بإركا" نيز

 ك (4) اكشاورزی) إيجاد نمايلها. |


 تعاونيه
رابطه روري كا با با روستا به خربي يز
 الستفاد از زم



تصربHات مصـر



















تعاونى هاي كشاورزى هستيند. در جامع ترين ششكل آن، كـاورزان يا بطور داوططلبانه و يا از روى اجبار
 اعتبار، توزيع مواد اوليه كثاورزيى و نظلارت بر

 شكلى از تعاونى، مالكيت تانونى زمينْ را برا باى خود

 بر روى زمينهاي مصطافرهالى تشكيل میاشبيد، مسكن است مستوليت سازماندهى اجتماعى راكـد قبلا تحت تسالط مالكين بزُركى يا نهادهاي ستنى
 در كرو لياتَ و كارآيى كار كنان الدارى و فنّن الن
 كشاورزى و سهیيه بندى، اين ماموران منتصب هولتي، بايد مطـتن بالثند كه هم نبازمهاى اساسى كـاورزان تامين شند است و هـم سياستهاي كالان اقتصاديى مولت بـ هر مله اجرا كذاشاشته مى شود.
 روندهاى تتسيمبثدى زمين، كد قبال توسط توانيتن








 خره با را به تو أورى در فعاليتهاى كثـاروزيى و







 باكـ Bre

 -



 توسعه انجاميلده است. تغييرات كيفى در تالبها
 تفييرات جديد يا تعديل شدهد، هنكامي كه سياست

 استراتثى سازمانى می تواند با ساختارهاى تعاونى
 صنعتى متجلِلى شود. اين استراترّثى اغلب، امكاناتاتى







توزيمى است , در واتع به مجهوعهاي قوى از الز تعهد سبياسي، حهايت مالى و مهارتهاي الدارى نياز دارد. أز آنجا كه سازمانتهى مبهد روابطا توليلى می تواند تقاضايبي بيشترى در انتحال منابع خاص

 را دأمن خواهند زد.
رايجترين شيوه سازمانّشى جديد در منطاتش،

## عمالكردتعاونى مادوخاووميانه




 صورت مزار ع بزركـ تحت نظر تولت و با مالكيت جمعى درأورد. ر عراق
تغيرات نهاكى تنها شامل بشش كيجكى از























سوسياليستى شان در المور كـياورزيى، در اغلبا





 . بسيارى از برنامدهاى بنجال آزين خريش ششر بيوند



















 تعاونى ما در تتقيبم و توزيع منابع كمياب ملى

زير مرميز تدرت بخريش كشيده و ابارما از ار



 آزاد بغروش برسانـند. كشاورزان متوسطط، از تاخير در دريافت قيهت توليدات كشاورزيى شكايت دارند و بسياري جنين

 رودى اكثريت عظيهى از اعضاء انجام شدي، معلوم كرديد كه أنها ترجيح مى دهند مستقيطا با بخش خصوصى وارد معاملل شوند.

كاركرد اعضاى تعاونى
 تعاونى موجب تضعيف امداف الف اتتصاد ملى شُدند



 مديريت مىشد، دركير نمايند. مثامات رورئتى
 سادات أمادكى آن را نداثشتند كد روستاثيان تهى دست را عايه فساد و رشوه خوارى بسيج كتند، ور ور

 از نظارت و كتنرل خريش برت بتعاونى ها بكامدر و در

 صاكدراتى را افزايش دهد ومشُكل تر از يرداخت را تاهدى هلى كند.

در سوريه
 راستأى تكامل بخشيبن به اصطاحاحات ارضم ايجاد
 مصر فرق داشت و و مـ از حيث تخصص نير نيروى كاربين أنها تفاوت بود و بـ به علاوه در عراق ور و
 نبود، لذا اين امكان وجود نداشت كه اين دوكشير اير از













 تجهيزات و لوازم آن نيز از از هيث التصصانىى برانى

 تر كانى بهر مندريد نكرديدند واغلبّ آنها به وسبيلن
 ر اواخر هـ Vo به دنبال افزايش دلسردىیها اين
 رئر









 بيّل جسعى را نيز بوجود آورد. براي نعاونى ميأت مديرها أى انتخاب مى شد كـ شباز بود يك مدير منصوب كند و در مر مورد طرح
 ربارانتت نمايد. استنبال عمومى از تعاونيهاى كشاورزیى گیه


 توإن مشكلات اجرائى زودكذر و و مرقتى بـنظر



 تصرول، انبومى از مشكلات را براي تعارنيها بـ



 هرضه كند، اساس كنترل تصاونيها با مدير أن برد كـد
 طرن وزارت اصدا راحات ارضى تعيين مى شـد. اين










 شغالات تعاونى مستند. برايى بيشتر كـشاورزان



 لرتمتد تعاونى مى شوند.







 رواد اولهه كمياب را را ريانت مى كتند. به نظر راتربوريه، كشاورزان ثروتمنده تعاونىـا را بد

ترديد نگاه مى كرد. ختى كشاورزان باكستاز!

 مخاطره اندإنته و آنها را وابسته به يك بـ
场 in im , Win ب
 5را 0, بر


 بذر بكيزند و محصرونات خريش را بـ بزراً









 اعتبار روستايى جلب كتد. در سودان



















 بالغ بر بر عه درصد ارز خارج





 می











 ميخصولات عسه صادراتى منطت، بالا ببرد. الُّر جه انا اين ثاريخ، طرح نونا تغيبرات

 كـياورزان مرفه و حتى بتروبط فروخته شده است.

## در پاكستان




 ,




 ,



 ردواب
 لاز غا



 .










 1990 190









 6ا وسيلهاي يراي أعتراضات عبومى بشوند. الما




 اتكصادى و توانانئيهاى بالقور مبرد بكا أزمون كامل ترار نكّرفتهـاند. در ايران





 ارتباط نزديكترى برترال كتند و روح اعتياد














 انبار ,







 مبكارئ، كشـار رزانا إيجاد كرد. :رَ اردن

















كشور وجود دأثت. تولت هاى بعثى سوريه مبم


 10
 عههده واشت


 ا IWW













 نوين را به عنوان استراتثى توسعه كثـاورزيانى

































 كا كشاورزی به بار آورد

 تككنيك كشاورز





届


 افزايش مازاد تجارى، افزأيش أستخدار






 ورت ندمد و و يا أهكانات شرا
















 هم دخالت بيشتر دولت را در توسعه كشاورنىى




 رر اين مرود


















































نزاتزيهاى سازمــانى - مجتهـعـعـاى كيرزى








 . با الز جهت تصنيم كيرى درمورد توليد عثلانى











