|  |  |
| --- | --- |
| تبیین ساختارگرایانه رشد شهرنشینی و شهرگرایی در ایران از دهه 1330 تا کنون  **رسول جعفری زاده1، حسین حاتمی­نژاد2، بهرام مهری قاراب علیا3**   1. دانشجوی دکتری، طراحی شهری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران 2. دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران 3. دانشجوی دکتری، طراحی شهری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران | |
| **structural explanation Urbanization and Urbanism activism in Iran from 1956 to present**  Rasoul Jafarizadeh 1, Hossein Hataminejad 2, Bahram Mehri Garab Olia 3   1. Ph.D. Candidate of Urban Design, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran 2. Associate Professor, Faculty of Geography Urban planning, University of Tehran, Tehran, Iran 3. Ph.D. Candidate of Urban Design, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran | |
|  | |
| \*Corresponding Author: R.jafarizadeh@gmail.com R.jafarizadeh@gmail.com:ایمیل نویسنده مسئول | |
| **چکیده** |  |

سازمان ملل متحد پیش بینی می­کند که در سال 2050 نرخ شهرنشینی جهان به مرز 65 درصد می­رسد. جهان به دنبال پیدا کردن راهکارهای مناسب برای رفع مشکل افزایش بی رویه جمعیت شهری در آینده است. امروز در ایران این رقم به مرز 74.5 درصد رسیده است. پژوهش حاضر تدقیق و تشریح ساختارگرایانه رشد شهر نشینی و شهرگرایی در ایران را از دهه 1330 تا به امروز مد نظر قرار داده تا به دلایل مختلف این مهم بپردازد. روشن شدن دلایل رشد و توسعه شهرنشینی و شهرگرایی می تواند دیدگاه و عملکرد متخصصان مرتبط با برنامه ریزی و طراحی شهری را ارتقا ببخشد. این پژوهش از روش استقرایی و قیاسی، کتابخانه­ای، مصاحبه با استادان و خبرگان و مستندات تاریخی ثبت شده در فیلم ها و عکس­های مستند معتبر و نیز مشاهدات میدانی از حاشیه­نشینی کلان شهرها بهره برده است. عوامل موثر و مهم رشد شهر نشینی و شهرگرایی را در دهه های مختلف از 1330 تا کنون مورد ارزیابی، استخراج و دسته بندی قرار داده است. باتوجه به مطالعه انجام شده نتایج به این شرح است که تحولات سیاسی، اصلاحات ارضی، مکانیزه شدن کشاورزی، ورود مدرنیته به جوامع شهری، اقتصاد رانتیر، صنایع مونتاژ، برنامه های مسکن و زمین شهری، تبعات جنگ تحمیلی، عدم توازن در برنامه ریزی توسعه ای شهری و روستایی، خشکسالی و مخاطرات اقلیمی و مشکلات اقتصادی باعث افزایش مهاجرت های روستایی و بین شهری گردیده است. از طرفی عدم وجود زیرساخت های لازم کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، نهادی و فرهنگی نتوانسته رشد شهرگرایی را ارتقا بخشد. در این پژوهش روند رشد شهر نشینی و شهرگرایی استخراج شده و در نهایت دلایل افزایش آن جهت کنترل و تبدیل رشد به توسعه برشمرده می شود تا پژوهنده های دیگر در ادامه راه بتوانند دید جامع تری به این موضوع داشته باشند. پیشنهادهایی نیز جهت رفع مشکل رشد بی رویه شهرنشینی و عدم تطابق آن با شهرگرایی در پایان ارائه گردیده است.

**واژه­هاي کليدي**

ایران، رشد جمعیت، ساختارگرایی، شهرگرایی، شهرنشینی.

**Abstract**

The United Nations forecasts in the year 2050 the average rate of urban population in the world to reach an average of 65 percent. The world seeks to find appropriate ways to solve the problem of irregular increase of urban population in the future. Today in Iran, this figure to 74.5%. The present study examined and described the structure of the growth of urbanization and Urbanism in Iran since 1956 until today has considered for various reasons this is important. The reasons for the growth and development of urbanization and urbanism can view and performance experts associated with planning and urban design upgrade. This deductive and inductive method, the library of research, interview with professors and experts and historical documentation recorded in videos and photos of the prestigious documentary and field observations from the sidelines are also used in metropolitan cities. Important factors affecting the growth of urbanization and Urbanism in the decade of 1956 so far, extraction and evaluated in different categories. According to the study results are as follows mobility policy, land reform, mechanization of agriculture, the arrival of modernity and urban communities, the economy rentier, industry, construction, housing programs and urban land, the consequences of war, imbalances in development planning urban and rural, drought and climate issues and economic problems increased rural migration and intercity been sent. On the other hand, lack the necessary infrastructure physical, economic, social, and cultural institution has not been able to improve the growth of urbanism. In this research, the growth process of urbanization and urbanism extracted and ultimately increase the reasons for controlling the growth and development of other pedagogical are listed in the following way can have a more comprehensive view of this issue. Suggestions for solving the problem of excessive growth of urbanization and non-compliance with the urbanism at the end of the presentation.

**Keywords:**

Population Growth, Structuralism, Urbanization, Urbanism, Iran.

**1- مقدمه**

شهر نشینی آخرین مرحله از زندگی اجتماعی بشری است. این شکل ساخت یافته­ی جوامع زیستی هم دارای مزایا و هم معایبی می­باشد. ایران در دهه های اخیر به دلایل مختلف تحرکات جمعیتی زیادی به خود دیده است. این تحرکات شامل مهاجرت­های مختلف به مقصد شهرهای بزرگ و نیز افزایش جمعیت می باشد. سازمان های جهانی به دنبال پیشنهاد راه­کارهایی جهت تعدیل مشکل ازدحام جمعیتی شهرها بخصوص شهرهای بزرگ می­باشند(UN-Habitat). این راهکارها بدون شناخت چگونگی ایجاد تحرکات جمعیتی از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به بزرگ، موثر نخواهند بود.

ایران در دهه­های اخیر شاهد بیشترین تغییرات و جابجایی های جمعیتی بوده است. ریشه یابی و شناخت این تغییرات می تواند ما را در امر برنامه ریزی و طراحی یاری نماید. نحوه ایجاد تغییرات جمعیتی در دهه های مختلف، متفاوت است. پژوهندگان سعی دارند دلایل و چگونگی این تغییرات و جابجایی را روشن نمایند. افزایش جمعیت شهر به هر طریق موجب گسترش کالبدی شهر می­شود. گسترش کالبدی شهر، فرایند جمعیت شناختی و فضایی است که به اهمیت فزاینده¬ی شهرها و شهرک­ها به عنوان نقاط متمرکز جمعیت در درون یک اقتصاد و اجتماع ویژه اشاره دارد(زنگنه شهرکی،1396: 5).

رشد، واژه ای برای مفهوم نمو و افزایش، و در مقابل توسعه، به معنی پیشرفت همه جانبه است. در رابطه با پژوهش حاضر میتوان گفت این دو مفهوم در نقطه مقابل هم قرار میگیرند و شهرهای مورد مطالعه، به نوعی درگیر مفهوم رشد هستند تا توسعه و این خود معضلاتی از جمله ایجاد شهرهای دوقطبی، مسلط، شهر فریب و .... را موجب می گردد. در ادوار قبل از دوره های مورد مطالعه، به دوره هایی مانند دوره ی صفوی و مکتب اصفهان برخورد میکنیم که شهر هایی ایجاد میکنند که اصولا با مفهوم توسعه مقارن بوده و قطب اصلی توسعه های دیگری میشود که به تبع آن شهرهای کوچک و روستاها را به مسیر مشابه سوق می­دهد و بعدها در دوره قاجار به مفهوم رشد شهری برخورد میکنیم که توسعه­ای را رقم نمیزند و پایه های متزلزل کشوری را بنا می نهد که با مداخلات کشورهای دیگر دچار بحرانهای مختلفی می گردد(حبیبی، 1378).

شهرنشینی و شهرگرایی دو موضوع متفاوت با هم هستند. شهرنشینی مرتبط با مقدار کمی افراد ساکن شهر می-باشد. این افراد شامل تمامی ساکنان شهر می­شود. شهرنشینان شامل افراد دارای سند شهروندی و حتی بدون شناسنامه می-شود. شهرنشینی رشد فیزیکی نواحی شهری ازنواحی روستایی است که حاصل مهاجرت جمعیت به یک ناحیه شهری موجود است(سیف­الدینی،1390: 427). شهرگرایی یک فرهنگ است. شهرگرایی اصول و قوانین نوشته و نانوشته بین شهروندان یک شهر در ارتباط با مسائل مختلف است. رشد شهرگرایی لزوما با افزایش شهرنشینی ارتقا پیدا نمی کند. چه بسا افزایش بی رویه جمعیت در شهر باعث افت شدید شهرگرایی را در پی داشته باشد. سبک های زندگی، ارزش­ها و دیدگاه­هایی که ویژگی­های مردمی که در شهرک­ها و شهرها ساکن می­شوند را مشخص می­کند(سیف­الدینی،1390: 426). شهرگرایی وضعیتی مفهومی، سیستمی حقوقی، سیاسی، فکری، اجتماعی، دینی و گاه ایوئولوژیکی است که با مولفه های سیاسی قانون گرایی، آزادی، تکثرگرایی فرهنگی و مشارکت اجتماعی از یک سو و امکان خردورزی در زندگی علمی و فلسفی و مدیریت حقوقی، قضایی و اجرایی نیروهای شهرگرای جامعه از سوی دیگرمشروط شده و از این طریق توضیح داده م یشود. این مولفه ها شهر را به کارگاه تمدنی آزاد اندیش بدل م یکنند که آثار فردی، اجتماعی و کالبدی عظیمی دارد(پارسی، 1393: 52). شهرگرایی و ارتقاء کیفی آن باعث می­شود کشورهایی که مهاجرپذیر هستند قبل ورود مهاجران غیر قانونی و پایش نشده، آنها را در کمپ­های خارج از شهر اقامت دهند. در مدت اقامت مهاجران درکمپ به آنها، زبان رسمی آن کشور، قوانین، حقوق شهروندی و تخصصی جهت اشتغال آموزش داده می­شود. در نهایت اگر فرد مهاجر شرایط شهرگرایی را داشت، جهت سکونت در شهر مجوز دریافت می­کند. دکتر جلالی پور در مقاله­ای با موضوع تمايز شهرگرايي و شهرنشيني، عنوان می­کند، گروهي از انديشمندان نظير ابن خلدون، مين، تونيس، دوركيم، زيمل، پارك، اسپايكمن و ورث معتقدند كه شهر، به ويژه در زمينة رفتارها و روابط اجتماعي، دربردارندة شيوة زندگي خاصي است كه متمايز از شيوه هاي زندگي در ديگر مكانها نظير روستاست(جلالی­پور و عبداله­پور،1390). این پژوهش دنبال مشخص کردن مقدار رشد شهرنشینی در دهه های مختلف از 1330 تا کنون و دلایل ایجاد آن می­باشد. از طرفی رشد شهر نشینی چه میزان در شهرگرایی موثر بوده است؟ نگاه نخست پژوهندگان این است که رشد سریع شهرنشینی از دهه 1330 تا کنون اتفاق افتاده و هر چقدر به زمان حال نزدیکتر میشویم شدت بیشتری یافته است. از طرفی رشد سریع شهرنشینی موجبات افت شهرگرایی را به همراه داشته است.

**2- بیان مساله**

رشد شهرنشینی مساله­ای گریز ناپذیر است. علل رشد شهرنشینی در مناطق مختلف و دوره های مختلف، متفاوت است. این رشد میتواند باعث افت یا دربرخی موارد نادر ارتقاء شهرگرایی شود. پژوهش حاضر به دنبال روشن ساختن دلایل رشد شهرنشینی و مشخص کردن بالا رفتن یا افت شهرگرایی در ایران از دهه 1330 تا 1395 است. به این منظور مطالعه بر روی تحرکات جمعیتی کشور و نیز کلانشهرهای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز صورت گرفته است. تبیین ساختارگرایانه رشد شهرنشینی و شهرگرایی ایران به دنبال کجایی، چرایی، چگونگی و چیستی تغییرات جمعیتی در مراکز شهری و دلایل رشد آن طی سال های 1335 تا 1395 می باشد. این پژوهش که به عنوان حاصل یافته های مطالعات کتابخانه ای پژوهندگان آن می باشد، در پی توضیح، تشریح، تأویل و تبیین آن است که چرا شهرنشینی در سال های یاد شده در ایران بدین شکل رشد داشته و چه عواملی در ظاهر و باطن این فرآیند دخیل بوده اند و آیا رشد شهرگرایی نیز به تبع رشد شهرنشینی توانسته رشد همگون داشته باشد؟

این پژوهش سعی کرده به واکاوی ساختارگرایانه مطلب عنوان شده بپردازد تا چنانچه در آینده نیز احتمال وقوع و یا رشد بیشتر مهاجرت ها و شهرنشینی پیش آمد، بتوان آن را مسیردهی یا کنترل نمود و اگر این روال هنوز ادامه دار است، بتوان پیش بینی های لازم را جهت مسیر راه آینده از نظر سیاست های راهبردی یا عملکردی انجام داد. در این پژوهش سعی گردیده امر شهرنشینی و شهرگرایی و روند رشد آن در نقاط مختلف ایران به طور جداگانه مورد تدقیق قرار گیرد و دلایل موثر بر این روند در سال های مختلف به طور جداگانه مورد ارزیابی واقع شود. از طرفی نگارندگان سعی دارند از دیدگاه ساختارگرایانه این موضوع را در نقاط شهری ایران مورد ارزیابی قرار دهند. این پژوهش در صدد است به تشریح و توضیح و تبیین علل موجود در جامعه شهری ایران در طول تاریخ محدود به 1335 تا 1395 در جهت جابجایی های جمعیت از روستا به شهرها و یا شهرهای بزرگ بپردازد. با این توصیف که این دلایل از دیدگاه ساختارگرایانه مورد واکای قرار می گیرند. در جهت استخراج آمار جمعیت شهر ها و روستاهای مورد استفاده در این مقاله، از سایت رسمی مرکز آمار ایران و مجلدات آرشیوشده در کتابخانه سازمان برنامه و بودجه بهره گرفته شده است.

**3- پیشینه تحقیق**

در این زمینه مقالات مختلفی به بررسی ابعاد گوناگونی از موضوع این پژوهش پرداخته اند ولی متاسفانه هیچ کدام ارزیابی مشابه عنوان این پژوهش را نداشته اند. بدین دلیل جنبه های مورد بررسی آن پژوهش­ها، هم پوشانی کاملی با موضوع این پژوهش نداشته و صرفا از دیدگاه های دیگری به بررسی شهرنشینی و شهرگرایی در رشد و توسعه جمعیت شهری و شهرها پرداخته اند. تعدادی از مهمترین پژوهش های عنوان شده در جدول شماره 1 ارائه گردیده است.

جدول شماره 1: پیشینه تحقیق

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | سال | نگارنده  (ها) | عنوان اثر | مطالب مهم | نتیجه گیری | ارتباط با پژوهش |
| 1 | 1396 | خواجه­سروی، غلامرضا و محسن سلگی | نو دولت­شهرگرایی به مثابة صورت جدید شهری شدن سیاست | \_­­ تاثیر فردگرایی مفرط در لیبرالیسم.  \_­­ تاثیر منفی لیبرالیسم در شهرگرایی.  -­­ لیبرالیسم در تخاصم با جهان­وطن­گرایی.  -­­ تضاد جماعت­­گرایان با لیبرالیسم در مقوله­ی ارزش و اصالت جامعه و فرد.  - اعاده ارزش جامعه سپس فرد از منظر جماعت­گرایان.  - ایجاد جهان پسا سیاسی و جهان بدون دشمن. | - شهری شدن سیاست.  - تاثیر سیاست های دموکراتیک در شهرگرایی.  - خروج لیبرالیسم از بن بست به وسیله اضافه کردن کثرت­گرایی در جامعه.  - بومی کردن لیبرالیسم و دموکراسی در ایران و خروج آن از بن بست.  - فعال تر شدن فرد در حیلت سیاسی.  - پیشگیری از بنیادگرایی و مطلق انگاری مذهبی در حیات سیاسی.  - تاثیر ارتباطات و اطلاعات در نو دولت­شهرگرایی. | -­­ تاثیر نودولت­شهرگرایی بر شهرگرایی  - آینده شهرگرایی بر اساس جریانات پیش روی ارتباطات و اطلاعات و تغییر پارادایم ها |
| 2 | 1395 | فتحی، سروش | تحلیل­جامعه شناختی رعایت­اخلاق شهروندی در فضای­شهری (مورد  مطالعه: شهروندان شهر تهران) | -­­ بررسی عوامل موثر بر عدم رعایت اخلاق شهروندی.  - اشکال کنش متقابل اجتماعی موجود در شهرها.  - تاثیر تصورات فرد بر شهرگرایی او. | -­­ تعریف الگوهای رفتاری شهر برای شهروندان.  - رعایت اخلاق شهروندی، روابط و مناسبات پیچید های با مسائل عرصه ها و فضاهای شهرنشینی دارد.  - تاثیر تصورات شهروندان بر شهرگرایی آنها. | - تاثیر مسائل جامعه شناختی در شهرگرایی. |
| 3 | 1394 | فتحی، الهام | روند شهر نشینی در ایران | - مقایسه روند روستا نشینی و شهرنشینی ایران و جهان  - روند تغییرات تعداد نقاط شهری  - بررسی جمعیت شهری شهرهای بزرگ ایران از 1335 تا 1390  - بررسی طبقات جمعیتی شرهای بزرگ کشور  - بررسی توزیع استانی جمعیت شهرنشین در ایران | - رشد شهرنشینی در نقاط شهری طی نیم قرن اخیر بالغ بر 9 برابر شده است.  - رشد نقاط روستایی در همین مدت 1.7 برابر شده است.  - احتمال رشد شهر نشینی تا سال 1430 تا 85 درصد در ایران. | - بررسی روند شهر نشینی ایران از 1335 تا 1390  - بررسی روند رشد جمعیت شهر نشین شهرهای بزرگ از 1335 تا 1390 |
| 4 | 1393 | پارسی، حمیدرضا | پویش شهر، شهرگرایی و شهرنشینی در قرون سوم تا پنجم هجری در ایران | - شواهد رونق شهرنشینی و شهرگرایی در ایران.  - تاثیر اقتصاد بر شهر نشینی و شهرگرایی قرون سوم تا پنجم هجری.  - تاثیر متقابل حکام و جنبش های خردگرا در تاریخ مورد مطالعه ایران.  - تاثیر متقابل شهرگرایی و شهرنشینی در محدوده تاریخی مورد مطالعه.  - تبیین پویش شهر از قرن سوم تا پنجم.  - روند توسعه فرهنگ شهری و شهرگرایی و مولفه های آن: تجدید حیات علمی وتکثر فرهنگی ایران | - از قرن سوم تا پنجم، دورۀ رشد زمین داری خصوصی، با حکمروایی حکام داخلی و ثبات سیاسی همراه است تابع شیوه تولید فئودالی است.  - در دوره امویان، غزنویانو سلجوقیان به رغم حضور ایرانیان در تشکیلات دولتی رشد زمین داری ملکی تضعیف و همه اشکال زمین داری دیوانی، سلطنتی، وقفی و مالکیت های مشروط غلبه یافتند.  - ایجاد بستر تاریخی رشد شهرگرایی در دوره امویان و همین زیر ساخت توسعه گردید. | -­­ تاثیر رشد شهر نشینی و شهر گرایی و توسعه بر همدیگر. |
| 5 | 1392 | رحمانی­فیروزجاه، علی، سپیده اکرم اصحابی و حکیمه کبیری­نسب | بررسی جامعه شناختی میزان شهرگرایی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهر ساری) | - تفاوت های شهرنشینی و شهرگرایی.  - بررسی رویکردهای مختلف در شهرگرایی (جبرگرایی، ترکیبی، خرده فرهنگی).  - سنجش شاخص­های شهرگرایی | - حد بالای شهرگرایی در نمونه موردی تحقیق  - وجود جبرگرایی در شهرگرایی نمونه موردی.  - ایجاد شهرگرایی صرفا در بستر شهری.  - هرچه عوامل اکولوژیک شهری اضافه گردد در شهرگرایی تاثیر مثبت می­گذارد. | - سنجش شهرگرایی  - تبیین رویکردهای مختلف درشهرگرایی |
| 6 | 1392 | سمیعی­پور، داود، یعقوب زنگنه و علیرضا حمیدیان | تبديل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه­اي و تحولات نظام شهري (مطالعه موردي: استان خراسان رضوي) | -­­ تاثیر تبدیل روستا به شهر در شهرنشینی ایران.  - سابقه توجه به شهر های کوچک و تاثیر آن در شهر نشینی.  -بررسی روند افزایش شهرهاي كوچك و نوپا در نظام شهر نشینی ایران. | - تاثیر فرآيند تبديل روستا به شهر در افزايش خالص شهرنشینی.  - با ایجاد شهر های نوپا، عدم تعادل در ضریب جینی و آنتروپی بوجود آمده است.  - تبدیل روستا به شهر بیش از اینکه عمل منطقی باشد فرایندی سیاسی بوده است.  - ایجاد اختلال در توسعه با تبدیل روستا به شهر. | -­­تاثیر تبدیل روستا به شهر در افزایش شهر نشینی  - تاثیر منفی تبدیل روستا به شهر در شهر گرایی |
| 7 | 1390 | جلالی پور، حمید رضا و جمال عبداله پور | تمايز شهرگرايي وشهرنشيني بررسي شهرگرايي در مناطق كردنشين ايران، با تأكيد بر شهر سردشت | - بررسی تمایز شهرگرایی و شهر نشینی  -عوامل موثر بر شهرگرایی  - رویکرد جبرگرایی در شهرگرایی  - رویکرد ترکیبی در شهرگرایی  - رويكرد خرده فرهنگي در شهرگرایی  - بررسی عوامل موثر شهرنشینی و شهرگرایی سردشت | - تطابق شهرگرایی با ترکیب­گریان تا جبرگرایان.  - اثبات رابطه سابقه زندگی در روستا سن و تحصیلات با شهرگرایی.  - نسل های جوانتر بیشتر شهرگرا هستند.  -کم شدن شهرگرایی با افزایش سن  - افزایش شهرگرایی با افزایش سطح تحصیلات  - عدم تاثیر تاهل، میزان درآمد، منزلت شغلی و پایگاه اجتماعی در شهرگرایی | - بسط مفاهیم شهرگرایی و شهرنشینی  - بسط عوامل موثر بر شهرگرایی  - بررسی شاخصهای مختلف شهرگرایی و تاثیر آنها بر شهرگرایی |

منبع: مطالعات نگارندگان، استخراج شده از منابع

1. **روش تحقیق**

این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه انجام، توصیفی-تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به دو شیوه اسنادی(کتابخانه­ای) و پیمایشی (میدانی) بوده است. این پژوهش بر اساس تحقیقات نظری، کتابخانه ای و مصاحبه با اصحاب دانشگاهی در زمینه مورد پژوهش تنظیم گردیده و آمار مربوط به جمعیت و سیر رشد و جابجایی آن از مرکز آمار ایران و منابع کتابخانه ای سازمان برنامه و بودجه کشور استخراج گردیده است. جهت درک بهتر تغییرات رشد شهرنشینی در بین سال های یاد شده از نمودارهای خطی و ستونی بهره گرفته شده است. در جهت شناسایی عوامل موثر بر رشد یا عدم رشد شهرگرایی، پژوهش میدانی و مصاحبه با متخصصان و اصحاب اندیشه و کارشناسان مرتبط، صورت گرفته است. در این زمینه حضورا و به طور میدانی به نقاط حاشیه و اطراف شهر در کلانشهر ها مراجعه و نقشه هایی به منظور نمایش نقاط مراجعه و تصاویری مرتبط با موضوع شهرگرایی تهیه شده است. لازم به یادآوری است بررسی های میدانی مربوط به کلانشهر های ایران بوده و امکان بررسی های میدانی شهرهای متوسط و کوچک در این پژوهش فراهم نبوده است. امید است پژوهندگان دیگری که از این مقاله استفاده خواهند کرد، در ادامه راه تحقیق این موضوع کاستی های این پژوهش را پوشش دهند تا مجموعه ای دقیق تر در این زمینه حاصل شود.

1. **یافته های پژوهش**

جهان به دنبال راه حلی برای معضلی به نام رشد شهرنشینی است که آن را تبدیل به توسعه پایدار شهرنشینی نماید. با توجه به پیش بینی های سازمان های مختلف جهانی مرتبط با موضوع از جمله UN، میزان جمعیت شهرنشین جهان تا 2030 از مرز 60 درصد عبور خواهد کرد و تا 2050 به مرز 66.4 درصد خواهد رسید و این موضوع تبعات مختلف زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و ... دارد و برای مدیریت توسعه پایدار شهرها با این نرخ رشد و تورم جمعیت در مجتمع های زیستی شهری باید چاره ای علمی و عملی اندیشید؛ حال آنکه در ایران جمعیت شهرنشین در سال 1390 از مرز 71.4 درصد عبور کرده است و در سال 1395 به مرز 74 درصد رسیده و امروز از این ارقام نیز پا فراتر گذاشته است.

مطالعه حاضر جمعیت شهری ایران را در بازه های زمانی ده ساله از سال 1330 تا امروز مورد تدقیق قرار داده و در جدول زیر تدوین نموده است. در جداول دیگری عوامل موثر در سال های مختلف در رشد جمعیت شهری ارائه گردیده است. این عوامل در سال های مختلف متفاوت بوده و این آهنگ رشد در دهه های مختلف ناهمگون می نماید. لازم به یادآوری است اولین فاز رشد جمعیت شهری ایران در دهه 1330 و مربوط به تاثیرات تحرکات سیاسی و اقتصادی مرتبط با جنبش صنعتی شدن نفت و در دهه 1340 منطبق با حرکت جامعه به سمت صنعتی شدن بود. دهه 1350 همزمان با ورود مدرنیته بدون ایجاد ظرفیت و عدم رعایت توازن توسعه در مناطق شهری و روستایی همراه بود، از طرفی دهه 1360 تأثیرات جنگ تحمیلی و علی الخصوص سیاست های توسعه شهری را با خود داشت، دهه 1370 با تأثیرات سازندگی و ادامه توسعه های شهری در ایران مقارن شد و در دهه های 1380 و 90 بدلیل تضعیف بیشتر اقتصاد بخش روستایی، رشد شهرنشینی در ایران فزونی یافت. البته این گویه ها نیاز به تفکیک و تشریح و تدقیق بیشتر و اشاره به مستندات تاریخی مرتبط به آنها دارد که در ادامه پژوهندگان به آن خواهند پرداخت.

مطالعه موضوع شهرگرایی بخش دیگری از پژهش حاضر بر اساس مستندات کتابخانه ای، آرشیو ها، فیلم ها، و عکس های مستند تولید شده در سال های مورد مطالعه و نیز مصاحبه با اساتید، نخبگان و کارشناسان مرتبط با موضوع انجام گردیده است. شهرگرایی فرآیند حاصل از شهرنشینی است. شهرگرایی فرهنگ شهرنشینی است. شهرگرایی آداب و فرهنگ و شیوه اختصاصی زیست یا زندگی بهتر با الگوهای مطرح در هر شهر است. شهرگرایی نتیجه ی تجارب ساکنان شهری است که در ارتباط با هم در طول زمان و چندین نسل اتفاق می افتد. حس تعلق مکان یکی از نتایج شهرگرایی طی اقامت چند نسل در آن نقطه شهری است. پژوهندگان در این پژوهش جهت نشان دادن شهرگرایی مناطق مختلف هنگام مراجعه به آن نقاط انتخابی از حاشیه شهر با ساکنین نیز مصاحبه هایی داشته اند که از مجموع آنها یافته های خود را در ادامه متن ارائه خواهند داد. شهرگرایی به کیفیت متمایز اجتماع انسانی، یک شیوه اختصاصی زیست یا شیوه زندگی که ویژگی شهر است اشاره می کند. معیارهای مورد توجه پژوهندگان و برای شهرگرایی در جدول شماره 2 آمده است.

**جدول شماره 2: معیارها و زیر معیارهای شهرگرایی**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ردیف | معیار | زیر معیار |
| 1 | اجتماعی | منزلت اجتماعی |
| طبقه اجتماعی |
| وابستگی اجتماعی |
| ارتباطات اجتماعی |
| سابقه اقامت در شهر |
| مدارک هویتی (شهروندی) |
| شرکت در مراسمات اجتماعی |
| تعاملات اجتماعی |
| حس مسئولیت |
| قانون مداری |
| مذهب و اخلاقیات |
| انعطاف پذیری |
| مشارکت |
| حقوق شهروندی (آشنایی و رعایت) |
| وضعیت تاهل، سن، جنس و ... |
| 2 | اقتصادی | وجود شغل |
| میزان درآمد |
| وضعیت مسکن |
| منزلت شغلی |
| تخصص شغلی |
| استفاده از منابع تسهیلات بانکی |
| نوع فعالیت اقتصادی |
| 3 | فرهنگی | سواد |
| مطالعه |
| علاقه مندی های هنری |
| شرکت در برنامه های هنری |
| اهمیت دادن به مسائل زیست محیطی |
| فراغت |
| تفریح |
| تفرج |
| گردش |
|  |
|  |

منبع: نگارندگان

لازم به ذکر است، موارد قید شده در جدول شماره 2 در ارتباط با معیارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشند که احتمالا صاحبنظران، شاخص ها و معیارهای دیگری را نیز مد نظر قرار می­دهند. پژوهندگان در این تحقیق به موارد قید شده در جدول شماره 2 بسنده کرده­اند. همچنین در نتیجه گیری از مصاحبه ها و پیمایش میدانی و چشم اندازهای مناطق مختلف شهری هر چه از شمال مفهومی شهر ها و نیز بخش های مرکزی شهر به حاشیه شهر پیش می رویم، چشم انداز شهر تغییر می کند و عموماً در حاشیه ها و بخصوص حاشیه جنوبی شهر تهران شاهد تحلیل حس تعلق و تقلیل کیفیت زندگی و تغییر معنادار شهرگرایی هستیم و هرچه بیشتر پیش می رویم، در حاشیه شهر و نیز خارج از محدوده قانونی شاهد فضاهایی هستیم که ساکنین آن با حداقل وسایل اقدام به ایجاد سرپناه کرده اند و جهت گذراندن زندگی به حضور در این نواحی نیازمند هستند و از طرفی به جد با شهرگرایی فاصله قابل توجهی دارند.

در نواحی از حاشیه حتی شیوه های زندگی بسیار تأسف انگیزی مشاهده می­گردد که با ماهیت شهر و شهرنشینی و شهرگرای در تضاد هستند؛ چنین افرادی چه¬بسا در سرشماری ها نیز لحاظ نشده­اند، در حالی که جزء شهروندان شهر هستند. کارتن خواب ها، گورخواب ها، پشت بام خواب ها، ماشین خواب ها، درخت خواب ها و ... نیز جزء شهرنشینان هستند، ولی از منظر شهرگرایی در تضاد با سیستم شهری می­باشند، درحالی که باید مجموعه­های دولتی مرتبط نسبت به اسکان و رفاه آنها برنامه­ای جدی و پایدار داشته باشند و چاره­ای بیندیشند.

در اینجا سوالی مطرح می­گردد و آن اینکه آیا در جوامع توسعه یافته نیز چنین پدیده­هایی وجود دارند؟ با توجه به مطالعه برخی منابع که در فهرست منابع به آنها اشاره شده است، وجود چنین افرادی در شهرها گریزناپذیر است ولی جوامع توسعه یافته بخصوص کشورهای اروپایی حمایت­های اجتماعی قوی از چنین جمعیت­هایی به عمل می­آورند. همین امر باعث میل به مهاجرت از جوامع توسعه نیافته به آن کشورها می­شود. از جمله اسکان در کمپ­هایی که حداقل رفاه و حقوق شهروندی را در اختیار این افراد قرار می­دهند و اگر چنین افرادی از نظر شهرگرایی و اطلاع از قوانین، زبان، فرهنگ و سواد و تحصیلات و ... دارای استانداردهای حداقلی نباشند، در همان کمپ­ها آموزش­های لازم را می­بینند تا جایی که حتی به آنها فن و حرفه ای نیز آموزش داده شده و اجازه کار و ورود به جامعه شهری مقصد برای آنان صادر می­شود. اینچنین سیستم مدیریت شهری، شهروند توانمند می­پروراند و شهرگرایی را با رسانه­های مختلف در آن جامعه­ی زیستی اشاعه می­دهد و از نیروی کار غیر ماهر، نیروی کار ماهر و موثر می­سازد و روانه جامعه شهری خود می­نماید.ضعف سیستمی کشور باعث گردیده گاهی نیروهای ماهر و حتی دانشگاهی ما در جوامع شهری جذب شغل­های کاذب، بازار سیاه و دیگر کسب و کارهای غیرمتعارف شوند که اصولاً جوامع شهری را تهدید می­کنند و بدین­سان روند منفی شهرگرایی می­تواند در یک جامعه اتفاق بیفتد.

جدول شماره 2: در صد جمعیت شهری و روستایی کشور بر اساس سر شماری های 1335 تا 1395

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| درصد جمعیت شهری | درصد جمعیت روستایی | | سرشماری |
| 31 | 69 | **1335** | |
| 39 | 61 | **1345** | |
| 46 | 54 | **1355** | |
| 55 | 45 | **1365** | |
| 60 | 40 | **1375** | |
| 68 | 32 | **1385** | |
| 74 | 26 | **1395** | |

منبع: محاسبات نگارندگان

شکل شماره 1: نمودار روند تغییرات درصد جمعیت شهری و روستایی از 1335 تا 1395

منبع: محاسبات نگارندگان

عوامل موثر بر رشد جمعیت شهری از دهه 1330 تا کنون:

1. تحرکات سیاسی دهه 1330
2. اصلاحات اراضی دهه 1340
3. ورود ماشین­های کشاورزی و مکانیزه شدن کشاورزی دهه 1340
4. ورود مدرنیته به جوامع شهری دهه 1350
5. توسعه شهری بدون زیرساخت و ایجاد توازن در جوامع زیستی مختلف دهه 1350
6. سرریز شدن پول نفت و نیاز به نیروی کار در شهر دهه 1350
7. وجود دیدگاه حمایتی از صنایع مونتاژ و اهمیت ندادن به صنایع تبدیلی کشاورزی دهه 1350
8. شروع جنگ تحمیلی و تبعات آن اواخر دهه 1350 و دهه 1360
9. وجود طرح­های مختلف برای حمایت از مسکن شهری و زمین شهری دهه 1360
10. ادامه جنگ و ایجاد مناطق جنگ­زده دهه 1360
11. سازندگی و توسعه مناطق شهری بیشتر از نقاط قرینه آن (روستاها) دهه 1360
12. اعطای اراضی زمین شهری 1360
13. عدم مدیریت بهینه عرضه و تقاضای تولیدات مناطق روستایی دهه­های 1370، 1380 و 1390
14. خشکسالی و تحمیل آسیب­های جدی از عدم مدیریت بهینه استفاده از منابع هیدرولوژیکی دهه 1390
15. مشکلات اقتصادی تحمیل شده و شدت یافته در جوامع روستایی دهه 1390

بر اساس آنچه گفته شد که حاصل هر آنچه صاحبان تخصص و خبرگان موضوع و جستارهای پژوهندگان منابع مختلف در زمینه موضوع پژوهش بوده، به موارد ذیل میتوان پی برد:

1. رشد شهرنشینی صرفا بعنوان رشد اتفاق افتاده و هیچ توسعه یی را بهمراه نداشته است.
2. اگر امروز زمینه های توسعه دنبال نگردد این رشد همچنان که در این روند بی سر و سامان خود ادامه داده و مسبب مشکلات عجیبی چون ایجاد شهرهای مسلط و شهرهای فریب و شهر های دو قطبی که فرایند های توسعه ی درون زا را پشتیبانی نمی کنند، خواهد شد.
3. قطب روستایی و منابع تولید کشاورزی کشور از امروز نیز بیشتر تحلیل خواهد رفت.
4. رشد حاصل به ایجاد شهرهایی با شهرگرایی بسیار پایین خواهند انجامید.
5. در این مدت که شاهد رشد شهرنشینی و شهرسازی بوده ایم به چنین رشدی در شهرگرایی نرسیده­ایم.
6. اقتصاد نفتی، عدم حمایت از تولیدات قطب روستایی، سرریز شدن پول نفت به شهر ها و.... قسمت عمده رشد شهرنشینی را رقم زده اند.

**پیشنهادات:**

برای برون رفت از معضل رشد سرسام آور شهرنشینی و تبدیل آن به توسعه باید برنامه­های توسعه­ای سرزمینی مورد مطالعه و اجرا قرار گیرند تا بشود قبل از مهاجرت یه شهرها و پدیده رشد شهرنشینی ناهمگون برنامه مدونی صورت پذیردو دولت ها نیز با اجرای سیاست واحد در قبال رفع مشکل موجود اقدام نمایند، که میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. طراحی و اجرای برنامه های منطقه ای روستایی با نقشه های مربوطه (اجرای طرح هادی روستایی).
2. شناسایی پتانسیل های بالقوه مناطق روستایی و کم برخوردار همراه با ارایه طرحهای اجرایی.
3. توسعه مناطق کم برخوردار با تاکید بر توان پتانسیل های محلی.
4. ایجاد بستر مناسب حمل ونقل و دسترسی آسان درمناطق کم برخوردار.
5. احداث ابنیه خدماتی کوچک مقیاس و توزیع مناسب در سطح شهر.
6. ایجاد مکانهای عمومی جهت انگیزش حس تعلق با تاکید بر تعامل شهذوندی در شهرهای کوچک.
7. طراحی و اجرای المانها و نشانه های شهری بوم محوراستفاده از معماری بومی محلی در احدا ث بناها بنحوی که ایجاد تصویر ذهنی در حس تعلق خاطر و ماندگاری را تقویت نماید.
8. برگذاری جشنواره های محلی با تاکید بر میراث خرده فرهنگ ها.
9. شناسایی چهره های ادبی-علمی و فرهنگی بومی مناطق و معرفی آنان به جوانان و تجلیل از آنان در جهت الگوسازی در مناطق.
10. بهره گیری از نظرات شهروندان محلات کم برخوردار در نحوه مدیریت شهری و مشارکت دادن آنها در طراحی مکانهای عمومی شهر و روستا.

**مراجع**

* پارسی، ح. 1393. "پویش شهر، شهرگرایی و شهرنشینی در قرون سوم تا پنجم هجری در ایران"، نشریه هنرهای زیبا معماری و شهرسازی، دوره 19، شماره 2.
* پورافکاری، ن. کلانتری، ص. نقدی، ا. 1381. "توسعه شهرنشینی و پیامد های آن (با تأکید بر مورد ایران)"، فصلنامه جمعیت، شماره 39و40.
* جلائی­پور، ح. عبداله­پور، ج. 1390. "تمايز شهرگرايي و شهرنشيني بررسي شهرگرايي در مناطق كردنشين ايران، با تأكيد بر شهر سردشت"، دوفصلنامه مسائل اجتماعی ایران، سال 2، شماره 1.
* حبیبی، س. م. (1391) از شار تا شهر، تحلیل تاریخی از مفهوم شهر و سیمای کالبدی آن تفکر و تاثر (چاپ دوازدهم)، انتشارات دانشگاه تهران.
* خواجه­سروی، غ. سلگی، م. 1396. "نو دولت­شهرگرایی به مثابة صورت جدید شهری شدن سیاست"، فصلنامه دولت پژوهی، سال 3، شماره 10.
* رحمانی­فیروزجاه، ع. اکرم اصحابی، ا. کبیری­نسب، ح. 1392. "بررسی جامعه شناختی میزان شهرگرایی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهر ساری)"، دوفصلنامه مطالعات جامعه شناختی، سال 3، شماره 8.
* سمیعی­پور، د. زنگنه، ی. حمیدیان، ع. 1392. " تبديل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه اي و تحولات نظام شهري (مطالعه موردي: استان خراسان رضوي)"، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال 4، شماره 13.
* ضیاء­توانا، م. امیرانتخابی، ش. 1386. "روند تبديل روستا به شهر و پيامدهاي آن در شهرستان تالش"، دو فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره 10.
* فتحی، ا. 1394. "رشد شهرنشینی در ایران"، مجله دوماهنامه ی تحلیلی-پژوهشی آمار، شماره 12.
* یزدان­پناه، ک. کلانتری، م. نوری، ن. 1394. "تحلیل ساختار فضایی جمعیت سکونتگاه های شهری و روستایی (مطالعۀ موردی: استان زنجان)"، پژوهش­های جغرافیای برنامه ریزی شهری، دوره 3، شماره 2.
* https://unhabitat.org/habitatassembly-side-events
* Rossi, U. and Bell, a. (2017) .Start-up urbanism: New York, Rio de Janeiro and the global urbanization of technology-based economies., Environment and Planning A, 49:5, 999-1018.
* Viganò, P. and Cavalieri, C. and Barcelloni Corte, M. (2018) The Horizontal Metropolis Between Urbanism and Urbanization, Springer.