**درس برنامه ریزی ملی و منطقه‌ای ایران**

**برنامه ریزی ملی و منطقه‌ای در کشور هندوستان**

مقدمه

کشور پهناور هندوستان با قرار داشتن در جنوب آسیا بخش اعظم جنوب قاره آسیا و شبه قاره هند را به خود اختصاص داده و با جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر دومین کشور پرجمعیت دنیا پس از چین به شمار می‌رود. پایتخت این کشور بزرگ، شهر «دهلی‌نو» بوده و شهر بمبئی با جمعیتی حدود ۱۴ میلیون پرجمعیت‌ترین شهر در این کشور است. بسیاری از شهرهای هند جمعتی بیشتر از یک میلیون نفر دارند که با توجه به جمعیت میلیاردی این کشور قابل درک است.

سرزمین هند پیشینه تاریخی بسیار طولانی دارد و از سالیان بسیار دور و از بیش از ۵۵ هزار سال پیش انسان‌های مدرن امروزی در این سرزمین می‌زیسته‌اند. این کشور سال‌ها تحت سلطه‌ی پادشاهان فارسی زبان، پرتغالی، فرانسوی و بریتانیایی بوده است که در این میان انگلیسی‌ها آخرین استعمارگران در این سرزمین بودند و سرانجام پس از حدود یک قرن انگلیس از این کشور خارج شد و در سال ۱۹۵۰ هند رسما به استقلال دست یافت.

این کشور که از نظر وسعت جغرافیایی از بزرگترین کشورهای جهان به شمار می‌رود و مناطق کوهستانی، جلگه، دشت، کویر و جنگل‌های بسیاری را دربر می‌گیرد.



معرفی کشور هندوستان

3.402.873 کیلومتر مربع

جمعیت هند در سال 2018: 1,360,574,949 نفر

جمعيت شهري‌: 27%

جمعيت روستايي‌: 73%

نرخ رشد جمعيت‌: 1.55%

نظام سیاسی

نظام سیاسی در هند نظام جمهوری است که در سال ۱۹۵۰ پایه گذاری شده است. قانون اساسی نیز پس از استقلال این کشور تالیف شد که طبق این قانون دولت‌های ایالتی از اختیارات گسترده ای برخوردارند. رئیس جمهوری در هند به طور غیر مستقیم با رای پارلمان این کشور انتخاب می‌شود. سمت ریاست جمهوری اگرچه سمتی تشریفاتی در این کشور است اما اختیارات گسترده‌ای دارد و رئیس‌جمهور رئیس حکومت محسوب می‌شود. نخست وزیر بالاترین مقام اجرایی و ریاست دولت را دارا می‌باشد و حزبی که اکثریت آرا را در انتخابات به دست آورد نخست‌وزیر را تعیین می‌کند. هند به تبعیت از حقوق انگلستان از سیستم حقوق عرفی (Common law) پیروی می‌کند. تشکیلات قضائی این کشور نیز با وجود پذیرش فدرالیسم در قانون اساسی بسیار منسجم است و تمایل زیادی به یکپارچگی دارد.

بیش از ۷۰۰ حزب سیاسی در هند وجود دارد که به سه گروه ملی، منطقه‌ای (ایالتی) و محلی تقسیم می‌شوند. از میان آنها حزب کنگره، حزب بهاراتیا جاناتا و حزب کمونیست مارکسیست هند، از بزرگترین احزاب به‌شمار می‌روند.

حزب بهاراتیا جاناتا که در سال ۱۹۸۰ تأسیس شد، طی ۲۰ سال به تدریج از قدرت چشمگیری برخوردار گردید. پس از واقعه تخریب مسجد بابری، این حزب توانست طی سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴ قدرت را در دست داشته باشد. این حزب اگرچه مجدداً قدرت را به حزب کنگره واگذار کرد، ولی همچنان به عنوان یک رقیب جدی برای حزب کنگره باقی ماند.

تنها یک بار وقفه‌ای در روند دمکراسی این کشور ایجاد شد، آن هم در اواخر دهه ۱۹۷۰ که درگیری‌های داخلی منجر به اعلام حالت فوق‌العاده از سوی ایندیرا گاندی و در نهایت سرنگونی دولت وی توسطارتش شد. گفتنی است یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی از ایندیرا گاندی برنامه‌های او برای ترویج تنظیم خانواده به منظور کاهش رشد سرسام‌آور جمعیت بود.

جدول1- سیر تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و برنامه ریزی کشور هند از آغاز استقلال

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| سال | تحولات | سال | تحولات |
| 1947 | استقلال هندوستان و خروج نیروهای انگلستان از این کشور | **1978** | تقویت زیر‌ساخت‌ها (انرژی، ترابری، مخابرات و آبیاری) |
| 1949 | تصویب قانون اساسی هند | **1980** | تأسیس حزب بهاراتیا جاناتا و قدرت این حزب در قانون گذاری |
| 1950 | شروع برنامه ریزی در هند با تأسیس کمیسیون برنامه ریزی | **1982** | برنامه ریزی قوی بر روی توسعه بر پایه کشاورزی |
| 1951 | تصویب اولین برنامه توسعه 5 ساله | **1984** | آغاز جنگ سیاچن بین هند و پاکستان بر سر کشمیر |
| 1957 | شروع برنامه ریزی توسعه صنعتی | **1990** | رکود اقتصادی با تورم در کشور |
| 1959 | آغازحمله چین به هند | **1991** | برنامه خروج کشور از اقتصاد دستوری و آغاز توسعه اقتصادی نوین |
| 1961 | آغاز برنامه ریزی توسعه روستایی در هند | **1992** | توسعه فناوری و ارتباطات در کشور |
| 1962 | اجرای کنفرانس کلمبو به منظور رفع اختلافات مرزی دو کشور چین و هند | **1997** | رشد به همراه عدالت اجتماعی و مساوات |
| 1968 | برنامه جامع تنظیم جمعیت با کاهش تعداد فرزندان در هر خانواده | **2001** | افزایش با سوادی به حدود 65درصد جمعیت و کاهش نرخ رشد جمعیت به زیر 2درصد |
| 1970 | در گیری های داخلی و سرنگونی دولت ایندیرا گاندی توسط ارتش و لغو برنامه جامع تنظیم جمعیت | **2003** | پایان جنگ سیاچن و توافقات موقت دو کشور هند و پاکستان |
| 1974 | حذف فقر و دستیابی به خود‌اتکایی کشور | **2004** | آزادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تا حد 100٪ |
| 1976 | توسعه صنایع کوچک و افزایش خصوصی سازی | **2005** | تهیه سند 2020 کشور هند |

نظام اقتصادی

اقتصاد کشور هندوستان چهارمین اقتصاد برتر جهان می‌باشد که از مهمترین عاملهای رشد آن به موفقیتهای تولیدات و صادرات کشاورزی و در رتبه بعدی صنایع کوچک و بزرگ مقیاس می‌باشد.

اقتصاد هندوستان در چارچوب اقتصاد مختلط (ترکیبی) شکل گرفته است. در واقع اقتصاد این کشور ترکیبی است از بخش خصوصی و بخش دولتی .

دولتی

خصوصی

|  |  |
| --- | --- |
| بخش خصوصی | 1- کشاورزی معیشتی و صنایع دستی  2- صنایع کسب و کار کوچک مقیاس با مالکیت فامیلی  3- بنگاه‌های با اندازه‌های متوسط در صنعت، تجارت، حمل و نقل و کشاورزی  4- کارخانه‌ها و صنایع بزرگ |
| بخش دولتی | در قسمت‌های زیربنایی و صنایع سنگین و بزرگ |

در این چارچوب رابطه بخش دولتی و خصوصی بر اساس دو اصل مهم تنظیم می‌شود:

1- دولت منابع داخلی را تجهیز و همچنین تأمین مالی خارجی را افزایش می‌دهد که انتظار می‌رود این اقدامات بخش خصوصی را به فعالیت‌های تولیدی تشویق کند. مانند فراهم کردن منابع برای راه‌آهن، پروژه‌های تولید برق، سیستم آبیاری.

2- دولت سیاست‌های خاصی مثل سیستم مالیاتی، گواهینامه‌های صنعتی، تعرفه‌ها، دستمزدها وقیمت‌ها و نرخ بهره را اعمال می‌کند که باعث تحریک فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی می‌شود و خود نیز باعث هماهنگی بین دو بخش خصوصی و دولتی می‌شود.


بررسی شاخص فقر در هندوستان

- هنوز بیش از ۳۴٪ جمعیت هند کمتر از یک دلار در روز درآمد دارند (رتبه ۲۲ دنیا)

- حدود ۸۰٪ مردم با کمتر از دو دلار در روز زندگی می‌کنند،(رتبه ۱۶دنیا)

بیش از۳۰۰میلیون نفر در زیر خط فقر زندگی می‌کنند، اما پیشرفت‌های اقتصادی عظیم این کشور در چند سال اخیر رشد اقتصادی هند را به رقم ۸٪ رسانده و کارشناسان پیش بینی می‌کنند، در سال‌های آینده هند به رشد اقتصادی ۱۰٪ در سال نیز نائل شود.

نقشه زیر میزان فقر به تفکیک ایالتهای کشور هندوستان را نمایش می‌دهد.



برنامه ریزی در کشور هند

به طور کلی برنامه ریزی در کشور هندوستان از سال 1950 میلادی با خروج انگلستان از این کشور آغاز گردید. که تقریبا در یک برحه زمانی با شروع برنامه‌ ریزی کشور ایران قرار دارد. الگوی برنامه ریزی این کشور بیشتر از کشور انگلستان و شوروی سابق نشأت گرفته اما جهت گیری برنامه‌های توسعه هندوستان عموما سوسیالیستی بوده است. گرایش‌های کلی برنامه‌های هند نیز مانند شوروی سابق , صنایع سنگین و تولید کالا‌های سرمایه‌ای بوده است.

- برنامه های توسعه در کشور هندوستان در 3 دسته قرار می‌گیرند:

چشم‌انداز

1- چشم اندازهای بلند مدت 25 ساله

2- برنامه‌های توسعه 5 ساله

سالا‌نه

پنجساله

3- برنامه‌های سالانه

**برنامه چشم انداز: (15 تا 25 سال)** – بررسی حصول برخی از اهدف بلند مدت(2 برابر شدن درآمد سرانه )

**برنامه میان مدت: (5ساله )** – اقدامات لازم برای دستیابی به اهداف بلند مدت و محاسبه هزینه مالی.

**برنامه کوتاه مدت: (برنامه سالانه)** – با توجه به آخرین تحولات روز و برنامه تفصیلی سال آتی همراه با بودجه تهیه می شود.

برنامه ریزی 5 ساله کشور هندوستان

برنامه‌های توسعه 5 ساله در کشور هندوستان دارای 4 مرحله از تهیه تا اجرا می‌باشند، که در جدول زیر با جزئیات هر مرحله و تهیه و تصویب آن قابل مشاهده‌اند:

|  |  |
| --- | --- |
| مرحله اول | - شروع سه سال قبل از اجرای هر برنامه  - مطالعات به منظور ارزیابی وضعیت اقتصادی و تعیین تنگناهای اجتماعی – اقتصادی – نهادی  - نتایج حاصل از این مطالعه به منظور جهت گیری برنامه پنج ساله (توسط کمیسیون برنامه ریزی)  - بررسی توسط شورای توسعه ملی و تهیه و تنظیم نرخ رشد و اولویت های کلی |
| مرحله دوم | - با توجه به نرخ رشد مقدماتی ابعاد عمومی و کلی برنامه مشخص می شود (تهیه و تنظیم : توسط شورای توسعه ملی)  - تشکیل همزمان تعدادی گروه های کاری متشکل از کمیسیون برنامه ریزی و وزارت خانه های مرکزی  - تشکیل گروه های کاری با الزام دولت های ایالتی  - قرارگیری گروه های کاری ایالتی در ارتباط غیر رسمی با گروه های کاری مرکزی  - استفاده کمیسیون برنامه ریزی از نظرات کارشناسان غیر رسمی از طریق هیئت های مشورتی و کمیته های بررسی جنبه های وسیع تر و کلان تر از سیاست ها و تهیه و تنظیم جهت گیری های برنامه |
| مرحله سوم | با نظارت شورای توسعه ملی پیش نویس برنامه به دولت های ایالتی و وزرا تقدیم می شود سپس نظرات شورای توسعه ملی در گزارش لحاظ گردیده و پس از تصویب برای اظهار نظر عموم مردم منتشر می شود.  - در نهایت توسط یک کمیته که مرکب از اعضای پارلمان است به طوره کلی بررسی می شود. |
| مرحله چهارم | - تهیه گزارش نهایی در مورد برنامه پنج ساله  - مذاکرات تفصیلی با دولت های ایالتی در خصوص برنامه های مربوط توسط کمیسیون برنامه ریزی و وزارتخانه های ذیربط  - برآورد منابع قابل دسترس و سیاست های لازم |

گام شماری برنامه های هند (2017-1951)

تاکنون در هندوستان از سال ۱۹۵۱ تا سال 2017، 12 برنامه توسعه تهیه و به مورد اجرا گذاشته شده است، که گام شماری برنامه‌ها به شرح زیر است:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| برنامه | دوره | توضیحات |
| **برنامه اول** | 1956-1951 | از آوریل سال 1951 تا 21 مارس 1956 |
| **برنامه دوم** | 1961-1956 | از آوریل سال 1956 تا 21 مارس1961 |
| **برنامه سوم** | 1966-1961 | از آوریل 1961 تا 21 مارس1966 |
| **برنامه های سالانه** | 1967-1966  1968-1967  1960-1968 | تعطیلی برنامه به دلیل جنگ با چین در سال 1962 و پاکستان در سال |
| **برنامه چهارم** | 1974-1969 | 1966- برنامه چهارم به موقع شروع نشد. |
| **برنامه پنجم** | 1978-1974 | با روی کار آمدن حزب جاناتا سال آخر برنامه چهارم حذف شد. |
| **برنامه های سالانه** | 1979-1978  1980-1979 | تعطیلی برنامه |
| **برنامه ششم** | 1985-1980 | برنامه ششم(1983-1978) حزب جاناتا با روی کار آمدن حزب کنگره در اوایل سال 1980 بهم خورد. |
| **برنامه هفتم** | 1990-1985 | از آوریل سال 1985 تا 21 مارس 1990 |
| **برنامه های سالانه** | 1991-1990  1992-1991 | تعطیلی برنامه |
| **برنامه هشتم** | 1997-1992 | از آوریل سال 1992 تا 21 مارس 1997 , برنامه هشتم به دلیل بی ثباتی سیاسی در مرکز به موقع شروع نشد. |
| **برنامه نهم** | 2002-1997 | از اوایل سال 1997 تا 21 مارس 2002 |
| **برنامه دهم** | 2007-2002 | 2002به تصویب شورای ملی توسعه رسید است. |
| **برنامه یازدهم** | 2012-2007 |  |
| **برنامه دوازدهم** | 2017-2012 | با توجه به رکود اقتصادی 2008، برنامه دوازدهم با 3 سناریو |

در مجموع می توان برنامه‌های هند را به 3 دسته تقسیم کرد:

1- برنامه اول الی برنامه پنجم (برنامه‌های توسعه روستایی، کشاورزی با محوریت صرفا توسعه)

الف- اهداف 5 برنامه اول توسعه در هند:

- تامین خدمات اداری و اجتماعی بیشتر و توسعه سریع تر ایالت های کمتر توسعه یافته به منظور رشد متوازن ناحیه ای

- ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ وﻳﮋه ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺳﺎﺳﻲ و ﺳﻨﮕﻴﻦ

- حداکثر استفاده از نیروی انسانی کشور و افزایش فرصت های اشتغال

- رسیدن به خود کفایی در مورد دانه های غذایی و تامین نیازهای صنعتی و صادراتی

- محدودیت واردات

- کاهش نوسانات در تولیدات بخش کشاورزی

- حذف کمک های خارجی و افزایش فرصت های داخلی

ب- مهمترین دستاوردهای 5 برنامه اول هند

- بهبود خدمات راه آهن – حمل و نقل هوایی و جاده ای

- احداث پنج کارخانه تولید فولاد در سه شهر DURGAPOUR & JAMSHEDPUR & BHILAI

- افزایش خطوط ریلی واقع درشمال شرق

- 2برابر کردن نیروی انسانی در بخش کشاورزی و صنغت در برنامه دوم

- بسیاری از مدارس ابتدایی در مناطق روستایی ایجاد شدند.

- خودکفایی در تولید دانه های مواد غذایی

- بمبمی به یکی از شهرهای تجاری تولید نفت تبدیل شد.

2- برنامه ششم الی نهم (برنامه‌های حزب جاناتا و سیاستهای کاهش فقر)

الف- اهداف برنامه ششم تا نهم توسعه در هند:

- از بین بردن بیکاری و ایجاد اشتغال طی ده سال

- ارتقای قابل ملاحظه سطح زندگی فقیر ترین بخش جمعیت

- تهیه برنامه های عمران روستایی

- گسترش آموزش ابتدایی همگانی

- نوسازی بخش صنعتی

- خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی

- دستیابی به توسعه پایدار در اقتصاد

- مهار رشد جمعیت

- تضمین پایداری محیط زیست در فرآیند توسعه

- توسعه نهاد های مشارکتی مردم

ب- مهمترین دستاوردهای برنامه ششم تا نهم توسعه در هند:

- بهبود حمل و نقل و سیستمهای ارتباطی

- سرمایه گذاری دولت در بخش بهداشت و درمان

- تبدیل هند به یک اقتصاد مستقل خودکفا

- پیشرفت برنامه‌های مبارزه با فقر

- افزایش 7 درصدی تولید ناخالص ملی

- هند موفق به گرد هم آوردن قدرت غول پیکر، پشتیبانی و تلاش در سطح عمومی، خصوصی و دولت.

3- برنامه دهم الی دوازدهم (برنامه‌های سیاسیتهای باز اقتصادی و رویکرد بازار آزاد و سرمایه گذاری بدون مرز)

الف- اهداف برنامه دهم تا دوازدهم در هند:

- تاکید بر توازن منطقه ای

- تشویق کار آفرینی و توانمند سازی

- تعادل در تمام ایالت های توسعه یافته

- توسعه زیرساختهای حمل و نقل و صنعت

- سیاست سرمایه گذاری آزاد در بخشهای صنعت و کشاورزی

ب- مهمترین دستاوردهای برنامه دهم تا دوازدهم توسعه در هند:


- افزایش بی سابقه نرخ درآمد ملی

- رشد جمعیت به کمتر از 2٪ برای اولین بار در چهار دهه اخیر

- کاهش مرگ و میر

- توسعه تکنولوژی محور بخشهای صنعت و کشاورزی

- نمودار زیر مقایسه تولید ناخالص ملی کشور هند با چین و متوسط جهانی را نشان می‌دهد که بعد از سیاستهای باز اقتصادی در این کشور رشد چشمگیری در تولیدات کشاورزی و صنعتی داشته است.



گسترش شهرهای میانی و کوچک در هندوستان

مشکلات الگوی شهرنشینی در هندوستان شامل موارد زیر است:

1- شهرنشینی نامتوازن باعث رشد شهرهای میلیونی

2- افت شهرنشینی بدون صنعتی شدن

3- شهرنشینی در هند موجب انفجار جمعیت شهرها و مهاجرت روستا به شهر شده است.

4- موجب رشد حومه نشینی و زاغه نشینی

5- افزایش شهرنشینی موجب افزایش فشار به روستاییان

6- کیفیت نازل زندگی مهاجران روستایی

اهداف هندوستان در گسترش شهرهای میانی و کوچک

1- بهبود زیرساختهای در شهرهای کوچک و میانی که قابلیت تبدیل به مراکز رشد اقتصادی و اشتغال منطقه را دارند.

2- تمرکز زدایی رشد اقتصادی و فرصتهای اشتغال و ترویج شهرنشینی پراکنده با استفاده از مزیتهای پیوندهای عملکردی بین روستاها و شهرکها و شهرها از طریق رویکرد برنامه‌ریزی منطقه‌ای

برنامه‌های هند برای نظام سلسله مراتبی فضایی و سکونتگاهی

1- مراکز فعالیت و سرمایه‌گذاری باید با سیاستهای تشویقی به شهرهای کوچک یا روستای مرکزی از میان مجموعه‌ای از روستاها انتقال یابند.

2- نهادهای فیزیکی، مدیریتی و مالی باید برای برانگیختن اقتصاد روستایی تأمین شوند.

3- ارتباط سلسله مراتبی شهرهای کوچک با بزرگترین سکونتگاههای شهری همان حوزه برقرار شود.

4- تهیه طرح راهبردی برای 575 شهر و پیشبینی و تأمین زیرساختها، بهبود شبکه‌ی ارتباطی و سیستم فاضلاب، خانه سازی و تأمین بهداشت در جهت ارتقای سطح کیفی این نقاط جمعیتی صورت گیرد.

سند چشم انداز 2020

در سند 2020 هند آمده است: تا سال 2020 مردم هند افزونتر، با سطح تحصيلات بالاتر، سالم‌تر و مرفه‌تر از هر زمان ديگري در تاريخ كهن خود خواهند بود. در چشم‌انداز 2020 هند از عوامل ذيل به عنوان موتورهاي رشد اقتصادي نامبرده شده:

1- آرامش، امنیت و وحدت ملی

2- غذا و امنیت غذایی

3- اشتغال برای همه



4- دانش 100% در اختیار همه

5- بهداشت همگانی

6- فن آوری و زیربنای پایدار و خلاقانه

7- جهانی شدن و تلفیق اقتصاد هند با اقتصاد جهانی

8- حکومت ایدهآل، رهبری آینده نگر و پویا

تفاوت نظام برنامه ریزی کشور ایران و هند

با توجه به همزمانی شروع برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای در کشور ایران و هند، تفاوتهای نوع برنامه‌ریزی این دو کشور با توجه به ویژگی‌های اصلی نظامهای مدیریتی توسعه شهری در کتاب اصلاح نظام مدیریت توسعه شهری در ایران، تألیف حسین پیرزاده، در موارد مختلف به صورت زیر می‌باشد:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| موارد مقایسه | ایران | هندوستان |
| چارچوب نظام حکومتی | جمهوری اسلامی | جمهوری دموکراتیک/سوسیال دموکرات |
| مدت برنامه‌های توسعه | 7ساله و 5ساله | 5ساله |
| میزان تمرکز در برنامه ریزی | نیمه متمرکز (تقریبا متمرکز) | غیر متمرکز |
| متولی برنامه ریزی | سازمان برنامه ریزی و بودجه | کمیسیون برنامه ریزی کشور هند و حزب جاناتا |
| فرآیند برنامه ریزی | بالا به پایین، احیرا شبه راهبردی | ابتدا بالا به پایین، سپس پایین به بالا |
| گستره برنامه ریزی | فراگیر | نسبتا فراگیر |
| سطوح نظام برنامه ریزی | فراشهری، شهری و روستایی | چند سطحی  ملی/ایالتی/شهری/محلی |
| خصلت بارز نظام برنامه ریزی | در نظام برنامه ریزی کنونی کشور، تصویر چندان روشنی از حوزه عمل و فرآیند تهیه و تحقق پذیری و نیز جایگاه قانونی طرح های شهری وجود ندارد. | برنامه ریزی بیشتر جنبه سیاستگذاری دارد و از طریق نظام هدایت و راهنمایی انجام می شود. |
| ویژگی های فنی نظام برنامه ریزی | استفاده از انواع قوانین،مصوبات،دستورالعمل ها و سیاست ها و راهنماهای برنامه ریزی. | استفاده از انواع راهنماهای برنامه ریزی. |

آموزه‌های برنامه ریزی از کشور هند برای کشور ایران

1- وجود سازمانهای متولی طرحهای منطقه‌ای

2- ارزیابی طرحهای پیشین در طرحهای بعدی

3- دارای بازار آزاد و امکان سرمایه گذاری خارجی

4- برنامه ریزی آینده در چند سناریو

5- حمایت کامل از بخش خصوصی

6- واگذاری تولید مسکن، صنایع کوچک و بزرگ به بخش خصوصی

7- توسعه نهادهای مشارکتی مردم

منابع:

- وارثی، حمید و تقی زاده، الهام(1390)، تحلیل و ارزیابی تغییر و تحولات شهرنشینی در کشورهای جهان سوم(مطالعه موردی کشور هندوستان)، فصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال ششم، شماره 18

- پیرزاد، حسین (1387)، اصلاح نظام مدیریت توسعه شهری در ایران براساس رویکرد راهبردی، وزارت مسکن و شهرسازی، ص:204

- آواستی، اس اس(1387)، ساختار سیاسی هند، ترجمه محمد آهنی امینه، تهران، موسسه چاچ و انتشارات وزارت خارجه.

- افشاری، کیانوش، بررسی رویکردهای توسعه پایدار بر مبنای توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی کشور هند، پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

- planningcomission.nic.in 23/09/1397

- mapsofindia.com23/09/1397