# عنوان مقاله: <br> ارزيابى ظرفيت هاى توسعه ميان افزادر بافت فرسوده شهرى با رويكرد مشاركت اجتماعى (نمونه موردى شهر سرخس) <br> محل انتشار: <br> پ夫وهشنامه خراسان بزرگ, دوره 10, شماره 34 (سال: 1398) <br> تعداد صفحات اصل مقاله: 20 <br> نويسندگان: <br> زينب كركه آبادى - دانشيار گروه جغرافيا و برنامه ريزى شهرى و عضو هيات علمى دانشگاه آزاد سمنان <br> محمد گل محمدى - دانشجوى دوره دكترى جغرافيا و برنامه ريزى شهرى دانشگاه آزاد اسامى سمنان 

خلاصه مقاله:
كَسترش كالبدى، افزايش هزينه هاى حمل ونقل شهرى، تاسيسات زيربنايى و خدمات رسانى ازجمله مشكالات توسعه افقى شهرها هستند. اين در حالى است كه در بيشتر مواقع فضا براى توسعه درونى شی شهرى وجود دارد و يكى از گزينه هاى مناسب توسعه، بهره گيرى از رويكرد توسعه ميانافزا است. توسعه ميانافزا به ويزه در بافت هاى فرسوده كه قبلا توسعه يافته و به دلايل متعدد از روند توسعه بازمانده اند، راهكار بسيار مناسبى براى توسعه از درون با هزينه بسيار كمتر و مطلوبيت بيشتر مى باشد. در اين ميان توجه به عواملى كه مى تواند راهبردها و سياست هاى توسعه ميان افزا را حمايت كند، حائز اهميت است. مشاركت اجتماعى با توجه به ماهيتى كه دارد، مى تواند به عنوان يكى از روش هاى موثر از رويكرد توسعه ميانافزا حمايت كند. هدف اين پزوهش، ارزيابى نظريه توسعه ميانافزای بافت فرسوده شهر سرخس با رويكرد ارتقاء شاخصه مشاركت اجتماعى مى باشد. روش تحقيق، توصيفى تحليلى و با توجه به ماهيت تحقيق، داده هاى موردنياز از طريق مطالعات اسنادى و

 انتخاب شده و داده ها با استفاده از نرم افزار
 اين بافت، ممانعت از رشد افقى در شمال شهر و كاهش هزينه هاى مديريت شهرى نيز ارائه شده است.

كلمات كليدى:
endogenous development, Worn-out Texture, Social participation, Sarakhs city
لينك ثابت مقاله در ايايكاه سيويييكا:
https://civilica.com/doc/2030396


