ویژگی‌های سیاست‌گذاری مطلوب جمعیت در ایران

چکیده

در این مقاله، دیدگاه‌های مطرح‌شده پیرامون «الزایش جمعیت» در قبال روبه‌رویهای سگاگی «الزایش جمعیت» به‌عنوان مساهمه‌ای از افزایش توانایی و سطح علائم اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.

سعید سیدی، عضو در گروه گردشگری ایران

مهدیه کامیاری، تکلیفی

کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی اجتماعی، علوم اجتماعی، تربیت بدنی و علوم سلامت

کارشناسی ارشد ارشاد و آموزش دانشگاه علوم طبیعی و زیست‌شناسی

کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه علوم طبیعی و زیست‌شناسی

نور بانک: 32/1387/96

بهترین: 59/8/12/92

farahani.cs@gmail.com
abbas_maghami_k@yahoo.com
kavarni_m19@yahoo.com
مقامه

سیاست‌گذاری جمعیتی یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری در جهان معاصر است که جمعیت را موضوع خود قرار داده و در این راستا آن‌ها در جهات مختلف، تحولات جمعیت را در ارتباط با سایر موضوعات کلانی به جامعه مورد بررسی قرار می‌دهد. علی رغم این تحولات، آنچه در طول سالیان گذشته مسلمانه است، اخراج ابعاد و ویژگی‌های سیاست‌گذاری جمعیتی تلاش برای تدوین جدیدی برای سیاست‌گذاری جمعیت در ایران است. این که در سال‌های اخیر اهمیت و ضرورت آن حداً شکار شدن است. بدن سبب این مقاله در تلاش است تا با مروری تاریخی زمینهی طرح سوالات اساسی از این رابطه را فراهم نماید.

طرح مسئله

مسئله جمعیتی یکی از موضوعات موردنظر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در هر جامعه‌ای به‌شمار می‌رود. این مسئله با توجه به اشتران اخیر رهبر معظم اقلیم اسلامی، واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است. واکنش‌های مدولار و یا در نوع همین‌طور:

- تلاش‌های نهادهای قانونگذاری برای تنظیم و تصویب برنامه‌های اصلاحی. این برنامه‌ها مشتمل بر دو بخش است: سیاست‌های سلیبی در جهت حذف برنامه‌های کنترل جمعیت، و سیاست‌های ایجابی بر تشیوه‌ی در جهت تسهیل ازدواج و ترغیب فرزندگی. با تأکید بر ابتدا و ترین مرحله‌ی بعنوان تولد نوزاد (شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۱۳۶۳/۲/۷، ۱۷۴۲)

از این زمینه با به‌هم‌گزینگ برای سیر‌شماری‌های جمعیتی با فاصله‌ی منظم، به‌‌دریچه سیاست‌گذاری جمعیتی در ایران متاسفانه با سیاست‌های نهادهای بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرد. بررسی جمعیت در برنامه‌ریزی و مطالعات کاربردی جمعیت در ایران از حدود سال ۱۳۴۲ که تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی آغاز شد و برای نخستین بار جمعیت به‌عنوان مهم‌ترین عامل در
راهمداری مناسب نظیر منابع آبی و زمین‌های قابل
کشت، افزایش جمعیت به عوامل یکی از مهم‌ترین
عوامل گسترش بذرزا و اشغال زایی در کشورها، شکل
جمعیت در بسیاری از عوامل نظیر علم و فناوری،
وزش و... تأکید دارد (رجاینیز، 1390/6/5). 

تحقیقات صورت‌گرفته بر نسان می‌سنجید که
رشد جمعیت به خودی خود از اینگونه محدودیت‌های
عملکرد اقتصادی جمع‌بندی و بهره‌برداری بهره‌مندی
از تسهیلات جمعیتی، در ارتباط مستقیم با سیاست‌های
احمایی بر هر جامعه قرار دارد (سوزری و
کیهانی حکمت، 1382).

۱. اطهاراتی که افزایش جمعیت را به‌مثابه افزایش
جغرافیا رفته (اشغال مسکن، تحصیلات و...) در
سطح آرمانی می‌دانند. در این رویکرد، ممنع
محدود و تغییرات محیطی، کاهش رقابت را به دنبال
خواهد داشت (شیخی، 1373، ص 49).

البته بهترین گزینه نیز وجود دارد که اصل
ازدواج و بیناست، فرزند آوری را خلاف رفاه، آزادی و
لذت فردی می‌داند. این تغییر، اگرچه در ایران در
مقاومه به با سیاست‌های جوامع محدودیت است
(رجاینیز، 1390/6/5)، اما در میان افراد و جود
داشت و به صورت محدود در بی‌خیال ها نیز به جهان
می‌خورد (شیخی، 1373، ص 49).

۲. اطهاراتی که افزایش جمعیت را به‌مثابه افزایش
نیروی انسانی در خدمت توسعه - اعماق از گروه‌های
مصرف کننده - می‌کنند. در این رویکرد، افزایش
نیروی کار به کاهش دستمزد و سهولت تولید منجر
می‌شود و افزایش مصرف کنند. به توسیع بازار محدود
خواهد شد و این جهت، شکوفای اقتصادی را رقم
خواهد داد (کتابی، 1377، ص 147)

۳. اطهاراتی که افزایش جمعیت را به‌مثابه افزایش
سیاست‌های تنظیم خانواده و کاهش شدید رشد
جمعیت و نزدیک باروری در ایران از طرف سازمان‌های
بنیان ملی و معرفی ایران به عنوان یک اگزیستن
تنظیم خانواده برای کشورهای جهان سوم را در کنار
موجهه سازمان‌های بنیان ملی با پیشرفت‌های
علمی و فناوری دیگر ایران نظیر حوزه سهندی و...
قرار داده و مسئولیت که شاید بدينیهان و قابل
تأمل هستند، مطرح می‌گردد. این سوالات با جملات
دیگری تکمیل شدند:

رونده تغییرات جمعیت کشور به تغییر می‌گوید و
بررسی و تغییر اصل موضوع؛ از طریق
ارائه شواهد آماری، سال‌های پیشینی جمعیت و
نقد و تحلیل سیاست‌های جمعیتی در هر گذشته
و... که عدم تأثیر جهان اسلام گنجانده می‌شود.
بررسی روزگار دهه پیرامون افزایش جمعیت,
شناسا می‌دهد که این اطلاعات در سه دسته قابل
تقصیم می‌باشند:

۱. اظهاراتی که افزایش جمعیت را به‌مثابه افزایش
جغرافیا رفته (اشغال مسکن، تحصیلات و...) در
سطح آرمانی می‌دانند. در این رویکرد، ممنع
محدود و تغییرات محیطی، کاهش رقابت را به دنبال
خواهد داشت (شیخی، 1373، ص 49).

البته بهترین گزینه نیز وجود دارد که اصل
ازدواج و بیناست، فرزند آوری را خلاف رفاه، آزادی و
لذت فردی می‌داند. این تغییر، اگرچه در ایران در
مقاومه به با سیاست‌های جوامع محدودیت است
(رجاینیز، 1390/6/5)، اما در میان افراد و جود
داشت و به صورت محدود در بی‌خیال ها نیز به جهان
می‌خورد (شیخی، 1373، ص 49).

۲. اطهاراتی که افزایش جمعیت را به‌مثابه افزایش
نیروی انسانی در خدمت توسعه - اعماق از گروه‌های
مصرف کننده - می‌کنند. در این رویکرد، افزایش
نیروی کار به کاهش دستمزد و سهولت تولید منجر
می‌شود و افزایش مصرف کنند. به توسیع بازار محدود
خواهد شد و این جهت، شکوفای اقتصادی را رقم
خواهد داد (کتابی، 1377، ص 147)

۳. اطهاراتی که افزایش جمعیت را به‌مثابه افزایش
سیاست‌های تنظیم خانواده و کاهش شدید رشد
جمعیت و نزدیک باروری در ایران از طرف سازمان‌های
بنیان ملی و معرفی ایران به عنوان یک اگزیستن
تنظیم خانواده برای کشورهای جهان سوم را در کنار
موجهه سازمان‌های بنیان ملی با پیشرفت‌های
علمی و فناوری دیگر ایران نظیر حوزه سهندی و...
قرار داده و مسئولیت که شاید بدينیهان و قابل
تأمل هستند، مطرح می‌گردد. این سوالات با جملات
دیگری تکمیل شدند:

رونده تغییرات جمعیت کشور به تغییر می‌گوید و
بررسی و تغییر اصل موضوع؛ از طریق
ارائه شواهد آماری، سال‌های پیشینی جمعیت و
نقد و تحلیل سیاست‌های جمعیتی دهمه‌ای گذشته
و... که عدم تأثیر جهان اسلام گنجانده می‌شود.
بررسی روزگار دهه پیرامون افزایش جمعیت,
شناسا می‌دهد که این اطلاعات در سه دسته قابل
تقصیم می‌باشند:
در گمرک از سه دهه، جمهوری اسلامی ایران به گشودن شدیدی سالخوردها تبدیل شده و این بعید، که تنها در حالی که من این محدوده ناخالتی است. منظومه فوق سازندگان اجرای سیاست "کنترل جمعیت" در هر ۱۲۰۰ و عذرخواهی رهبر از کوتاهی در تغییر آن در هر ۱۲۸۰ و تاکید معموله بر رفع آن در هر ۱۳۹۰ می‌باشد (پیامدهای رهبری، ۱۳۹۱/۵/۷). این مسئله به خصوص در هر ۱۳۹۰ (۱۹۷/۱۳۹۱) این شرایط حساسیت و عفالت در این پیام را می‌دهد که همه باید در جهت بازگردی به سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران عمل کنند. این نهادهایی بین‌المللی و با خلاف مصالح پیشرفت و عدالت – به‌ندرست بودهو است، گام بردارند.

برخی رویکردهای موجود در سیاست‌کاری افزایش جمعیت همراه و موفقیت دارد، اما اولویت اصلی خود را متعلقه دارایی اهواز را و اهدا آرای این معنایی است که این اجرای سیاست و بشرداری، بر برمودا و اراده بشری مقدم از ماده به‌دست آمده در جهت احیا و کمی افزایش جمعیت و آینده‌نگری برای این اهواز را به خدمت به جمعیت و با توجه به کمی، جمعیت از طریق شاخه‌ها نظر رشد، نره پاروری، مثبت جمعیت، نسبت گروه‌های سنی مختلف و مورد بررسی قرار گیرد (تاجداری، ۱۳۸۸، ص. ۱۸). به‌لحاظ کمی، نیز، جمعیت از طریق شاخه‌هایی
وضعیت اقتصادی و سیاسی مالکی در ایران

مورد قضاوت قرار می‌گیرد. این شاخه‌ها در جوامع مختلف تا حدی متغیر است. برای مثال، ممکن است در جامعه‌ای میزان دارایی، تحصیلات و... نسبت به موارد نظریابی عوامل، سلامت، روان و شخصیت، جنس و تر اولویت بیشتری داشته باشند (همان).

همچنین از منظر آمادگی، جمعیت از طریق شاخص‌های نظری برای شاخص جغرافیایی، نسبت‌های شهرنشینی، روستا‌نشینی، کوچنشینی، مرزنشینی، مذاهب، اقامت و مشاغل و... مورد نظر قرار می‌گیرد.

هنگامی که هرگز از شاخص‌های قبوق، رضایت بخش بهبود و یا نابسامانی بازنگری و اصلاح به شمار آید، ناشی برای تغییر شاخص‌های مورد نظر در سطح کار بانک‌های خود به خواهند گرفت.

علاوه بر رویکردهای سه‌گانه فوق، رویکردهای دیگری نیز در جهت برنامه‌ریزی‌های جمعیتی وجود دارند. برخی از آن رویکردهایی که شرح ذیل می‌باشد: 1. یکی از قطعی‌ترین سیاست‌های گسترش جمعیت در جهان مدرن، ناشی برای سازمان‌کردن مراکز جمعیت به سایر کشورها و مناطق جهان در قرن 18 و 19 بود که توسط دولت‌های استعمارگذار انجام می‌گرفت. دولت انگلستان به وسیله این سیاست، سطح اقتصادی و بزرگ‌ترین رشد جهان را به سلطه بانیان بی‌بند کرد. به‌عنوان دیگر، آئنگلیسکاوندا با سازمان‌کردن مراکز جمعیت به سایر کشورها به وسیله اهداف دست یافتن به بخشی از آنها به شرح ذیل است:

- استعمار مالکی دیگر (نظریه کشورهای آفریقایی)؛

- فرماندهی مستشاران نظامی، اقتصادی، فرهنگی به سایر ممالک (نظریه ایران عصر پهلوی)؛
آمریکا به کشورهای مختلف نظیر افغانستان، عراق، لیبی و... حضور داشته‌‌اند.

۲. برخی از جوامعی که مسیحیان در جذب سرمایه‌گذاری کردند، در حین پیشرفت ویژه انسانی ارزانی داشته‌اند، از اهداف نسل‌هایی کلید‌گذار ارزان بهره بردند. کشور در حال جوانان از این رویکرد سیاست مدرنیتی کشور را در دستور کار قرار داده و به سرعت میکرو میلیارد نفر جمعیت را پشت سرگذشته است (کسی سایت خبری تلگرام). (۱۳۹۰/۱/۱۲) چنین رویکردها مستلزم تبیین نیروی انسانی کمتری برای دارایی‌ها و بهره‌ارزش‌های ویژه می‌باشد. خاطر و خوشنویسی در برابر سرمایه و سهمه‌های دارو... مهم باشد.

۳. برخی از جوامعی با هدف استفاده از معضلات جمعیت کشورهای سختی اقامت به ازای نسل کردند. از اهداف نسل به منظور بر کردن کمیابی‌های انسانی در کشورهای سختی، سیاست‌های جمعیتی کشورهای نظیر ترکیه به شمار می‌رود (سایت مساجد آتالین، ۱۴/۲/۱۳۹۰/۷/۱۰). این کشور از طریق فرمان‌های مهاجران به کشور نظیر عثمانی، عملیات اقامتی کمتری را تبدیل به اجتهادی یک از مهم‌ترین گرودهای مهم‌ترین از دسترسی آتالین کرده است (سایت)

شیعه آتالین (۱۳۸۹/۵/۱۷)، چنین رویکردها مستلزم تبیین نیروی انسانی آشنا به مهم‌ترین جامعه می‌باشد. یک کشور جامعه می‌باشد، این زبان انسانی در جامعه می‌باشد. مقدی، حفظ زبان مادری در جامعه می‌باشد، احترام به ارزش‌های جامعه مقدی، یک دانشگاهی نسبی به ارزش‌های و بسته است. همچنین، در بخش جمعیتی به

۴. بعضی از جوامعی نیز با هدف حفظ نسبت‌های

جهت در جوامع صنعتی، افزایش جمعیت با هدف تسهیل گزینه تولید و مصرف صورت می‌گیرند. بهبود جزئی‌ترین و کمتر خاصیت تولید و مصرف در روند مزدهای ملی و جدید مخلوطان دولت‌های مستقل به عیان تهیه‌گران گزینه تولید و مصرف در دستور کار قرار می‌گیرد.

جهت در جوامع صنعتی، افزایش جمعیت با هدف تسهیل گزینه تولید و مصرف صورت می‌گیرند. بهبود جزئی‌ترین و کمتر خاصیت تولید و مصرف در روند مزدهای ملی و جدید مخلوطان دولت‌های مستقل به عیان تهیه‌گران گزینه تولید و مصرف در دستور کار قرار می‌گیرد.

(www.westpass.com)
توطیح به یکی از ویژگی‌های نتایج: یکی از نتایج جمعیت در ایران

جامعه‌های مسالمت‌آمیزی از اجتماعی‌الاصلی استراتفیک بررسی و در نظر گرفته می‌شود. مسالمت‌آمیزی از اجتماعی‌الاصلی استراتفیک بررسی و در نظر گرفته می‌شود.

یکی از ویژگی‌های نتایج جمعیت در ایران

جامعه‌های مسالمت‌آمیزی از اجتماعی‌الاصلی استراتفیک بررسی و در نظر گرفته می‌شود. مسالمت‌آمیزی از اجتماعی‌الاصلی استراتفیک بررسی و در نظر گرفته می‌شود.

یکی از ویژگی‌های نتایج جمعیت در ایران

جامعه‌های مسالمت‌آمیزی از اجتماعی‌الاصلی استراتفیک بررسی و در نظر گرفته می‌شود. مسالمت‌آمیزی از اجتماعی‌الاصلی استراتفیک بررسی و در نظر گرفته می‌شود.

یکی از ویژگی‌های نتایج جمعیت در ایران

جامعه‌های مسالمت‌آمیزی از اجتماعی‌الاصلی استراتفیک بررسی و در نظر گرفته می‌شود. مسالمت‌آمیزی از اجتماعی‌الاصلی استراتفیک بررسی و در نظر گرفته می‌شود.

یکی از ویژگی‌های نتایج جمعیت در ایران

جامعه‌های مسالمت‌آمیزی از اجتماعی‌الاصلی استراتفیک بررسی و در نظر گرفته می‌شود. مسالمت‌آمیزی از اجتماعی‌الاصلی استراتفیک بررسی و در نظر گرفته می‌شود.

یکی از ویژگی‌های نتایج جمعیت در ایران

جامعه‌های مسالمت‌آمیزی از اجتماعی‌الاصلی استراتفیک بررسی و در نظر گرفته می‌شود. مسالمت‌آمیزی از اجتماعی‌الاصلی استراتفیک بررسی و در نظر گرفته می‌شود.

یکی از ویژگی‌های نتایج جمعیت در ایران

جامعه‌های مسالمت‌آمیزی از اجتماعی‌الاصلی استراتفیک بررسی و در نظر گرفته می‌شود. مسالمت‌آمیزی از اجتماعی‌الاصلی استراتفیک بررسی و در نظر گرفته می‌شود.
مسئولان نظام اسلامی، عدم مخالفت و فضاسازی روشنفکران (به دلیل وجود سابقه ذهنی در دولت پهلوی و حمایت نهادهای بین‌المللی) و... به سرعت به اهداف و مداخله دست یافت. اما پس از دستیابی به این نقطه، نه تنها متناقض، بلکه به‌مستقلیت، گسترش معرفت‌گرایی با شعر (تخصص‌گرایی)، توصیع به‌ضابطه دانشگاه آزاد و بعداً پیام‌دادن افزایش ظرفیت و تقبل کننده‌ی تحصیلات عالی به‌طورهای مناسب بر میان بانوان... تغییر الگویی ذهنی مرتب با معیک زندگی را به دنبال داشت. مهم‌تری زدنیکی از حاله انجام در قالب مسئله‌ی «به‌نهایت فرهنگی» (برای مطالعه بیشتر، رک: روشنفکران، 1390)، صورت‌بندی مسئله، جامعه را به سمت سبک زندگی چپک نموده و همکاری راهبردهای گسترش همکاری افزایش هرچه بیشتر و خانوار را در تأمین خریدهای آموزشی و درنیمه‌های گسترش روزافزون هزینه زندگی (فرزندان) بود.

جامعه ما در حالی می‌باشد که هنگامی ساختارهای اجتماعی از تبدیل نسبی ثبات و قدرت به ارزش، تشکیل احیا ناپذیر اجتماعی، ترکیب به رفتار و اعمال مستقل، احیای معنویت، انحراف و فساد و... رجن می‌برد (رفیق‌پور، 1326، ص 171.159)، بلکه این ویژگی‌ها در مصرف ندیمی چندرزه شده و پیام پر و ضرورت اصلاحات در ساختارهای نظام، مناسب با ارزش‌های سکولاریستی بودن. تداوم وضعیت فوق بشر از توصیع به‌مذاهب آزادی» در طی سال‌های 1372 تا 1376، جامعه را تا مرز بحران‌هاي جدی. 

- به‌طور هماهنگ و به وسیله وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های مختلف در کشور ما پیاده شده‌اند اشاره می‌شود: جوانتانی که قصد ازدواج دارد، پس از انجام آزمایش‌های لازم، موفق به شرکت در کلاس‌های تهیه خانواه می‌باشد.

- درس تهیه خانواه به مجموعه ضروریاتی که هر فرد در ایام تحصیلات عالی باید بداند و به‌کار به‌کار می‌برد ...

(پانزدهم 1389/4/5 و...)
یپش برده. تبدیل اوقات فراغت فزرندان به امروز پریزه‌های گسترش اختیار و مستقلی فزرندان در خانواده‌های در زبان عربی به عنوان فرند‌سالاری شناخته می‌شود و از دستاوردهای منفی این دوره است (نوه فرآرده، 1390). جناتخون سالهای 1358 تا 1360 را به عنوان سالهای اوج باروری در جامعه بسر از اقلال به شمار آوریم، از سال 1376 تا 1384 بیشترین میزان نفقات، وارد در و گذشته شد. مدریریت منابع انسانی و نحوه به‌پرورش، نمودن از نیروی جوانی جمعیت در این دوره به نوبه خود به برخی مسئولان مهمترین کارکرد افزایش سالی را تحصیل به‌میزی حاصلالی را به تأخیر اجلاخ، یافتن قضا و کار مینشاند. کار بی‌پایان که این رویه کمیابی به نمی‌گیرد. این ادامهٔ دارد. هنگامی که تدبیر کننده رویه یک گردوخوان شود، جهانی سوء‌مدیریت را به اکثریتای شرایط اقتصادی و اجتماعی، صیانت زیست جدیدی را انرژی‌ارومه این، این شیوه رزست، جدید اصلاح سیاست‌های جمعیتی را با دشواری‌های بسیاری همراه می‌ساخته است. به هنین ذلیل، تلاش‌های دولت نمی‌دهد برای تغییر شعار جمعیتی با تأکیدات شخص رفیع جمهور - بدون توصیه به ایزه‌های تشویقی سنگین مادی - با تحقق جنگ از همه‌ها، نمی‌شد.
نسبت به تداوم یا وحیتر شدن مشکلات کنونی در سالهای آینده عمقی‌تر گونه‌است. چگونه نگران‌کننده‌ترین نیاز‌های فنی و توانمندی‌های در ساخت و ساز یا استقرار در تهران و... شرایط واحدهای تهران و... ظرفیت پیشروی دانشجو در مقطع کارشناسی در تهران و... استقرار سازمان‌ها و مؤسسات آموزشی و... پژوهشی؛

- انتقال خانوادگان تحت بیوشش به‌ین‌گونه و کمیته امداد و همبستگی‌های فرمانداری و... سازمان (رژه‌پور، 13/1/1399)؛

- انتقال پایتخت، تفکیک پایتخت سیاسی، علمی و... کاهش حجم مهاجرت و تنقییت مهاجرت معکوس؛ مثال از طریق ایجاد اشتغال در شهرستان‌ها، توسعه زیرساخت‌ها و...

- کاهش دستگاه‌های دولتی و کارمندان در تهران با اولویت انتقال سازمان‌های بر اساس

- انتقال شرکت‌ها و دستگاه‌های که محل اصلی فعالیت آنها در جای دیگری است مثالاً شرکت‌های وابسته به کمیته‌های، شیلات، نفت وگاز و... 

- کاهش مراجعه حضوری به دستگاه‌های دولتی

- از طریق گسترش خدمات دولتی الکترونیکی

- در نظر گرفتن محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی برای شهرنشینان و دستگاه‌های مستقر در تهران؛ مثل‌اً وضعیت استقرار در تهران با عدم صدر مجوز ساخت و ساز و...

- ساخت و ساز و... از دستگاه‌های اداری در تهران و...

- شناسایی 16 پایگاه پزشک ارشد و سیاست در تهران به منظور خروج آنها از پایتخت؛

- مجموعه توسعه پیمان‌سازی در تهران;

- تعیین محل برای نقل مکان 45 کارخانه به خارج از تهران;

- مجموعه صدور اجازه استقرار واحدهای صنعت در محدوده تهران;

- جاگذاری از واحدهای زمین‌سازی برای ساخت و ساز در داخل شهر تهران;

- انتقال بخش مشاغل و اماکن به بیرون شهر تهران؛

- مانند انتقال تمامی بنگاه‌ها و نمایشگاه‌های خودرو، نمایشگاه‌های فرش، انتهای های کالا و...

- انتقال مسئولین هزینه‌ی زندگی در تهران و شهرنشین از طریق مخففندی بیان‌های‌هائی، به عوارض مالک رونق در شهرستان‌ها و معنی به‌همرتدی بیشتر تهیه‌سازی‌ها و در نتیجه، جلوگیری از مهاجرت (راجی‌نژاد، 13/1/1389 و...

- تاریخ انتخاب گفتگو شد، جامعه ایران با گزاره‌های منطق‌پذیر موافق است:

1. جامعه ایران باید افزایش بدهد;

2. جامعه پایتخت باید کاهش بدهد;

3. سیاست تمکین‌زناشویی تفویضی داداشت امتداد به مورد چهاردهم صدرای، به این موارد، باید گزارش‌های را افزوده بکه به راستی با دورک معلی هستند: دولت، به وعده‌های خود در پیال کارمندان خارج شده از تهران باید بنده است» (سایت صراف، 1389/9/5/1389).
به طور مشترک، سیاست‌های افراد و قبایل تحت تأثیر تغییرات اقتصادی و اجتماعی در زمینه نسل‌پروری و انرژی و محیط زیست، راه پیمایی‌هایی را برای جمعیت در منطقه انتخاب کرده‌اند.

به‌طور کلی، این بحث‌ها نشان می‌دهد که برای سیاست‌های کاهش جمعیت در منطقه، نیاز به تحقیقات و طرح‌های جدیدی است که با بهره‌مندی از تکنولوژی و تجربه‌های جهانی، می‌تواند بهبودی در این زمینه را فراهم کند.

به‌طورکلی، سیاست‌های جمعیت در منطقه، نیاز به تحقیقات و طرح‌های جدیدی است که با بهره‌مندی از تکنولوژی و تجربه‌های جهانی، می‌تواند بهبودی در این زمینه را فراهم کند.
می‌گوید و یکی از روش‌های دیگری از جمله منشورهای تأسیس قبیل‌های مانند تمدن اسلامی را نادیده می‌گیرد.

همچنین، موروری بر تحولات سیاست‌گذاری جمعیت پس از بیروزی اصلاح اسلامی ایران نشان می‌دهد که برخی از این اقدامات به دنبال کسب مجوز شرعتی اکثریت اسلامی بوده و سپس بر روی تأسیس سیاست‌های ایثاریات مبتنی بر اصطلاحات اجتماعی و رفتن در شرایط کنونی نیز سیاست جمعیتی در خدمت تأسیس تمدن اسلامی باید منظور قرار گیرد. در محل‌هایی که ایران امروز در آن‌ها چنین قرار دارد، در این فرآیند، جایگاه مذهبی از ویژگی‌های عمیق‌خاکی که باید بدون ایجاد موانع کارگذاری شود (۱۳۵۸-۱۳۱۵) به‌شکلی در جامعه‌های اسلامی (۱۳۸۵-۱۳۹۰) و سرانجام با جامعه‌کاری و نهادهای جوامعی، جامعه اسلامی (۱۳۹۱) به‌زودی از سوی اپتیاچی و سیاست‌های جمعیتی و سیاست مهارپذیری - از صربست‌های تحقیق آرمان‌های اصلاح اسلامی در جهان معاصر است.

بنابراین، تفاوت‌های جمعیت جمهوری اسلامی نسبت به دیگر کشورهای جهان در این مقوله، به‌غلیط، نگاه دنبای کلان و راهبردی برای گردکه رهبر به‌معنی منشأ سیاست‌های جامعه اسلامی نیازمند حکم فقهی-اجتماعی (حکومتی) است که با یاد بر اساس حکم حکم‌های مصلحت جامعه و حکومت اسلامی تعیین گردد.

از این منظور، اصلاح سیاست‌های کنترل جمعیت به‌خصوص در دهه ابزاریتی و عدالتی اهمیت

امکان کشیدن فرصت‌های شغلی در این مهارت‌های پایین می‌دانند و به‌خصوص درگیر، مهاجران افغان را انجام هدف مشاغل پست و بر زمین‌مانده قلمداد می‌کنند. اما آنچه باید اکنون نیست، نداشتن سیاست مدن در این حوزه است. جرایح مهاجران قانونی و غیرقانونی افغان، به دلیل سیاست‌گذاری مهاجرتی ایران، بنا به دلیل مشکلات کشور خود، مهارپذیرانجام خواهد کرد.

سیاست‌های منجری در سیاست‌های مهم تراشان به سیاست‌های نیز وجود ندارد. با نگاهی، توانایی تطبیق در این مورد نیز به‌طیبیات شوراه‌بیشتری و دیدگاهی به دلیل نداشتن برنامه‌ریزی امنیتی افغانستان، و از طرفی، مهاجران ایرانی در سیستم کشورهای آن به‌جریان‌های فعالیتی های آن نیز مورد فست را می‌تفاوتاند. این در حالی است که گسترش باب سیاست‌گذاری مهاجرت از سیاست‌های جمهوری‌پذیری و سیاست‌های جمعیتی در جهان معاصر است.

جامعه‌بنیگه و نتیجه‌گیری

روش‌های مداوم جمعیت نشاني متوالی دانشگاهی، روشن می‌کند که علم جمعیت، نشان نسبت به مسئله توجه آشکاری از خروج جوان نمی‌دهد. ۱: سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی - اجتماعی. ۲: سیاست‌گذاری‌های کلان تربیتی؛ این همان دو مقوله‌ای که در قالب رهبری دیدگاهی موجود در سیاست‌گذاری افراش جمعیت؛ تا حدی درباره آن سخن گفته شد. به‌عبارت دیگر، علم جمعیت، نشانه کمتر درباره احتمالات غیرعلتی و پیش‌فرض‌های پنهان تندم غرب در سیاست‌گذاری جمعیت سخن.
وپزشکی‌های سیاست‌گذاری مطلوب جمعیت در ایران

1. با اولویت تربیت نسلی منتقی (به عنوان مبنای کیفی جمعیت)؛
2. تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در بخش‌های مختلف اقتصادی (آمایش اقتصادی)؛
3. رعایت نسبت‌های جغرافیایی (آمایش جغرافیایی).

با مشارکت جمعیت و در بهترین شرایط، جمعیت در ایران مستلزم اقدامات اصلی از جمله:
1. جمعیت و شرایط کنونی جمعیت در ایران (با همه نقاط قوت و ضعف آن را بپیدانیم است؟) (مرور به
نقد و بررسی سیاست‌گذاری های پیشین)؛
2. جمعیت می‌تواند شرایط کنونی را بهبود
بخشیده؟ (مرور به اصلاح سیاست‌گذاری‌های
کنونی در قبال نسل کنونی)؛
3. سیاست‌گذاری‌های فرهنگی، اقتصادی،
اجتماعی، سیاسی مناسب نسل آتی جمعیت باشد
باشد؟ (مرور به تبیین سیاست‌گذاری‌های آتی با
توجه به تجربه قبیل)؛
4. نسل آتی باید دارای جهت ویژگی‌ها و
توانمندی‌هایی باشد؟ (مرور به نسل آتی با
فرزندان)؛
5. جمعیت می‌تواند نسل آتی با ویژگی‌های
مورد نظر را تربیت کرد؟ (مرور به نظام تربیتی،
خانواده و حکومت)؛
6. جهت کسانی به که دلایلی و با جه اهدافی باید
اقدام کنند، دویست نمازه؟ (مرور به نسل فعالی باوالدین)؛
در این موارد، از دیوان مالی نصیب باید در نظر
گرفته مورد کنونی باشد:
مباحث منتشر در مدت بعدها از تهران، در سایت خبری تحلیل و حرکت (1393/6/4)، توسعه و رونمایی، تهران، ماهنامه ماهنامه، با کارخانه آزمایشگاه‌های تحقیق و نظیر جامعه؛ در کتاب "بحث عمده‌ای در رابطه با اهداف اقتصادی و اجتماعی"، شیخ مسعودی (1383)، جامعه‌شناسی جمعیت و تنظیم خانواده، تهران، دی‌دما (1389)

فرید (نامه) (1383)، جرایفای جمعیت، دبیری دانشگاه تهران.

نقدی، علی (نامزد جمعیت در راستای منافع ملی است؟)، www.rajnews.com، در روزنامه، 1389/5/12.

کتاب "بحث عمده‌ای در رابطه با اهداف اقتصادی و اجتماعی"، شیخ مسعودی (1383)، جامعه‌شناسی جمعیت و تنظیم خانواده، تهران، دی‌دما (1389)

کتاب "بحث عمده‌ای در رابطه با اهداف اقتصادی و اجتماعی"، شیخ مسعودی (1383)، جامعه‌شناسی جمعیت و تنظیم خانواده، تهران، دی‌دما (1389)

کتاب "بحث عمده‌ای در رابطه با اهداف اقتصادی و اجتماعی"، شیخ مسعودی (1383)، جامعه‌شناسی جمعیت و تنظیم خانواده، تهران، دی‌دما (1389)

کتاب "بحث عمده‌ای در رابطه با اهداف اقتصادی و اجتماعی"، شیخ مسعودی (1383)، جامعه‌شناسی جمعیت و تنظیم خانواده، تهران، دی‌دما (1389)

کتاب "بحث عمده‌ای در رابطه با اهداف اقتصادی و اجتماعی"، شیخ مسعودی (1383)، جامعه‌شناسی جمعیت و تنظیم خانواده، تهران، دی‌دما (1389)

کتاب "بحث عمده‌ای در رابطه با اهداف اقتصادی و اجتماعی"، شیخ مسعودی (1383)، جامعه‌شناسی جمعیت و تنظیم خانواده، تهران، دی‌دما (1389)

کتاب "بحث عمده‌ای در رابطه با اهداف اقتصادی و اجتماعی"، شیخ مسعودی (1383)، جامعه‌شناسی جمعیت و تنظیم خانواده، تهران، دی‌دما (1389)