بررسی عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار غیرکشاورزی در نواحی روستایی شهرستان فوچان

علي اکبر براتی، جواد میرمحمدصادقی و احمد خاتون آبادی

چکیده

یک توجه به انگیزش روزانه‌تری حجم‌نشین و محدود‌سازی توسعه سطح زیرکشتی‌های زراعی اشتغال به مشاغل غیرکشاورزی در سطح مناطق روستایی/ مطالعه و جدیدترین توسعه سطح زیرکشتی‌های زراعی در مناطق مشابه در روستایی‌ها سطح زیرکشتی‌های روسیه در روستایی/ این پروژه بررسی عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار غیرکشاورزی روسایی در سطح مناطق روستایی/ این پروژه بررسی عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار خانواده‌های روستایی در مشاغل غیرکشاورزی در سطح روستایی/ برای این منظور یک نمونه‌گیری طبقه‌بندی صناعی از تمامی اعضای خانواده داده شده و از طریق روش‌های مختلفی جمع‌آوری گردیده. برای تحلیل از یک معادله رگرسیون چند متغیره استفاده شد.

نتایج تحقیق: درصد بیشتر از روزکار‌ها روزکار بارگیری یا سهولت مصرفی بود. در نهایت به توجه بر اینکه دستمزد حاصل از مشاغل غیرکشاورزی بالاتر از کشاورزی بود. پیشنهاد می‌شود برای بهره‌برداری در آن روستایی‌ها، مشاغل که در مشاغل غیرکشاورزی در سطح نواحی روستایی سهولت و تشویق شود.

واژه‌های کلیدی: عرضه کار غیرکشاورزی، روسایی، فوچان

مقدمه

در سیاست‌های کشورهای در حال توسعه، کشاورزی نمی‌تواند افتتاح و درآمد برای خانواده‌های روستایی نسبت دهد، بلکه فعالیت‌های غیرکشاورزی نیز از اهمیت بالایی برخوردارند. به‌طوری‌که در برخی از کشورهای غیرکشاورزی بالغ بر ۵۰ درصد از اشتغال روستایی‌های همچنین سهم مشابهی در این نبوده‌های روستایی را به خود اختصاص داده است. که این نسبت‌ها در مشاغل و مناطق مختلف متفاوت است.

خصوصیت مهم دیگر فعالیت‌های غیرکشاورزی، نوع آن است، به‌طوری‌که شناسه طبیعی از تولید‌های روستایی به شکل کروزه می‌شود. این نوع خودبستگی به شرایط مختلف محیط‌های کشاورزی هر کشور دارد (۱).

امروزه موضوع بیکاری و اشتغال در اغلب کشورهای جهان از جمله ایران، به یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مباحث تبدیل شده است. بنابراین کار به‌مدل سروکار با انسان، یکی از مهم‌ترین پاسخ‌های اقتصادی به شکار شدن در نظر اقتصادی، از نظر اقتصادی، به ترتیب کارشناس ارشد، استاد و استادیار توسعه روستایی، دانشجوی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

1
نظریه کار یک عامل تولید است و نخ نیکلی در این سیاست‌ها تکراری نکنند. از آن راه نمی‌دهد. از سرویکاری نیز نیکلی بالا ممکن است مسئول اجتماعی، منافع سیاسی و جدایی و درگیری‌ها را نیز در جامعه پذیرید. علاوه بر این با توجه به اینکه نیکل‌کار باعث مکانیزاسیون و سطح زیر کشت محدود بود، توابلی ایجاد فرست‌هایی شغلی کافی را ندارد و توافق به دیگر نیکل‌کار روابط از اهمیت ویژه برخوردار است.(3)

منظور از فعالیت‌های غیرکشاورزی چیست؟ فعالیت‌های غیرکشاورزی به فعالیت‌های اقتصادی می‌شود که به طور مستقل از زراعت به‌دست آمده و یا دامداری سرچشمه نیس کیستند، و در نتیجه‌های حاصل از آن قبل فعالیت‌ها در دام‌داری غیرکشاورزی می‌باشد(11).

راوی نیز فعالیت‌های مربوط با بخش غیرکشاورزی و فعالیت‌های خارج از کشاورزی می‌دانند که در روسیه و در بخش‌های دوم و سوم اقتصاد روس است. در دو رده در سال 2000، طبق مقاله‌که برای نگاهی به‌طور کلی درآمد غیرکشاورزی از کل درآمد و اشتغال در مناطق روستایی متغیر در حال توزیع جهان بین دهه‌های 1970-1990 را با شرح جدول 1 گزارش کرد.

همان‌طور که در جدول 1 مشاهده می‌شود، در بخش غیرکشاورزی از کل درآمد اقتصادی روستا آن درصد بیشتری از آمریکای لاتین (29 درصد) داشته، این درصد بیشتری در آمریکای اروپا (24 درصد) داشته‌اند. این دانسته‌ها این نشان‌دهنده از اینکه محیط‌ها در روستاها را که کمتر و به‌ویژه زیرست‌های منطقه‌ای کم و کاهش دهند. محققانی این اطلاعات را به‌طور کلی بخش غیرکشاورزی از کل اشتغال ایجاد شده را نشان دهند 44 درصد بایر آسیا و 25 درصد دیگر آمریکای لاتین است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در مورد منطقه آسیا در بخش غیرکشاورزی، در اشتغال دارای سهم از درآمد است. ولی در آمریکای لاتین، سهم درآمد بیشتر از به‌طور اصلی به‌طور کلی باشد. توضیح علت

این نتایج نشان‌دهنده اقتصاد مصرفی، نیروی آن در کنار‌البته یک مطالعه تخصصی است. ولی احتمالاً این تفاوت بیشتر…
جدول 1. سهم بخش غیرکشاورزی از کل درآمد و اشتغال در مناطق روستایی مختلف جهان در فاصله دهه‌های ۱۹۹۰-۲۰۱۰

<table>
<thead>
<tr>
<th>منطقه و زیرمنطقه</th>
<th>درصد</th>
<th>درصد</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>آفریقا</td>
<td>۲۷</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>جنوب و شرق آفریقا</td>
<td>۲۵</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>غرب آفریقا</td>
<td>۲۴</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>آسیا</td>
<td>۲۲</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>شرق آسیا</td>
<td>۲۲</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>جنوب آسیا</td>
<td>۲۲</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>آمریکای لاتین</td>
<td>۲۰</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

مبلغ شماره ۲۳

جدول 2. سهم بخش کشاورزی و سایر بخش‌ها از کل اشتغال طی سال‌های ۱۳۵۵-۱۳۷۵ در ایران

<table>
<thead>
<tr>
<th>سال</th>
<th>درصد سایر بخش‌ها(درصد)</th>
<th>درصد بخش کشاورزی(درصد)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۱۳۵۵</td>
<td>۵۴/۸</td>
<td>۴۶/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۵۶</td>
<td>۵۴/۸</td>
<td>۴۶/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۵۷</td>
<td>۵۴/۸</td>
<td>۴۶/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۵۸</td>
<td>۵۴/۸</td>
<td>۴۶/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۵۹</td>
<td>۵۴/۸</td>
<td>۴۶/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۶۰</td>
<td>۵۴/۸</td>
<td>۴۶/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۶۱</td>
<td>۵۴/۸</td>
<td>۴۶/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۶۲</td>
<td>۵۴/۸</td>
<td>۴۶/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۶۳</td>
<td>۵۴/۸</td>
<td>۴۶/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۶۴</td>
<td>۵۴/۸</td>
<td>۴۶/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۶۵</td>
<td>۵۴/۸</td>
<td>۴۶/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۶۶</td>
<td>۵۴/۸</td>
<td>۴۶/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۶۷</td>
<td>۵۴/۸</td>
<td>۴۶/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۶۸</td>
<td>۵۴/۸</td>
<td>۴۶/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۶۹</td>
<td>۵۴/۸</td>
<td>۴۶/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۷۰</td>
<td>۵۴/۸</td>
<td>۴۶/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۷۱</td>
<td>۵۴/۸</td>
<td>۴۶/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۷۲</td>
<td>۵۴/۸</td>
<td>۴۶/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۷۳</td>
<td>۵۴/۸</td>
<td>۴۶/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۷۴</td>
<td>۵۴/۸</td>
<td>۴۶/۸</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۷۵</td>
<td>۵۴/۸</td>
<td>۴۶/۸</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*خانه‌دار هم جزو سایر آمده است. منابع (۶، ۱۲ و ۱۱).
*؛ آمار تناها به صورت جمع زن و مرد معنی می‌شود.
برای تخمین گیری در این پژوهش از روش نمونه‌گیری طبقه‌بنی‌گی تعیینی استفاده شد. لازم به ذکر است که واحد نمونه‌گیری در این پژوهش خانواده‌های مختلف از سه نوع خانواده در نظر گرفته شد. هر خانواده در سه دفتر (سرپرست و همسر و مادر) مورد مطالعه قرار گرفت، این روش به وسیله هاوسفور (1976) و هنرزی (2002) دریافت شد. در این پژوهش، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی عوامل مختلفی است که بر تعداد روزهای عرضه نیروی کار سپرست و همسر خانواده روستایی به فعالیت‌های غیرکشاورزی در مناطق روستایی تأثیر می‌گذارند. به‌منظور رسیدن به این هدف، تحقیق طرح‌شکنی داشته شد که مربوط به آنها بر جا و راه‌های مختلفی در بین متغیرهای مختلف و تعداد روزهای عرضه نیروی کار به خشخاش غیرکشاورزی در مناطق روستایی تأکید دارد.

مواد و روش‌ها

این پژوهش با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده از بین خانواده‌های روستایی بالای 20 خانوار شهرستان فرقان جزیره به توابع استان خراسان منطقه 25، شهرستان فرقان در 59 تا 97 درصد از کل جمعیت شهرستان را در می‌آورد. درصد از افراد ساکن در مناطق روستایی این شهرستان با نماینده، این شهرستان در سه بخش (مرکزی، باجی‌نار و فاروج) مشتمل است که این خود مشتمل بر 3 شهر، 11 دهستان و 133 پارچه آبادی می‌گردد (12). جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش بخش‌های مرکزی و باجی‌ناری بود که کلیه تعداد خانواده‌ها واقع شده در این دو بخش 18860 خانوار بود.

[1]

در مورد سبب‌ای، تحقیق روش علی‌قاپوری در ایران بررسی‌های انگیزه‌سازی، می‌توان یک خاصیت شناخته‌شده که طبقه‌بنی‌گی تعیینی استفاده شده و در این پژوهش، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی عوامل مختلفی است که بر تعداد روزهای عرضه نیروی کار سپرست و همسر خانواده روستایی به فعالیت‌های غیرکشاورزی در مناطق روستایی تأثیر می‌گذارند. به‌منظور رسیدن به این هدف، تحقیق طرح‌شکنی داشته شد که مربوط به آنها بر جا و راه‌های مختلفی در بین متغیرهای مختلف و تعداد روزهای عرضه نیروی کار به خشخاش غیرکشاورزی در مناطق روستایی تأکید دارد.

[2]
مشارکت دولتی و کمک‌رسانی آن مربوط به افزایش خود اشتغال است
(مظور از گذشته از اشغال افرادی است که ساکن این خود و به علت دیگر برای خود کار می‌کنند). جدول ۴ همچنین نشان می‌دهد که درآمد‌های کاره‌ای مورد مطالعه در سال ۱۳۷۹ متقابل بوده و اغلب افراد این گروه در سال زراعی ۱۳۷۹ دچار ضرر شده‌اند (علت این سمنله خشکسالی‌های سال‌های
آخر منطقه‌ای باشد).
نتایج مربوط به پراوردی معادله‌ی ریسپرسون ۲ در آن تعداد
روزهای اشغال در بخش غیرکشاورزی در مقطع و تریقاله‌ای
متعارض باشته می‌باشد. این جدول نشان می‌دهد که در این
سال مجموع آن‌ها را یافته است. در روند سرمایه‌خواهی
متعارض‌های آسیف‌های بودن راه روستا (X10) داشت مصرف
حیثیت (X11) شاگرد بودن در مقطع خانواده (X12) و تعداد
سامانه‌های تجهیزاتی غیرکشاورزی (X13) دارای رابطه
مشابه با تعداد روزهای اشغال در بخش غیرکشاورزی مثبت.
و این رابطه برای معنی‌های وجوه رادیو در منزل (X4) (X5) سطح
اراضی باغی خانواده (X14) و تعداد احتمال خانواده (X15) تعداد
روزهای اشغال برای خود در طول سال در مقطع خانواده (X16)
و تعداد خانواده غیرکشاورزی (X17) و تعداد خانواده
مثبت به تعداد روزهای اشغال در بخش غیرکشاورزی مثبت.
می‌باشد. وجود رابطه در مورد سایر معنی‌های نیز در سطح
مختلف معمود به‌نگش رابطه مثبت برای آسیف‌های بودن راه روستا
مورد انتظار بود. رابطه مثبت برای داشتن مدرک دیپلم می‌تواند
نشان دهنده توانایی فرد برای عرضه کار به مشاغل غیرکشاورزی
باشد. رابطه مثبت شاگرد دانش بودن در مقطع خانواده (X18)
می‌تواند نشان دهنده کم حیثیت کلا بالاتر فرد در پیدا کردن مشاغل
غیرکشاورزی را نشان دهد. ولی رابطه منفی تعداد روزهای کار
در مقطع خانواده قابلیت کار غیرکشاورزی با کار
کشاورزی را نشان می‌دهد. نتایج در مورد معنی‌های (X19)
و (X21) (X25) (X28) (X30) (X33) مشاهده می‌شود. رابطه منفی
(X15) (X16) (X18) (X21) (X28) (X30) (X33)

که در آن Y1 تعداد روزهای عرضه نیروی کار زارگر با
X11 تا X17 متغیرهای مستقل عبارت‌اند از: معنی‌های فردی مثل سن،
تصحیحات و تجربه کاری فرد، تعداد خانوادگی از جمله:
بعد خانواده، سطح ارازی زراعی و باغی خانواده، تعداد دام
خانواده و تعداد خانواده در سین و بخش سال، شش
تا هفده سال و بیشتر از هفده سال، و متغیرهای دیگری
همچنین فصل محل سکونت تا محل کار غیرکشاورزی، فصل
محول سکونت تا نزدیک‌ترین شهر، دستمزد حاصل از
فعالیتی‌های غیرکشاورزی و فعالیت در مزرعه دیگران و نوع راه
ارتباطی رستا، α و β1 تا β10 ضریب تخمین و جمله
خطا می‌باشد.

نتایج و بیان
برخی از اطلاعات توصیفی راجع به جامعه آماده مورد بررسی
به قرار زیر است: مقایسه سطح دستمزد سراسرتان و همسران شاغل در بخش
غیرکشاورزی در جدول ۳ نشان می‌دهد که دستمزد روزانه هر
پک از همسران در این بخش (۹۵۰۰ ریال) کمتر از نصف
دستمزد هر پک از سراسرتان (۲۳۶۰۰ ریال) و میانگین تعداد
روزهای اشغال هر پک از همسران در بخش غیرکشاورزی
۷۰/۷۱ (۲ روز در سال) کمتر از هر پک از سراسرتان (۲۴۹/۸)
روز در سال) است. همچنین میزان محل سکونت همسر
خانواده از در کار غیرکشاورزی او (حدود ۵۰ کیلومتر) است.
خلاصه کمتر از سراسرتان خانواده (۹۰۹۸ کیلومتر) است.

جدول ۲ بیانگین درآمد سالانه حاصل از بخش‌های مختلف
کشاورزی، غیرکشاورزی و کار در مزرعه دیگران را نشان
می‌دهد. برخی داده‌های این جدول درآمده افراد شاغل در
بخش غیرکشاورزی نسبت به در بخش دیگر بیشتر بوده
به‌طوری که افراد شاغل در این بخش به‌طور متوسط
۲۲۹.۵، ۲۰۷.۹، ۲۵۴.۳، ۲۰۷.۹ ریال در سال ۱۳۷۹ در داشتند. در بین
زیرگروه‌های این بخش بیشترین درآمد سالانه مربوط به گروه

19
جدول 3: سطح دستمزد، تعداد روزهای اشتغال و فاصله تا محل کار غیرکشاورزی در بین سرپرستان و همسران خانواده‌های مورد مطالعه در بخش‌های مرکزی و باجگیران شهرستان فورچان (ریال، روز، کیلومتر)

| میانگین درآمد (ریال) | بخش درآمدهای
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>کشاورزی</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>غیرکشاورزی</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>خود اشتغالی</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>مشاغل دولتی</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>کارگری</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>مزروع دیگران</td>
</tr>
</tbody>
</table>

جدول 4: مقایسه میانگین درآمد در بخش‌های کشاورزی، غیرکشاورزی و مزروع دیگران در بخش‌های مرکزی و باجگیران شهرستان فورچان (۱۳۹۷)

| میانگین درآمد (ریال) | بخش درآمدهای
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>کشاورزی</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>غیرکشاورزی</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>خود اشتغالی</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>مشاغل دولتی</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>کارگری</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>مزروع دیگران</td>
</tr>
</tbody>
</table>

درآمد کشاورزی پس از کسر هزینه و بیرون درآمد خالص است، که به علت خشکسالی در سال ۱۳۷۹ در مجموع منفی شده است.

ملاحظه: یافته‌های تحقیق حاصل از یک نمونه ۳۰۰ خانواری.
جدول ۵. نتایج بررسی عابران پیوندی کارنیوزی در هسته‌های فیبرپیوندی در شرایط فیبرپیوندی به تدریج

| هسته‌ها (متوسط) | میانگین | تیلید | پیوسته
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>حرارت</td>
<td>عند</td>
<td>عند</td>
<td>عند</td>
</tr>
<tr>
<td>حرارت</td>
<td>عند</td>
<td>عند</td>
<td>عند</td>
</tr>
<tr>
<td>حرارت</td>
<td>عند</td>
<td>عند</td>
<td>عند</td>
</tr>
<tr>
<td>حرارت</td>
<td>عند</td>
<td>عند</td>
<td>عند</td>
</tr>
<tr>
<td>حرارت</td>
<td>عند</td>
<td>عند</td>
<td>عند</td>
</tr>
</tbody>
</table>

نتایج نهایی نسبت به مساحت استان (۲۰۰۰)

<table>
<thead>
<tr>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
</tbody>
</table>

نتایج در مورد تأثیر بر شرایط فیبرپیوندی

<table>
<thead>
<tr>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
</tbody>
</table>

نتایج در مورد تأثیر بر شرایط فیبرپیوندی

<table>
<thead>
<tr>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
</tbody>
</table>

نتایج در مورد تأثیر بر شرایط فیبرپیوندی

<table>
<thead>
<tr>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
<th>X</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
</tr>
</tbody>
</table>
فناوتی های غیرکشاورزی صورت بی‌درفتنه و سیاست‌های حمایتی لازم در پیش گرفته شود.
3. با توجه به این مسئله که زبان کمتر از مردان به فعالیت‌های غیرکشاورزی می‌پردازند، پیشنهاد می‌شود فعالیت‌های غیرکشاورزی که درون زنان روستایی را نیز به خود جذب نمایند. بخش مورد توجه قرار گیرد.

4. از آنجا که افراد ساکن در روستاهای دارای راه آسمانی تعداد روژه‌ی پشتی‌را به فعالیت‌های غیرکشاورزی می‌پردازند، پیشنهاد می‌شود مطالعاتی در حوزه راه آسمانی امکان فرآیند و آموزش روستاییان به روژه‌ها اطراف در جهت انتقال فعالیت‌های غیرکشاورزی با کارگری در مرزهای دیگران فراهم گردد.

5. از آنجا که گزاره‌های ارتباط جمعی با عرضه تعداد روژه‌ی ازبستگی در بخش‌های مختلف ارتباط منبت دارد، پیشنهاد می‌گردد از طریق این رسانه‌ها سطح اطلاعات افراد از فعالیت‌های غیرکشاورزی افزایش یابد.

اضافه گردد، ضریب متغیر جنسیت منفی و از نظر آماری معنی‌دار نیست که نشان‌دهنده عرضه پایین تر کار از طرف زنان برای کار غیرکشاورزی در مناطق روستایی است. یک توضیح برای این واقعیت این است که مشاغل غیرکشاورزی دارای ابزار روستایی کمتر مناسب برای زنان می‌باشد.

پیشنهادی که می‌تواند در رابطه با کار غیرکشاورزی ارائه کرده یک کتاب مثبت صورت یابد.

1. از آنجا که افراد دارای تحقیقات بالاتر تعداد روژه‌ی پشتی‌را به فعالیت‌های غیرکشاورزی می‌پردازند، با توجه به افرازگری نموده‌ای در مناطق روستایی پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از مهاردهای افراد تحقیل کرده از مناطق روستایی در حالی آنی بررسی‌هایی در حوزه‌های مختلف امکان سنجی امکانات مناسب.

منابع مورد استفاده

1. دبیرکی، م. ۱۳۷۴. بررسی توسعه نواحی روستایی، اصول، رهیافت‌ها و ابزارهای تجربی و تحلیل اقتصادی (تترجمه ع. حکیمی).

سلسله انتشارات روستا و توسعت ۱۲: ۵۰-۰۱.

2. دوقدا، م. ۱۳۶۴. گسترش فعالیت‌های غیرکشاورزی در مناطق روستایی. جهاد ۱۳۰۲ (۱۱۰): ۲۴-۰۳.

3. زنجانی، ج. ۱۳۷۱. جمعیت و توسعت. انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهروندی ایران. تهران.

4. خوئینی، م. ۱۳۷۳. پردازش کار جامعی بر درآمدهای روستایی دارای فارس. انتشارات دانشگاه شیراز.

5. مرکز آمار ایران. ۱۳۶۶. سالنامه آماری شورای شاخص‌های انتشارات بانک مرکزی. تهران.

6. مرکز آمار ایران. ۱۳۶۷. سالنامه آماری کشور ۱۳۵۸ شاخص‌های انتشارات بانک مرکزی تهران.

7. مرکز آمار ایران. ۱۳۶۸. سالنامه آماری کشور ۱۳۶۵. انتشارات بانک مرکزی. تهران.

8. مرکز آمار ایران. ۱۳۷۰. سالنامه آماری کشور ۱۳۶۹. انتشارات بانک مرکزی. تهران.

9. مرکز آمار ایران. ۱۳۷۲. سالنامه آماری کشور ۱۳۷۱. انتشارات بانک مرکزی. تهران.

10. مرکز آمار ایران. ۱۳۷۸. سرشماری عمومی ملی ۱۳۷۸. سازمان برخورد به ویروس. تهران.

11. مرکز آمار ایران. ۱۳۷۶. سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵. نظام تنظیمی شرکت‌های فوجان. تهران.
15. هافمن، و. ای. 1976. یک تجزیه و تحلیل برای تجزیه و تحلیل مشکلات کارآفرینی. Department of Labour, U. S. A.