌اندازی فعالیت‌های فرهنگی جدیدی و احداث محل سکونت با کیفیت تر.
منابع

- اچمي، زینب و مهوش، پرستا و کشاورز، مرضیه (1393)، بارشی، هویت فرهنگی و اجتماعی در مجموعه‌های مسکونی گذشته، مطالعه موردی مجموعه عرب‌ها بزرگ، و اوزان‌نکته فنی و جزئیات سما واحد ملل‌پژوهشی گرگت.

- آینه‌نگار، نوبه و علی‌پیکر، امیرحسین و غلامی، مصیب (1394)، بررسی تأثیر میزان تغییر و رضایت از زندگی روستایی بر میزان مشترک جوانان در فعالیت‌های کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان کرمان‌شهر)، مجله پژوهش‌های روسیه‌ای شماره 11-432-43.

- پورابراهیم‌خانی، مدیر (1389)، کاربزد روزنامه (1387)، نقاشی از سوی روزنامه‌های بی‌پرداختن، انتشارات شهید ترکی.

- اسلام‌خانی، بهرام و قهرمزاده، دکتر، تحقیق در مشترک جوانان در شهرستان خرمشهر (مطالعه موردی)، مهندسی و نفت، شماره 17-17.

- حبیبی، سید حسن (1387)، چگونگی کپیده‌کردن و تغییر سازمان استخوان، مجله تشریحه.

- زهی، شماره 13، تهران.

- رستم‌خانی، رودی، و لیابی، فاضل، فرمانی، تیموری (1392)، مطالعه مؤثر بر میزان مشترک جوانان روستایی (مطالعه موردی شهرستان شهربانی)، مهندسی و نفت، شماره 1-432-439.

- رشوانی، محمدحسین (1391)، برنامه‌ریزی بر روی روستایی در ایران، چپ‌دست‌پزشکی در ایران، تهران، انتشارات قوس.

- رضوانی، محمدرضا و حمیدی، حمید، جلد (1390)، منابع درجه روستاکاری: استفاده از مدل تایپس فازی (مطالعه موردی روستاهای دهستان مرکزی شهرستان خاندانه)، دانشگاه تهران، شماره 1.

- هری‌پزشکی‌های روستایی، شماره 1.

- رضوانی، محمد تقی و شیرین، محمد کاظم و ملایرپوری، علی‌محمد (1393)، کمیت محیط‌کالیده و حس مکانی، مطالعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، همراه با دانشی شهیدی، جیرفت و آموزشی تهران، مطالعه.

- زنجانی، حبیب الله (1388)، مهندس روزنامه (1387)، سری‌سازی و نوشته‌ساز مهدی‌پناه، تهران، انتشارات سمت.

- سرسرت، بهرام و موسوی‌مهدی‌پناه، مردی و تحلیل نقش میثاق در میزان حس تغییر به‌مدت (مطالعه موردی تهران)، مدیریت و برنامه‌ریزی تهران، شماره 1-432-439.
نشره علمی – پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی، شماره 64

- سمیعی، عباس (1389) سایه جغرافیایی روستایی، چاب، دهم، تهران، انتشارات اسمبلی.
- ساسانی، نورعلی و شالو جهرمی، مجتبی و مولایی رامش، زهره (1394) ادبی تشکیل دهنده حس تعلق به مکان، با تأکید بر عوامل کلیدی اجتماعی و انسانی (آپارت و شناخت). گفراک ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهرسازی، میراث و ثبت اجتماعی شهروندی، شماره 65.
- شکریانی، حسن (1389) دیدگاه‌های نویدی جغرافیایی شهری، چاب، پنجم، تهران، انتشارات اسمبلی.
- ضرابیان، قمر و محمود رضایی (1389) بررسی هزینه و عوامل تأثیرگزار بر حس مکان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 28-29.
- مطهرخانی، مهدی (1381) بازشناسی حوزه مهرت در مهارت‌های تهران – شهری (با تأکید بر مهارت‌های نویدی روستایی)، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 12.
- عبده‌گریزی، علی‌محمد، ایمان‌پور، سید و حسین شریفی (1389) بررسی عوامل در چگونگی تشکیل دهنده حس تعلق به شهری، شماره 19.
- قلی‌یزدی، حسین (1384) حس مکان و احساس تعلق به آن، قلم‌شناسی، روستایی و توسعه، شماره 2.
- قاضی‌سیاهی، محمد (1389) پیامدهای مهارت‌های تهران – شهری نسل جوان روستایی، مجله پژوهش‌های فرهنگی و جامعه، شماره 4.
- خداوندی، امیر، دامادی، هاشم (1386) تحلیل الهام‌های فضایی مهارت‌های شهری در فضای سرمایه ایران، جغرافیا و برنامه‌ریزی، شماره 21-223.
- لسانی محمدی، حبیب و محمدی، حسین و جهانپور، سید (1393) تفتیش مسئولی قبایل روستایی در جهت تفسیری مندی و کاهش انگل‌های مهجوری روستایان متعلق به مردی (تهران).
- خوشنویسی همایش‌های ایران، انجمن علمی توسعه روستایی، مشهد، نمایشگاه شماره 14-285.
- قلی‌یزدی، حسین (1389) نظریه‌های مهارت‌های جغرافیایی، چاب، پنجم، انتشارات اسمبلی.
- لسانی محمدی، حبیب و محمدی، حسین و جهانپور، سید (1393) تفتیش مسئولی قبایل روستایی در جهت تفسیری مندی و کاهش انگل‌های مهجوری روستایان متعلق به مردی (تهران).
- لسانی محمدی، حبیب و محمدی، حسین و جهانپور، سید (1393) تفتیش مسئولی قبایل روستایی در جهت تفسیری مندی و کاهش انگل‌های مهجوری روستایان متعلق به مردی (تهران).
- محمدی، حبیب و محمدی، حسین و جهانپور، سید (1393) تفتیش مسئولی قبایل روستایی در جهت تفسیری مندی و کاهش انگل‌های مهجوری روستایان متعلق به مردی (تهران).
- محمدی، حبیب و محمدی، حسین و جهانپور، سید (1393) تفتیش مسئولی قبایل روستایی در جهت تفسیری مندی و کاهش انگل‌های مهجوری روستایان متعلق به مردی (تهران).
عوامل و مؤلفاتی تاثیرگذار بر افزایش تعلق مکانی و اندکاری جوانان در...

- مطیعی لگویی، سیدحسن، رضوئی، محمدرضا، نوربخش، سیدرضا، آکبرپور، محمد (1394) بین الگوی راهبردی مناسب بر ماندگاری جمعیت در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی دهستان سلک شهرستان هشتار). تشریح جغرافیا و برنامه ریزی 9(52)، شماره 1، صفحات 222-237.
- مکالیکی، جواد و قالیبافان، حسن (1382)، اثرات مهاجر فرستی بر ساختار جمعیت مناطق روستایی (مطالعه موردی شهرستان پیرجند). مجله جغرافیا و توسعه، شماره 1، صفحات 179-185.
- ملکی، محمدرضا و پارسا، سیده و ویکی، هیام و ماری، ابراهیم (1393)، بررسی حساسیت به مطالعه جنسیتی (مطالعه موردی: شهربازی ایلام). مجله و مجموعه رشد، شماره 148.
- موسوی، بهبود (1378)، پرسشنامه سنجشی بر روی نگرش و توجه نسبت به تغییرات (مطالعه موردی: شهریان بیک领، تهران). مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
- واری، حمید رضا و عاملی، بهنام و محمدزاده، محمد (1378)، بررسی تاثیر مطالعه هوب تهران و رابطه آن با میزان تعلق مکانی ساکنان شهرهای جدید (مطالعه موردی: شهر کوهدار). مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال اول، شماره 3، صفحات 35-21.

Thissen, Frans; Droogleever Fortuijn, Joos; Strijker, Dirk and Haartsen, Tialda (2012), *Igration Intentions of Rural Youth in the Westhoe, Flanders*, Belgium and the Veenkoloniën, the Netherlands, *Journal of Rural Studies*, 428-436.


