# ضـرورت و امكان تشـكيل مجلس مشـورتى محلى در حوزههـاى انتخابيـه كشـور 

حسن اخترى،** رضا جلالى،** على اكبر امينى ***و كاظم جلالى ****

| شماره صضه: |  | تاريخ دريافت : | نوع مقاله : بثو هـى |
| :---: | :---: | :---: | :---: |









 (T/A (













 Email: ali.amini@iauctb.ac.ir استاديار دانشكده علوم سياسى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مركز؛ \%*** Email: Kazem.jalali@iauctb.ac.ir ir استاديار دانشكده علوم سياسى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مركا
$\qquad$

## مقلدمه و بيان مسئله'

در قــرن اخير، پارلمانها همواره توجــهـه زيادى را در عرصه بينالمللى و محلى به خود جلب كردهاند. شهروندان و ســازمان هاى مردمنهاد اهميت پارلمانها و جايگاه آنمهـا را در حكمرانى دمكراتيك، بهدليل نقش مهم آنها در قانونگَذارى، نظارت بر قوه مجر يــه و نمايندگى از منافع شــهروندان را درك كردهاند (Mandelbaum, 2012). پارلمانها از اصلىترين اركان ايجاد دمكراسى و حكمرانى خوب در كشورها هستند و در ايجاد يك حكومت پاسخگَو و كارآمد تأثير گَارند (Parsojo, 2009). براساس اصول اسلامى، همواره مسئوليت پذيرى با پاسخگَویی همراه شده است و اين دو اصل دو روى يك سكهاند. در حكومت اسلامى هر فرد كه مسئوليتى مى پذيرد بهاتبع بايد نســـبت به عملكرد و اقدامهاى خود پاســختَو باشد و براى هر اقدام، دليل و اســتدلالى متقن داشته باشد. هرچه مسئوليت سنگیینتر و خطيرتر، پاسخگَويى به آن بيشــتر مىشــود. نظام نوبنيان و بديع جمهورى اسلامى ايران كه داعيهدار ايجاد حكومتى مبتنى بر موازين و أموزههاى شــرع مقدس اسلام است، از ديرباز كوشيده تا با تأكيد بر اصل ولايت فقيه، نظامى را پیريزى كند كه در آن حاكميت و تشــريع به خداوند اختصاص داده شود و همكان تسليم اوامر ذات بارى تعالى باشند. در كنار اين اعتقاد بنيادين كه محتواى نظام جممورى اســـلامى را تشــكيل مىدهد ساختارهاى مدرن حكومت و برخى نهادهاى مدرن دولتى نيز ا'يجاد شــــه اســـت تا از اين طريق راههاى دســتيابى به اهداف مزبور "تسهيل شــود. ازجمله نهادهاى مدرن مورد اشاره مىتوان به مجلس شــوراى اسلامى اشــاره كرد كه به سبب ارزش و جايگاه بـىمثال، بنيان گَار انقلاب اســـلامى آن را در رأس امــور و نمايندگَانش را عصاره فضائل ملت خواندهاند (داوودى، بخشايش اردستانى و عربيان، ه^٪ (1).

[^0]مجلس، يكــى از اساســـترين اركان حاكميتى و تصميمســـازى در كشــورها بلدشــمار مىرود. بسيارى از نظامهاى دنيا از مجلس برخوردار و بهتناسب تحت تأثير بودهاند (Chiru, 2018). بهعبارتى در كشــور هاى دمكر اتيك كه به شــيوه دمكراسى (مردمسالارى) و با حضور و رأى مردم اداره مى شوند، پارلمان (مجلس) جايگاه ويزڭایى دارد؛ چراكه قوه مقننه در چنين نظامهاى سياسى نقطه تعادل و كانون مركزی نظام محسوب مى شود. ازطرفى در دنياى امروز تصور تحقق دمكراسى بدون وجود پار لمان امرى غيرممكن خواهد بود. حضور نمايندگًان مردم در خانه ملت (مجلس) كه قاعدتاً بايد با انتخابى آزادانه و آكاَهانه در فرصتهاه نظام را تأمين كند. ازطرفديگَر با توزيع قدرت بين اركان حكومت و نقش قانونگذارى و نظارتى مجلس روى قوه مجريه كه مســئوليت اجرايى حكومت را برعهده دارد و قوه قضائيه كه عهمدهدار دادخواهى و تظلمخواهى در جامعه است مقبوليت نظام را با بالا بردن كارآمدى، تضمين مى كند. بنابراين نمايندگان مردم در مجلس نقش مهمى و كليدى در اداره و تداوم حكومت برعههده دارند كه هر گونه غفلت يا تعلل و تسامح در انجام وظيفه نمايندگى مىتواند روند كار كرد نظام را با مشكلات جدى مواجه سازد. مجلــس در ايران نيز حائز اهمميت بوده و مظمر اصلى مردمســالارى دينى، اراده و حاكميت مردم محسـوب مىشــود. از نظر امام خمينى (ره) بنيان گذار جمهروى اســـلامى، مجلس در رأس امور اســت و قريب به .¢أصل (حدود يكـســـوم از قانون اساســى)، به مسائل مجلس مربوط مىششود كه حاكى از اهميت مجلس در اداره امور كشور است. ضمن اينكه براســاس اصل پنجاهوهفتم قانون اساسى، »قواى حاكم در جمهورى اســـلامى ايران عبار تند از: قوه مقننـــه، قوه مجر يه و قوه قضائيه كه اين قوا مستقل از يكديگَر و زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت، برطبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردند". همحֶنين براســـاس اصل پنجاموهشتم قانون اساسى اعمال
 $\qquad$ $r \cdot \lambda$

قوه مقننه از طريق مجلس شوراى اسلامى است كه اعضاى آن را نمايندگان منتخب مردم تشكيل مىدهند (مسيبى، خانمحمدى و حسنوند، 99٪()). بىشــــ مجلس شورای اسلامى رســـالتهاى مهمى همحچون قانونگًارى، تفسير قوانين عــادى و صلاحيت هاى نظارتى را احراز كرده اســـت و از اين طريق نقشــى
 توجه به تأثير گذارى مجلس شــوراى اسلامى، سرنوشت مسائل كشور در گرو كيفيت
 اسلامى نهاد قانونگَار كشور است كه تمام شريانهاى حياتى كشور را كنترل مى كند و ازاينرو نيازمند ساختارى كار آمد است. مجلس شــوراى اسلامى در كشور ما با نقايص و چالشههاى زيربنايى مواجه است. ازجمله اينكه آيا عملكرد مجلس شــوراى اســــامـامى توانسته است اين جايگاه ويره را در بعد قانونگَارى و وظيفه نظارتى بر دستگامها و سازمانهاى حكومتى حفظ كند؟ وكلاى ملت بعد از انتخاب شـــنـن و استقرار در كرسىهاى مجلس چه ارتباط تعريف شـــده و ار گانيكى با حوزههاى نمايندگى خود دارند؟ طى چه فرايند و ســـازوكارى از نيازهاى واقعى موكلان خود مطلع مى شوند؟ چهـ جريان و اشخاصى در تصميهسازى نمايندگان دخالت دارند؟ استفاده وكيل ملت از »خرد جمعى" براى تصميمگيرى هاى
 مجلس شــوراى اسلامى به يك اتاق فكر - كه متشكل از نخبكان و فرهيختگان حوزه انتخابيه آنها باشــند- نياز دارند؟ در كشورهاى پيشــرفتـه و توسعهيافته اين ارتباط معمولاً از طريق احزاب و تشــكلهاى صنفى و سياسى برقرار مىشود. اصولاً يكى از كاركردهاى احزاب حلقه واسط بين مردم و حكومت است. در اين كشورها برنامههاى كلان ازســوى احزاب، البته با مشـــاركت مردم بهعنوان اعضـــاى آنها طراحى، ارائه و

همچچنين با نظارت آنها اجرايى مىشـــود. در ايران احزاب نقش مؤثرى در برنامهر يزى و هدايت جامعه و معادلات سياسى داخلى و خارجى ندارند و اين نقص باعث مىشود ميان مجلس شــوراى اسلامى و مردم (بهويزه نخبكًان) ارتباط فكرى و اجرايى اندكى انـى برقرار شــود كه بهنوبه خود در كاهش اعتماد ميــان مجلس و مردم و افزايش فاصله

 ضعيف، متعارض و ناكارآمد و نيز نحيف بودن دريحههاى مشــاركت فكرى و اجرايى مردم در امور گوناگون حاكميتى).
بدمنظور افزايش كار آمدى نظام جمهورى اسامیى ايران و نيل به آرمانهاى انقلاب
 مىرسد با تشكيل مجلس مشورتى محلى در مر كز حوزه انتخابيه، بتوان زمينه مشار كت
 پيشكسوتان باتجربه جامعه را فراهم كند. وجود چنين تشكيلات مردمنهادى مى تواند
 نظاممنـــد و قانونمند نماينده با حوزه انتخابيه را برقرار كند. بر اين اســــاس با پگوهش
 و امكانپذير است؟ و عوامل مؤثر بر آن كدامند؟ به اين" موضوع پرداخته مىشود.

## ا. چار چوب نظرى و پيشينه پڭوهش

وجود پار لمان يا سيستم نمايندگى، اغلب بهعنوان يكى از جلوههاى روشن دمكراسى


 $\qquad$ $r$.

واقعيتى سياسى و قانونى نهادينه شده وجود دارد(Morgan and Schleitter, 2004). مور كلار ک، مورخ يونانى مىنويسد كه در زمان امپراتور آگگوستوس، روميان مجموعه ادارى را تجربـــه كردهاند كـــهـه بعضى از ويزگگى گاى پار لمان هاى امروزى را داشـــتند. دســتـههايى از فرستادگان مردم، بهصورت انتخابى و گاهى انتصابى تشكيل مىشدند كـــه تا حدودى از اختتيــار وضع ماليات برخوردار بودنـــد. در وراى اين روند در مورد شكل گیرى پارلمان يا سيستم نمايندگى، مفهومى وجود دارد كه نشاندهنده مسيرى اســـت كه ما با اســتتناد به آن، عبـــارت نظام پار لمانى و نمايندگَـى را به كار مىبريم
 مى كند كه چه امورى را از نمايندگانمان انتظار داشـــته باشيهم و آنان بايد مانع انجام چه امورى شوند كه در راســـتاى منافع عمومى نيستنـن، چگَونه انسانهايى باشند، و

ارتباط ما با آنان چگَونه باشد (Morris, 2012: 8). هانا پيتكين و آنتونى بيرج دو نفر از مشــهـورترين نويسندگانى هستند كه تلاش كردهانـــد، نگاه قابلفمهم و همهجانبـهاى از موضوع پارلمان و سيســـتم نمايندگى ارائه دهند؛ هر چند ممكن اســـت نگاه و تعريف اين دو از تعريف معمول و مرســـوم از نظام
 اتفاقنظر آنها باشــــــ بيرچج بيان مى كند كه نظام پارلمانى، تنمها يكى معنا ندارد. نگًاه و تعريف او از سيستم نمايندگى، كاربردهاى زيادى "ارد و هر تعريف بهلحاظ منطقى از

ساير تعريفها مجزا و متفاوت است (Zareei and Fozi, 2017:10). ازسوىديگر، پیتكين معروفترين نظرییپرداز نظامهاى پارلمانى، در اثر معروف خود با عنوان مفهوم نمايندگى يا سيستّم پارلمانى بر اين نظر است كه مفهوم نظام نمايندگى نمىتواند نماد يك مفهوم انتقالى باشــــد، بلكه خود بهتنههايى نماد ايده و عقيده بسيار چحندساحتى و درعينحال، داراى معانى متعدد است (Pitkin, 1967: 241).
$\qquad$

اساس نظريه نظام پارلمانى و نمايندگى، حول سه پرسش اساسى شكل مى گیرد:
 نمايندگى مى كند؟ پرســش اساســى در اينجا اين است كه قدرت در كجا واقع شده است؟ دو نظر در اين مورد وجود دارد؛ يك نظر اين است كه قدرت از بالا و صاحبان قدرت اســت و به هر شــكل و با هر عنوانى كه بخواهند آن را اعمال مى كنند؛ نظر ديگَر اين است كه قدرت از پايين است و از مردم گَرفته شده و اعمال مىشود. نظريه »ارتقاى عمودى"، مبتنى بر بحثهايى است كه شباهتى به ديدگاههاى نظريهرپردازان دمكراســى ندارد. در دمكراسى، قدرت سياســى را مردم ايجاد مى كنند و درنتيجه،، ازســوى آنها نمايندگى مىشــــود و پيش از هر چیيز، حاكم و رئيس كشور، تابع قدرت


حاكم بهعنوان نمادى از مردمسالارى، براساس نظام پارلمانى، قدرت را در راستاى منافع آنان به كار مىبرد. درحالى كه در نظريه انتخاب طبيعى يا كز ينش الههى، قدرت حاكم يا پادشاه از قدرت الهُى ناشى بوده و حاكم تنها بهَ خدا پֶاسخگَو است و پارلمان، براى حاكم و پادشاه، نقش كار گزارى یا حداكثر نقش مشورتى دارد. در قرن هفدهم، زانزاكـ روســو در اثر معروفش با عنوان قرارداد /جتماعى، نظر يههاى ســـنتى درباره سيستم نمايندگى و پار لمان را به چالش كشيد و از این تاريخ قدرت سياسى در نحوه اداره جامعه مورد توجه قرار گرفت. بهعبارتدديگر، قدرت سياســى محدود مىشـــود و در مقابل اعمال قدرت، مجبور به حسابر ســى و پاســخگَويى اســت. درواقع، نقطه عزيمت محدودســازى قدرت و ايجاد سيستم پارلمانى از لويتان اثر هابز آغاز شد. از نظر او، مردمســالارى و سيستم پارلمانى، روشى غير از نظريه طبيعى دولت از منظر جان لاك اســت (Hobbes, 2002: 125). از اينجا به بعد است كه نظريه پاسخگويى و مســئوليتپذيرى، جايگزين نظريه ســنتى و گزينش طبيعى حكومت مىشود. در

Nomutur $\qquad$ rir

نظريه پاسخگَويى و مسئوليتپذيرى هابز، كاستىها و ضعفهاى نظريه قدرت طبيعى رفع و اصلاح مىشـــوند. براساس اين نظريه، نماينده كسى است كه بهمحض انتخاب شدن، بايد بداند كه در برابر اعمالش در دوران نمايندگى، پاسخگَو است و رابطهاى كه براســـاس نظريه قدرت بين موكل و نماينده وجود داشت، كنـار گذاشته مىشود، زيرا در نظريه طبيعى قدرت، اعتقاد به پاســـخگَویى به مردم، در حد ضعيف و ناچییز است. در تمـــام نظريههاى معطوف به قدرت، انتخابات بيشـــترين نقش را براى نمايندگان بهعنــوان كار گزاران قدرت حاكمه قائل اســت و از نقطهنظر تأميــن اهداف مردم با نظامهاى مبتنىیبر پاسخگَيیى به مردم تفاوت زیادى دارد. براى نظريهپردازان طرفدار حكومت و اقتدارگرايان، هدف انتخابــات، گزينش و ايجاد فرصتهايى براى انتخاب نمايندگان خاص است. انتخابات با هدف و حساب شده براى مردم و نمايندگان است و هدف انتقال قدرت از شـــخصى به شـــخص ديگَ اســت و پس از آن، نمايندگان از

پاسخگويى و مسئوليت در برابر مردم آزاد و معافند (Morris, 2012: 14) . ديويد اپتر براى نشـــان دادن انسجام درونى و جامعيت علم سياست، از $\ddagger$ رهيافت عمده يا »تم اصلى" اســتـفاده مىكند كه در تحول و توسعه تدريجى، تحليل سياسى را بهعنوان منظومهاى نشان مىدهد كه عبارتند از:
|. فلسفه سياسى:' فلسفه سياسى مورد توجه در اينجا مطالعه كاربرد عقل و خرد در امور انسانى است. در گذشتههاى دور مطالعه سِّاست محاط در قلمرو فلسفه سياسى بود. به اين معنا كه در تحليل سياسى تأكيد روى مقاصد، غايات اخلاقى و نيات بود. در اين قلمرو مسائلى از قبيل عدالت، انصاف، آزادى و ساير ارزشهاى جامعه مدنى و موازينىى كه كمک به استقرار نظم و آنچֶه كه براى انسان مفيد و خوب است.
Y. نهادگرايی:' آرمانها و مقاصد فلســفه سياســى در قالب نهادها جان مى گيرند. درواقع براى نيل به غايات كه فلســفه سياســى براى حكومت تعيين مى كند، نههادســازى ضرورت دارد. نهادها زندگى اجتماعى را با ابزارهاى سياسى به نظمم در مى آورد. در اين فراگرد، نهادها سرشـــت و طبيعت اهداف سياســـى را تحت تأثير قرار مىدهند مثلاً براى استقرار دمكراسى در جامعل به نهادهاهيايى نياز است كـــه كمكى مى كند مردم از طريق انتخابات نمايندگَان خود را در قواى مجريهـ و مقننه منصوب كنند.
 رفتــارش در نيل به غايات و حفظ و ارتقاى ارزشههاى آن بااهميت اســت. در مقوله رفتارگرایی، توجه از زههادها به افراد معطوف مىشود. چه انگیيزههايى رفتار انســان را در جامعه تعيين مى كند؟ اولويتها، ترجيحات، افكار و انديشــهههاى انسان، رفتار متقابل فرد و حكومت را شكل مىدهد.
 به درجهاى از تسامح و تساهل برسد كه افراد فارغ از اختلافهاى اعتبارى مانند قوميت، نزاد، زبان، طبقه، مذهب و غيره با هم در يك محيط تفاهمآميز فعاليت، رقابت و همكارى سازنده كنند. در جوامع ״مدرن" و به غايت پیحچيده امروزى، فراهم كـــردن چنين زمينهاى برای وفاق اجتماعى و رشـــد، آثاهى هاى فردى و جمعى براى مشــار كت و همكارى براى توســعه كمى و كيفى جامعه بسيار حساس و با اهميت است.

1. Institutionalism
2. Behaviovalism
3. Pluralism
 $\qquad$ mif

ه. ســـاختارگر ايی:' تقســـيم فعاليتهاى مربوط به زندگى اجتماعى در يكـ شبكه
بههمرپيوســـته، نقشها، طبقـــات و روشهاى قانونمند براى تســـهيل ارتباطات متقابل در قلمرو ساختارگر ايى قرار مى گیيرد.
\&. توســعهگرايی:「「از آنجاكه ساختارها همواره در تغيير و دگر گونى هستند، رهيافت
توسعهگرا در مطالعه سياست، توجهش معطوف به فراگرد رشد و صنعتى شدن و
تأثير آن بر شكل و ماهيت خطمشىهاى حكومتى است (ایتر، . . . Y).
با وجود متفاوت بودن هريى از اين رويكردها، هر شش رهيافت بهنحوى با هم در
ارتباط هستند. فلسفه سياســى شر ايط تحقق دمكراسى را معين مى كند. نهادگرايى

 براى نيل به دمكراسى مىرود. كثرت گرايى با مسئله مشاركت و پاسخگَويى به نيازهاى جمعى در جامعه سرو كار دارد. ساختارگراییى مسئله اینگه چگَونه رفتار سياسى تعيين مى شود، طرح مى كند و بالاخره توسعهگر ايى بر مقوله تغيير و تحول تأكيد دارد. بر اين اساس تشكيل اتاق فكر براى استفاده از خرد جمعى در تصميمگیرىهاى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى را با رهيافت فلسفه سياسى، هدفمند كردن رأى نمايندگان را با رهيافت نهادگرايی، اراده و اختيارات نمايندگان و مشــار كت داوطلبانه نخبگان را با رهيافت رفتارگرايى، ساختار مجلس مشورتى را با رهيافت ساختارگرايى، زمينـهسازى مجلس مشورتى محلى براى حضور نخبگان جامعه با تضارب آرا در تصميیمگيرىهاى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با رهيافت كثرتگرايیى و همچچنیین برقرارى ارتباط سيســتماتيك نماينده با مردم - كه راه توسعه را در پی خواهد داشت را با رهيافت توسعهگرايى مىتوان با كمى تساهل و تسامح تبييين كرد.

## 1. Structuralism

2. Developmentalism

## شكل ا. مدل مفهومى پثوهش



مأخذ : يافتههاى تحقيق.

## 「.

در زمينه پيشينه پ夫وهش بايد خاطرنشان كرد كه بهرغم اهميت موضوع، تاكنون

 بيان كردند كه مجلس شــوراى اســـلامى با توجه به وظيفه قانونگَارى و نظارت كه برعهده دارد و نيز ظرفيت ســـاختارى بخشههاى مختلف مجلس، مى تواند مهممترين
 شوراى اسلامى مىتواند از نظرهاى گروههاى مدنى و كمك ساير نهادها براى ارزيابى
 و نهم نشـــان دادند كه پارلمان يا مجلس در ساختار قدرت سياسى كشورها جايگًاه و

اهميت ويزثاى دارند. هر دو مجلس بهدليل بىنظمى هاى گوناگون و نداشـــتن برنامه مدون و اختلافنظر در برابر نهادهاى مختلف در تضاد بودهاند. نتايج پزوهش جلاليان
 داخلـــى (يعنى از درون مجلــس و نمايندكان) و عوامل بيرونــى، طبقدبندى كرد و بلمنظور ارتقا و توانمندســازى نظام قانونگَارى كشور، علاوه بر اصلاحات تكنيكى و جزئى، بايد اصلاح فراگير و هماهنگَ ســاختار سياسى، حقوقى، فرهنگیى و مدير يتى




 هســتند. نتايج نشـــاندهنده بىعلاقگى قابلتوجه - در مواردى ضديت - ازســـوى نمايند كان منتخب اســت. بهويزَه، اين نترانىها را آشـــار مى كنـــد كه طومارهاى
 آنها را بههمراه دارد. غرق كردن دستور كار پارلمان با مسائل فورى، اما نه لزوماً مهـمه

 اصلى مورد بحث قرار گَرفته اســت: الگَوهاى گردش نماينـــدَان تازهوارد؛ الگوهاى گَــردش پارلمان درخصوص تحولات سياســى و انتخاباتى كه با بحران بدهى معرفى


## 1. Matthews

2. Kountouri

نتايج بيانگًر اين اســت كــهـ نمايندگان مجلس آينده تمايل دارند منابع آموزشـــى و سياســى جريان اصلى نمايندگان اصلى پارلمان را تكرار كنند و درعينحال الگوهاى قدرتمندى براى تداوم وجود دارد كه فرصتهاى شــغلى نمايندگان قديمى را حفظ مى كند. بااينحــال، چرخش پارلمانى در مواقع بحــران و همحچنين از طريق تجديد نسلهاى سياسى در عين توجه به نخبگان سياسى امكانپییر است.

## 「.「. روش تحقيق

روش تحقيق با توجه به هدف، پيمايشى و از نوع تحقيقات كاربردى است. جامعه آمارى همه نمايندگان ادوار مجلس شـوراى اســـامى را شامل مىشــود. دادهها با استفاده از ابزار پرسشــنامه و در حجم نمونه اء| اء نفرى از نمايندگان ادوار مختلف مجلس شوراى اسلامى در سال . . If گردآورى شده است. براى پيدا كردن نمونه از روش نمونهگيرى در دسترس طى نامهنگارىها و مراجعات حضورى و تلفنى مختلف، نمايندگان بسيارى از مصاحبه و تكميل پرسشنامه سر باز مىزدند. برخى از نمايندگان هم اجازه مر اجعه نمىدادند. همحنٍين بســـيارى از نمايندگان دور ههاى گخذشته براى توزيع پر سشنامه قابل شناسايى نبودند، بر اين اساس از افرادى از جمعيت هدف بهره گرفته شد كه در دسترس و مايل به شر كت بودند. براى طراحى پرسشنامه، ابتدا با Y IT نفر از نمايندگان ادوار مختلف مجلس شــوراى اسلامى مصاحبه عميق صورت گرفت و ســـس از درون مصاحبهها پرسشنامه طراحى شد. روايی پر سشنامه محتوايى است و براساس نظر اساتيد راهنما و مشاور پرسشنامه تدوين شد. براى بررسى پايايى ابزار

[^1]از ضريب آلفا كرونباخ استفاده شد. بدينمنظور يك نمونه اوليه شامل • پ پرسشنامه پيش آزمون شـــد و سپس با استفاده از دادههاى بهدســـت آمده از اين پر سشنامهها ميزان ضريب پايايى محاسبه شد. نتايج جدول ا نشان مىدهد كه مؤلفههاى پثوهش از پايايی قابل قبولى برخور دار اســت. درنهايت دادهها با اســتفاده از نرمافزار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

جدول ا. ميزان پايايی مؤلفههاى پزوهش

| مقدار آلفا كرونباخ | متغير ها |
| :---: | :---: |
| - $\mid$ 人V\| | ميزان اهميت كارايى مجلس |
| - /VIf | ارزيابى عملكرد مجلس |

مأخذ : يافتههاى تحقيق.

## FF. يافتههاى پ夫وهش



درصد) زن بودند. D/T درصد افراد مدرك ليســانس، FY/D درصد كارشناسى ارشد و

 نوع شغل قبل از نمايندگى فرهنگی، مدرس و هيئت علمى دانشگاه هستند و سپس گروه مدير كل، فرماندار و معاون فرماندار با
 درصد) مجلس شوراى اسلامى داراى بيشترين نسبت هستند.

جدول r. توزيع فراوانى و درصدى ويزگَىهاى جمعيتى نمونه مورد مطالعه

| درصد فراوانى | فراوانى | طبقات | متغيرها |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $97 / \lambda$ | 140 | مرد | جنس' |
| $\Delta / T$ | $\wedge$ | زن |  |
| Q/T | $\wedge$ | ليسانس「 | تحصيلات |
| HY/b | 90 | كارشناسى ارشد |  |
| $\Delta T / T$ | $\wedge$. | دكترى |  |
| ra/q | $\Delta \Delta$ | فرهنگى / مدرس و هيئت علمى دانشگاه | نوع شغل قبل از نمايندگى |
| 9/T | If | نظامى (پاسدار) |  |
| rV/a | fr | مدير كل، فرماندار و معاون فرماندار |  |
| V/A | IT | وكيل، قاضى |  |
| N/S | ir | كارمند، كارمند وزارت خارجه |  |
| $r /$ | $r$ | - جراح و متخصص تشم |  |
| 1/r | r | مهيندس |  |






 يا معادل حوزوى آن را الزامى كردند.
$\qquad$ $r r$.

نمودار ا. توزیع فراوانى پاسخدهندگان برحسب سن و تحصيلات


مأخذ : يافتههاى تحقيق.
از آنجاكه جوانترين پاســخگَويان در اين نمونه تحقيق در گروه ســـنى •r سال و كمتر قرار دارد، اولين طبقه در اين جدول مربوط به گروه ســـنى •r ســـال و كمتر است. براساس نمودار ا درمجموع از كل جمعيت نمونه تحقيق، ¢ نفر ( • • ا درصد) از افرادى كه تحصيلات كارشناســى ارشد دارند در/گروه سنى •r سال و كمتر قرار

 گروه سنى • 9 سال و بيشتر داراى تحصيلات دكترى هستند. جدول ז، توزيع افراد نمونه مورد مطالعه براســـاس ضرورت آسيبشنناسى مجلس
 را بســــيار ضرورى مىىانند و هييج فردى مخالفتى با ضرورت آسيبشناســـى مجلس نداشته اســـت. حدود IV درصد از پاسخگگويان عملكرد مجلس شورای اسلامى را در - F. ســـال خدمت در زمينه قانونگًارى موفق دانســـتهاند. همـچنـين حدود IV درصد
rri $\qquad$ ضرورت و امكان تشكيل مجلس مشور تى محلى در حوزههاى انتخاييه كشور

از پاســخگَويان عملكرد مجلس شوراى اســلامى را در نظارت بر دستگًاههاى اجرايى موفق ارزيابى كردند درحالى كه بيش از دوسوم (V\&/D درصد) ناموفق ارزيابى كردند و فقط \& د درصد عملكرد مجلس شوراى اسلامى را بسيار موفق بيان كردند. ازسوىديگر 1/1/1 درصد مســتدل و منطقى بودن رأى نمايندگان مجلس شــوراى اســلامى به طرحهـــا و لوايح قانونى را زياد ارزيابى كردنـــد. در مقابل ٪/•「 درصد ميزان منطقى
 از پاســخگگويان كه در دور ههاى مختلف مجلس سابقه نمايندگى داشتند به كارآمدى
 و كمتر از • ا را به ادوار مختلف مجلس در زمينه كارآمدى دادند.

جدول r. توزيع فراوانى و درصد گروه نمونه برحسب ضرورت آسيبشناسى مجلس و ميزان موفقيت آن

| درصد معتبر | فراوانى | طبقات | متغير ها |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1/r | $r$ | تا حدودى |  |
| re/l | 4r | زياد | آسيبشناسى عملكرد |
| $\mathrm{V} \cdot 19$ | - $-1 \cdot 1$ | خ |  |
| r/r | Q* 0 - | خيلى كما | 7 |
| $1 \pi / V$ | r | T |  |
| 94 | 1.1 | تا حدودى | موفقيت در قانونگَارى مجلس |
| 9/^ | 10 | زياد |  |
| V/r | 11 | خيلى زياد |  |
| 1N/K | rı | خيلى كم |  |
| QN/T | 19 | S |  |
| 19/9 | $r$. | تا حدودى | موفقيت در نظارت بر عملكرد دستگاههاي احر ايـ |
| r/0 | $r$ | زياد |  |
| Y/. | $r$ | خيلى زياد |  |

 $\qquad$ rrr

| درصد معتبر | فراوانى | طبقات | متغير ها |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| D/9 | 9 | خيلى كم | رأى منطقى به طرحها و لوايح قانونى |
| $14 / 4$ | rr | ك |  |
| 9N/9 | $1 \cdot 0$ | تا حدودى |  |
| 11/1 | IV | زياد |  |
| - | - | خيلى زياد |  |
| rr/r | Mr | - ا | نمره كارآمدى مجلس |
| $\mathrm{Vr} / \mathrm{I}$ | 1.9 | 11 10 |  |
| $r / 4$ | a | r. ${ }^{\text {l }}$ |  |
| - | $\wedge$ | بى |  |

مأخذ : همان.

جدول F. توزيع درصدى گَروه نمونه بر حسب اهميت مجلس مشورتى محلى

مأخذ : همان.

براســـاس جدول QY/V د درصد از افراد نمونه، نقش مجلس مشورتى محلى را در يارى رســـاندن به نمايندگان مجلس در انجـــام وظايف نظار تى در حوزههاى انتخابيه

بالا مىدانند و در مقابل ^/^ درصد تأثير آن را در زمينه يارى رساندن به نمايندگان در انجام وظايف نظارتـى در حوزههاى انتخابيه پايين ارزيابى كردند. V\&|9 درصد از
 درصد نيز چنين تشكيلى را ايدئاليستى و غيرممكن مىدانند.

## - Y-

براساس نتايج جدول ه، ازآنجاكه سطح معنادارى بهدست آمده بالاتر از ه•|• است بنابراين بين متغير جنس و تشـــكيل مجلس مشـــورتى محلى رابطه معنادارى وجود ندارد. در سطح معنادارى זّ • / • رابطه معنادارى بين سن و تشكيل مجلس مشورتى محلى وجود دارد. رابطه معنادارى بين ســطح تحصيلات و تشكيل مجلس مشورتى محلى وجــود دارد. افراد داراى تحصيلات دكترى، بيشــتر از افراد داراى تحصيلات ليسانس و كارشناسى ارشــن، تشكيل مجلس مشورتى محلى را امكانپذير و اجرايى مىدانند. همچچنين در ســطح معنادارى | ا •| • رابطه معنادارى بين آسيبشناســى عملكرد مجلس شوراى اسلامى و تشكيل مجلس مشورتى محلى وجود دارد. افرادى كه ضرورت آسيبشناســـى مجلس شوراى اسلامى را بالا مىدانند، بيشتر از سايرين تشكيل مجلس مشور تى محلى را امكانپذير و اجر ايیى مىدانند.

جدول ه. آزمون معنادارى كاى اسكوئر براى برر سى رابطه بين متغير هاى
جمعيتشناختى و تشكيل مجلس مشورتى محلى

| سطح معنادارى | مقدار آزمون كاى اسكوئر | تشكيل مجلس مشورتى محلى |  | طبقات | متغيرها |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | امكانپذير و اجرايى | ايدئاليستى و غير ممكن |  |  |
| - /fta | . 19 MN | $V \Delta / V$ | $\mu \mathrm{F} / \mathrm{K}$ | مردان | جنس |
|  |  | 1. | -/• | زنان |  |
| س\% | $1 \cdot / 40$ | 1. | - / | - كم سال و | سن |
|  |  | VI/ 4 | rN/s | ا |  |
|  |  | 91/9 | rN/I |  |  |
|  |  | VN/I | r1/9 | اه |  |
|  |  | $1$ | $\cdot / \cdot$ | باء سال و |  |
| $\cdot 1 \cdot 14$ | 9/Qr | $\Delta N / T$ | FI/V | كارشناسى | تحصيلات |
|  |  | $\wedge$ / $\omega$ | $14 / 0$ | كارشناسى ارشد |  |
|  |  | NG/4 | 1\%/9 | دكترى |  |
| $\cdot 1 \cdot 41$ | 9/9r | 9Y/A | rV/r | تا حدودى | آسيبشناسى <br> عملكرد <br> مجلس |
|  |  | 人ヶ/r | $\mathrm{IV} / \mathrm{V}$ | زياد |  |
|  |  | $1 \cdots$ | 10.1 | خيلى زياد |  |

مأخذ : همان.
جدول \&، نتايج آزمون كاى اسكوئر را در مورد رابطه بين موفقيت مجلس شوراى اسلامى در قانونگذارى و تشــكيل مجلس مشورتى محلى را نشان مىدهد، ازآنجاكه ســطح معنادارى بهدست آمده كمتر از ه ه / ا اســـت درنتيجه در سطح اطمينان 9a 9 درصد مىتوان گفت كه بين موفقيت مجلس شوراى اسلامى در قانونگَارى و تشكيل
rra $\qquad$ ضرورت و امكان تشكيل مجلس مشور تى محلى در حوزههاى انتخابيه كشور

مجلس مشورتى محلى رابطه معنادارى وجود دارد. همچچنين توفيق مجلس در نظارت بر عملكرد دستگامهاى اجرايى با تشكيل مجلس مشورتى محلى نيز در سطح اطمينان ه9 درصد رابطه معنادارى وجود دارد. در ســطح اطمينان 99 درصد بين مستدل و منطقى بودن رأى نمايندگان به طرحها و لوايح قانونى و تشـــكيل مجلس مشــورتى محلى رابطه معنادارى وجود دارد. ازآنجاكه ســطـح معنادارى بهدست آمده هر متغير بالاتر از ه • / • اســـت درنتيجه بين متغير بدون پشـــتوانه حزبى بودن مجلس شوراى اســــاممى با تشكيل مجلس مشـــورتى محلى رابطه معنادارى وجود ندارد و بهعبارتى فرض H0 تأييد مىشود.

جدول 9. آزمون معنادارى كاى اسكوئر براى برر بىى رابطه بين موفقيت مجلس شوراى
اسلامى و تشكيل مجلس مشورتى محلى



| سطح معنادارى | مقدار <br> آزمون كاى اسكوئر | تشكيل مجلس مشورتى محلى |  | طبقات | مؤلفهها |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | امكان پپیر و اجرايى | ايدئاليستى و غير ممكن |  |  |
| $\cdot / \cdot 1$ | $1 \mathrm{~V} / .9$ | $1 . \cdots /$ | -/ | خيلى كم | مستدل و منطقى <br> بودن رأى <br> نمايندكان به <br> طرحها و لوايح <br> قانونى |
|  |  | 9N/F | r1/9 | S |  |
|  |  | NY/r | IV/V | تا حدودى |  |
|  |  | FI/T | $\Delta N / \lambda$ | زياد |  |
| $\cdots \cdot \cdot 1$ | $r \cdot / \lambda 4$ | 1../• | -/• | كاملاً مخالفم | بدون پشتوانه حزبى بودن مجلس شوراى اسلامى |
|  |  | YM/l | v919 | مخالفم |  |
|  |  | $15 / 9$ | $19 / 1$ | تا حدودى |  |
|  |  | NN/ | $11 / 1$ | موافقم |  |
|  |  | 99. | rı/ | كاملاً موافقم |  |

مأخذ : همان.

## r-

رگرسيون لجستيكى و تحليل تشخيصى، روندهاى آمارى هستند كه براى پيشبينى در عضويت گروهى بهكار مىروند. هر دو روند به ما امكان مىدهند تا يكى متغير وابسته
 مســتقل معمولاً پيوسته هستند، اما رگرسيون لجســـتيكى از عملده متغيرهاى مستقل طبقهاى برمى آيد. بهطور كلى رگرسيون لجستيى در مقايسه با تحليل تشخيصى مىتواند


همانطور كه مىدانيمم درصورتى كه متغير وابســـته از نوع اســـمى دو وجهمى ( ا. غيرممكن و ايدئاليســـتى بودن تشكيل مجلس مشورتى محلى؛ ז. قابلاجرا و ممكن بودن تشكيل مجلس مشورتى محلى) باشد، در اين صورت بايد از رگرسيون لجستيکى اســـتفاده كرد. در اين روش براســـاس متغيرهاى مســـتقل و زمينـهاى تحقيق شامل

جنس، ســن، تحصيلات، نمره كارايی مجلس و اهميـت كارآمدى مجلس و ارزيابى عملكرد مجلس هستند. ازآنجاكه رگرسيون لجستيك به چند روش محاسبه مىشود، در اين تحقيق از روش رگرســـيون همززمان استفاده شـــده است و تمامى متغيرهاى مستقل بهطور همزمان وارد تحليل شده و اثر تمامى متغير هاى مستقل و زمينهاى بر متغير وابسته بررسى مىشود.

جهت پی بردن به رابطه و تأثير متغير مستقل و زمينهاى بر تغييرات متغير وابسته ابتدا به ارقام ضريب (B) توجه مى كنيم. ارقام اين ســـتون، مقادير برآور هه شده براى ضرايب مربوط به هر ســتون يكى از طبقات متغير هاى مســتقل و زمينهاى را نشان مىدهد براى شــناخت جهت رابطه موجود بين احتمال وقوع تغيير در متغير وابسته و هريك از طبقات مستقل نسبت به طبقه مرجع همان متغير مستقل بايد به علامت
ضريب (B) توجه كنيم.

جدول V. پيشبينى تشكيل مجلس مشور تى محلى با استفاده از رگر سيون لجستيكى

| مدل لجستيك |  |  | متغير مستقل B |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | sig | (B) Exp |  |  |
| - |  |  | زن (مرجع) | جنس |
| ** | r/l9r | - V^Q | مرد |  |
| - |  | $9 \%$ | كارشناسى (مرجع) | تحصيلات |
| ** | 1/991 | $1 / r v$. | كارشناسى ارشد |  |
| ** | \|/VM| | -/b49 | دكترى |  |
| - | - | - | كمتر از •1 (مرجع) | نمره كارايى مجلس |
| ** | I/DFI | -1910 | \| ا 1 ا |  |
| ** | $\cdot 1011$ | -19 DV | r. 19 |  |

| | | سال اس، شماره |
קוهror $\qquad$


مأخذ : همان.
در مدل نهايی، معادله رگرســيون لجــــتيكى تأثير متغيرهاى مختلف بر امكان اجرايى بودن مجلس مشورتى محلى بر رسى و تأثير همزمان همه متغيرهاى مستقل بر متغير وابســته مورد ســنجش قرار گرفت. نتايج نشان مىدهد، متغير هاى جنس،
 ميزان ارزيابى عملكرد مجلس تأثير معنادارى بر احتمال (وقوع) اجرايى بودن مجلس مشورتى محلى دارند. ازسوىديگر گروه نمره كارايى ها اتا • تأثير معنادار و معكوس بر احتمال (وقوع) اجرايى بودن مجلس مشورتى محلى دارند.

وجود نهاد مجلس شوراى اســـامى يكى از مـهمترين تجليات مردمسالارى دينى در جمهورى اســـلامى است. نمايندگان مجلس را مردم انتخاب مى كنند تا در جايگاه قدرت ازطرف مردم براى سرنوشــت كشور تصميمگيرى كنند. آنها وكيل مردم براى عمل براســـاس منافع و دغدغههاى مردم شناخته مىشوند و موظفند تا در چارچوب اصول اســـلامى در جهت ريل گذذارى براى ترقى و پيشرفت كشور اقدام كنند. مجلس شوراى اسلامى در ساختار قدرت سياسى كشور جايگاه و اهميت ويزْاى دارد. مجلس را قوه عاقله هر نظامى قلمداد مى كنند و آن را تجلى اراده عمومى بهحساب مى آورند
 از دادههاى گردآورى شـــده به بررسى وضع موجود و خالأهاى مجلس شوراى اسلامى و امكان تشكيل مجلس مشــورتى محلى در مركز حوزه انتخابيه پرداخته شد. نتايج
 ضرورى مىدانند. بيش از دوسوم (V\&/D درصد) پاسخگَويان، عملكرد مجلس شوراى اســلامى را در اين زمينه قانونتَذارى پايين ارزيابى كردند. DY/V درصد از افراد نقش مجلس مشــورتى محلى را در يارى رســـاندن به نمايندگان مجلس در انجام وظايف نظارتى در حوزههاى انتخابيه بالا مىدانند.

نتايج تحليل دو متغيره نشــان داد كه بين ســـن "و ســــطح تحصيلات با تشكيل مجلس مشورتى محلى رابطه معنادارى"وجود دارد. افرادى كه ضرورت آسيبشناسى مجلس شــوراى اسلامى را بالا مىدانند، بيشــتـر از سايرين تشكيل مجلس مشورتى محلى را امكانپ ير و اجرايی مىدانند. همحچنين بين موفقيت مجلس شوراى اسلامى در قانونگذارى و تشــكيل مجلس مشـــورتى محلى رابطه معنادارى وجود دارد. بين توفيق مجلس در نظارت بر عملكرد دســتگامهاى اجرايى با تشكيل مجلس مشورتى
".an mat $\qquad$ $\mu r$.

محلى رابطه معنادارى وجود دارد. درنهايت نتايج تحليل چند متغيره نيز نشـــان داد كه متغيرهاى جنس، تحصيلات، ســنـ، نمره كارايى مجلس در گروه \اتا ها، ميزان اهميــت كارايى و ميزان ارزيابى عملكرد مجلس تأثيـــر معنادارى بر احتمال (وقوع) اجرايی بودن مجلس مشـــورتى محلى دارند. ازسوىديگر گروه نمره كارايى Q ا تا • تأثير معنادار و معكوس بر احتمال (وقوع) اجرايى بودن مجلس مشورتى محلى دارند. مى توان گفت نظارت يكى از اصول مهمر در كشورهاى مبتنىیر دمكراسى است كه با اجراى شايسته آن قواى حاكمه از فساد سياسى و اقتصادى دور نگاه داشته مىشود. در اين بين نظارت بر نمايندگان پارلمان نيز در بســـيارى از كشــورها و ازجمله ايران مورد توجه قرار گرفته اســـت. هر جند نمايندگًان بايد اســـتقالال و آزادى بيان داشته باشـــند ولى برخلاف آنحֶه در ابتدا بهنظر مىرسد نظارت بر نمايندگان منافاتى با اين امتيازات ندارد. جلو گيرى از فســـاد سياســـى، رانتخوارى، حفظ وحدت پارلمان و ... نظارت بر نمايندگان را ضرورى مىســـازد. در اين بيــن نحوه نظارت بر نمايندگان و شيوههاى اجراى آن بيشتر مورد توجه قرار مى گیيرد. در كشور ما پس از تصویب قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان شــيوه نظارت درونســـازمانى پذيرفته شده است
 مقررات و رعايت اصول ارزشى و كارآمدى نظام دمكراتيك حاصل مىشود. ازاينرو با اجراى چنیين اصولى است كه مىتوان ارزيابى و قضاوتى درست درخصوص خصايص منصفانه و آزاد بودن رفتار پارلمان داشت.
با توجه به جايگاه مهمم و اساســى نمايندگان مجلس در تأثير گَارى مســـتقيمم بر سرنوشـــت جامعه، تضمين مصالح عمومى كمترين چچيزى است كه از يكـ نهاد مهمم پارلمان انتظار مىروه. چه اينكه مقامهاى عمومى هريك صلاحيتهاى خاصى دارند كه با قانون اساســى و قوانين عادى به آنها اعطا شـــده است. اين صلاحيتها وجود
$\qquad$

برخـــى تكاليف حرفهاى را براى مقامهاى مذكور بهدنبال دارد. انجام تكاليف حرفهاى موجب نترَش مثبت به آنها و جايگاهشــان مىشـــود و درنهايت باعث ترميم اعتماد
 معنادار است يعنى جايىى ارتباط ميان حاكمان و شهروندان براساس رابطه اصيلوكيل طراحى شـــده است. در چنين ارتباط و ضوابطى نحوه انجام كار معين مىشود و وكيل فقط مجاز است در اين محدوده اقدام كند. اين امر محورى كه انديشمندانى نظير جان لاكى در عرصه روابط سياســى حاكمان و شــهروندان بهكار گرفته شده در نهاد نمايندگى متبلور شـــده اســت. وقتى قدرت نمايندگى از اصيل يعنى شهروندان به وكيل يعنى صاحبمنصبان سياســى منتقل مىشود، ناكز ير بايد سازوكارى وجود داشــته باشد كه براساس آن وكيل بابت اقدامهايى كه انجام مىدههد، پاسخكَو باشد و در صورت ارتكاب تخلف، تنبيه يا از سمتش عزل شود. بر اين اساس نظارت مردم بر اجزاى حاكميت يكى از مـهمترين وظايف برشـــمرده شده براى مردم در حكومتهاى اسلامى است. مردم نمىتوانند نسبت به عملكرد مسئولانى كه خود انتخاب كردهاند، بىتفاوت باشــند و بايد با رصد رفتار و عملكرد آنان، همواره بر آنها نظارت داشـــته و مانع انحراف و سوءاستفاده شوند.

برمبنــاى نتايج ثزوهش بهنظر مىرســـد كه بـــا قوانين موجود و با اســتفاده از توانمندى هـــاى محلى و ظرفيتهاى خالى دســـتگگاههاى اجر ايى و دعوت از نيروهاى داوطلب خدمت با ايجاد شرايط برابر براى حضور آنها، تشكيل مجلس مشورتى محلى در مر كز حوزههاى انتخابيه مىتواند اين خلأ را پر كرده و موكلان را در تصميمسازى نمايندگان خود يارى و مشــاركت دهند. اين مجلس محلى مىتواند كميسيونهايى به تعداد و متناظر با كميسيونهاى مجلس شوراى اسلامى داشته باشد براى بررسى و تطبيــق منافع ملى و محلى روى طرحهـــا و لوايح كه بايد در مجلس مورد تصويب
$\qquad$

قرار گيرد. نماينده يا نمايندگان حوزه انتخابيه مجلس طرحها و لوايح را براى بررسى، كارشناسى و اظهارنظر مشورتى به مجلس محلى ارجاع دهند، تا تأثير آنها (در صورت نهايى شدن) را در حوزه انتخابيه مورد بررسى قرار داده و سپس پیشینهیادهاى مربوطه را بـــراى طرح در صحن علنى مجلس بيان كنند. ازطرفى اين مجلس محلى مىتواند مطالبــات و نيازهاى حوزه انتخابيـــه را تجميع، اولويتبنـــدى و در قالب طرحهاى پيشنهادى به نمايندگان خود در مجلس شوراى اسلامى ارائه دهد.

## منابع و مآخذ

$$
\begin{aligned}
& \text { جامعגشناسان. }
\end{aligned}
$$

 انتشارات كوير.

「. بريس، نيكلا، ريجارد كمي و رزمرى ســـلكار (ا (1 ا). تحليل دادهماى روانشناســى با برنامه، ترجمه خديجه علىآباد و سيدعلى صمدى، ويرايش دوم، چاپ دوازدهم، تمران، نشر دوران
 فصلنامه راهبرد، دوره Tr. ش AT.


 مجلس شـــوراى اســلامى و نتش آن در الكَوى حكمرانى خوب"، فصلنامه ثِّوهشهاى سياســى جهان /سالام، دوره 9، ش r

تاريخى، دوره ا، ش A.
 دمكراسى"، انديشه سياسى در /اسلام، دوره \&‘ش شا
9. هابرى، على و هادى طحان نظيف ( . • l ). لهمجلس شــوراى اســلامى و لزوم ارزيابى تأثيرات قانون در مرحله تقنين،، فصلنامه دانش حقوق عمومى، دوره 9، ش • 1.
 تعادل ميان مجالس عالى و ملى"، هثُوهشهماى روابط بين/لملر، دوره ا، ش MY.

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { rum }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { جمهورى اسلامى ايران"، پاياننامه كارشناسىارشد، دانشكده حقوق و علومسياسى دانشگاه تهر ان. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { عملكرد نمايندگان مجلس"، مطالعات ر/هبردى بسيج، دوره ז } ا \text { ، ش } 19 .
\end{aligned}
$$

14. Chiru, M. (2018)." The Electoral Value of Constituency-Oriented Parliamentary Questions in Hungary and Romania", Parliamentary Affairs, Vol. 71, No. 4.
15. Hobbes, T. (2002). Leviathan, Perterborogh, Broadview Press.
16. Kountouri, F. (2018). "Patterns of Renewal and Continuity in Parliamentary Elites, The Greek MPs from 1996 to 2015", The Journal of Legislative Studies, Vol. 24, No. 4.
17. Mandelbaum, G.A. (2012). "Strengthening Parliamentary Accountability, Citizen Engagement, and Access to Information: A Global Survey of Parliamentary Monitoring Organizations", World Band Institute, Vol. 13, No. 70.
18. Matthews, F. (2021). "The Value of 'Between-Election' Political Participation: Do Parliamentary E-Petitions Matter to Political Elites?", The British Journal of Politics and International Relations, Vol. 23, No. 3.
19. Morgan, Edward and Petra Schleitter (2004). "Governmental Change in A Presidential-Parliamentary Regime: The Case of Russia 1992-2007", Post-Soviet, Vol. 20, No. 2.
20. Morris, C. (2012). Parliamentary Election, Representation and Law, UK: Hart Publishing Ltd.
21. Parsojo, E. (2009). Handbook on Transparency and Accountability of Parliament, UNDP Parliamentiary Support Program.
22. Pitkin, H.F. (1967). The Concept of Representation, Berkeley: University of California Press.
23. Zareei, A. and Y. Fozi (2017). "Analysis of Political and Social Contexture of Islamic Consultative Assembly's representatives; First to Five Periods", Contemporary Political Investigations, Vol. 7, No. 22.

[^0]:    ا. مقاله علمى - پ夫وهشى، مستخرج از تز دكترى با عنوان اضرورت و امكان تشكيل مجلس مشورتى محلى در حوزههاى انتخابيه كشور"، دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مركز، دانشكده علوم سياسى است.

[^1]:    ا. درنهايت بهدليل عدم پاسخگَویى نمايندگان مجلس، تعداد نمايندگان دوره دوم $\ddagger$ نفر (
     دوره نهم مجلس شوراى اسلامى حضور داشته باشند را اعلام نكردند.

