کارگاه‌های آموزشی مرکز اطلاعات علمی چهار دانشگاهی

مقاله‌های علمی و فناوری

کارگاه آموزشی انجام‌شده در وب‌آسیب

کارگاه آنلاین مقاله‌های روز ماه‌های انگلیسی
نقش سرمایه اجتماعی بر میزان امنیت عمومی مطالعه موردنی:
شهر نهبندان خراسان جنوبی

چکیده
در آغاز هزاره سوم میلادی تا میانین و توسعه امنیت یافتن و کسب قدرت برتری مبتنی بر قدرت نرم می باشد. به همین دلیل اقتصاد برتر، فناوری و دانآوری، منابع انسانی برتر، سرمایه اجتماعی، بیوستیگی مردم و حاکمیت مهمترین منابع قدرت و امنیت تلقی می شود. احساس امنیت در اکنون یا در امان بودن یا در آمان حس کردن یا عاطفی و آتیش های خود از هدف، صمصام، آسب و نود دفعه تامین نیازهای مفید حال و آینده ما باشد.
سرمایه اجتماعی به عناوین طرفیت، قابلیت مشترکت مردم در توسعه نظام و امنیت عمومی در سالهای اخیر توجه نظریه پردازان مختلف را به خود جلب کرده است. این مقوله افراد و گروهها را در دست پایی به منافع عمومی نظر امنیت و احساس آن و عملکرد منبرههای حکومتی پی جه تحقیق حاضر با هدف تعیین نقش سرمایه اجتماعی بر میزان امنیت عمومی شهرهای نهبندان انجام شده است. جامعه آمیز پژوهش حاضر عبارت است از کلیه شهرهای شهر نهبندان خراسان جنوبی که سن آنها بین 18 سال می باشد. طبق آخرین آمار کشور جمعیت 18 سال به بازی شهروندان نهبندان خراسان جنوبی که سن آنها بین 18 سال می باشد. روست نمونه گیری بصورت تصادفی خوش آن است. پروتکول تحقیق دیدگاه اجتیهادی است. این تحقیق از محورهای اصلی بودن از منبع دیدگاه اجتیهادی دیدگاه اجتیهادی از نوع تحقیقات همبستگی است. به منظور آزمون فرضیه ها و پاسخگویی به سوالات از آزمون معناداری خاصی همبستگی، ضریب همبستگی چندگانه، ضریب همبستگی کلونی، تحلیل مصور و اندازه گیری مکرر استفاده شده بر اساس تجربه تحلیل همبستگی کاگئی از میان معناداری ساختاری، مولفه ارتباطات اجتماعی با ارزش نسبی 20% نسبت به موافقت شکل های اجتماعی با وزن 212/1 از اهمیت بیشتر برخوردار بوده است.

اصطلاحات کلیدی: سرمایه اجتماعی، ابعاد سرمایه اجتماعی، امنیت عمومی، وزن های فردي، امنیت

Gholam_reza_miri@yahoo.com

*استادیار گروه جغرافیای دانشگاه اراز اسلامی واحد زاهدان

۲۹۸

www.SID.ir
بيان سرمایه:

سرمایه اجتماعی ویژگی و خاصیت ساختار اجتماعی است که برای افراد و سازمان‌های مالک آن زمینه‌ای را فراهم می‌کند. تا موانع و مشکلات فراوری خود را با کاهش هزینهعمالات بر طرف کند. اسروره تنامی و توسعه اتمیت پایدار و کسب قدرت برتر مبتنی بر موانع قدرت نرم است. اقتصاد پایدار، فناوری و دانش مشابه انسانی و سازمان‌های اجتماعی، پیوستگی در مورد و حاکمیت مهم‌ترین منابع قدرت و آمینت لقلی می‌شود. (سندچشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 میلادی، 1383 میلادی) از آنگاه که اتمیت بعد از این مسئله است می‌توان نتیجه گرفت که برای افزایش احساس امتیاز نیز باید از سیاست‌های امنیتی مطلع به ویژه‌کردن نرم و انجام استفاده نمو. در این تحقیق مسئله اساسی این است که آیا سرمایه اجتماعی بر اساس امنیت شهرنشین نام‌دارند این صورت تاثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی از قبیل اعتماد اجتماعی، هنگام‌ها، پندانتی‌ها و آزمایش‌های اجتماعی باعث مختلف امنیت از جمله امنیت جایی اقتصادی و نوآمی شهروندان تا چه اندازه می‌باشد. علاوه بر این، تحقیق حاضر در نظر دارد تا اثر آن افزایش ویژگی‌های فردی شهروندان بر اساس امنیت را نیز مشخص و تعیین نماید.

پیشینه تحقیق:

- گسترش تریب بررسی برای سنگین سطح سرمایه اجتماعی در کشور در پژوهش می‌آرزویه و نگرش های ایرانیان صورت گرفته است. که این پیامدها در دوره‌های 1379 و 1382 صورت گرفته است. در این دوره سنگین بر اساس معیارها و شاخص‌های مورد نظر، سطح سرمایه اجتماعی غير قابل قبول و پایین برآورد شده است.

- بررسی عوامل مؤثر بر میزان احساس امنیت اجتماعی با تاکید بر سرمایه اجتماعی: عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به بیع (1385) در دانشگاه علامه طباطبایی است. نتایج حاصل از آزمون‌های امری در این تحقیق نشان دهنده آن است که سرمایه و طبقه اجتماعی با میزان احساس امنیت ارتباط دارد.

- تحقیق محمد مبارکی (1384) به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و جرم برداخته است. این مطالعه از دو قسمت مجزا تشکیل شده است. یافته‌ها بیانگر آن است که هم در سطح کلان و هم در سطح خرد بین سرمایه اجتماعی و جرم رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، در قدر میزان سرمایه اجتماعی جامعه و فرد افزایش از میزان جریان کامپوزیت فیزیکی در و جریانی قدرت از افراد زند.

- تحقیق حسین بهرامی (1384) به بررسی سرمایه اجتماعی در ایران و راه‌های ارتباط آن برداخته است. این بررسی به بررسی وضعیت برخی از عناصر محورسِمایه سرمایه اجتماعی در ایران و به تفکیک استان‌ها و مقایسه سرمایه اجتماعی در ایران و سایر نقاط جهان برداخته است. براساس نتایج این تحقیق تعهد دبینی و تحقیقات همبستگی مستقیم و مشبک بر سرمایه اجتماعی دارد.

- تحقیق آقور (1383): در رسالت کارشناسی ارشد با عنوان نقد سرمایه اجتماعی در مشترکت بررسی عمد است، سرمایه اجتماعی بر مشترکس اجتماعی با این نتیجه رسیده‌است که بین اعتماد اجتماعی و مشترکس اجتماعی افراد و رابطه مشترک و معنادار وجود دارد، به طوری که اعتماد بالای در بین افراد باعث مشترکس بیشتر آنها می‌شود.
فرزده های تحقیق:
سرمایه اجتماعی بر اساس انگیزه شهرنشین افراد مبتنی دار (فرزده اصلی)
سرمایه اجتماعی شناختی شهرنشین (اعتداد اجتماعی، هنری‌های اجتماعی، پندایش‌ها) بر اساس انگیزه
جانی اقتصادی اجتماعی و نوآمیسی آنها اثرات مبتنی دار (فرزده فرعی).
ویژه‌های فردی شهرنشین در میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر احساس انگیزه آنها تأثیر علیه دار (فرزده
فرعی)

وکاوان نظری موضوع:
برای تبیین نظارتی سرمایه اجتماعی باید ضرورت دارد ابتدای از ورودی‌های مفهومی سرمایه اجتماعی از منظر تغییر
های نظارتی پردازه‌ای مبتنی بر تفسیر کردن و سپس نظارتی های سرمایه اجتماعی نهایی تشکیل و در نهایت
نظارتی های که به تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و آمیزه می‌پردازد. بررسی تا در نهایت مدل نظری
تحقیق و پیش فرض های این استراتژی و به آزمون گزارده می‌شود.

1- مفهوم سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی به خلاصه شامل سرمایه و منبع حاصل از نهادهای دولتی و هنری‌هایی است که گزینه کش کمیک
را به لحاظ کمی و به‌دست‌آورده به‌کار گرفته‌اند. سرمایه اجتماعی شامل مجموعه ای از ارتباط
های عادی در بین مردم است. ارتباط‌های فعالی جهت‌های انتخابی، تفکری و ارزش‌های مشترک و
رافتارهایی که پیوندی ا馐ه و سنتی و اجتماعی هم‌پایان انسان فرا هم‌سرایی دارد. همگی‌همکنون (۱۹۸۸) سرمایه
اجتماعی را سرمایه و منابعی می‌دانند که افراد و گروه‌هایی می‌توانند آنها از طریق طبیعی یا توجه
می‌گردد و در اثر ارتباط خود بستگی از افراد تأمین کنند. در نوعی از نظریه‌ای از ارتباط
بین این دو عوامل را به بیان نمی‌دهند و در نهایت، سیاست‌های اجتماعی سازمانی را محدود
کرده‌اند (کالبرزی ۲۰۱۶، ۴۵۴) و نظریه‌ای از ارتباط مبتنی از سرمایه اجتماعی ارائه داده‌اند. که در کل، به
یک دیدگاه که همان‌کاری در دل دو چهره و بین گروه‌هایی را برای کسب منافع مختلف تسهیل کنند. در تعریف
این مفهوم، جامعه برامو از دانش‌های انسانی از ارتباط بین مردم و اجتماعی در احساس تعلق، افتخار
تولیدی و مستقلی برای کسانی از مراجعات مشارکتی و پیوندهای اجتماعی برای سرمایه اجتماعی افق نظر
دارند.

2- نظریه پردازان سرمایه اجتماعی:
جهانی کلمه سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از منابعی می‌داند که در روابط خلاقانه و سازمان اجتماعی
محقق وجود دارد. برای درک از اجتماعی با شناختی یک کودکی یا چند فرد، به فطقه و یا این منابع برمای
افراد مختلف می‌توانند. طبق می‌تواند از مشابهی همه‌ی را برای توصیف سرمایه انسانی کودکان و جوانان اجتماع
کنند (کوچن ۱۹۹۸، فیلد، ۲۰:۱۴۸) وی معتقد است سرمایه اجتماعی عبارت از ارثی، آن جنبه‌های از ساختار
اجتماعی است که به عنوان منابعی در اختیار اعضای یک گروه یا یک سازمان قرار می‌گیرند. تا بدون آن به اهداف

۳۰۰
و مناطق خود دست یابند. رابرت بوتنام، یکی از نظریه‌بران جرخه‌سازی، سرمایه‌های اجتماعی را مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و ذیلی‌های اجتماعی نظر به شکل‌ها، هنرجویان، و اعتیاد مدیونی دانه که مشترک کننده‌گان رادر از این سازنا در یکی از موثر ترتره‌های مشترک موجود از طرف دیده تریگر کنند. در نهایت با احتمال شکل‌گیری و تغییر به اهداف خود نالی شوند (پوتنام، ۱۹۹۶: فیلد ۲۸۳). از نظر ما، اپتیسم و ارتقاء پیچیدگی‌های فردی در شکل‌بندی‌های مثبت هستند که در کنش‌های اعضای جامعه موجود است و می‌تواند به منفی‌تبارهای جهان‌ی اجتماعی است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در روابط است. در سطح ملی، در رابطه است. در سطح ملی، در رابطه است. در سطح ملی، در رابطه است. در سطح ملی، در رابطه است. در سطح ملی، در رابطه است. در سطح ملی، در رابطه است. در سطح ملی، در رابطه است. در سطح ملی، در رابطه است. در سطح ملی، در رابطه است. در سطح ملی
میان نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه، چالش‌های بین گروه‌های جنگ‌های مختلف، از نظر تنظیمی ارائه، قواعد، نظام پول، نظام بنیاد شغلی، تعاملات جدایی پس از سیاستی، بهره ور اقتصادی عملیاتی ستند که احساس امنیت در افراد را شکل می‌دهند. در سطح خرد، روابط بین افراد جامعه در حوزه کار، تحقیق، اقامت و خوب‌شدن، همسایگان، همگان و نیز تجربه‌های مستقیم و غیر مستقیم روزهای افراد از بی‌پایی‌های مختلف از جمله سرقت، ضرب و شتم‌کشی، عمدی منابعی هستند که احساس امنیت در افراد را شکل می‌دهند (دلاور و جهانی، ۱۳۸۰:۹۸۰).

این تحقیق احساس امنیت را در سطح فردی و بررسی قرار می‌دهد. مهم‌ترین رویکردهای مطرح در احساس امنیت از دیدگاه اولیه با عنوان: ۱- احساس امنیت فردی و عمومی، ۲- احساس امنیت ناموسمی (เอง و دیگران، ۱۳۸۴:۱۳۸۴)، ۳- احساس امنیت اجتماعی (دلاور و دیگران، ۱۳۸۴:۱۳۸۴)، ۴- احساس امنیت اجتماعی می‌باشد. سرمایه اجتماعی است سرمایه اجتماعی قواعد، هنگامی که در احساس امنیت سریع‌مریزی باشد، سرمایه اجتماعی است. سرزمین اجتماعی ساختارهای اجتماعی، تعامل و اعتقاد مستقر در روابط اجتماعی، ساختارهای اجتماعی و تنهایی‌های جامعه می‌باشد که به این را به صورت مهندسی به اهداف فردی و قاره‌ای می‌داند.

ملاحظه‌های اجتماعی را در سطح مختلف بین نوسانات انسان که اهم‌انگیزسازمانی، گروه‌های سازمانی، می‌توان به سطح فردی مورد توجه قرار گرفته است. مهندس ریز سازمان‌های اجتماعی و این نقش را در بررسی انسان می‌داند، dirigah اجتماعی که سرمایه اجتماعی را با سازمان‌های محل جوین باشگاه‌ها/اجماع‌ها و گروه‌های مدنی برای هر می‌داند.

در این تحقیق بیشتر از دیدگاه‌های اجتماعی، شبکه، شبکه، ای و نهایی به‌پره برداری شده است. (سروشی، ۱۳۸۸:۱۱۸).
سرمایه اجتماعی به دو صورت بر انیمیت اجتماعی تأثیر می‌گذارد: اینکه هرقدر اعتماد و آگاهی مردم نسبت به پلیس و فعالیت‌های آن به‌ویژه در زمینه مشارکت مناسب‌تر بیان‌گر اینکه هر قدر سرمایه اجتماعی نزد مردم بالاتر رود، میزان کنترل اجتماعی درونی افرادی می‌باشد که از آن‌ها برای کنترل بهتر معیشت‌های آنها به‌عنوان یکی از مردم به قسمتی از حکومت‌های کشور و ثقافتهای اجتماعی انیمیت برای مردم است معرفی می‌کند.

مدل تحقیق

فرایند‌های تحقیق:
1. بین سرمایه اجتماعی و انیمیت عمومی رابطه وجود دارد.
2. بین سرمایه میزان مشارکت مردم در این اجتماعی و انیمیت و رابطه حاصل موجود است.
3. بین سرمایه میزان اعتماد مردم به قدرت‌های انیمیت‌ها و انیمیت عمومی رابطه وجود دارد.
4. بین میزان آگاهی مردم و انیمیت عمومی رابطه وجود دارد.

معنی‌افزایی منطقه مورد مطالعه:
شهرستان نهبان از ناحیه شمالی روستای نهبان ۳۱۱۱ کیلومتر مربع در ۲۸۸۹۸ دقیقه عرض شمالی و ۸۷ درجه و ۲ دقیقه طول غربی واقع شده است. این شهرستان در ترافیق ۱۴۹ متری از سطح دریا قرار دارد و نزدیک به شهرستان کرمان و جنوب شرقی است. شرایط زیستی بسیار محدود است. روستای نهبان ۱۰۰ درجه زیر صفر است. در سال‌های معمولی مردان بازان سالانه در این شهرستان به ۱۵۰ میلی‌متر می‌رسند و سرما در سال می‌باشد. در سال میلادی ۱۳۹۰ جمعیت این شهرستان ۵۴۸۹۸ نفر بوده است.
روش شناسی تحقیق:
در این پژوهش، روش مطالعه از نوع پیمایشی است که اطلاعات مورد نیاز از طریق استرداد در پرسشنامه محقل ساخته جمع‌آوری شده. تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری همه افراد بالای ۱۸ سال ساکن در شهر بندر ترکمن است که یک نمونه ۲۵۱ تقریباً با استفاده از فرمول کوکرگان انتخاب شده است. برای تعیین حجم نمونه ابتدا با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نمونه به ۳ حوزه تقسیم شد. سپس با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از میان هر حوزه یک منطقه بر اساس تعداد خوشه‌های هر فقره انتخاب و پس از آن در داخل خوشه‌ها با روش نمونه‌گیری میان‌هایی یک سینماتیک یک های نمونه انتخاب و در نهایت با روش تصادفی ساده افراد بالای ۱۸ سال انتخاب شدند. انتخاب حاضری با استفاده از نرم‌افزار SPSS و برای تحلیل و بررسی آماری با نرم‌افزار SPSS و LISREL انجام گردید. نتایج نشان داد که نتایج حاصله نشان از اثرات یافته‌ای وابسته به متغیر‌های تحقیق دارد.

جدول شماره ۱: مراحل انجام تحقیق

<table>
<thead>
<tr>
<th>مراحل</th>
<th>نوع</th>
<th>هدف</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>انتخاب حوزه‌های سطح کلیدی</td>
<td>اول</td>
<td>انتخاب جوزه های سطح کلیدی</td>
</tr>
<tr>
<td>انتخاب طبقه‌ای از هر جوزه</td>
<td>دوم</td>
<td>انتخاب طبقه‌ای از هر جوزه</td>
</tr>
<tr>
<td>انتخاب گروه‌های از هر جوزه</td>
<td>سوم</td>
<td>انتخاب گروه‌های از هر جوزه</td>
</tr>
<tr>
<td>انتخاب تصادفی</td>
<td>چهارم</td>
<td>انتخاب تصادفی</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ماخذ: نگارگونان

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها:
در این تحقیق اطلاعات حاصل از پرسشنامه‌ها استخراج و در جدول اطلاعات کلی با جدول ماد مادت تظیم شد. سپس کلیه داده‌ها با استفاده از کامپیوتر و از طريق نرم افزارهای آماری به ویژه نرم افزارهای SPSS و LISREL و STATIS YICA در دو بخش روش‌های توصیفی و استنباطی (پارامتریک و نپارامتریک) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
تحلیل قرار گرفتن جهت توصیف نمونه آماری و داده‌های خام حاصل از تغییر نمایندگی و یزدان و یزدگی های جمعیت نشان می‌دهد، محاسبه و سپس شاخص‌های توصیفی مربوط به متغیرهای اصلی پژوهش و به عبارتی تعمیم نتایج بدست‌آمده از نمونه به جامعه آماری تحقیق، از این محل یاد گرفتیم یک روش هم‌سنجی جامعه مقایسه نتایج مسیر و واندازه‌گر استفاده شد که نتایج در جدول جداول‌ها آورده شده است.

یافته‌های تحقیق:

1- نتایج توصیفی تحقیق

مطابق با اطلاعات جدول شماره ۲ ارائه‌گذار جنسیت مردان با ۷۵٪، بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده و رده سنی نیز به میانگین ۳۳ سال حاکی از تمایل اکثریت رده سنی پاسخگویان به میان سالی داد از نظر تحصیلات بیشترین تعداد پاسخگویان، را افراد دارای دوره دیپلم، دارای دو درصد کمترین تعداد را افراد دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتری با ۱۶۰ به خود اختصاص داده اند، بیشترین تعداد پاسخگویان افراد متوسط در‌گروه شغلی شماره یک با تعداد ۱۳۴ نفر کمترین تعداد پاسخگویان با تعداد ۹ نفر درکروگ شغلی شماره چهار، بوده و اندکی بیشتر از مقدار پاسخگویان ۲۰۰۰/۰۰۰۰۰ تومان و کمترین آن ۱۰۰/۰۰۰ تومان می‌باشد و بقیه.

جدول شماره ۳: توزیع فراوانی مشخصات عمومی نمونه‌های آماری

<table>
<thead>
<tr>
<th>توزیع داده‌ها</th>
<th>متغیرهای نمونه‌بندی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>جنسیت</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>زن</td>
<td>۲۴/۱۲۳ (۱۱٪)</td>
</tr>
<tr>
<td>مرد</td>
<td>۷۲/۲۴۷ (۵۸٪)</td>
</tr>
<tr>
<td>سن</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>هم‌سنجی</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>تحصیلات</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>لیسانس</td>
<td>۲۴/۱۳۲ (۲٪)</td>
</tr>
<tr>
<td>دیپلم</td>
<td>۴۲/۱۹ (۱/۹)</td>
</tr>
<tr>
<td>نیم‌دیپلم</td>
<td>۱۶/۴۹ (۳/۴)</td>
</tr>
<tr>
<td>فقر دیپلم</td>
<td>۶۴/۴۸ (۴/۸)</td>
</tr>
<tr>
<td>بازار</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>کارگزار</td>
<td>۱۴/۱۶ (۱/۶)</td>
</tr>
<tr>
<td>وکیل</td>
<td>۴/۵ (۰/۵)</td>
</tr>
<tr>
<td>رزمند</td>
<td>۱/۱ (۰/۱)</td>
</tr>
<tr>
<td>هزینه های خانواده</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>درآمدهای خانواده ۲۰۰۰/۰۰۰۰۰ تومان</td>
<td>۳/۴ (۰/۴)</td>
</tr>
<tr>
<td>درآمدهای خانواده ۱۰۰۰/۰۰۰۰۰ تومان</td>
<td>۴/۴ (۰/۴)</td>
</tr>
<tr>
<td>درآمدهای خانواده ۳۰۰۰/۰۰۰۰۰ تومان</td>
<td>۳/۴ (۰/۴)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

مبحث: نگارندگان

امنیت اجتماعی شهرنشین شهر نهبان در قالب ۱۲ گروه نشان از این دارند که ۷/۵٪ از پاسخگویان رفت و نشستند در پارک احاس امیتی کمی می‌کنند. ۱/۵٪ از پاسخگویان از این دارند که ۷/۵٪ از پاسخگویان رفت و نشستند در پارک احاس امیتی کمی می‌کنند. ۱/۵٪ از پاسخگویان این...
اینکه کودکانشان را به نهایی به مدرسه بررسند احساس امنیت کمی می‌کند. از پاسخگویان از پارک کردان آنومیل در خیابان به مدت طولانی امتیاز کمی احساس می‌کند، از پاسخگویان از اینکه با افراد غیره دوستی کم امتیاز کمی می‌کند، به اعتقاد از پاسخگویان امانیت کودکان به زیور آلات در مدلین از منزل امتیاز کمی می‌کند، به اعتقاد از پاسخگویان امانیت کمی می‌کند از اینکه به سرنوشت اتومبیلی که در خیابان خراب شده است کمک کند، از پاسخگویان زمانی که وجه نقد یا وسایل گران قیمت در بیرون از منزل به همسر دارند امتیاز کمی احساس می‌کند، از میان پاسخگویان/51/2% از پاسخگویان هم صبح ثانی وارد گریه می‌کنند که همسر هارادار، و به اعتقاد از پاسخگویان/52/3% از پاسخگویان وقت و آمد کردن به خانه همسارها ها نا امن برایشان ایجاد نمی‌کند.

جدول ۳: توزیع فراوانی سوالات احساس امنیت اجتماعی

<table>
<thead>
<tr>
<th>سوالات</th>
<th>فراوانی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>یکپارچه و تسکین در پارک به نهایی</td>
<td>۴۳</td>
</tr>
<tr>
<td>راه رفتن به نهایی در یک سفر خلوت به شب</td>
<td>۱۷</td>
</tr>
<tr>
<td>راه رفتن به نهایی در یک سفر خلوت به شب</td>
<td>۱۵۵</td>
</tr>
<tr>
<td>راه رفتن به نهایی در یک سفر خلوت به شب</td>
<td>۱۵۵</td>
</tr>
<tr>
<td>خالی گذاشتن منزل به مدت جنگ روز</td>
<td>۱۷</td>
</tr>
<tr>
<td>خالی گذاشتن منزل به مدت جنگ روز</td>
<td>۱۷</td>
</tr>
<tr>
<td>نهایا فرساندن کودکان به مدرسه</td>
<td>۸۸</td>
</tr>
<tr>
<td>پارک کردان آنومیل در خیابان به مدت طولانی</td>
<td>۸۰</td>
</tr>
<tr>
<td>پارک کردان آنومیل در خیابان به مدت طولانی</td>
<td>۸۰</td>
</tr>
<tr>
<td>افراد غیره دوستی در خیابان به مدت طولانی</td>
<td>۸۰</td>
</tr>
<tr>
<td>افراد غیره دوستی در خیابان به مدت طولانی</td>
<td>۸۰</td>
</tr>
<tr>
<td>افراد غیره دوستی در خیابان به مدت طولانی</td>
<td>۸۰</td>
</tr>
<tr>
<td>افراد غیره دوستی در خیابان به مدت طولانی</td>
<td>۸۰</td>
</tr>
<tr>
<td>کمک به سرنوشت اتومبیلی که در خیابان خراب شده است</td>
<td>۸۰</td>
</tr>
<tr>
<td>خوابیدن در منزل به نهایی در شب</td>
<td>۸۰</td>
</tr>
<tr>
<td>خوابیدن در منزل به نهایی در شب</td>
<td>۸۰</td>
</tr>
<tr>
<td>صبح ثانی وارد گریه یا مورد کردن به افراد غیره</td>
<td>۸۰</td>
</tr>
<tr>
<td>صبح ثانی وارد گریه یا مورد کردن به افراد غیره</td>
<td>۸۰</td>
</tr>
<tr>
<td>به همسر دارند یا نقد به مقدار رابطه</td>
<td>۸۰</td>
</tr>
<tr>
<td>به همسر دارند یا نقد به مقدار رابطه</td>
<td>۸۰</td>
</tr>
<tr>
<td>رفت و آمد کردن به خانه همساره</td>
<td>۸۰</td>
</tr>
</tbody>
</table>
نگاه‌هایی از سوالات اعتماد اجتماعی می‌بینم این است که ۲/۵۲ پاسخگویان اعتنادی بین مردم شهر نهبندان حس همکاری وجود دارند/۰/۵۲ از این‌ها اگر به مردم نهبندان یا کبدگیر ساخته‌اند بین، ۶۵/۵۲ از پاسخگویان به این دقیقه این که مردم نهبندان در بین واقعیت‌های اجتماعی - سیاسی صدای کلام ندارند، به اعتقاد/۶۵/۵۲ از پاسخگویان مردم نهبندان کمتر نشان می‌کند تا دیگران، این اعضا دخو رفتن کند، ۶۵/۵۲ از پاسخگویان اعتنادی که اهلی شهر نهبندان مردمی قابل اعتناد نهادند، می‌توان به آنها اعتناد کرد. به اعتقاد/۷۰/۵۲ پاسخگویان مردم نهبندان ظاهر و باطن‌نشان یکی نیست،/۸۰/۵۲ پاسخگویان اعتنادی به شرکت در شهر نهبندان نادر و معنی‌دارید که تجربه زندگی در شهر نهبندان کرده‌اند با کسی شرکت داشته شد/۹۵/۵۲ پاسخگویان اعتنادی در شریعت کنونی نمی‌توان به کسی اعتناد کرد،/۵۰ پاسخگویان اظهار داشتند که در روابط بین آنها و دوستانشان صداقت وجود دارد و در نهایت/۷۵ پاسخگویان اظهار داشتند که نمی‌توانند در جمع‌های دوستانه نظارت را درباره مسائل اجتماعی روزانه بیان کنند.

۲- نتایج استنباطی تحقیق

جدول شماره ۴: نتایج تحلیل روابط بین متغیرهای فردی و احساس اعتناد اجتماعی

<table>
<thead>
<tr>
<th>عوامل فردی</th>
<th>تأیید فرضیه</th>
<th>رده فرضیه</th>
<th>سطح معناداری</th>
<th>احساس اعتناد اجتماعی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
</tbody>
</table>

جدول شماره ۵: نگاه‌هایی از سوالات اعتماد اجتماعی

<table>
<thead>
<tr>
<th>ماهیت: مسائل</th>
<th>بیانات اجتماعی</th>
<th>بیانات فردی</th>
<th>بیانات سازمانی</th>
<th>بیانات عضویتی</th>
<th>بیانات جماعتی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
</tr>
</tbody>
</table>

محدود نگارندگان
جهت مشخص کردن سهم و تاثیر متغیرهای مستقل تحقیق در تبعیض و پیش بینی تغییرات متغیر وابسته از تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. مدل رگرسیون احساس امنیت اجتماعی با استفاده از روش گام به گام می‌باشد این موضوع است که با توجه به نتایج حاصله که در زیر نشان داده شده است خصوصاً در درصد تعداد مشترکین اجتماعی و اجتماعی رابطه وجود دارد.

نتایج گسترشی

به استناد کنور رگرسیون گریدن، کلاس اف، بوردیج، زینت و در نظر گرفتن نتایج سه‌درصد از تحقیق حاصل از رابطه اجتماعی اجتماعی و امنیت اجتماعی و امنیت اجتماعی نیز رابطه وجود دارد. کلمنی نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بین مشترک اجتماعی و امنیت اجتماعی نیز رابطه وجود دارد (جدول شماره ۴).

جدول شماره ۶: آماره‌های مربوط به متغیرهای مستقل مدل رگرسیونی

<table>
<thead>
<tr>
<th>متغیرهای که در مدل باقی مانده‌اند</th>
<th>B</th>
<th>کمیت</th>
<th>معناداری آماره t</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>سرمایه اجتماعی اجتماعی اجتماعی</td>
<td>0/18</td>
<td>۰/۲۶۴</td>
<td>۰/۰۴۷</td>
</tr>
<tr>
<td>اسهام اجتماعی اجتماعی اجتماعی</td>
<td>0/12</td>
<td>۰/۱۸۳</td>
<td>۰/۰۳۴</td>
</tr>
<tr>
<td>روابط اجتماعی اجتماعی اجتماعی</td>
<td>0/28</td>
<td>۰/۲۹۷</td>
<td>۰/۰۱۴</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>متغیرهای که از مدل نهایی خارج شده‌اند</th>
<th>Partial</th>
<th>کمیت</th>
<th>معناداری آماره t</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>سرمایه اجتماعی اجتماعی اجتماعی</td>
<td>0/73</td>
<td>۰/۱۷۳</td>
<td>۰/۰۱۳</td>
</tr>
<tr>
<td>اسهام اجتماعی اجتماعی اجتماعی</td>
<td>0/124</td>
<td>۰/۱۲۴</td>
<td>۰/۰۵۹</td>
</tr>
<tr>
<td>روابط اجتماعی اجتماعی اجتماعی</td>
<td>0/72</td>
<td>۰/۱۷۲</td>
<td>۰/۰۲۴</td>
</tr>
</tbody>
</table>

آماره‌های تحلیل

<table>
<thead>
<tr>
<th>رگرسیون (Adjusted R square)</th>
<th>ضریب تینی</th>
<th>معنی داری آزمون کولموگورف - اسمیرنوف</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ضریب احساس امنیت (Multiplier)</td>
<td>۰/۵۸۷</td>
<td>۰/۵۸۷</td>
</tr>
<tr>
<td>ضریب احساس امنیت (R Square)</td>
<td>۰/۴۱۴</td>
<td>۰/۴۱۴</td>
</tr>
<tr>
<td>ضریب احساس امنیت (Adjusted R square)</td>
<td>۰/۳۸۲</td>
<td>۰/۳۸۲</td>
</tr>
<tr>
<td>ضریب احساس امنیت (Partial)</td>
<td>۰/۱۲۴</td>
<td>۰/۱۲۴</td>
</tr>
</tbody>
</table>

متن نگارنده: ۳۰۸
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که میزان امنیت به لحاظ جنسیت افراد متفاوت است بطوریکه این میزان در زنان کمتر از مردان می‌باشد. همچنین وضعیت شغلی افراد با میزان احساس امنیت آنها در ارتباط باشید. گونه ای که از جهت گروه شغلی افراد واقع در گروه شغلی یک (خانه دار، دبیر، دانشجو، کارگر) گروه شغلی سه (پرستار، کارمند، پزشک) و گروه شغلی چهار (کارمند) بازیابی شده‌اند. ویژه‌ترین حساسیت را به خود اختصاص داده‌اند و افراد واقع در گروه شغلی دو (مغازه‌دار، بانکدار، پزشک، کار، راننده، کشاورز) کمترین میزان احساس امنیت دارند. یک نتایج نشان داد که هر چه اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و روابط اجتماعی و در یک کلیه سرمایه اجتماعی در بین مردم بیشتر باشد احساس امنیت نیز ارزان خواهد بود.

۱۱- منابع و مآخذ:

۱- کیویی محمد(۱۳۸۳). "نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

۲- یکمی بهرام(۱۳۸۹). بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان هراتی(با تأکید بر رسانه‌های جمعی، عملکرد پلیس و برخی جرایم). صنف‌نامه انتخاب اجتماعی، سال اول، شماره اول، صفحه:۵۱-۹۱.

۳- علی‌الدین، عباسی(۱۳۸۳). تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و راهبردهای جامعی در سطح خرد و کلان، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره پنجم، شماره ۲.

۴- جنسیت، حسین(۱۳۸۷). احساس و مدیریت آن در جامعه، تهران. پژوهشگاه تحقیقات استراتژیک.

۵- قاسم، علی(۱۳۸۷). تحقیق راهبردهای ازمان اندازه‌گیری احساس امنیت ناجا، تهران: دفتر تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه ناجا.

۶- سید محمد حسین(۱۳۸۴). تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و راهبردهای جامعی در سطح خرد و کلان، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره پنجم، شماره ۲.

۷- ناهید، حسین(۱۳۸۶). تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و راهبردهای جامعی در سطح خرد و کلان، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره ششم، شماره ۳.

۸- علی‌میرمحمدی، علی(۱۳۸۹). تحقیق در رابطه بین سرمایه اجتماعی و راهبردهای جامعی در سطح خرد و کلان، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره پنجم، شماره ۲.

۹- فردوسی، سیدمحمد(۱۳۸۷). تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی و راهبردهای جامعی در سطح خرد و کلان، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره پنجم، شماره ۲.

۱۰- فردوسی، سیدمحمد(۱۳۸۷). تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی و راهبردهای جامعی در سطح خرد و کلان، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره پنجم، شماره ۲.

۱۱- فردوسی، سیدمحمد(۱۳۸۷). "سرمایه اجتماعی در ایران و راههای ارتقاء آن". رسانه دهه دکتر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

۱۲- فردوسی، سیدمحمد(۱۳۸۷). "سرمایه اجتماعی در ایران و راههای ارتقاء آن". رسانه دهه دکتر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

۱۳- فردوسی، سیدمحمد(۱۳۸۷). "سرمایه اجتماعی در ایران و راههای ارتقاء آن". رسانه دهه دکتر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

۱۴- فردوسی، سیدمحمد(۱۳۸۷). "سرمایه اجتماعی در ایران و راههای ارتقاء آن". رسانه دهه دکتر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

۱۵- فردوسی، سیدمحمد(۱۳۸۷). "سرمایه اجتماعی در ایران و راههای ارتقاء آن". رسانه دهه دکتر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

۱۶- فردوسی، سیدمحمد(۱۳۸۷). "سرمایه اجتماعی در ایران و راههای ارتقاء آن". رسانه دهه دکتر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

۱۷- فردوسی، سیدمحمد(۱۳۸۷). "سرمایه اجتماعی در ایران و راههای ارتقاء آن". رسانه دهه دکتر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

۱۸- فردوسی، سیدمحمد(۱۳۸۷). "سرمایه اجتماعی در ایران و راههای ارتقاء آن". رسانه دهه دکتر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

۱۹- فردوسی، سیدمحمد(۱۳۸۷). "سرمایه اجتماعی در ایران و راههای ارتقاء آن". رسانه دهه دکتر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

۲۰- فردوسی، سیدمحمد(۱۳۸۷). "سرمایه اجتماعی در ایران و راههای ارتقاء آن". رسانه دهه دکتر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
14- نجیبی، مزیم (۱۳۸۸)، بررسی عوامل موثر بر امنیت اجتماعی با تأکید به سرمایه اجتماعی. دانشگاه علامه طباطبایی.

15- ایران، شماره ۳: ۱۱۲-۱۱۰، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.


17- Coleman, J. S. (1998); Social capital in the creation of human capital, American journal of sociology, pp:s 95-120.


کارگاه های آموزشی در مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

مباحث بیشتره بادگیری عمیق شبکه های توجه گرافی
(Graph Attention Networks)

کارگاه آنلاین آموزش استفاده از وب آساینس

کارگاه آنلاین مکالمه روزمره انگلیسی

british english

WEB OF SCIENCE