عوامل مؤثر بر تفاضل اجرای طرحهای پیچارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی از دیدگاه
کارشناسان شهرستان گرمانشاه و منطقه لنگه‌های اصفهان

عبدالحسین احمدی و امیر مظهر امینی

(تاریخ دریافت: 27/11/1387، تاریخ پذیرش: 24/12/1387)

چکیده
پژوهش حاضر، مطالعه عوامل مؤثر بر تفاضل اجرای طرحهای پیچارچه‌سازی از سوی بهره‌برداران و بررسی مراکز و آثار پیچارچه‌سازی در واحدهای بهره‌برداری از دیدگاه کارشناسان است. داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری عمدی یا کلیه کارشناسان مطلع و مرتبط با اجرای طرحهای پیچارچه‌سازی در ادارات و مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان گرمانشاه و منطقه لنگه‌های اصفهان و بازدید از این طرح انگام شده و با دان انجام و به‌دست آمد. نتایج نشان می‌دهد در کارشناسان، تأثیرات پیچارچه‌سازی در بهبود سه عامل تکنولوژی، مدیریت مزرعه و زمین، پیشرفت از سایر عوامل تولید است. در نهایت نیز این تأثیر بر تکنولوژی و مدیریت مزرعه، پیشرفت قطعات پیشرفت به‌رهبرداران کمتر، باسادگی و جوانتری می‌باشد. همچنین این روش‌ها به مراکز خدمات دی‌پایادتری کشاورزی نژادکینه و از برنامه‌های اموزشی- تربیتی برخوردار بوده، به‌رهبرداران آنها ارتباط بیشتری با مردم دارند.

واژه‌های کلیدی: پرکندگی زمین‌های کشاورزی، پیچارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی، به‌رهبرداری زراعی، کارشناسی، لنگه‌های اصفهان

مقدمه
ساختار زمین‌های کشاورزی در ایران، از دو مشکل دیرینه و رو به ترازیدن می‌برد. نخست کوچکی واحدهای به‌رهبرداری است و دوم موضوع پرکندگی قطعات زمین در درون هر واحد بر اساس نتایج مرکزی واحدهای کشاورزی سال 1385، نسبت واحدهای به‌رهبرداری کشور از 10 هکتار، به واحدهای به‌رهبرداری همه مشخصه بوده است. به‌رهبرداری مجسمه (11). این نسبت در مقایسه با سال 137717/18 درصد بیشتر است (10). در همین مدت، متوسط

1. به ترتیب دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و استاد پژوهشی روسایی، دانشگاه کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

* یا پست الکترونیکی: Hossein_Ahmady@yahoo.com

183
اراضی است. طبقه‌های طبقه‌بندی زمین‌های کشاورزی در تمام کشورها کمی و وجود داشته‌اند. (۹۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳،) سالهای یکپارچه‌سازی زمین در ایران از شکوه‌های اروپایی مانند خندن و اسپانیا (۲۰) به دهه‌های اولیه قرن بیست و در فرانسه (۲۰) به قرن نوزدهم بر می‌گردد. در ایران، تالار در جهت جنگل‌گیری و رفع معضل یکپارچگی اراضی به سال‌های پایانی اصلاحات اراضی در قبیل اقلیم‌بردار و از انقلاب بر سر کاهش‌های محصولات این کناره‌ها از طریق پیشنهادات کشاورزی و بهبودی حقوق محروم شرکت‌های مسایل زراعی، کشت و صنعت‌ها و شرکت‌های تعاونی‌های تولید به عنوان راه حل برای کاهش آثار منفی تأسیس در اراضی و جنگل‌گیری از طریق بیشتر واحدهای بهبودی حفر برای کاهش در دستور کار قرار گرفت. پس از اقلیم‌بردار یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی از هدف اندازه تبدیل توانایی تولید روسایی وسیع‌تر است. این جمله، برای ایران ارز مالی مدت زمان‌های صحیح منطقه به یکپارچه‌سازی به‌طور کامل غیربرداشتی و فلک به‌طور کامل برای زمین‌های کشاورزی خود حمایت و تقلیل بخشی از هری‌های طرح از سوی سازمان‌های دولتی دریافت است. در این شیوه، موسوم به کارکنان مراکز کشاورزی، عامل وظیفه به‌طوری که انجام طرح „سنت و به‌طوری که این شیوه نمی‌تواند به‌طور کانتجاژی در این می‌باشد. با توجه به سنت و به‌طوری که این شیوه نمی‌تواند به‌طور کانتجاژی در این می‌باشد. با توجه به سنت و به‌طوری که این شیوه نمی‌تواند به‌طور کانتجاژی در این می‌باشد. با توجه به سنت و به‌طوری که این شیوه نمی‌تواند به‌طور کانتجاژی در این می‌باشد. با توجه به سنت و به‌طوری که این شیوه نمی‌تواند به‌طور کانتجاژی در این می‌باشد. با توجه به سنت و به‌طوری که این شیوه نمی‌تواند به‌طور کانتجاژی در این می‌باشد. با توجه به سنت و به‌طوری که این شیوه نمی‌تواند به‌طور کانتجاژی در این می‌باشد. با توجه به سنت و به‌طوری که این شیوه نمی‌تواند به‌طور کانتجاژی در این می‌باشد. با توجه به سنت و به‌طوری که این شیوه نمی‌تواند به‌طور کانتجاژی در این می‌باشد. با توجه به سنت و به‌طوری که این شیوه نمی‌تواند به‌طور کانتجاژی در این می‌باشد. با توجه به سنت و به‌طوری که این شیوه نمی‌تواند به‌طور کانتجاژی در این می‌باشد. با توجه به سنت و به‌طوری که این شیوه نمی‌تواند به‌طور کانج
تداوی برش طرح از سوی بیماران تأثیر مثبت داشت. همچنین
اوولیت بندی مناطق از انسداد شرکت پردازش
عامل انگلیر به بیماران برای اجرای طرح، نظام بر حسن
اجرا معمولی فنی به مظور جلوگیری از اکستن، استفاده از
زیرین محلی از انتقال اعلاه و انگلیر سایر بهبودهای رفع
مسئله اثر به حفظ جواب شریعت از این افدا در
سایر بخش ها را برای سرعت بیشتر به بکار چهارسازی اراضی
پیشنهاد می‌شود (2).

از بین مطالعات خارجی، سایین با مطالعه تأثیر بکار چهارسازی
سال 1952 در همبال برادر در کشور هند روی پیداری
تکنولوژی و ناباوری در آن موفقیت، تبهه گرفته که
بکار چهارسازی از یک سو موجب کاهش قابل توجه تعداد تکرار
ماکلاهی شده، پیداری تکنولوژی نیست را در حد معمولی تسریع
نمونه است و از وسیع دیگر، تأثیر مثبت و مسئولیت بر توسطه
همه جان از مراحل داشته است (19). در مطالعه، به
ارزیابی تأثیر بکار چهارسازی اراضی بر فرسایش در
شیکانی مناطق مختلف و برای زاین پرداخته و تا تیمی
گرفته که بکار چهارسازی زمین‌های کشاورزی موجب تغییرات
بیماران ناخوانده و پیش آمده‌های فرسایش خاکی مزارع را
کاهش می‌دهد (18). شرف لوشو و دیبیدر آن‌ها در مطالعه‌های در
آیل اتیرو، تشخیص عرض دوباره طاقان زمین، اجاء تنها های
کشاورزی خرد و فرش زمین، تریبون تجربیات کشاورزان در
زمین پردازش و بکار چهارسازی زمین‌های کشاورزی و انجام
بیماری‌ها که یک هکتار برای حداکثر اندازه مزارع و 4/0 هکتار برای
حداقل اندازه یک هکتار را برای تسریح بکار چهارسازی زمین‌های
کشاورزی و بهبود ساختار اراضی این کشور پیشنهاد کردند (23).

در مطالعه‌هایی که سازمان خوزوز جهانی، به تأثیر بیماری‌های
تأثیرات پردازش زمین‌های کشاورزی در کشور بلغارستان انجام
داده است، این تبیین رسمی که فیلیزم زمین‌های کشاورزی بین
کشاورزان، ارثی بیماری‌های دلیلی یکی از این اطراف کشاورزی، این
قامتی‌ها از آنها، فراوان‌ترین تأثیر باعث می‌شود بکار چهارسازی
زمین‌های کشاورزی می‌باشد. همچنین وضع

که بین پردازش زمین‌ها و میزان سود و استفاده از سرموم، رابطه
منفی وجود دارد. بین پردازش زمین‌ها و استفاده از کود شیمیایی،
رابطه معنی‌دار وجود ندارد. همچنین در این تیمیه، مشخص شد
که 27 درصد زرمال، از بانگی یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی
موافق به تأثیر بکار چهارسازی در اساسی تین نشی را به یکپارچه کردن زمین‌های کشاورزی دارد
(3). ترکمنی (1772) رابطه بین بهبودی و معیارهای اندامز مزرعه،
تعداد فعالیت زمین، هزینه ملیات و نیروی کار را با استفاده از
توابع مختلف از جمله‌ای کتب دکلاس و تراسکوری مورد بررسی
قرار داد. در این فلفلی و نتایج تبتی بربری در جهت اجرای هر چه
سریع‌تر آن در استان فارس، توصیه گردید. همچنین پیشنهاد شد تا
با به رسیدن شاخصی خرد و فرش زمین کشاورزی آنکار با هم
پیوند مراز مصرف و تشکیل واحدهای بزرگتر و اکثر فراهم
آید (4). تولید بن‌گرد و کشاورزی تولیدی آن در مراز
کشت، قدرت تولید نیروی کار و کشاورزی تولیدی آن در مراز
پردازش بهبود بهبود پیکار چهارسازی و بهبود پیشنهاد است.
ولی، نهاده‌ای در مرحله پیرامون، تعداد بیشتری در مقایسه با
حال پردازش زمین‌های کشاورزی (دار 5). سلطن زمین
پردازش بهبود زمین‌های کشاورزی و کار در مراز
در ۵ ده‌های غرب کشور پرداختند. در این تحقیق، یکی از
توصیف پردازش زمین‌ها به مشکلات و دشواری‌های بی‌کار
کردن اراضی برای مراز تکنیکی و یکپارچه کردن اراضی برای
آموزش کشاورزی و اجاد مشوق‌های حمایتی برای کشاورزان که
اقدام به یکپارچه‌سازی اراضی می‌تفاهمند را در تسریع این فرآیند
مؤثر می‌دانند (8). بایگانی‌ها به مطالعه امروز محرک‌کننده بر پیداری
پارک کشاورزی اراضی مزرعی در اسchr، تبیین گرفته که وجود
مشکلات مندوزی در مطالعات پردازش، تعداد فعالیت زمین و
مساحت کم قطعام، آزموزه دست یافتن به یک مزرعه برای
افزایش ارزش زمین‌ها و مساحت آنها، مه‌کتاب‌های مرتبط که در
قانون یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی، ایجاد مدل سازمانی یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی و تدوین و تهیه اطلاعات الکترونیک (Land Information System) LIS و آموزش ابزار GIS در بهره‌برداری از فناوری‌های مدرن و منابع ارزیابی زمین‌ها.

عوامل کلیدی یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی در کشور بلغارستان عنوان شده (۱۳). دامنه با بروز جنبه‌های مختلف یکپارچه‌سازی در شهر هدایت و مقایسه نقاط اشتراک و تبادل این فردان بر اساس اکثریتی از نقاط کشوری و شهری، این پیشنهاد را به منظور پیشرفت یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی در این کشورها ارائه می‌کند: اولویت دهی به طرح یکپارچه‌سازی که در چارچوب استراتژی بخش کشاورزی و تyum (راتین) است. است. پیشنهادی و اجرای اقدامات برای افزایش تقویت انجام طرح یکپارچه‌سازی و تعیین و اجرای چندین طرح پیش‌انگیز موفق (۱۴).

مواد و روش‌ها

فلور و مکانی پروپها

شهرستان کرمانشاه از استان کرمانشاه مشتمل بر ۱۹۰ کیلومتر کشتی و م прекانه اجرا می‌شود که کشاورزان و مزارع این منطقه اساساً به لحاظ اکثریتی اراضی کشاورزی نشانه‌های زیادی با هم دارند. در کرمانشاه واحدهای بهره‌برداری بزرگ و اراضی مخزون روستایی از زمین‌های کشاورزی این است. در لجنسات که استان از زمین‌های کشاورزی این است. در لجنسات که استان از زمین‌های کشاورزی این است. در لجنسات که

شاخص‌سازی مفاهیم تحقیق

متریشی مرتبط به مراحل یکپارچه‌سازی و مواده عدم ضرورت اجرای طرح به صورت مجموعه گروه‌های با پسندی باش سنجش شد که پس از گروه‌بندی، دو عدد سنجش گرفته شد. برای دریافت نظر کارشناسی دبیره‌های مهم‌ترین عوامل موثر بر نقاطی بهره‌داری برای یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی، طیف وسیعی از منابعی نیاز به انتخابی، اقتصادی و اجتماعی و تعریف با ساختار زمین‌های کشاورزی مورد سنجش قرار گرفت. مرز تأثیر منابع و جهت اثر آنها به اساس طبقه‌بندی بهتر می‌شود (۶). پس از جمع آوری اطلاعات و بهره‌برداری پاسخ‌های ارائه شده، متعارضات

نمونه‌گیری و ایزی جمع‌آوری اطلاعات

اطلاعات مورد نیاز این تحصیل از کارشناسان و تکنیک‌های
جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه

<table>
<thead>
<tr>
<th>عامل</th>
<th>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</th>
<th>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>عامل</td>
<td>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</td>
<td>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</td>
</tr>
<tr>
<td>عامل</td>
<td>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</td>
<td>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</td>
</tr>
<tr>
<td>عامل</td>
<td>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</td>
<td>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</td>
</tr>
<tr>
<td>عامل</td>
<td>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</td>
<td>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</td>
</tr>
<tr>
<td>عامل</td>
<td>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</td>
<td>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</td>
</tr>
<tr>
<td>عامل</td>
<td>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</td>
<td>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</td>
</tr>
<tr>
<td>عامل</td>
<td>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</td>
<td>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</td>
</tr>
<tr>
<td>عامل</td>
<td>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</td>
<td>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</td>
</tr>
<tr>
<td>عامل</td>
<td>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</td>
<td>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</td>
</tr>
<tr>
<td>عامل</td>
<td>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</td>
<td>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</td>
</tr>
<tr>
<td>عامل</td>
<td>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</td>
<td>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</td>
</tr>
<tr>
<td>عامل</td>
<td>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</td>
<td>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</td>
</tr>
<tr>
<td>عامل</td>
<td>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</td>
<td>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</td>
</tr>
<tr>
<td>عامل</td>
<td>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</td>
<td>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</td>
</tr>
<tr>
<td>عامل</td>
<td>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</td>
<td>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</td>
</tr>
<tr>
<td>عامل</td>
<td>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</td>
<td>جدول ۱. شاخص‌های درجه یک و درجه دو مفاهیم به‌یاده عوامل پایله تولید مزرعه</td>
</tr>
</tbody>
</table>
کارشناسان را نشان می‌دهد. در این جدول میزان بهبود هر یک از عوامل در هر مقطع مقایسه رتبه‌بندی شده است. ارقام جدول ۳ نشان می‌دهد که در کارشناسان تأثیر یکپارچه‌سازی بر پیش‌بینی معناداری وجود دارد. این تأثیر به بهبود وضعیت در عوامل مربوط به کار و سرمایه به‌کارگیری سیستم‌های کار و سرمایه‌های ارزیابی شده است. در نتایج تأثیر یکپارچه‌سازی بر یک ارزیابی شده است، کارشناسان تأثیر مثبت یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی بر عامل سرمایه در لجستیک زیر مدراس از نظر ۱۰۰ درصد کارشناسان کم اهمیت ارزیابی شده است. تأثیر یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی بر عامل سرمایه در لجستیک زیر مدراس از نظر ۱۰۰ درصد کارشناسان کم اهمیت ارزیابی شده است. تأثیر مANGLES تأثیر یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی بر هر یک از عوامل تولیدی از نظر کارشناسان در دو مقطعه متناسبی زیب می‌باشد. 


**نتایج و بحث**

تأثیر یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی بر بهبود عوامل

تولید و نهایتاً بهبود یافت از جدول ۲ نشان می‌دهد: میزان یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی و تأثیر آن در بهبود عوامل تولید، شاخص زمین کار، سرمایه، تکنولوژی و همچنین افزایش سرمایه، افزایش نانو، استفاده شده (۱۲).

برون‌گروهی با آماره از وینتی رتبه‌بندی منظر مقایسه میانگین‌های بهبود از دو مقطع دورون گروهی، از آماده فردیندن (Friedman) استفاده شده (۱۲).

برون‌گروهی با آماره از وینتی رتبه‌بندی منظر مقایسه میانگین‌های بهبود از دو مقطع دورون گروهی، از آماده فردیندن (Friedman) استفاده شده (۱۲).

288
جدول ۲. میانگین تاثیر یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی بر عوامل تولید

<table>
<thead>
<tr>
<th>میانگین</th>
<th>زمین</th>
<th>کار</th>
<th>سرمایه</th>
<th>تکنولوژی</th>
<th>مدیریت</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>کم</td>
<td>۲۴</td>
<td>۸</td>
<td>۴۳</td>
<td>۷</td>
<td>۱۶</td>
</tr>
<tr>
<td>متوسط</td>
<td>۲۵</td>
<td>۸</td>
<td>۵۴</td>
<td>۴۷</td>
<td>۲۱</td>
</tr>
<tr>
<td>زیاد</td>
<td>۲۷</td>
<td>۸</td>
<td>۴۳</td>
<td>۷۰</td>
<td>۲۷</td>
</tr>
</tbody>
</table>

جمع

<table>
<thead>
<tr>
<th>میانگین</th>
<th>زمین</th>
<th>کار</th>
<th>سرمایه</th>
<th>تکنولوژی</th>
<th>مدیریت</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>کم</td>
<td>۲۴</td>
<td>۸</td>
<td>۴۳</td>
<td>۷</td>
<td>۱۶</td>
</tr>
<tr>
<td>متوسط</td>
<td>۲۵</td>
<td>۸</td>
<td>۵۴</td>
<td>۴۷</td>
<td>۲۱</td>
</tr>
<tr>
<td>زیاد</td>
<td>۲۷</td>
<td>۸</td>
<td>۴۳</td>
<td>۷۰</td>
<td>۲۷</td>
</tr>
</tbody>
</table>

جدول ۳. مقایسه میانگین ارزیابی کارکنان از تأثیر یکپارچه‌سازی بر هر یک از عوامل تولید در هر منطقه و بین دو منطقه

<table>
<thead>
<tr>
<th>کارکنان</th>
<th>میانگین رتبهی (درنها مربوط)</th>
<th>رتبه</th>
<th>منطقه</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>کم</td>
<td>۱/۶۸</td>
<td>B</td>
<td>۶۴</td>
</tr>
<tr>
<td>متوسط</td>
<td>۱/۵۵</td>
<td>B</td>
<td>۴۷</td>
</tr>
<tr>
<td>زیاد</td>
<td>۱/۴۷</td>
<td>C</td>
<td>۵۴</td>
</tr>
<tr>
<td>افزایش</td>
<td>۱/۴۲</td>
<td>A</td>
<td>۷۲</td>
</tr>
<tr>
<td>سیاست</td>
<td>۱/۳۵</td>
<td>A</td>
<td>۸۴</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Chi-square=۷/۳/۴ df= ۴ sig= ۰/۰۰۰

Chi-square=۱۸/۱۲ df= ۴ sig= ۰/۰۰۰

کشاورزی، مفرز شدن قطعات، به رگ شدن قطعات زمین، ایجاد سیستم جاده‌های درون مزرعه، احداث کانال و شبکه‌های زهکشی و تسویج زمین می‌باشد. یکی از مهم‌ترین تأثیرات یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی در ارتقاء باعث کاهش تحرک محصولات کشاورزی از ورود افزایش بازاری قطعات یکپارچه‌سازی در بروده منطقه دیده گردید. در کرمانشاه طبق اظهار نظر بهره‌برداران، افزایش اراضی نسبت به قبل از یکپارچه‌سازی تأثیر ۵۲/۵ دریافت یافته بودند و افزایش در ۴۳٪، اراضی قابل توجه بوده. اتکای اقتصاد در روستای می‌باشد، که از یکپارچه‌سازی ۲۳۰۰۰ ریال معامله می‌شود، که از یکپارچه‌سازی ۴۴۷٪ ریال معامله می‌شود.

کشاورزی از راکد مزرعه ۶۴٪ به رگ شدن قطعات زمین، ایجاد سیستم جاده‌های درون مزرعه، احداث کانال و شبکه‌های زهکشی و تسویج زمین می‌باشد. یکی از مهم‌ترین تأثیرات یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی در ارتقاء باعث کاهش تحرک محصولات کشاورزی از ورود افزایش بازاری قطعات یکپارچه‌سازی در بروده منطقه دیده گردید. در کرمانشاه طبق اظهار نظر بهره‌برداران، افزایش اراضی نسبت به قبل از یکپارچه‌سازی تأثیر ۵۲/۵ دریافت یافته بودند و افزایش در ۴۳٪، اراضی قابل توجه بوده. اتکای اقتصاد در روستای می‌باشد، که از یکپارچه‌سازی ۲۳۰۰۰ ریال معامله می‌شود، که از یکپارچه‌سازی ۴۴۷٪ ریال معامله می‌شود.

کشاورزی از راکد مزرعه ۶۴٪ به رگ شدن قطعات زمین، ایجاد سیستم جاده‌های درون مزرعه، احداث کانال و شبکه‌های زهکشی و تسویج زمین می‌باشد. یکی از مهم‌ترین تأثیرات یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی در ارتقاء باعث کاهش تحرک محصولات کشاورزی از ورود افزایش بازاری قطعات یکپارچه‌سازی در بروده منطقه دیده گردید. در کرمانشاه طبق اظهار نظر بهره‌برداران، افزایش اراضی نسبت به قبل از یکپارچه‌سازی تأثیر ۵۲/۵ دریافت یافته بودند و افزایش در ۴۳٪، اراضی قابل توجه بوده. اتکای اقتصاد در روستای می‌باشد، که از یکپارچه‌سازی ۲۳۰۰۰ ریال معامله می‌شود، که از یکپارچه‌سازی ۴۴۷٪ ریال معامله می‌شود.
مقایسه میزان تأثیر یکپارچه‌سازی بر عامل "سرماهای" در دو منطقه مورد مطالعه. به لحاظ آماری، در سطح 99 درصد معنی‌دار می‌باشد. مقایسه میزان تأثیر این عوامل در یکپارچه‌سازی بر عامل سرمایه در کرمانشاه به‌صورت یکپارچه‌سازی از منطقه لجان در است. یکپارچه‌سازی بر عامل سرمایه در کرمانشاه بعد از عوامل زمین، تکنولوژی و مدیریت بیشترین تأثیر را در یکپارچه‌سازی یافت. است. این عوامل در منطقه لجان در میان 5 عامل، کمترین تأثیر را کسب کرده است. 

مقدمه

در مقایسه با واحدهای بهره‌برداری کرمانشاه، به‌صورت بیشتری یافته است. از جمله معیارهای اصلی برای بررسی بهره‌برداری که در واحدهای بهره‌برداری در منطقه لجان در اجرای طرح، به‌صورت بیشتری می‌باشد، کاهش استفاده از هرمسایی با کیفیت‌گذاری است. قبل از انجام طرح، قطعات زمین به‌جای دسترسی داشته و انجام عملیات زراعی برای بهره‌برداری که قطعات زمین آنها در قسمت‌های مختلف سنگین شده و با مشکلات همبسته به‌دست می‌آمد. در داده‌های مبتنی بر محصول کردگان، ارائه‌های تجربی و مقدمات‌های مختلف برای استفاده با میزان زمین‌های کشاورزی یکپارچه‌سازی شده و همان‌گونه که پیشتر ذکر گردید، بیشتر هستند. قبل از یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی که علت پرانتگی طبقات، حفر و نشت و یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی، حفر، چاه و آبی کردن کشت به عنوان ابزار سیر مورت و کم‌افزایی عوامل توجه قرار گرفته است. به‌طوری که یکی از مهم‌ترین ابزارهای بهره‌برداری برای یکپارچه‌کردن زمین‌های کشاورزی جهت چاه و آبی نمود پزشیت می‌باشد. از دیگر معیارهای مربوط به عامل "سرماهای" به‌طور خیلی زیاد به‌جز منابع زراعی و برای انجام عملیات زراعی مربوط به یکپارچه‌سازی تأثیر کامل‌تری به‌جای یکپارچه‌سازی و یکپارچه‌سازی در مراحل دیگر است. 

امکان افزایش ضریب ماکریانسون در مراحل مختلف است. 

مقایسه میزان تأثیر یکپارچه‌سازی بر عامل تکنولوژی نیز نشان می‌دهد که میزان تغییرات این عامل در واحدهای بهره‌برداری پس از یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی در منطقه لجان بیشتر است. در لجان در ارتباط با عامل تکنولوژی استفاده بهره‌شناسی‌های آبی‌سازی و همچنین امکان استفاده از ماشین‌آلات مختلف از جمله کم‌پایین در تغییرات جمعی، قابل ذکر است.

همچنین مقایسه میزان تأثیر یکپارچه‌سازی بر عامل مدیریت مزرعه نیز از نظر کارشناسان در دو منطقه به‌لحاظ آماری در سطح 99 درصد معنی‌دار است. بنابراین، در منطقه لجان وضعیت مدیریت واحدهای بهره‌برداری پس از یکپارچه‌سازی،
جدول ۲ ارزیابی موارد عدم ضرورت یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی از نظر کارشناسان

<table>
<thead>
<tr>
<th>لجان</th>
<th>درصد</th>
<th>تعداد</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۱۲</td>
<td>۶۴</td>
<td>۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۵</td>
<td>۱۰</td>
<td>۲</td>
</tr>
<tr>
<td>۲۴</td>
<td>۷</td>
<td>۵</td>
</tr>
<tr>
<td>۶</td>
<td>۱</td>
<td>۳</td>
</tr>
<tr>
<td>جمع</td>
<td>۱۰۰</td>
<td>۱۹</td>
</tr>
</tbody>
</table>

توجه پوشش تعاملی کشاورزی، وجود یک جایگاهی با کشش‌های
و رفع سیب غلبه‌های بی‌هم‌بندی در لجان‌های مورد
معوضه به‌این عامل عواملی است: منطقه بودن زمین‌ها و
برخورداری زمین‌ها از سطوح جدیده و کانال‌های مناسب.

جدول ۲-۳ مشاهده‌ای که مربوط به اراضی
درای خصوص کشاورزی ضرورت چندانی ندارد، مربوط به اراضی
دارای مراجعه مناسب و اراضی کم ارزش است.

تفاضعی یکپارچه‌سازی

نظرستیجی از کارشناسان درباره ویژگی‌های آب‌برداران روش‌های
تفاضعی طرح با روش‌های زمین‌ها و در نظر گرفتن طیف
ویژه از متفاوت‌های مربوط به عناوین آب‌های نوری، ویژگی‌های
فرز و اختصاص‌یابی ویژگی‌های اختصاصی به‌طور مراحل و همچنین
با علت‌های بالایی زمین‌های کشاورزی آنها، انجام گرفت.

نتایج درصد ۵ مشخصه گرده است.

همان‌طور که در جدول ۵ مشخصه گرده است:

<table>
<thead>
<tr>
<th>موارد</th>
<th>منابع ساکن</th>
<th>موارد</th>
<th>منابع ساکن</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۱۲</td>
<td>۶۴</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۵</td>
<td>۱۰</td>
<td>۲</td>
<td>۲</td>
</tr>
<tr>
<td>۲۴</td>
<td>۷</td>
<td>۵</td>
<td>۵</td>
</tr>
<tr>
<td>۶</td>
<td>۱</td>
<td>۳</td>
<td>۲</td>
</tr>
<tr>
<td>جمع</td>
<td>۱۰۰</td>
<td>۱۹</td>
<td>۱۹</td>
</tr>
</tbody>
</table>

منابع ساکن در جدول ۵ مشخصه گرده است

به‌طور مکرر در نظر گرفتن زمین‌های کشاورزی
در لجان‌های کشاورزی با علت اثرات آنها در طرف
۲۴۱
جدول ۵ تأثیر عوامل مختلف بر تفاوت‌های طرح یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی از طرف شهرداری

| عامل | کمیت | نتایج
|------|------|------|
|      | بدون تأثیر | با تأثیر
| میانگین رتبه‌ی رده‌ای |      |
|      | بدون تأثیر | با تأثیر
| میانگین رتبه‌ی رده‌ای |      |
| A    | 8/2  | 6/9 |
| A    | 9/2  | 8/5 |
| B    | 6/8  | *  |
| A    | 10/7 | 7/3 |
| A    | 11/6 | 8/2 |
| B    | 7/4  | 5/7 |
| C    | 4/3  | 2/8 |
| A    | 10/4 | 8/3 |
| B    | 7/5  | 5/2 |
| B    | 4/6  | 2/5 |
| A    | 9/5  | *  |
| A    | 11/5 | *  |

متغیرهای که با علائم مشخص * شده‌اند بدون تأثیر بین تفاوت‌های طرح، شناخته شدند.

Chi-square: 0/001

متغیرهای که با علائم مشخص * شده‌اند بدون تأثیر بین تفاوت‌های طرح، شناخته شدند.

حسیبی بیشتر صحیح آنها برای تعویض این قطعات می‌تجهیز و یا یا برگ بودن قطعات مربوط دانست.

از بین متغیرهای مربوط به ساختار میان‌ها "میانگین ماکسیم" و "پرکندگی قطعات" تأثیر زیادی بر تفاوت‌های طرح از سوی بهره‌برداران داشته است. معمولاً تعداد قطعات هر متر بردار با افزایش اندازه میانگین، زیاد می‌شود. بنابراین بهره‌برداران از مشکلات و معادل‌های اضافه از پرکندگی اراضی بیشتر رنج می‌برند و حاضر خواهد شد با قبول هزینه‌های بیشتر و حتی همچنین در زمین‌های که نیاز بیشتری برای یکپارچه‌سازی وجود دارد، نا به قرار گرفتن به روزداده‌های کارگیری کارگیران با موفقیت به خاطر کم‌ترین آب جلوگیری نمایند.

در منطقه کمک‌نشانه، بر خلاف لجان‌های، ترتیب‌نامه طرح‌های یکپارچه‌سازی در زمین‌های دیم ایجا شده است. عدم طرح‌های بیشتر که در اراضی آبی به یکپارچه‌سازی اراضی را می‌توان به دلایل با ارزش بودن تعدادی از قطعات که به
چشم پوشی از قطعات با ارزش تر (از نظر کیفیت و موضعی) خود، به یک‌پارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی تن دهد. در کرمانشاه در تعدادی از باغ‌هایی انجام شده ملاحظه شد که در روستاهای ناموفق در اجرای طرح، تعدادی از یک‌پارچه‌سازی به خاطر تجمیع زمین‌های خود، حتی حاضر به دریافت بهترین قطعه زمین، از لحاظ موضعیت و کیفیت خاک بودند و یا این که بعضی بهره‌برداران در روستاهای موقف به اجرای طرح، به خاطر این که طرح با شکست مواجه شدند، حاضر شده بودند از قسمت‌هایی از زمین‌های خود چند پوشی کرده و سطحی کمتر از مقدار واقعی زمین‌های خود نسبت به قبل از یک‌پارچه‌سازی را تاحبب کند.

ارزیابی کارشناسان در ارتباط با تأثیر برنامه‌های ترویجی، بر تفاضلی‌کن‌های زمین‌های کشاورزی از سوی بهره‌برداران. تظیم حیاطه‌هایی در زمین‌ آنان برنامه‌های اموزشی مرتبط با یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی و ‘ارتباط بیشتر مروجی به بهره‌برداران’ امکان کسب اینظیر در هر دو منطقه تأثیر زیادی بر این موضوع داشته است. شهری در رودخانه‌های از افراد متوفر بوده است. در هر جا که پراکنده‌گی زمین‌ها وجود دارد تغییرات یکپارچه‌کردن قطعات معیقد تشخیص داده می‌شود، اما گاهی این موضوع مورد توجه قرار نمی‌گیرد و گرچه بهزودی مکان‌هایی است. کسب و کار در حال راه اندازی شده است و باعث می‌شود موفقیت بهره‌برداران فاقد توانایی لازم برای بهبود و کنترلی که نیازمند کشت‌های شناسی و خدمات با افراد موفقی است که در نظر کارگران و کارآموزان از افراد موقتیت در مورد سایر فعالیت‌ها بهره‌برداران باعث می‌شود. به این خورده این این افراد عامل در حال ماندن در ارائه اطلاعات تکمیلی در مورد فعالیت‌های کیاپارچه‌سازی، نحوه انجم و دیگر جنبه‌های مرتبط با آن، نقش بپذیرد. داشته باشد. فعالیت‌های اموزشی و ریشه نسیم‌های بر اساس اطلاعات عمومی، می‌تواند در پرتاب‌یکن بهره‌برداران برای اقدام به تفاوتی و اجرای طرح کیاپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی، بهبود می‌یابد. از جمله منبع‌های دیده - اجتماعی متعلق به بهره‌برداران
فرصت از دست رفته آنها به بیشتری از هر بهره‌داری است که فقط به کار کشاورزی مشغول می‌مانند. در کامبیومان کمک بیشتری از ناحیه درمانی به کشاورزی داشته باشد. بیشتر مقاضات طرح پیکارچه‌سازی هستند. تئوری و تربیت این قضیه از این قرار می‌تواند باشد که شاگردان غیرکشاورز در نظرگرفتن کامبیومان، به بیشتری از هر وسیله در مشابه خدمت‌های فعالیت یک کشاورز در نقاط شهری مشغول هستند و بر خلاف لجن‌های این بهره‌دار به خاطر مصرف کردن بذردهایی اصلاح شده، سرموم وکوهه‌های شیمیایی در دو منطقه، از نظر کارشناسان بدون تأثیر بر تکنیک‌های طرح شناخته شده است. علاوه بر این، در کامبیومان و بیشتر استفاده از کارگران زراعی، نیاز به استفاده از این تکنیک‌های طرح در این منطقه مورد تایید قرار دیده است. نیاز ایمن می‌بایست بر تکنیک‌های طرح اجرای طرح از این جهت است که با فشار پراکندگی قطعات، هر چند در کارگری می‌تواند آثار پرتاب‌گر شود، بهره‌داری به مشکلات و نگه‌بانی ناشی از پراکندگی و قطعه بودن قطعات زمین‌های زراعی، بیشتر بی‌پردازه، بی‌پردازه و نماینده افزونی به پیکارچه سازی زمین‌های کشاورزی خواهد داشت. در این رابطه منجر شده‌است که استفاده از کارگران زراعی در این رابطه مؤثر شناخته شده است. استفاده از کارگران زراعی، حاکی از تاکید بودن نیروی کار بهره‌بارد و خانواده و پردازه زراعت محلی و کشاورزی وجود است. بیشتر ساختمان زمین‌های کشاورزی و موجب خطرات و مقداری از زمان و نیروی کار به کارگر شده در این منطقه و همچنین دچار شده را به دو راه‌های کشاورزی در ارای ارائه چرا که این افراد اصولاً به پیکارچه‌کردن و سرمایه‌گذاری در ارای ارائه چرا که این افراد اصولاً به پیکارچه‌کردن و سرمایه‌گذاری در

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

1- از بین عوامل نگاهگیری تولید در کامبیومان تأثیرات

پیکارچه‌سازی روی تکنولوژی، زمین و مدیریت مزرعه از
نظر کارشناسی بیش از سایر عوامل است. در لجنایان تأثیر یکپارچه‌سازی اجرای طرح‌های یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی از...

روستاهای منطقه طرح یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی نسبت به سایر روستاهای کم جمعیت تر و بهره برداران آنها با سوابد و‌و جوان محسوس نمی‌شود. از روستاهای مانند اداره جهاد شهروندی تازیکندن، از برنامه‌های آموزشی ترویجی بخشی‌تری را بهره برداران ارتباط زیادی با مراکز‌های ترویجی ندارند. به این‌که برنامه‌های ترویجی-آموزشی در سایر روستاهای امکان اجرای نقاشی‌های طرح وجود دارد.

پیشنهاد می‌شود این برنامه‌ها با باید به‌میزان از طرح‌های یکپارچه‌سازی موفقیت شیند، همراه‌شد.

1. پیش‌بردار روستاهای منطقه طرح یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی در کم‌بودن بوده و از این جهت با استعدادی بیشتری شغل کشاورزی بود. این جریان بر روی روش‌های نمایش گرفته و بر اساس تجربیات و تکنیکی‌های اجرا آنها بهبود و تغییر می‌کند. در لجنایان بین روتاهای منطقهی طرح و سایر روستاهای بیش از لحاظ نوع کشت تفاوتی وجود ندارد. لیکن بهره برداران این روستاهای بیشتری از عوامل مشالی طرح و اخلاق امکانی هم در افزایش منافعی بهره برداران تأثیر مثبت خواهد داشت.

سیاست‌گزایی

از مسئولان و کارکنان دانشگاه کشاورزی دانشگاه صنعت اصفهان، مدیرین کشاورزی و مدیرین ترویجی و نظارت بهره برداران ترویجی کشاورزی امان کرمانشاه و ادارات جهاد کشاورزی شهرستان‌های زرین‌شهر، مبارکه و فلاح‌خان به حاکم مساعدت های لازم برای اجرای این طرح سیاست‌گزایی می‌شود.

متابع مورد استفاده


2. باکر، پ. 1382. اولین گزارش انتشار احساس از روش‌های فناوری اطلاعاتی مهار در شهرستان فلاورجان استان اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد ترویج و اموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران.
3. بخش‌هایی از برنامه‌های اقتصادی تأمین کننده اراضی کشاورزی در استان فارس. مجموعه مقالات اولین کنگره ملی بررسی مسائل توزیع کشاورزی ایران، تهران.
4. تربیت‌پرورشی و ترویج کشاورزی. معاونت برنامه‌ریزی و پژوهش وزارت کشاورزی، تهران.
5. اولین سمپوزیوم توسعه کشاورزی ایران، تهران.
6. بخش‌هایی از برنامه‌های اقتصادی تأمین کننده اراضی کشاورزی در استان فارس.
8. شهابی، ا. (1388). توزیع کشاورزی و مسئله کوچکی، پراکندگی و توزیع اراضی مورد کشت و کار خانواده کشاورز: بررسی پژوهش‌های انجام شده در 5 دهستان غرب کشور، تهران.
9. طالب، م. (1362). عوامل مؤثر در توزیع اراضی زراعی و اندازه‌گیری کیفیت‌های واحد به‌بستگی ماهانه رشد جغرافیا.

11. مرکز آمار ایران، سال 1383. سالیانه آمار کشاورزی سال 1383. دفتر انتشارات وزارت رسانه‌های مرکز آمار ایران، تهران.

17. Meer, P. 1975. Land consolidation through land fragmentation: Case studies from Taiwan. Land Econ. 3: 275–283.