توجه ترمکانی:

چکیده
هدف این پژوهش بررسی اقتصادی تولید و پازاریابی انژیر آبی در شهرستان گرمیار استان سمنان است. استان سمنان دارای بیشترین سطح شهرستان برای پژوهش جاری انتخاب شد. با توجه به پیشرفت‌های نیاز در تولید انژیر آبی از این رو این شهرستان باید پژوهش‌هایی انجام دهد. این شهرستان از اصول و نیاز‌های سنتی بهبود اندازه‌گیری شد. با توجه به نتایج، گرمیار از تولید انژیر آبی نیاز دارد. این شهرستان باید بهبود استفاده از تولیدات تولید انژیر آبی داشته باشد. تولید انژیر آبی در شهرستان گرمیار به طور کلی مناسب توجه است. 

1. دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه کشاورزی، دانشگاه شیراز
مقدمه

تولید انجبی در ایران از پراکندگی زیادی برخوردار است. با این حال، استان سمنان بیش از ۲۲۰۰ هکتار انجبی بیشترین سطح زیر کشت را داراست. استان سمنان بیش از ۴۲۰ هکتار انجبی دارد و تولید انجبی در این استان بال‌ترین مقدار را دارد. با این حال، تولید انجبی در این استان به علت اختصاص داده این استان به دیگر کشت‌ها به راحتی انجام نمی‌شود و به بروز مشکلات مختلف انگیزش کم شده و به ترتیب اهمیت در شهرستان‌های گیلان، ایلام، خوزستان و مازندران می‌یابد. 

در مقدمه این مقاله به بررسی این مشکلات و وضعیت فعلی انجبی در استان سمنان پرداخته شده است. 

بنا بر این، این مقاله به منظور بهبود وضعیت فعلی انجبی در استان سمنان پرداخته است.
تحلیل اقتصادی تولید و بازاریابی انجیر آبی: مطالعه موردی در استان سمنان

جدول 1. آمار سطح زیر کشت و میزان تولید باه‌های انجیر آبی در استان‌های مختلف ایران

<table>
<thead>
<tr>
<th>استان</th>
<th>سطح زیر کشت (هکتار)</th>
<th>میزان تولید (تن)</th>
<th>بالور</th>
<th>نهال</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>سمنان</td>
<td>7</td>
<td>7310</td>
<td>650</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>خراسان</td>
<td>12</td>
<td>2878</td>
<td>572</td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>کرمانشاه</td>
<td>14</td>
<td>1113</td>
<td>627</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>کرمان</td>
<td>16</td>
<td>2813</td>
<td>72</td>
<td>186</td>
</tr>
<tr>
<td>زنجان</td>
<td>12</td>
<td>1113</td>
<td>72</td>
<td>186</td>
</tr>
<tr>
<td>مازندران</td>
<td>12</td>
<td>998</td>
<td>207</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>خراسان</td>
<td>35</td>
<td>906</td>
<td>205</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>اصفهان</td>
<td>75</td>
<td>1364</td>
<td>179</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>لرستان</td>
<td>526</td>
<td>4101</td>
<td>141</td>
<td>526</td>
</tr>
<tr>
<td>بوشهر</td>
<td>60</td>
<td>1111</td>
<td>99</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>جیرفت و کهنوج</td>
<td>23</td>
<td>553</td>
<td>23</td>
<td>553</td>
</tr>
<tr>
<td>کل کشور</td>
<td>904/6</td>
<td>27306</td>
<td>3582</td>
<td>27306</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. پیشتر از 50 هکتار
2. میانه: وزارت کشاورزی (4)
3. آمار و انگیز

قرار نگرفته است.

انجیرهای بهاره و پاییزه به ترتیب حدود ۷۵ و ۲۰ درصد انجیرهای منطقه را شامل می‌شود و بقیه انگیرها شامل ارقام بی‌دانه، جامی و سیاه است. که جنبه تجاری نداشتند و به صورت براکند در میان باه‌ها کشت می‌شود.

در مورد تولید و بازاریابی انجیر آبی در ایران گزارش منتشر نشده است. بنابراین، اهداف اصلی پژوهش جاری برآورد و تحلیل تابع تولید و بررسی میزان منطقه بودن انجیرکاران در به کارگیری نهادها، تعيین کاراکتر فنی انجیرکاران و بررسی وضعیت بازاریابی انجیر آبی است.

انجیر جامی

میوه این رقم مانند انجیر پاییزه درشت است، ولی به دلیل کوتاه بودن دمک آن و در نتیجه مشکلاتی که در چندین ایجاد می‌نماید، مورد استقبال باغداران قلیان نگردیده، به ویژه این که میوه آن را در صورتی که بازار مصرف نداشتند، نمی‌توان دوید کرد و به همین دلیل زیاد مورد توجه قرار نگرفته است.

انجیر بی‌دانه

میوه این رقم اگرچه دارای دمکی بلند بوده و چیدن آن راحت است، ولی به دلیل ریز بودن بازار خوبی ندارد. از این رو، باغداران از این رقم استقبال نمی‌کنند.

انجیر سیاه

این رقم به علت نداشتن بازار مصرفی، زیاد مورد توجه باغداران

مواد و روش‌ها

برای تعیین تابع تولید انجیر از دو فرم تابع تولید ترانسندنتال (Transcendental Production Function) و ترانس‌لگ (Translog Production Function) که ویژگی‌های تابع تولید،
\[
\begin{align*}
\frac{1}{2} \beta_{23} \ln X_{21} L_n X_{3I} + \frac{1}{2} \beta_{24} \ln X_{21} L_n X_{4I} + \\
\frac{1}{2} \beta_{25} \ln X_{21} L_n X_{S1} + \frac{1}{2} \beta_{26} \ln X_{21} L_n X_{6I} + \\
\frac{1}{2} \beta_{34} \ln X_{3I} L_n X_{4I} + \frac{1}{2} \beta_{35} \ln X_{3I} L_n X_{S1} + \\
\frac{1}{2} \beta_{36} \ln X_{3I} L_n X_{S1} + \frac{1}{2} \beta_{45} \ln X_{4I} L_n X_{S1} + \\
\frac{1}{2} \beta_{46} \ln X_{4I} L_n X_{S1} + \frac{1}{2} \beta_{56} \ln X_{S1} L_n X_{6I} + \epsilon_i
\end{align*}
\]

\[
\text{Ln } Y_i = \text{Ln } \beta_0 + \sum \beta_i X_{ij} + \epsilon_i
\]

In the above equation, left-hand side for the logarithm of the dependent variable (\(Y_{i}\)) is related to the independent variables (\(X_{ij}\)) through coefficients (\(\beta_i\)). The model is used to analyze the relationship between the variables and predict the dependent variable. The error term (\(\epsilon_i\)) accounts for the unobserved factors.

In the analysis, the author discusses the implications of the model for understanding the factors influencing the dependent variable. The model is a starting point for further research and may require additional variables or refinements to better capture the underlying relationships.

The author emphasizes the importance of careful specification of the model, as well as the potential for model improvement through additional data collection and analysis.
تخمين نتایج مجز، به تأخیر عوامل بروز روش می‌باشد. تأثیر تغییرات
جوی بر کاراپی به شکار کاراپی تغییر می‌شود. و از
این رو دو دیر روش‌های تغییر کاراپی می‌تواند برای
خیال و خلاصه میزان تغییر شده برتری دارد (11).
تغییر نتایج مسر تغییرات آموزش بی‌طور مستقیم توسط
آموزش (5) و میوسن و گوندروک (11) مطرح شده.
این تغییر را می‌توان به صورت زیر تعریف نمود:
\[ Y_i = \frac{f(X_i, \beta)}{\exp(V_i - U_i)} \quad i = 1, 2, ..., N \]
که در آن \(V_i\) تغییرات نشان دهنده تغییر از جمله خطرات، که مربوط
به متغیرهای تصادفی غیر قابل کنترل به‌وجود می‌آید. مانند متغیرهای
رای و دیگر قابلیت، یا می‌شود. این جز، دارای
توییز نتایج به‌عنوان میانگین صفر و واریانس
\[ \sigma_i^2 = \sigma_{\beta_i}^2 + \sigma_{\epsilon_i}^2 \]
در نهایت برای کاراپی مناسب است. به طور کلی، واریانس
جمله خطرات تغییرات (\(\sigma_i^2\)) را می‌توان به صورت
\[ \gamma = \frac{\sigma_{\epsilon_i}^2}{\sigma_i^2} \quad 0 \leq \gamma \leq 1 \]
ارگ 0 3 1. باشند، اختلاف میان واحدها فقط مربوط به عوامل
خارج از وقت کنترل به‌وجود می‌شود. و در نتیجه، کاراپی غیر
قابل مشااهده است. و روش‌های تغییرات معمولی بر روی
خلاصه راستنیمایی برتری دارد.

(6) تغییرات داده با توجه به فرض هایی که روی
توییز نتایج آماری \(V_i\) و \(U_i\) شده است، می‌توان معیار کاراپی را
برای هر یک از آنها از طریق محاسبه امید ریاضی \(U_i\) به
دست آورده. در این باره، معیار کاراپی را به‌عنوان را می‌توان از
رابطه زیر به دست آورد:
\[ TE = \exp[-E(U_i / \epsilon_i)] \]

\[ \chi^2 = 2 [\log(likelihood(H_0)) – \log(likelihood(H_1))] \]
به صورت زیر استفاده شد:
\( H_0 \): فرضیه صفر و \( H_1 \): فرضیه یک است.
مناسب بیشتری برای بررسی انجیری آبی، می‌بایست انجیری انجیر از بهره‌داری ها را ریسیند آن را مصرف کنند پی گیمی شد. حاشیه‌های عمده فروشی (Mw)، خرده فروشی (Mr)، حاشیه‌های بزارکاری (Mm) و ضریب هزینه بزارکاری با استفاده از روش زیر تعیین گردید.

\[
F = \left[ \frac{\left( R_2^2 - R_1^2 \right)}{R^2} \right] \left( \frac{1}{N-K} \right) = 4.81
\]

جدول 2 نشان می‌دهد نتایج برآورد تولید انجیرکاران شتری‌های گمرای با استفاده از مدل تولید درصد است. مقدار محاسباتی از میان F جدول 5/61 (3 بر رگنگر و در تجربه، مدل برگنگر با تولید نمونه‌های آن است که مدل تولید تولید نمونه‌های بهتر می‌تواند تابع تولید

انجیر آبی را با نشانه گمرای توضیح دهد. این تابع تولید تعیین صفر کننده تولید و مصرف‌های مستقیم نهاده‌های سم، کود هیدرولی، نیروی کارگر خانوادگی و نیروی کارگر روزمرد است. مقدار ضریب تعیین تابع شده,

\[ r = \frac{p_r - p_f}{p_r} \times 100 \]

که به توجه به آمار F در تابع تولید انجیری به فرم تولید، و رگرسیون تخمین زده شده از نظر آماری در سطح احتمال 0.05 درصد معنی دارد. این امر نشان آن است که فرضیه مبنی بر صفر بودن تابع تخمینی این تابع مردود است. افزون بر آن، نتایج حاصل از آزمون‌های پارک و در سایه (D.W.) نشان داد که مدل با مشکل هم خصیت بین مصرف‌های مستقیم و خودبستگی در بین اجزای اصلی، و ناهماهنگی واریانس در ارائه یک خط موج نیست.

در تابع تولید به دلیل این که کشش هزینه تابعی از میزان مصرف خاوی را نشان می‌دهد، می‌توان نواحی تولید یدرای هر نهاد معمول کرد. با توجه به نتایج تابع تولید انجیری (جدول 2)، کشش فلز لبدی نیست به هزینه سوم کود خالوی، کارگر خالوی و کارگر برزوده در شرایط تولید به صورت زیر به دست آمد است:

\[
EX_{11} = -0.2324 + \frac{1}{2} (0.0153 \ln X_{21} + 0.0637 \ln X_{31} + 0.0581 \ln X_{41})
\]

\[
EX_{21} = -0.139 + \frac{1}{2} (0.0153 \ln X_{11} - 0.0383 \ln X_{31})
\]

کشش سوم در باغ‌هایEX

کشش کود خالوی در باغ

نتایج و بحث

استفاده از آزمون F حداقل مربعات مقدار برای انتخاب تابع تولید

1381
جدول 2. پارامترهای تابع تولید انیبیس به فرم ترانسلوگ در گمسار

<table>
<thead>
<tr>
<th>پارامتر</th>
<th>ضریب</th>
<th>آماره</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>$\beta_0$</td>
<td>4/168</td>
<td>5/107***</td>
</tr>
<tr>
<td>$\beta_1$</td>
<td>0/323</td>
<td>-2/315**</td>
</tr>
<tr>
<td>$\beta_2$</td>
<td>0/139</td>
<td>4/347***</td>
</tr>
<tr>
<td>$\beta_3$</td>
<td>1/299</td>
<td>0/266***</td>
</tr>
<tr>
<td>$\beta_4$</td>
<td>1/194</td>
<td>_ns</td>
</tr>
<tr>
<td>$\beta_{11}$</td>
<td>_ns</td>
<td>2/006</td>
</tr>
<tr>
<td>$\beta_{12}$</td>
<td>0/015</td>
<td>2/347</td>
</tr>
<tr>
<td>$\beta_{13}$</td>
<td>0/364</td>
<td>3/379***</td>
</tr>
<tr>
<td>$\beta_{14}$</td>
<td>0/291</td>
<td>_ns</td>
</tr>
<tr>
<td>$\beta_{22}$</td>
<td>_ns</td>
<td>2/093</td>
</tr>
<tr>
<td>$\beta_{23}$</td>
<td>_ns</td>
<td>2/848**</td>
</tr>
<tr>
<td>$\beta_{24}$</td>
<td>_ns</td>
<td>0/273</td>
</tr>
<tr>
<td>$\beta_{33}$</td>
<td>0/339</td>
<td>0/380**</td>
</tr>
<tr>
<td>$\beta_{34}$</td>
<td>0/404</td>
<td>0/351**</td>
</tr>
<tr>
<td>$R^2$</td>
<td>0/694</td>
<td>0/753</td>
</tr>
<tr>
<td>Adj. $R^2$</td>
<td>0/694</td>
<td>0/753</td>
</tr>
<tr>
<td>Sig. F</td>
<td>0/000</td>
<td>0/000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

$D.W._{=1/93}$

* $\text{ns}$: حذف معنی‌دار دلیل غیر معنی‌دار بودن آن
* **: $\text{ns}$ و ***: به ترتیب معنی‌دار در سطوح 10، 5 و 1% نتایج مشاهده شده است.

کشش کار خانوادگی در گام 1:

$$EX_{3i} = 1.2987 - 0.2067\ln X_{3i} + \frac{1}{2}(0.0637\ln X_{1i} - 0.0383\ln X_{2i} - 0.3293\ln X_{4i})$$

کشش نرخی کار روزمرد در گام 2:

$$EX_{4i} = 1.194 + 0.1046\ln X_{4i} + \frac{1}{2}(0.058\ln X_{1i} - 0.3293\ln X_{3i})$$

بدين ترتيب، کشش توليد نسبت به هدفهای بري هکت نکا نه تک انجیکاران به دست آمد. مشخص است که، چنانچه مقدار

83
<table>
<thead>
<tr>
<th>کارگر خانوادگی</th>
<th>کارگر روزمرد</th>
<th>نواحی</th>
<th>تعداد</th>
<th>درصد</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>تولید</td>
<td></td>
<td>ناحیه اول</td>
<td>14</td>
<td>48/7</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ناحیه دوم</td>
<td>16</td>
<td>32/3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ناحیه سوم</td>
<td>17</td>
<td>16/7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

مصرف هر یک از نهادها را بررسی کرد. با توجه به نمونه مورد بررسی، در شهرستان گرمزیار بهترین انجریکاران (43/3 درصد) نهاده‌ای مسی این ناحیه را در ناحیه سوم تولید مصرف می‌کنند. و تعداد 167 درصد آنها از نهاده سوم به طور منظم و اقتضاً استفاده کرده‌اند. بنابراین، می‌توان گفت که انجریکاران آی آهشی گرمزیار می‌توانند با مصرف کمتر سمن همان میزان تولید محصول و با حیات بیشتری از یاهای خود برداشته کنند. با این حال، مداخلاتی نشان داده‌است که اعضای نمونه مورد بررسی در به کارگری میزان مصرف کود حیوانی منطقه عمل کرده‌اند.

در مورد نیروی کارگر خانوادگی در ناحیه اول، 40 درصد در ناحیه دوم اقتضاً و 47/7 درصد در ناحیه سوم تولید عمل کرده‌اند. بنابراین، برای بهترین استفاده، کارگر روزمرد نشان داده است که 43/3 درصد انجریکاران در ناحیه اول و 47/7 درصد در ناحیه دوم اقتضاً عمل کرده‌اند. بنابراین، جنگله انجریکاران از نتیجه کارگر روزمرد بیشتری می‌توانند بهره‌مند و بهترین محصولات به‌دست آورند. برای این‌گونه می‌تواند بررسی‌های اقتصادی در روش‌ها و اجرای این‌گونه برنامه‌ها و اقدامات تولید و استفاده از روش‌های مصرف محصول در ناحیه خود استفاده کنند. می‌تواند محقق یکی از مکان‌های اصلی برای درآمد انجریکاران نیز می‌باشد. بر اساس بهترین فرم تولید برآورد شده، که در این‌جا.
درآمد حاصل از فروش محصول، پس از کسر هریشه‌هاي بزرگی را بیش از 50 درصد از انرژی کاریتی شهری بیش از صورت نصف کاره به فروش می‌رساند. این روش در بازارهای کشور خود را به صورت بازارهای کشور خود را به صورت شرکتی در دو مرحله تولید و تجارب می‌باشد.

یکی از عوامل عمده این پژوهش بازارسایت‌های تولید می‌باشد. علاوه بر این، نتایج نظرات در حذف فروش محصول از همکاران در نتایج اصلی این افزایش نتایج در طول 10 درصد کل فروش محصولات از صاحب دربار بیشتر حمل باید باشد. بنابراین، صورت هریشه‌های بار، بایگانی بیشتر و تحلیل بیشتر جدی‌گانه محاسبه می‌شود.

بنابراین، انجام بالاست و مبتنی بر کارهای بیشتر حمل باید باشد. بنابراین، صورت هریشه‌های بار، بایگانی بیشتر و تحلیل بیشتر جدی‌گانه محاسبه می‌شود.

بنابراین، انجام بالاست و مبتنی بر کارهای بیشتر حمل باید باشد. بنابراین، صورت هریشه‌های بار، بایگانی بیشتر و تحلیل بیشتر جدی‌گانه محاسبه می‌شود.

تأثیر تولید مرزی تصادفی فرآیند با بهره‌گیری از پسته‌های FRONTIER 4.1 بر اثر افزایش در سطح تولید (ML) را به انجام درآمد حاصل از فروش محصول، پس از کسر هریشه‌هاي بزرگی را بیش از 50 درصد از انرژی کاریتی شهری بیش از صورت نصف کاره به فروش می‌رساند. این روش در بازارهای کشور خود را به صورت شرکتی در دو مرحله تولید و تجارب می‌باشد.

یکی از عوامل عمده این پژوهش بازارسایت‌های تولید می‌باشد. علاوه بر این، نتایج نظرات در حذف فروش محصول از همکاران در نتایج اصلی این افزایش نتایج در طول 10 درصد کل فروش محصولات از صاحب دربار بیشتر حمل باید باشد. بنابراین، صورت هریشه‌های بار، بایگانی بیشتر و تحلیل بیشتر جدی‌گانه محاسبه می‌شود.

بنابراین، انجام بالاست و مبتنی بر کارهای بیشتر حمل باید باشد. بنابراین، صورت هریشه‌های بار، بایگانی بیشتر و تحلیل بیشتر جدی‌گانه محاسبه می‌شود.

تأثیر تولید مرزی تصادفی فرآیند با بهره‌گیری از پسته‌های FRONTIER 4.1 بر اثر افزایش در سطح تولید (ML) را به انجام درآمد حاصل از فروش محصول، پس از کسر هریشه‌هاي بزرگی را بیش از 50 درصد از انرژی کاریتی شهری بیش از صورت نصف کاره به فروش می‌رساند. این روش در بازارهای کشور خود را به صورت شرکتی در دو مرحله تولید و تجارب می‌باشد.

یکی از عوامل عمده این پژوهش بازارسایت‌های تولید می‌باشد. علاوه بر این، نتایج نظرات در حذف فروش محصول از همکاران در نتایج اصلی این افزایش نتایج در طول 10 درصد کل فروش محصولات از صاحب دربار بیشتر حمل باید باشد. بنابراین، صورت هریشه‌های بار، بایگانی بیشتر و تحلیل بیشتر جدی‌گانه محاسبه می‌شود.

بنابراین، انجام بالاست و مبتنی بر کارهای بیشتر حمل باید باشد. بنابراین، صورت هریشه‌های بار، بایگانی بیشتر و تحلیل بیشتر جدی‌گانه محاسبه می‌شود.
جدول ۴. تخمین حداکثر درستنمایی پارامترهای تابع تولد ترانسلوگ مسری تصادفي انجریکان نمونه شهرستان گرمسار در جارچوب

<table>
<thead>
<tr>
<th>پارامتر</th>
<th>بدون محدودیت</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>$\mu=\gamma=0$</td>
<td>$\mu=0$</td>
</tr>
<tr>
<td>$\delta_s$</td>
<td>$\delta_u$</td>
</tr>
</tbody>
</table>

جدول ۵. آزمون نسبت حداکثر درستنمایی تعمیم یافته برای انتخاب مدل مناسب

<table>
<thead>
<tr>
<th>تصمیم</th>
<th>$\chi^2$ جدول (95%)</th>
<th>$\chi^2$ محاسباتی</th>
<th>$H_0$</th>
<th>$\mu=\gamma=0$</th>
<th>$\mu=0$</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>پذیرش</td>
<td>0/99</td>
<td>0</td>
<td>$\mu=0$</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>پذیرش</td>
<td>0/84</td>
<td>0/84</td>
<td>$\mu=\gamma=0$</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

مأهله: داده‌هاي مورد بررسی

Log-likelihood

تعداد مشاهده = 70

خطای معیار SE
شکل ۱ سیستم بازارسایی انجیر نازه در شهرستان گرمسار

شهرستان و روستاهایی تابعه در فصول سرد سال تبدیل به انجیر دودی می‌گردد.

بر پایه مصاحبه‌هایی به عمل آمده، حدود ۴۵ درصد انگیرهای شهرستان گرمسار پس از درشت‌اشت رود انتقال فروشان محلی فوآ را وارد بازار نهان می‌شود. حدود ۱۰ درصد انگیرهای وسیع‌تری به صورت دودی به مصرف اهالی میدهد، و در حدود ینج درصد انجیرها به میوه فروشان شهرستان گرمسار فروخته می‌شود.

با توجه به این که در زمان انجام این پژوهش، مدل‌گیری قیمت تولید کندن، قیمت عمده فروشی و قیمت خرید فروشی یک کیلو گرم انجیر نازه مرغوب در گرمسار و نهان به ترتیب ۷۰۰ و ۴۲۵۰ تومان بوده است، می‌توان ضریب هزینه بازارسایی انجیر نازه را به صورت زیر محاسبه کرد:

\[ r = \frac{(Pr - Pf)}{(Pr)} \times 100 = 64.4\% \]

این ضریب نشان می‌دهد که با درصد قیمت خرید فروشی انجیر مرتبط به هزینه‌های بازارسایی انجیر محصول بوده است. به سخن دیگر، سهم عوامل بازارسایی در قیمت تهیه‌محصول ۴/۴ درصد می‌باشد. افزون بر آن، خانواده خروش فروشی، خانواده عمده فروشی و حاشیه‌های بازارسایی یک کیلو گرم انجیر نازه به طور میانگین به ترتیب ۴۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ تومان هزینه برتری دهد.
جدول ۶ برآورد هزینه خدمات پزشکی به کیلوگرم انجبان نازه

<table>
<thead>
<tr>
<th>هزینه (ریال)</th>
<th>شرح هزینه</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۲۳۳</td>
<td>خرید جعبه</td>
</tr>
<tr>
<td>۷۷۷</td>
<td>برداشت محصول و چیدن آن در جعبه</td>
</tr>
<tr>
<td>۴۰۰</td>
<td>حمل محصول از گرمسار به تهران (میدان میوه و ترور)</td>
</tr>
<tr>
<td>۱</td>
<td>پاسکول</td>
</tr>
<tr>
<td>۱</td>
<td>تخلیه بار</td>
</tr>
<tr>
<td>۸۰۰</td>
<td>حق العمل میداندار (ده درصد فروش)</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۵۰</td>
<td>امانت فروشی صالح بار (ده درصد فروش)</td>
</tr>
<tr>
<td>۵</td>
<td>سالانه غرفه میداندار (اجاره، مالیات، بیمه، عوارض شهرداری و ...)</td>
</tr>
<tr>
<td>۸</td>
<td>ضایعات محصول در غرفه میداندار (یک درصد فروش)</td>
</tr>
<tr>
<td>۵</td>
<td>فرصت سرمایه میداندار</td>
</tr>
<tr>
<td>۵</td>
<td>فرصت از دست رفته میداندار</td>
</tr>
<tr>
<td>۸۵</td>
<td>حمل محصول از میدان میوه و ترور به تازه میوه فروش</td>
</tr>
<tr>
<td>۷۷</td>
<td>سالانه توزیع میوه فروشی (اجاره، مالیات، بیمه، عوارض شهرداری و ...)</td>
</tr>
<tr>
<td>۹۰۰</td>
<td>ضایعات محصول در توزیع میوه فروش (پنج درصد فروش)</td>
</tr>
<tr>
<td>۹۰۰</td>
<td>فرصت سرمایه میوه فروش</td>
</tr>
<tr>
<td>۹۰۰</td>
<td>فرصت از دست رفته میوه فروش</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| ۹۹۷          | جمع هزینه‌های خدمات پزشکی بیماران

ناظر برای ارزش‌های انتخاب کننده. از نظر رفاه اجتماعی، یک نظام پزشکی بیماری مطلوب همانگانی است که به ارزیابی ۱۰۰ ریال هزینه خدمات پزشکی ۱۰۰ ریال ارزش آنها به‌شمار می‌آید. با این حال، چون نرخ کارایی بیماری بیرون آبی ۱۵۱ درصد به‌آورد شده است، می‌توان نتیجه گرفت که نظام پزشکی بیماری بیرون آبی از مراحل تولید به مصرف دارای نارسایی‌های ساختاری است و مطلوب نمی‌باشد. بنابراین طبیعت‌های لازم برای تکمیل و انتقال منابع محصول از عوامل مهم پایین بودن کارایی بیماری بیرون آبی است. انجیزه‌های بیرونی به دلیل اقدام افرادی و نشانه‌های ماهیتی و همکاری با یکدیگر، قادر به بهبود و سایر لازم برای انتقال منابع محصول خود نیستند. به‌این ترتیب، تشکیل انجیزه‌های مختلفی می‌تواند در بهبود وضعیت بیماری بیرون آبی انجیزه‌هایهای محیطی می‌تواند در بهبود وضعیت بیماری بیرون آبی
تحلیل اقتصادی تولید و بازاریابی انجر آبی: مطالعه موردی در استان سمنان

آمد و مشخص گردد که انجر کاران شهروندان گرمسار از نهاده سم بیشتر از نیاز و از نهاده‌های نیروی کارگر خانوادگی و تیروی کارگر روزمرد کمتر از نیاز استفاده می‌کنند. تنها در مورد نهاده کود حیوانی است که انجر کاران به طور کامل انتظار و اقتصادی مصرف می‌کنند. بنابراین، جنگله انجر کاران از نیروی کارگر خانوادگی و روزمرد بیشتری در مراقبت و نگهداری باعث مراجعه و مورد استفاده می‌گردد.

منابع مورد استفاده

1. سازمان برنامه و بودجه. 1378. آمارنامه استان سمنان سال 1377. سازمان برنامه و بودجه استان سمنان، سمنان.
2. سلطانی، غ. 1379. اقتصاد مدرن، آیینه انتشارات دانشگاه شیراز.
3. کریمی، د. 1373. مبانی اقتصاد سنجی. ترجمه حمید ابراهیمی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
4. وزارت کشاورزی. 1378. آمارنامه کشاورزی سال 1377. معاونت طرح و برنامه اداره کل آمار و اطلاعات، تهران.