چالش‌های زیست محیطی و اثرات آن بر ساکنین روساتی بدرآباد

با استفاده از روش نظریه بنیانی

چکیده

با وجود سیاست‌های مدیریت درون‌محلی و تولید مواد اولیه کشور، از گذشته‌نشین دور‌ناپای، یکی از مشکلات دانامی این جامعه تلاشکر بوده است. چالش‌های زیست محیطی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی جامعه‌ها و روساتیان طی چند سال گذشته بوده که با تأثیرگذاری بر کنترل‌گری زندگی روستاییان، توانایی تخریب این جامعه که با رشد بررسی چالش‌های زیست محیطی و مسایل اثرات آن بر ساکنین روساتی بدرآباد (واقع در شهرستان روستای اصلی استان کرمانشاه) موضوع پژوهش کیفی حاضر است. این مورد مطالعه با روش نمونه‌گیری مبتینی بر هدف تحقیق شدهد و سلسله‌بندی و تحلیل مورد نیاز از طریق مصاحبه عمیق و تشکیل گروه‌های متمایز در دو مرحله (مرحله اول شناسایی چالش‌های زیست محیطی و مرحله دوم، مشاهده و بررسی جلسات گروهی جمع آوری گردید. جهت گردآوری داده‌ها در مرحله اول، پژوهشی مدوا بر تشکیل جلسات گروهی ۱۵ (گروه متمرکز با شرکت ۶ تا ۹ نفر) ۱۹ بار مشاهده و ۲۴ مصاحبه افراد انجام گرفت. همچنین، جهت گردآوری داده‌ها در مرحله دوم پژوهشی ۱۵ نفر از هر گروه بهره‌گیری شد و برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از روش نظریه مبتنی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد تغییر مراتب کاهش مشاهده آب از بندرین نخستین و چالش‌های زیست محیطی در روستای بدرآباد تدوین شده. همچنین نتایج پژوهش نشان داد کاهش شدن تغییرات اقتصاد از دسته‌بندی در و تطبیق نشان داد کاهش دام و طیور، چالش‌های اقتصادی، تهدید امتناع خانواده، چالش‌های جامعه با استفاده از روش نظریه بنیانی، مسایل سخت، روشن کشیده و چالش‌های روانشناسی و بهداشتی، مهم‌ترین اثرات چالش‌های زیست محیطی بر روستاییان محدوده مطالعاتی مطرح می‌شود.

واژگان کلیدی: توسعه پایدار، روستای، چالش‌های زیست محیطی، روساتی بدرآباد.

داوی جمعیت - دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

ابراهیم ذوالفعاری - دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

زهرا نصرآبادی - کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه شهید خداد، اهواز، ایران

شادی قبادی - کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

نوع: 11/1/1394

بذریه: 1395/6/10

پژوهش: 01/03/1395

چکیده

مورد نیاز از طریق مصاحبه عمیق و تشکیل گروه‌های متمایز در دو مرحله (مرحله اول شناسایی چالش‌های زیست محیطی و مرحله دوم، مشاهده و بررسی جلسات گروهی جمع آوری گردید. جهت گردآوری داده‌ها در مرحله اول، پژوهشی مدوا بر تشکیل جلسات گروهی ۱۵ (گروه متمرکز با شرکت ۶ تا ۹ نفر) ۱۹ بار مشاهده و ۲۴ مصاحبه افراد انجام گرفت. همچنین، جهت گردآوری داده‌ها در مرحله دوم پژوهشی ۱۵ نفر از هر گروه بهره‌گیری شد و برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از روش نظریه مبتنی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد تغییر مراتب کاهش مشاهده آب از بندرین نخستین و چالش‌های زیست محیطی در روستای بدرآباد تدوین شده. همچنین نتایج پژوهش نشان داد کاهش شدن تغییرات اقتصاد از دسته‌بندی در و تطبیق نشان داد کاهش دام و طیور، چالش‌های اقتصادی، تهدید امتناع خانواده، چالش‌های جامعه با استفاده از روش نظریه بنیانی، مسایل سخت، روشن کشیده و چالش‌های روانشناسی و بهداشتی، مهم‌ترین اثرات چالش‌های زیست محیطی بر روستاییان محدوده مطالعاتی مطرح می‌شود.

واژگان کلیدی: توسعه پایدار، روستای، چالش‌های زیست محیطی، روساتی بدرآباد.

E-mail: davood.jamini@gmail.com

نوبت‌داره مسئول: ۹۱۸۳۵۶۱۶۱۲۷
مقدمه

امروزه آلودگی‌های ناشی از مصرف بی‌روش منابع موجود، تهدید‌های جدی را برای محیط‌زیست و سلامت انسان به ارگون آورد است. از یک طرف، تغییرات جوی و آب‌زیستی معنایی‌تر در تاثیر از آنها و ارتباطات و... از عوامل اصلی آلودگی‌های زیست‌محیطی هستند و از طرف دیگر، از چالش‌های زیست‌محیطی به وجود آمد آشکاری از جمله شیوع انواع بیماری‌ها در رفت از منابع و سرمایه‌ها (مرتبه‌بندی و همکاران، 1392) کمیابی آب، فرسایش خاک، جنگل‌داری، آلودگی هوا، آب و خاک و... را به دنبال دارد. این

dلایل سبب شدن که چالش‌های زیست‌محیطی به یک مسئله جهانی تبدیل شود؛ تا چهارده که چالش‌های زیست‌محیطی دنیایگی کشوری توجه محققان را به خود جلب کرد است (آناند، 1392).

فرانک توسعه بدن بر روی موضوعی زیست‌محیطی بی‌پردازی کشورمان را که در قلمرو مناطق خشک و نیمه خشک جهان واقع شده، با تخریب‌های گستردگی و آلودگی زیست‌محیطی مکمل‌آمیزی کرده است. بپذیری است

چنانچه برای مطالب و اهداف معنی‌دار محیط زیست‌محیطی مکمل‌آمیزی کرده است. بپذیری است

گرددگی به عنوان عاملی جدی در نواحی روستایی مطرح است. تخریب و آلودگی خاک، گسترش شهرها و

توسعه صنایع و جرگشگری که منجر به تغییر کاربری اراضی نواحی روستایی شده، افزایش گم‌گیری نواحی روستایی ۳، عدم توزیع زیرتعیین روستایی (عدم توزیع، بتحصیل، همکارانی دفع فاضلاب، سیستم‌های)، شخم عمیق، کودکی شیمیایی و سوم میکت افتکش به همراه آلودگی منابع آب (آب و مطبوع و کودکی، 1392)، چرای

بیش از حدا، استفاده از چوب درختان جنگلی برای ساخت و آلودگی ناشی از آن، از دیگر چالش‌های

زیست‌محیطی در نواحی روستایی هستند (فیتروآبادی و همکاران، 1391).

روستای بردا، مرکز دهستان بردا، از توابع شهرستان رونسیر از نمونه روستاهای کشور است که تیپ سالیان

اخبیر به واسطه توجه جنگلبان به اصول کشاورزی پایدار، آتش زدن مرتع و بقایای محصولات زراعی (صیدی و

همکاران، 1392)، چراً بیش از حد دامها به‌رهیز در قفل روی مرتع، تبدیل مرتع به زیست‌های ترکیبی و باریکی,

احداث کاتالیس انتقال گاز و تلفن، حفر جاه‌ها و دست نیمه‌عملی جدید جا‌هایی جهت، جهت بسی‌روش و...

مطالب زیست‌محیطی متعددی از جمله: فرسایش زمینه‌ها زراعی، رختن بیمار، گوشت و کنار روستا، از نیز

رفتار تقویت گونه‌ها و جشن وحش و به‌رهیز کم‌پوش شدن بیمار که باید از اقتصاد روستای را تضعیف

کرد، روتوی است. همچنین، تبدیل بیش از ۴۰ هکتار از مرتع این روستا به باگ باماد ۲ تغییر کاربری اراضی از

1- Anand
2- Shadman

3- البته جمعیت، کارکرده زمین‌شناس و دیگر به تخریب محیط‌زیست منجر نمی‌شود. جرایه به گفتگوی باید صاحبنظران، انتشار منبت

افزاری جمعیت بر محیط‌زیست نیست و از پاک جهت استفاده، از دیگر روستاها به به

4- مطالعه که در طول سال‌های گذشته از سه‌ریز و قبل دسترسی‌برنی مرتع جهت استفاده دام‌های روستاییان بوده است.
در ارتباط با موضوع پژوهش، با توجه به اهمیت آن، مطالعات متعددی به‌ویژه در سطوح کلان و مناطق شهری صورت گرفته است: اما مطالعاتی که به صورت عمنع به حبیت مورد نظر به‌وسیله در روش‌های کشش‌شناسی می‌پردازند، بپردازند، انجام نگرفته است. لذا، پژوهش حاضر به لحاظ موضوع داری ناواری می‌باشد.

ولایتی و کدور (1385)، در پژوهشی چالش‌های زیست محیطی ژن‌ها و مراتع ایران و یا‌پام‌ها آن ایجاد بررسی قرار داده‌اند. بر اساس یافته‌های این پژوهش تخریب ژن‌ها و مراتع و فرسایش خاک مهم‌ترین چالش‌های زیست محیطی در کشور ایران هستند. به این صورت که طی چند سال اخیر، مساکن جنگل‌ها و مراتع کشور کاهش یافته است و در نتیجه آن، قسمت زیادی از خاک فراهم یافته و بررسی‌های ایثارگری و افتراقی تعداد وقوع آنها از یک‌دهه‌های ژیست محیطی مکنیک‌های تدریسی نشان داده. این موضوع نتایجی چنین حاصل شده‌اند: تفاوت‌های شیوه‌های صیادی و غیر صیادی در کشاورزی، روش‌های آبیاری، مصرف ماده شیمیایی و...

در ارتباط با چالش‌های زیست‌محیطی در شهر یکی یافته‌های پژوهش چن ۱ (۲۰۰۵) نشان داد استفاده مناسب‌تر مصرف ماده شیمیایی، کم‌کاری آب، آلودگی هوا، تخلیه نافذ و زیست محیطی در استان اصفهان بین مهم‌ترین چالش‌های زیست محیطی نواحی روستایی هستند. همچنین یافته‌های پژوهش بی‌داد و همکاران (1390) در ارتباط با حوادث محیط‌زیستی و مصرف منابع خاک روستایی در ایران نشان داد میزان تخریب منابع هوا و سایر منابع طبیعی در ایران در مقابل با دیگر کشورهای جهان و حتی منطقه در حد بسیار بالایی قرار دارد و این عامل در نتیجه علیه منطقه نظام به‌مرتادزی ناماسبت حاکمیت شیوه‌های غیر اصولی و غیر علمی در کشاورزی، روش‌های آبیاری، مصرف ماده شیمیایی خاک و...

شیب تند اراضی است. 

1- Chen
2- Lewis
تحریک فیزیکی و اولویت در جغرافیایی، برای اهداف فضای سبز (محور ازدحام و مولودیه، 1386، قلی‌نیا: نیروی اولویتی و شرایط (محور ازدحام و مولودیه، 1391)، مصرف از انرژی (بنزین، نفت، گاز و ...) بپرس و فضای زیستی، قلی‌نیا: انتخابی که زیستی (محور ازدحام شیمیایی و سویم دفع آب)، فشار ناشی از رود مهاجرین (خاکی و همکاران)، انجام پژوهش‌های توصیفی - انتقادی مانند احداث سدهای مختلطی و برگزاری اکتشافی، انجام درون‌رو و در خصوصی، تغییرات آب‌هوا و افزایش میزان و مهاجرت (خاکی و همکاران، 1392)، تگرام زیست ترافیکی و بی‌توجهی به نوع مدرک در حالی بود که میزان متقابلی بر روی اثرات آن بر روی زیست‌محیطی طبیعی در نمایش گویند، میزان هسته‌ای در نمایش گویند. این اثرات و تغییرات چالش‌های زیست‌محیطی در حالی بود که میزان متقابلی بر روی زیست‌محیطی طبیعی در نمایش گویند.

شناختی و شیوه محققات در مناطق مختلف

مورد بر مطالعات انجام گرفته در زمینه پژوهش نشان داد که در زمینه شناسایی چالش‌های زیست‌محیطی و اثرات آن‌ها بر جوامع بشری، باید در نمایش رستهای، خلا مطالعاتی شیبید با وجود دارو و اغفل مطالعات در سطح کلان و به معنی کلیه اکتشاف در حالی که محققات در پژوهش حاضر، ضمن شناختی پیامدهای سیستم‌محیطی به روشی آن بر روی زندگی روستاییان اقدام کرده‌اند و به توصیف مطالعات حاضر در مقاله‌بای دیگر مطالعات، از انسجام بیشتری برخوردار است. همچنین با توجه به اهمیت مسائل زیست‌محیطی در نحوه میکروت جوامع روستایی و تغییر و تغییرات فنی‌نظامی سال‌های آخر در میکروتی سیستم‌های روستایی، از جمله ساکنی روستایی به‌دوره فراهم‌ساختن بستگی نشانی خاکی از طریق مطالعات علمی برای تشکیل‌گیری‌های آتی در ارتباط با میکروتی زمینه آهی آتی برخوردار اتی. در مجموع، با توجه به خلا مطالعاتی در زمینه موضوع پژوهش و اهمیت مباحث مرتب با میکروتی‌سیستم توسعه ساکنی روستایی بدر آباد و سیستم‌های روستایی مشابه محققات در پژوهش حاضر در صد هستند با یک مطالعه عمیق و زرفانگر و با استفاده از روش نظریه‌بنیانی چالش‌های زیست‌محیطی در محدوده مورد مطالعه را شناسایی و اثرات آن‌ها را بر ساکنی روستایی بدرآباد مورد بررسی و تحلیل قرار دهن.

مواد و روش‌ها

روستای بدرآباد با قرار گرفتن در عرض شمالی 34 درجه، 46 دقیقه و 9 ثانیه و طول شرقی 47 درجه، 39 دقیقه و 34 ثانیه، دارای 112 خانواده بوده که 461 نفر جمعیت دارد (شکل 1). این روستا، با توجه به تغییرات سیاسی انجام گرفته، مرکز دهستان بدر با 24 نقطه روستایی است. روستای بدرآباد به دلیل وضعیت بدون‌گرافی در اراضی مختلف، با توجه به اینکه چالش‌های زیست‌محیطی و اثأرات آن‌ها بر ساکنی روستایی در مکان‌های مختلف جغرافیایی متفاوت است لذا، در این پژوهش به منظور فراهم کردن زمینه مناسب برای برای مطالعه عمیق و نزدیکی با کشک‌های روستایی به‌وسیله اکتشاف اساس‌پذیر و قدرتی به‌منظور آمیز و انجام بررسی اکتشافی برای آشکار شدن جنبه‌های مختلف این موضوعات از روش نظریه‌بنیانی استفاده گردید که از جمله کاربردی‌ترین روش‌های پژوهش کمی‌کنی است. در این تحقیق‌هایی، 146 مردم تحقیق‌پذیرانی آزمایش عمده کمی‌کنی است. جهت شناسایی چالش‌های زیست‌محیطی و اثرات آن‌ها بر ساکنی‌های روستایی، از میان 34 نقطه روستایی دهستان را بررسی گردید و بر روی 146 نفر جمعیت انتخاب شده است.

1- Castagnotti
چالش‌های زیست‌محیطی و اثرات آن بر ساکنان روستای بدرآباد با استفاده از نظریه بین‌شاخه‌ای

_frontmatter

1- نمونه گیری گلوله برخی از زنجیره‌های یکی از روش‌های نمونه‌گیری است که در ان فرد مصاحبه‌شونده نفر دیگری از همان جامعه را پیش می‌آورد.

2- Creswell and Miller
هدیجه، پایانی داده‌های مصاحبه را می‌توان از طریق آموزش مصاحبه‌گران و استفاده از راهنمای مصاحبه با پرسش‌های مولداً در مصاحبه‌های آزمایشی یا پس از اولین مصاحبه‌افزار داد. در این پژوهش محققین قبل از ورود به میدان مطالعاتی و ارزیابی منظوم، اقدام به مشاهده نموده‌اند و سعی سده است که فرابنده حفظیت به منزله یک کل با جزئیات بیشتری ثبت شود تا پایانی کلی فراوان بهتر گردد.

نتایج
در پژوهش حاضر، تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نظریه بینالی به صورت خط به خط و طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی برای هریک از مراحل پژوهش انجام شد.

شناختی چالش‌های زمینه‌بندی در روش‌های بردارآباد

۱- مرحله کدگذاری باز
در این مرحله، باشگاه مشاهده روستاییان در هم ادغام شد و نکات و نظرات غیر مرتبط با موضوع پژوهش حذف گردید و نکات کلیدی حاصل شده در قلب ۲۸ مفهوم مهم کدگذاری شد (جدول ۲).

۲- کدگذاری محوری
بعد از کدگذاری باز، در مرحله کدگذاری محوری، مفاهیم و عبارات مرتبط با هم در طبقات مشاهده دستندی شدند (جدول ۲). نتایج جدول ۲ نشان می‌دهد برای مدل‌سازی مربوط به چالش‌های زمینه‌بندی‌زیست‌محیطی روستای بردارآباد ۹ طبقه تشکیل شده است.

۳- کدگذاری انتخابی
کدگذاری انتخابی تلفیقی و توأم کردن طبقات به وجود آمده برای یک گروه جاری چچوب تحقیق است. طبقات حاصل از کدگذاری محوری، برحس به تأکید از موارد مطالعه و تعداد دغات تکرار، اولویت‌بندی گردید و از طبقه بالا (تخرب مران) به سمت طبقات پایین (مشکلات مدیریتی - زیرساختی) از میزان اهمیت طبقه‌کاسته می‌شود (شکل ۳). به عبارت دیگر، هر جامعیشناسیایی بده به رأس هرم نزدیکتیر یافته دهنده اهمیتی بیشتر آن در چالش‌های زمینه‌بندی‌زیست‌محیطی مربوط به روستاییان به آن است.

نتایج حاصل از کدگذاری انتخابی (شکل ۳) نشان می‌دهد مهم‌ترین چالش‌های زمینه‌بندی در روستاییان بردارآباد تخریب مران است. سوختن مران، عدم تناسب بین دام و مرغ که به مرور زمان از توان مران کاسته، الحاق مراعات به زمینه‌های زراعی و باغات، کسب درآمد بسیار از جد حاصل از برداشت گونه‌های گیاهی و احداث خطوط انتقال

<table>
<thead>
<tr>
<th>سلول 1 فهرست مصاحبه‌های گروهی در دو مرحله پژوهش</th>
<th>مرحله</th>
<th>تعداد</th>
<th>رنگ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>مصاحبه‌های گروهی</td>
<td>۱</td>
<td>اول (شناسایی چالش‌های زمینه‌بندی‌زیست‌محیطی)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مصاحبه‌های گروهی با مدرسان و افراد رسانه روستا</td>
<td>۲</td>
<td>همکار (انتشار‌کننده)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مصاحبه‌های گروهی با کارشناسان و دانشمندان روستا</td>
<td>۳</td>
<td>همکار (انتشار‌کننده)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مصاحبه‌های گروهی با جوانان روستا</td>
<td>۴</td>
<td>همکار (انتشار‌کننده)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مصاحبه‌های گروهی در روستا</td>
<td>۵</td>
<td>همکار (انتشار‌کننده)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مصاحبه‌های گروهی با زنان روستا</td>
<td>۶</td>
<td>دوم (اثرات چالش‌های زمینه‌بندی‌زیست‌محیطی بر روستایان)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مصاحبه‌های گروهی با مدرسان و افراد رسانه روستا</td>
<td>۷</td>
<td>دوم (اثرات چالش‌های زمینه‌بندی‌زیست‌محیطی بر روستایان)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مصاحبه‌های گروهی با کارشناسان و دانشمندان روستا</td>
<td>۸</td>
<td>دوم (اثرات چالش‌های زمینه‌بندی‌زیست‌محیطی بر روستایان)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مصاحبه‌های گروهی با جوانان روستا</td>
<td>۹</td>
<td>دوم (اثرات چالش‌های زمینه‌بندی‌زیست‌محیطی بر روستایان)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
جدول 2: مقایسه حاصل از کدگذاری با مدل‌سازی چالش‌های زیست‌محیطی روستای بردآباد

<table>
<thead>
<tr>
<th>کد‌ها</th>
<th>عبارات کلیدی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A1</td>
<td>تغییر و قطع درختان جنگلی برای ساخت مسکن روستایی</td>
</tr>
<tr>
<td>A2</td>
<td>استفاده بیش از حد عضای غیر محیط‌محبوب درختان جنگلی برای ساخت ساختمان‌ها</td>
</tr>
<tr>
<td>A3</td>
<td>سوختن مراقبت و واکنش‌های محیطی نظارتی</td>
</tr>
<tr>
<td>A4</td>
<td>سوختن درختان جنگلی برای ساخت مسکن روستایی</td>
</tr>
<tr>
<td>A5</td>
<td>فشار بیش از حد مراقبت در پل و پل‌های پیاده‌رو، و گوستفند توسیع اهالی روستا</td>
</tr>
<tr>
<td>A6</td>
<td>گردشگران زبان‌های ایلامی و چهل رده‌ای قلم‌بند نیک یک‌تایی منفور تکراریتی سامانته‌ای منفور گسترش تقاوی ایلامی است</td>
</tr>
<tr>
<td>A7</td>
<td>افتراق سبل بر گویه</td>
</tr>
<tr>
<td>A8</td>
<td>شکر بیش از حد بدپذیران و حجم و بردسی کیک از بین رفت و افتراق ریزه‌های عمل و سازی</td>
</tr>
<tr>
<td>A9</td>
<td>تغییر مراقبت رسیدگان جنگلی و گوستفند توسیع اهالی روستا و نوسان در تفاوت ایلامی است از این کد‌ها</td>
</tr>
<tr>
<td>A10</td>
<td>انتقال تغییر مراقبت به زمین‌های زراعی توسیع ساختاری که زمین‌هایان شامل در محور تغییر است</td>
</tr>
<tr>
<td>A11</td>
<td>نتیجه‌ی تغییر مراقبت به باغ‌های باغبانی با استفاده از گزارش سطح و تغییر ۱۰۰ درصد واقع در بافت‌های با استفاده از سیستم‌های استرس</td>
</tr>
<tr>
<td>ردیف</td>
<td>ترفند مراهن</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>سوختن مراهن</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 2     | تخرب مراهن | فشار بیش از حد تجمع ناشی از رطوبت کم، تهوع گله‌های بز و گوسفند 
| 3     | احیاء شریک مراهن به زمینهای زراعی تهوع گیاه‌های جنگلی که زمین‌های شرایط کشتی و سختی در محیط‌های مراهن است 
| 4     | تبدیل مراهن به بازهای پایان به واسطه اثرات طرح کشت گیاه‌ها و تخرب 100 درصد مراهنولوگ در بافت به کمک استفاده و سیستم‌های سه‌بعدی در محیط‌های مراهن است |

<table>
<thead>
<tr>
<th>کاهش متابع آب</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
</table>
| 5     | همگی هوا | مراهن | عامل برخورد رطوبت کم، شرایط سخت و محیط‌های مراهن است 
| 6     | تغییر در انتقال خطوط گیاهی، نفیس و دکلی برای کاهش متابع آب |        |

<table>
<thead>
<tr>
<th>کمیارشدن کلونه‌ها گیاهی از جمله گیاه‌های مرتبط</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>7</td>
<td>حفر بیش از حد و محدود آب زمین‌های زراعی</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>افزایش زباله‌ها</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>پسماندها</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>شکارنده</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10</td>
<td>اقتضاب بر گوزن</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>تصویر</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>11</td>
<td>از بین رفت و اقتضاب زباله‌های عم و حیات و شرایط مراهن</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>عدم بازگشت گیاه‌های محیط و محیط زیست</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>سودجویی بیش از حد ادامه از فرش و شکر حیوانات و بیندازه و محیط</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>از بین رفت آلیا</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>رستا</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>15</td>
<td>رستا</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>افزایش زباله‌ها</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>16</td>
<td>گردشگران زباله‌های وارد</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>کار حادثا</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>پاسپاره</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>سوزاندن زباله‌های روستا</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>آگل که</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>20</td>
<td>آگل که</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>آگل که</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>21</td>
<td>آگل که</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>آگل که</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>آگل که</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>آگل که</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>آگل که</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>25</td>
<td>آگل که</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>آگل که</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>آگل که</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>آگل که</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>آگل که</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>29</td>
<td>آگل که</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>آگل که</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>فرسایش خاک</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>31</td>
<td>فرسایش خاک</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>فرسایش خاک</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>32</td>
<td>فرسایش خاک</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>فرسایش خاک</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>فرسایش خاک</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>استفاده از زمین</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>35</td>
<td>استفاده از زمین</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>استفاده از زمین</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>36</td>
<td>استفاده از زمین</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>مشکلات</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>37</td>
<td>مشکلات</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>مشکلات</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
چالش‌های زیست محیطی و اثرات آن بر ساکنان روستای بدرآباد با استفاده از روش نظریه بنیانی

در این زمینه، روستای‌ها می‌گویند «غلب روستایی‌که دام‌داراند در فصل بهار با گرفتن واده‌های کلان و یا از طریق شرکت با سرمایه‌داران حدود ۳ تا ۴ هزار گوسفند و بز را خریداری کرده و بعد از اتمام کمال مراتع قابل دسترس و مراتع کوک شاهه که در دسترس دام‌دار روستایی‌که استفاده روزمره است. گله‌ها را می‌فرشند.» همچنین، روستایی‌ها اظهار داده‌اند که در طرح کشت بافت‌های متعلق به‌طوری استفاده کردگاهی که راه را برای استفاده از منابعی که در پشت بافت‌ها کاملاً مسدود کرده‌است و همچنین، با زیر کشت برد مران، شرایط لازم را برای تغذیه دام‌ها پوشیده‌است. بنگی در دامنه‌ها نسیم که به دست‌آمده آمد. کاهش منابع آب دویست چالش زیست محیطی روستایی‌که برآباد است که عوامل متعددی در آن می‌باشد. از جمله عواملی که توانایی کاهش میزان نزوله‌ها بوده بارش در سطح روستا و منطقه‌ای طی جنجال‌های آب و خاکی استفاده مشابهی که در منابع آب زیرزمینی که اغلب به شیوه‌ای آب‌پس‌سیست‌های متعدی دستی، نیمه‌بیمه و عیبی و استفاده نکردند از سیستم‌های آب‌بری تحت فشار‌اش آهن کردن به به‌دست‌آورده است که فقط در روستایی‌که دیارها بیش از ۸۰ هکتار چاه دستی و ۱۲ هکتار چاه عیبی خلق شده است که اغلب آنها به صورت کم‌آب‌گیره و یا خشک‌شده‌اند. در این راستا، یکی از روش‌های کارگیری که در وقتي استفاده از آب‌های زیرزمینی برای تولید محصولات زراعی در روستا شروع شده است، همه‌ها نسیم. سپس سنت روستا در حال حاضر چالش‌های دستی به شدت‌با کم‌آبی مواجه شده و یا خشک شده‌اند.»

از بین رفتین تنواع حیات و وضح، چالش دیگری است که روستایی‌که دیارها با آن مواجه است. شکار دیگری از خود پردگان وحشی به‌ویژه کبک در کل‌های زیست محیطی سال به‌خصوص و در ماه‌های خرداد و اردیبهشت، شهزاده و استفن، شکار با کوهی (به طوری که در حال حاضر نمی‌توان این گونه‌اش را مشاهده کرد). شکار گروه‌ای با همیشه‌ی جوی و توسط شکارچیان سودجو و عدالتی از افراد که به صورت تفریحی به‌ویژه رنگ‌های مرغی از بین رفتین تنواع حیات و وضح در روستایی‌که دیارها با استفاده از جنگل‌های زیرزمینی بیکوهی را می‌دهید. به‌طوری که در جنگل‌هایی که روستایی‌که دیارها می‌گویند این تعداد انگشتشریا از آن برخی وجود دارد که به محض رؤیت آنها، شکارچیان به شکارچیان می‌پردازند. نشان دهنده‌ای از بین رفتین تعداد زیادی از بی‌روهی کوهی در محدوده روستایی‌که دیارها است. همچنین، بداء را بیش از حد از عدالت زیرزمینی و سیب‌پایه مزارع و زبایه‌های که به‌طور به‌ین رفتین زیست محیطی عمل و وضح‌شده و تابعی از بی‌روهی به‌ویژه ماه‌های و پردگان مهاجر در نتیجه کم‌آبی متعادل و شکار به‌ویژه، از دیگر علل مطرح‌شده‌اند از بین رفتین حیات و وضح به عوامل یک چالش
زیست‌محیطی در روسیه بدراباد هستند. جمله بیان شده از سوی یکی از روسیه‌ایان، مطلب گزارش‌های راهنما و راهنماهای وابسته به وضعیت آب و هوای خاص و همگنی طبیعتی روسیه بدراباد هستند.

شناخت می‌دهد: «می‌خواهم از چهره‌ها ماهی‌ها، کلک‌ها، مرغایی ها فقط در خاطر آنها وجود دارند.»

فکنان مخصوص برای جمع آوری و دفع زباله‌ها، سزاراند آشغال‌های اطراف روستا و به‌علاوه تلنیزی شدن مکرر، نیز بسیاری از آشغال در سطح روستا، را کردن انواع زباله‌ها در اطراف محور‌های اشتغال‌های محوطه‌ای روستای - یاوا و جوانوروست و به‌ویژه راه‌های فرعی روستا که به مکان‌های گردشگری مشهور می‌شوید و همچنین، بی‌توجهی اغلب گردشگران و گردشگری که زبان‌های بیشتری به می‌کنند و به تعداد آنها افزوده می‌شود. به‌بیانی مطلق از این اصل افزایش زباله‌ها و پسماندها به عنوان دیگر جالش زیست‌محیطی در روستای بدراباد هستند.

از علل اصلی به‌وجود آمدن آلودگی هوای به عنوان یکی از جالش‌های زیست‌محیطی روستای بدراباد می‌توان به:

- موارد زیر اشاره کرد:
  - احتمالات و یا حداقل برای مصرف با شرایط سوختگی در سطح روستا در راه است. 
  - فیلتر و دفع فلزات در سطح روستا تا-
  - تردد شیب و وجود زباله‌ها در محور اشتغال‌های روستای – یاوا و جوانوروست و به‌ویژه راه‌های فرعی روستای تا-
  - جایی‌که روستاییان اطلاعی در که تا سال 1380 به طور کلی حدود 7 خودرو در روستا وجود داشت که در حال حاضر این آنها به سبب و 100 خودرو افزایشی که است.

- گردشگری شبدی که در مزرعه‌های غربی به سطح روستا دراباد می‌کنند، این پدیده ضمن آلودگی هوای روستا، با-

قرار گرفتن بر روز و درختان و محلولون زراعی مانند عسل فتوستن و موجب کاهش تردیده بوته‌های زراعی و-

درختان محور می‌شود.

فیلتری‌ها خاک، دیگر جالش زیست‌محیطی سناپاس‌شده‌ری در سطح روستای بدراباد است که به‌واسطه شکم عمیق زمین‌های زراعی (با استفاده از از ادوات مکانیزی جدید) در جهت شیب به‌واسطه عرض کم زمین‌های زراعی، تخریب می‌شانند و درختان جنگلی و در نتیجه سخت‌شدن خاک دانه‌ها، سزاراند مکرر باقی‌ماندگی محصولات زراعی و-

درنیا تخریب می‌کند، و جنگل‌ها درختان به وسیله زمین‌های زراعی و دانه‌ها سیب‌درآمده به‌علت از بين رفت و یا کاهش حجم مراتع آنها وجود نیاز به سطح این اراضی را-

قلومنشگی‌ها بوشانداند.»

سزاراند درختان جنگلی به‌ویژه درختان بلوط و ارزان توسط گردشگران و نیمکچیدها به‌طور طوری به-

سوزشتی گیمیلی بسترسی تاریک، اسکچای از درختان جنگلی برای بوشاندان سقف مسکن روسی‌های و ساکنی درختان به‌علت آنها از اشکال مانند روش توسط نیروهای مسلح کشور در فصل تابستان و پاییز به‌ویژه که جوگر، از علل اصلی تخریب درختان جنگلی روستای بدراباد است. در این زمینه، روستاییان می‌گویند، «به‌سالال تحصیل زمین‌های زراعی و دانه‌ها سیب‌درآمده به‌علت از بين رفت و یا کاهش حجم مراتع آنها وجود نیاز به سطح این اراضی را-

درختان به‌علت آنها حاصل از فعالیت‌های نظامی و افراد ناشناس در محدوده روستا می‌سوزد.»

ویلیگی زمین‌های زراعی به کوده‌های نمایی «استادیسی بی‌دروازی، با‌پایه‌های بسیاری مزاحم، و وجود اطلاعات منفرد در مراحل مختلف رش محدوده زراعی، از علل اصلی طرح‌سازی-

استفاده از سومه و کوده‌های نمایی به عنوان یک چالش زیست‌محیطی در روستای بدراباد می‌شود. در این مورد، روستاییان عنوان کردند که «زیرمان‌ها به کوده‌های نمایی معطوف شده است به‌طوری که اگر از این کوده‌ها و سموم-

استفاده تکنیک باید از محصول‌های تازه‌ریزی و از بین‌رسیده».
مشکلات مدیریتی و زمین‌های تولید روش‌های زیست‌محیطی و در حال حاضر، توجه بسیاری به مسائل سطحی و قطعی می‌گردد که این مسائل به دست‌آوردهای موجود در سطحی و قطعی می‌گردد، هرچون همیشه به‌عنوان دیدگاهی برخوردار از یک محاوره مطبوعه است. نقش آن در شناسایی مطالعات زیست‌محیطی و نسبت‌های مصرف، از هر سویه، در سطحی و قطعی می‌گردد، هرچون همیشه به‌عنوان دیدگاهی برخوردار از یک محاوره مطبوعه است. نقش آن در شناسایی مطالعات زیست‌محیطی و نسبت‌های مصرف، از هر سویه، در سطحی و قطعی می‌گردد، هرچون همیشه به‌عنوان دیدگاهی برخوردار از یک محاوره مطبوعه است. نقش آن در شناسایی مطالعات زیست‌محیطی و نسبت‌های مصرف، از هر سویه، در سطحی و قطعی می‌گردد، هرچون همیشه به‌عنوان دیدگاهی برخوردار از یک محاوره مطبوعه است. 

<table>
<thead>
<tr>
<th>عنوان کلیدی</th>
<th>رده</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A1</td>
<td>کاهش تعادل دامه‌ی سکانس در رستا (گاز و گوشه)</td>
</tr>
<tr>
<td>A2</td>
<td>کاهش سطح دامه‌ی سکانس (بر و گوشه)</td>
</tr>
<tr>
<td>A3</td>
<td>رستا و رستا در بخش دامداری به بخش‌های غیر‌طبیعی شغل دادهای</td>
</tr>
<tr>
<td>A4</td>
<td>میزان بیکاری بیوپرده در بین خارج‌های دامدار در آرامیه‌های است.</td>
</tr>
<tr>
<td>A5</td>
<td>عدم توان دارای جهت فراموش‌کردن علوفه از دریاچه رستا بیزه دامه‌ی سکانس (در سطحی دام)</td>
</tr>
<tr>
<td>A6</td>
<td>ضمیمه‌شناسی شرایط اقتصادی رستا و رستا در مکانیک.</td>
</tr>
<tr>
<td>A7</td>
<td>سطح تولیدات زراعی به‌المثل که در دانشگاه جامعه‌ی انسانی است.</td>
</tr>
<tr>
<td>A8</td>
<td>تمیز سیستم زراعی راستای زراعی یک زمین‌های زراعی دم</td>
</tr>
<tr>
<td>A9</td>
<td>کاهش به‌سرعت سیستم زراعی راستای یک زمین‌های زراعی دم</td>
</tr>
<tr>
<td>A10</td>
<td>هر سال تعادل از دریاچه است.</td>
</tr>
<tr>
<td>A11</td>
<td>عدم کشف مصلحت مورد نیاز رستا به علت کمبود آب و آب‌مصرف مقدار محدود از رستا به آب قابل حمل</td>
</tr>
<tr>
<td>A12</td>
<td>افزایش تأمین</td>
</tr>
<tr>
<td>A13</td>
<td>عدم احساس آرامش رستا و رستا در آب و آب‌مصرف</td>
</tr>
<tr>
<td>A14</td>
<td>افزایش تعادل حیوانات و تغذیه مویی از خشکی، میوه و محصولات</td>
</tr>
<tr>
<td>A15</td>
<td>تغییرات جودیت به‌المثل بیوپرده و پیکریک در استفاده از مویی و گوشه در اطراف رستا</td>
</tr>
<tr>
<td>A16</td>
<td>انواع اندی ciąگی محصولات زراعی به علت استفاده از حفظ مویی و گوشه در اطراف رستا</td>
</tr>
<tr>
<td>A17</td>
<td>تنگی نسخ دشوار تغییرات سیستمی قابل بروز در بین بیوپرده‌های</td>
</tr>
<tr>
<td>A18</td>
<td>بالا رفتن سیستم تولیدات زراعی به‌المثل استفاده از حفظ مویی و گوشه در اطراف رستا</td>
</tr>
<tr>
<td>A19</td>
<td>عدم زدوبه‌ی شغل سیستم</td>
</tr>
<tr>
<td>A20</td>
<td>افزایش نشات‌زارشن در بیوپرده قابلیت‌های</td>
</tr>
<tr>
<td>A21</td>
<td>خشک کننده ارزیایی و جهت در اهداف سیستم و با واسطه طبیعی از جامعه و با کمک‌های آنها</td>
</tr>
<tr>
<td>A22</td>
<td>کاهش سیستم جاذبیت زمین‌های زراعی به‌المثل حیوان چگونه شکافت در ایده منابع ارزیایی</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| A23 | از بین رفتن منابع}
در مرحله بعد (کدگذاری محوری)، اثرات 27 گانه ناشی از جالش‌های زیست‌محیطی بر ساکنان روستای بدرا، پا توجه به همسایگان مشابه با دیگر مقایسه، در 8 طبقه جهت مدل‌سازی اثرات جالش‌های زیست‌محیطی بر ساکنان محدوده مورد حضور دستی‌بینی شدند (جدول ۳).

نتایج حاصل از کدگذاری انتخابی که بر اساس نظرهای عموم کنترلی افتاده و تعیین دفعات عامل از جالش‌های زیست‌محیطی منظر بوده‌اند (شکل ۳).

نتایج نشان می‌دهد (یک شکل چالش‌های زیست‌محیطی روستای بدرا آبی نشان انر را در کاهش دام و طیور داشته است. به این صورت که در نتیجه تحقیق مراتع، کم‌کارها و باعث آن که کاهش توان‌های علف‌ها مورد تیز دام آنها، کاهش حجم مرتع و کودتاها می‌باشد در محدوده روستای بدرا، دامداران به تدریج از تعداد دام‌های خود کاسته و عده‌ای به کلی دام‌ها سبک خود را فروختند. همچنین، این توجه به کمبود و ضعف مراعات، دام‌های سنگین روستا، به علت عدم وجود مرتع، بی‌روانی و حضور دامدی چهارمند و بالا رفت هزینه تغذیه‌انها، صرفه‌اقتصادی کمتری داشته و در نتیجه کاهش محسوسی داشته است.

جدول ۵ مفاهیم حاصل از کدگذاری باز مدل‌سازی اثرات جالش‌های زیست‌محیطی بر ساکنان روستای بدرا

<table>
<thead>
<tr>
<th>رده</th>
<th>زیررده‌ها</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>کاهش کشاورزی</td>
<td>1. کاهش شنیده‌داری دام‌ها (برخی از کودتاها)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2. کاهش توان‌های علف‌ها (گورتنگ)</td>
</tr>
<tr>
<td>عدم توزیع</td>
<td>3. عدم توزیع جهت‌گیری در علف‌ها (روستا (گیاهی) و (گیاه‌های لاک‌پشت دانه‌ای))</td>
</tr>
<tr>
<td>توزیع</td>
<td>4. توزیع جهت‌گیری در علف‌ها (روستا (گیاهی) و (گیاه‌های لاک‌پشت دانه‌ای))</td>
</tr>
<tr>
<td>اقتصادی</td>
<td>تعداد زنبورهای عمیق‌سایر ما در سال کاهش می‌یابد و نتیجه‌ای این شغل به جدام ممکن رسیده است.</td>
</tr>
<tr>
<td>حشرات</td>
<td>افزایش هزینه کشاورزان به دلیل مصرف کردن علف‌ها با واسطه خرد قبیل گزارش کننده‌های خاکی و دفع‌کننده‌های آفت و</td>
</tr>
<tr>
<td>با رفت هزینه توزیع محصولات زراعی به واسطه استفاده بیش از حد از کودتا و سرمایه‌های</td>
<td>7. هر سال تعداد از رفتارهای منجر به نقص کودتا و گزارش کننده‌های آفت و</td>
</tr>
<tr>
<td>شرط</td>
<td>8. هر سال تعداد از رفتارهای منجر به نقص کودتا و گزارش کننده‌های آفت و</td>
</tr>
<tr>
<td>خشک‌سازی و تغییر شرط اقتصادی</td>
<td>9. ضیافت و دامداران</td>
</tr>
<tr>
<td>امتحان غذایی</td>
<td>10. عدم کشف صیخ‌های ارغوان‌های روستاییان به واسطه کودتا و نشان‌دهنده‌ها دانه‌ای روستا با با فعالیت</td>
</tr>
<tr>
<td>خشک‌سازی</td>
<td>11. خشک‌سازی صیخ‌های ارغوان‌های روستاییان به واسطه کودتا و نشان‌دهنده‌ی آب در روستاییان ارغوانی است</td>
</tr>
<tr>
<td>سطح</td>
<td>12. سطح توزیع محصولات زراعی به واسطه استفاده بیش از حد از کودتا و سرمایه‌های</td>
</tr>
<tr>
<td>پایین</td>
<td>13. پایین امران کیست محصولات زراعی به واسطه استفاده بیش از حد از کودتا و سرمایه‌های</td>
</tr>
<tr>
<td>استغلال</td>
<td>14. استغلال روستاییان از بازارهای بین‌شهری تولید کننده‌های غذایی از این رفتاری است</td>
</tr>
<tr>
<td>میزان</td>
<td>15. میزان وسایل غذایی از این رفتاری است</td>
</tr>
<tr>
<td>نگهداری</td>
<td>16. نگهداری از این رفتاری است</td>
</tr>
<tr>
<td>پرویز</td>
<td>17. پرورش آبزیان زراعی</td>
</tr>
<tr>
<td>روشنایی</td>
<td>19. روشنایی</td>
</tr>
<tr>
<td>افزایش</td>
<td>21. افزایش درک‌های مردمی به واسطه تغییرات اقتصادی</td>
</tr>
<tr>
<td>مهاجرت</td>
<td>22. مهاجرت</td>
</tr>
</tbody>
</table>
چالش‌های زیست‌محیطی و اثرات آن بر ساکنان روستای بردا به استفاده از روش نظریه بتنی

در این ارتباط، روستاییان عوامل کردنک به چالش‌های زیست‌محیطی بحث و تصمیم‌گیری کرده‌اند که تعداد سال‌های حدود 40 خانوار دام داشتن و به طور کلی در روستا سه گله وجود داشت که به طور متوسط تعداد هر گله بیش از 700 رأس بود، اما به دلیل مشکلات متعددی به‌ویژه از بین رفت و سنت و توان مرصن، روستاییان فکر کردند که طوری که در حال حاضر، کمتر از 500 رأس گوسفند در روستا به صورت دائمی وجود دارد.

مشکلات اقتصادی دیگر عامل مهم تأثیر پذیر از چالش‌های زیست‌محیطی در روستای بردا بوده است. از این امر مشخص است که «مساله بیش از 700 هزار تومان برای زمین کود و سرم خریدر اگر دیگر هزینه‌ها و پول کار خود را حساب کنند، کسی ضرر نمی‌کنند.»

تهدید به کار خطر افتادن امتفان زیست‌محیطی ساکنان روستای بردا، دیگر از چالش‌های زیست‌محیطی بر ساکنان این روستا است. ناپایداری روستاییان در کشت صنعتی جات مورد نیاز‌شان به علت کمیابی و آلودگی منابع آب از مهم‌ترین دلایل به کار خطر افتادن امتفان زیست‌محیطی روستاییان است. روستاییان اظهار کرده‌اند که «قبل از لحظه‌ای صادقیه‌ها و محلات خودمان را در یک گوش به شیوه‌ای از زینت‌شناسی که آب آشامیده یا آب که در هل، کشت می‌کردیم ولی امکان این کار وجود ندارد.»

استفاده بیش از حد از سموم شیمیایی و کودها نیز به نوبه خود امتفان زیست‌محیطی روستاییان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. شاید ذکر جمله‌ای بکی در روستاییان این مورد خالی از لطف نباشد: «ته‌میوه، میوه قدمی است، نه آب، آب قدمی است. نه محصول، محصول قدمی است و...»

از دیگر اثرات چالش‌های زیست‌محیطی بر ساکنان روستای بردا، به خطر افتادن وضعیت اشتغال روستاییان است. از بین رفت مشاغل بخش دامداری از یک طرف منجر به بیکاری افراد حیوان‌داران دامدارشده و از دیگر‌سو، تنویع مشاغل در روستا نیز کاهش می‌یابد. پایان این عارضه از طرف روش‌روستاییان در ارتباط با به خطر افتادن وضعیت اشتغال، مفهوم تهدید اشتغال در روستای بردا بوده است. یکی از اشغال ترقی روستاییان در دیگر روستاییان را روشن کرده‌اند: «کاری به جزر دامداری بدل نیستیم، چگونه سال است که دامدار بوده‌ایم از نسل‌های گذشته با دو سال بیش، اما به دلیل کم‌شدن قدرت مران و تخریب آنها به‌ویژه...»
جغرافیا و اپاداری محیط، سال ششم، شماره ۱۹، تابستان ۱۳۹۵

۸۴

مراتب در دسترس مجزی شدید دام‌هایمان را به‌روشیم، وقتی دام‌داری به‌جز افراد خانواده‌مان چندین خانوار، در گزارش‌های دریافتی، نشان می‌دهد که از طرف خرد و فروش آغوش‌ها، محصولات لیمو، پشم... در دور و بر خانوار ما، خانوارهای امتدال مال...... مشغول به فعالیت بودن گی دیگر خبری از آن روزها نیست.

چالش‌های زیست‌محیطی در روستای پردازه‌ای به‌روزه به بخش مربوط به کمپ ممناسی اب بیا تحت تأثیر قرار دادن نوع کشت اراضی (تبدیل اراضی آبی به دم و به تبع ان تغییر نوع کشت.) از تعلیق اراضی کشت را در روستای برادران به وجود آوردهان. یکی از روستایان به آنها به قسمت‌های آمیزش داد که بخش وسیعی از اراضی رازیوی آب روستا، بر جد سال اوبرام قلم بک اراضی دیم تبدیل شده است. همچنین، یک از روستایان با نشان دهنی از خاک زمین خود چندین عنوان کرد که «دقیقاً در این زمان کوچک به‌طور ۲۰۰۰ متری، در تمام روستا اضافه شد و آن‌ها هرجا که به‌های سردی، می‌کنند همچنین جدول‌های آوده روستا، مسئولیت برای زیست و تولید مثمان حشرات موزی و موش‌ها است.»

بیشتر کلیه حاضر با هدف شناسایی چالش‌های زیست‌محیطی و واکاوی اثرات ابی چالش‌ها بر ساکنان روستای بدرآباد به عنوان یک واحد سکونتگاهی در روستاهای غرب کشور انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد مهترین چالش‌های زیست‌محیطی چالش‌های ساکنان روستای بدرآباد به عنوان تأثیر گردان تمامی کاوش در روستای بدرآباد به ترتیب تأثیر و تکرار روستاییان بارندی از تغییر مراتب، کاهش نانبع بار از بیان تنهایت، و شالگویا، و پسمانده درختان جنگلی، است و پایگاه آموزشی، محیط‌برداری و گردشگری، (۱۳۸۷)، غزی و مهدوی لرگوی (۱۳۹۰)، سلیمی تبرکی (۱۳۹۰)، بایت و هماکار (۱۳۹۰)، چن و هماکار (۱۳۸۵)، چن و هماکار (۲۰۰۵) و گزارش این‌شده در سوا نام‌آوران سازمان مثل (۲۰۰۴) که هرکدام در نتایج خود به‌طور مفصل به چالش‌های زیست‌محیطی یاد شده‌اند گردان همسو است. با این وجود، با توجه به مطالعه عمیق و موشک‌های موضوع مورد بررسی در روستای بدرآباد، مطالعه حاضر دارای انجام نیست که مشاهده توزین‌های کیفی مطالعه است و به صورت نمایشی به چالش‌های موجود اشاره به است و می‌کانید به توجه به توجه به دست آمده با یافته‌های سایر پژوهش‌ها، می‌توان چالش‌های زیست‌محیطی شناسایی شده را نمایی به سایر روستاهای شهرستان روانسپ و شهرستان‌های غربی
استان کرمانشاه تعمید داد. یافته‌های مرحله دوم پژوهش در ارتباط با بررسی اثبات چالش‌های مربوط به ساکنین روستای بردآباد با استفاده از روش نظری‌بنیانی است. روستای بردآباد نشان داد که شامل دو نوع طرح، جنگ‌های اقتصادی، تهدید امنیت غذایی و جنگ‌های زیست‌محیطی به‌شمار می‌رود.

در این مطالعه، تغییراتی که جنگ‌های روانی و هدایتی، مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار از جمله ایجاد نگرانی و وحشت در جمعیت‌های مختلف و نسبت به وجود دار است. جهت مقایسه نتایج بدست‌آمده با نتایج محققان، یکی از پژوهش‌های این گروه در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل شده در ارتباط با اثرات مستحکم‌شناسی شناسایی‌شده را می‌توان با سایر سکوت‌گذاری‌ها در سیاست‌های سه‌ستاری و غرب استان کرمانشاه تعمید داد. برحسب جهت، با توجه به اثرات نامطلوب محدودیت که از جنگ‌های زیست‌محیطی بر ساکنین روستای مورد مطالعه تحلیل می‌گردد، باید در اسرع وقت با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کامل، با جنگ‌های زیست‌محیطی شناسایی‌شده مشابه برداخت.

نتیجه‌گیری

با توجه به نتایج به دست آمده، مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی در محدوده مورد مطالعه عبارتند: تخریب محیطی، کاهش منابع آب، از بین رفتن تنویع جای وحشت، زلزله و پیش‌بینی‌ها، نیروی خاک، تخریب محیط. در این مطالعه، استفاده از سوم و کوه‌های شیمیایی و مشکلات صنعتی-زیرساختی سبب مطالعات انجام می‌گردد.

شناخته شده توسط سایر محققان در مناطق مختلف کشور با چالش‌های صنایع‌شهری شده در پژوهش‌های دارای همخوانی قابل ملاحظه‌ای است. همچنین، با وجود تناقضاتی که پژوهش‌های سایر پژوهشگران نشان می‌دهد، نتایج پژوهش‌های واضح‌تری از جامعیتی به‌بیشتری برخودار بوده و تحقق‌نامی از زمای‌های ممکن و مرتبط با جنگ‌های زیست‌محیطی را در جریان این است. دلیل این مهم‌ترین تأثیر که دارد می‌توان به سمت گذاری مطالعاتی از یک‌سو و ماهیت پژوهش‌های کامیک و روشن نظری‌بنیانی از دیگر سو نسبت داد که به‌عکس بیشتری موضوعات مورد مطالعه را تجزیه و تحلیل کند.

در ارتباط با اثرات چالش‌های زیست‌محیطی بر ساکنین روستای مورد مطالعه، نتایج پژوهش نشان داد که کاهش دم و طبیعی، جنگ‌های اقتصادی، تهدید امنیت غذایی و جنگ‌های زیست‌محیطی در محدوده مورد مطالعه می‌تواند باعث سبب محققان در کشور انجام شده است و نتایج پژوهش‌های مبادله به‌طور معمول، در حال حال حاضر می‌تواند به عنوان یک مطالعه مبادله در محدوده چالش‌های زیست‌محیطی و اثرات آن بر ساکنان جویاوس راست‌روستایی کشور، مورد مطالعه حذف‌شده در آینده قرار گیرد. همچنین نتایج حاصل‌شده در این مطالعه موثر و اثرات آن را به‌صورت دقیق‌تری به شناسایی و هم‌چنین نتایج اثباتی از روش نظری‌بنیانی است. بحث کامل، با پژوهش‌های این گروه در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل شده در این مطالعه در مجموع با توجه به نتایج به دست آمده، به سهولت می‌توان با ارتباط تاثیرگذار بین ابزار مختلف توصیه پایداری بی پرده و بی‌پرده. لیا. جنگ‌های زیست‌محیطی به عنوان یک از ابعاد توصیه پایداری دیگر ابعاد توصیه پایدار را به شیوه‌های مختلف از جمله اهداف، نکات درآمد. یکی از ارتباطات شغلی و کاهش اضافه شغلی، همبستگی در بین نواحی، ضعف ایمنیت روانی و... تحت تأثیر قرار داده است. نتایج نشان دادن نتایج با هر یک از ابزار ابزار انرژی در ابزار ناست. توجه به محیط فیزیکی به عنوان مبنا و سیستم فناوری‌ها چهار دستیابی به توصیه پایداری، از الزاماتی است که باید در هر تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در افق دید عضوی (از سیاست‌گذاران و...
برنامهرزیان ردمبایلی کشور تا یک روسیه‌ای ساده) قرار گیرد.

با توجه به نتایج پژوهش می‌توان بیشترهای عمیقات زیبیکه را که متعلق به یافته‌های پژوهش محدوده مورد مطالعه و سایر سکونتگاه‌های روستایی مشابه است، ارائه کرده و عدم استفاده و با استفاده کمتری از مراتع در زمان رویش و باره‌ها (گلبه)، استفاده تدرک در روزهای بارانی، استفاده از سیستم قرق برای استفاده از مراتع روستا، رعایت نسبت بین زن و مرد، ممنوعت از حفر جامه‌ای آب و برخوردار قانون با احداث کنگره چهاردها غیر مجاز، پیشگیری از شکار غیر مجاز و اعمال جریمه‌های سطحی برای شکارچی‌ها غیر مجاز، تعیین مکان مناسب

جعباً، جمع‌آوری یکسان‌داه، لغو مجوز فعالیت‌های نزدیک روستا و عدم صدور مجوز تعداد گذارگاه‌ها و مراکز آینده‌ای در نزدیک روستا، رعایت اصول کشاورزی پایدار (استفاده از کودهای ارزان‌قیمت، رعایت اصول شرکت‌های مقیاسی و متبنا و...) ممنوعت از عقب‌درخیلت جنگلی از طریق اعمال جریمه‌های سطحی و تمهید تشکیل و تجهیز عناب که در نزدیکه‌ها با استفاده از سوخت فلزی به جای سوزاندن چوب درختان (این مهم از طریق قرار دادن سوخته‌های فلزی به قسمت ارزان از طریق تبادل منابع سوخته به محل انگش‌های اکنون در دست) سهم که پذیرش طبیعی و مکاتباتی به نورده مسالح در مورد تخربی مصوبات و بافتی که مناسب برای فعالیت‌های نظامی‌انه برگزاری کلاس‌های آموزشی و توجیه برای روستاییان در ارتباط با عوامل ناشی از استفاده بیش از حد سوخت و کودهای شیمیایی تجهیز خانه‌های توساو به سیستم فاضلای کنی استفاده از سیستم‌های ابزاری تحقیق شاخص، اجرای طرح‌های تحقیق مناسبی با شرایط مختص منطقه و با همکاری و مشارکت با روستاییان بی‌بی‌پژوهش در مراحل تصمیم‌گیری و قبل از اجرای طرح‌ها.

تشکر و قدیمیان

به‌پژوهش صمیمانه پرای نمودن، کمال تقدیر و تشکر را با عمل آورند.

منابع

* بیات، ناصر، رستگار، ابراهیم: "زیست‌محیطی (۱۳۹۰)، حفاظت محیط‌زیست و مدیریت منابع خاک روستایی در ایران، برنامرهایی منطقه‌ای، ۱ (۳) صص: ۶۲-۷۹.
* پورعام، فاطمه: "آبیک و ابربررسی: روابط با پیش‌ترین مدیریت ضایعات و بی‌قیمتی‌های مورد مطالعه روستا (۱۳۹۶)، پیش‌ترین مدیریت ضایعات و بی‌قیمتی‌های منطقه‌ای (۱۳۹۷)، پیش‌ترین مدیریت ضایعات و بی‌قیمتی‌های منطقه‌ای (۱۳۹۸)، پیش‌ترین مدیریت ضایعات و بی‌قیمتی‌های منطقه‌ای (۱۳۹۹).
* جاجرمی، کامیار بیضق: "زیست‌محیطی (۱۳۸۹)، ارزیابی تهدیدات زیست‌محیطی، هم‌آراییتی (۱۳۸۹)، ارزیابی تهدیدات زیست‌محیطی (۱۳۹۰)، ارزیابی تهدیدات زیست‌محیطی (۱۳۹۱).
* دکتران، ملی‌خانه موسوی، مرکزی: "پری‌کوتولو، علی (۱۳۹۷)، مسائل زیست‌محیطی، تحقیق و تدوین پایدار شهرستان‌های استان برای، ۱۳۹۷.
* سلیمی، سلیمی، حجت (۱۳۹۰)، بررسی مشکل زیست‌محیطی در راهبردی آراشی از منظور حفظ بین‌المللی محیط‌زیست، ۱۳۹۰.
* راهبرد، ۱۳۹۰.
* صیادی، اسکندر: "نقیبی، یوسف جمیع، داوود، سید رضا (۱۳۹۲) سنجش پایداری کشاورزی در مناطق روستا، صص: ۳۰-۳۲.
* سنجش پایداری کشاورزی در مناطق روستایی (۱۳۹۳)، جغرافیا و پایداری محیطی، صص: ۳-۵.

۸۷

عزمی، آنیزه عزمی، نگوکویی، حسن (۱۳۹۰) مروری بر مشکلات زیست‌محیطی روستاهای ایران و راهکارهای حل آن.
مشکلات، مسکن و محیط رژستا. ۱۳۸۴، صص ۱۱۱-۱۱۸.

فیروزآبادی، سید احمد؛ عمیقزراده، دلارام (۱۳۹۱) قرار رژستای تخریب محیطی‌رژست (مورد مطالعه رژسته‌های سرخون و پیده از تولید ایستا چاه‌محال و بختیاری)، توسه‌رژستای ۴، صص ۱۲۰-۱۲۷.

محررمهداد، ناصر؛ ملودی، محسن (۱۳۸۶) بررسی مشکلات زیستمحیطی شهر جدید پردیس و اثر اظهارهای مدیریتی، علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، ۹، صص ۱۱۷-۱۱۸.

معتمدی‌نیا، زهرا؛ پاپاژن، عبدالله‌الدین؛ مهدی‌زاده، حسین (۱۳۹۶) نگرش رفتاری بین‌های کشاورزی به‌الودگی محیط‌زیست (مطالعه موردهای شهرستان‌های کرمانشاه، اسلام‌آباد غرب، ایلام، ایلامغرب)، پژوهش‌های رژستای ۴، صص ۴۲۹-۴۳۳.

میرترای، مهدی: سلامه‌نیا؛ فاضلی، فاطمه؛ بروانفر، احمد (۱۳۹۶) به‌کارگری منابع اطلاعاتی و کنترل‌های ارتباطی در فراورند پدیده مدیریت جامع پسماند رژستایی، نشریه محیط‌زیست طبیعی، ۶۶، صص ۳۲۹-۳۳۲.

وکیانی، سعدالله؛ کدیروی، علی‌اصغر (۱۳۸۴) چالش‌های زیست‌محیطی جنگل‌ها و مرز مدیریت ایران و پاگامنه‌ای آن، جغرافیا و توسه ناحیه‌ای، ۴، صص ۲۲-۲۷.


