افزه‌های اثر حذف یارانه تولید بر بخش کشاورزی در قالب مدل تعداد عمومی

چکیده

با توجه به اهمیت اصلاح سیستم برداخت یارانه به بخش کشاورزی، هدف این تحقیق بررسی آثار و تبعات نخورانه یارانه تولید بر میزان تولید، افزایش و کاهش سطح اکولوژیکی کشوری کشاورزی و مداومی تولید یافته در بخش کشاورزی در مرحله کلیه یافته است. همچنین، تأثیرات بخش‌های مختلف کشاورزی و مراکزی کشاورزی نیز تاثیر ناشنداشته از آنها. سیاست‌های اقتصادی حذف یارانه تولید یافته با توجه به اختلافات بیش از حد نمی‌تواند به این افراد اثرات خاصی جدی باعث شود.

واژه‌های کلیدی: یارانه تولید، بخش کشاورزی، مدل، تعداد عمومی

مقدمه

قیمت درایار نقش محوری در فعالیت‌های اقتصادی است. عموماً، دوستان در مقابل اثر بخشی قیمت‌ها عكس اعمال نشان می‌دهند و سعی می‌کنند از طریق تاریکی و راه عملیاتی به دقت کاهش قیمت‌ها و با ایجاد قدرت در کشور جلوگیری نمایند. با توجه به اکثریت ویرانه‌های مصرف کننده، نتیجه‌گیری‌ها به دوستان در مقابل نوآوری‌های دانشی و نیز اکثریت اصلاحات در مکانیزم قیمت‌ها به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی نمی‌تواند بر دانش‌ها و نیز نتیجه‌گیری‌های افراد افزایش به‌طور مشترک با دانش مبتنی N
برداخت کالا یا خدمت از تولید تا مصرف خریدار به بانک و حساب‌داری صادرهای مصرفی، تولیدی و خدمات ترکیبی می‌شوید. بانک‌های صادرهای که حساب‌داری، تولیدی و خدماتی در حوزه ایجاد و اختیار مسئولیت آنان در بازاریابی داخلی برداخت می‌شود. بانک‌های تولیدی خرید خریداری مالی دولت از خرید تولید می‌باشند. بانک‌های صادرهای مصرفی خرید و خدماتی از کنگره مبنای بنشین افقه تولیدی به هر یک از کانال‌های داخلی و خارجی استفاده می‌نمایند.

1-Computable General Equilibrium (CGE)
مواد و روش ها

مدل تعادل عمرانه یک ساختار توریستی است که شامل توصیف مطالعات برای دوره زمانی معین است. مطالعات مقدماتی و تفاوت برای یک گنجایش به خصوصیات آن فعلی در حال پیاده‌سازی مورد حاشیه است. همچنین در تخصیص مدل باید مدل كه می‌تواند بر روی تغییرات جویانه سطح خلاقیت می‌شود. این مدل برای نگرش ای استفاده می‌شود. همچنین برای کنارگیری در مدل رایگان که در مدل ثابت و بهتر است. مدل یک ارائه‌شناخته از پایگاه داده‌های ورودی - خروجی مدل است که ساختار اساسی مدل چنین می‌کند.

کالاهای بیشتری تحقیقات معین درباره نظارت برچیدن، سرمایه گذاری، و غیره می‌شود. بیمارانی نشان دهنده مقدار خریداری است که به وسیله عوامل مهمی شده در راه سرستون تهیه شده است. هر گام از اتوبوس جنگی مصرف، شده در جایی ثابت باستانی خارج شده و ارائه‌گردیده در مدل به کیفیت کالا تغییر می‌کند. سرمایه‌گذار، خارج، دولت، دیگر خارج و موجودابی انتقال کالا از تغییرات در جایگاه داده‌ها در مدل (3).

ORANI_G

جدول 1- باگاه‌های داده‌های ورودی- خروجی مدل تعادل عمومی

<table>
<thead>
<tr>
<th>ماتریس چسب</th>
<th>$\text{T}^\top$</th>
<th>$\text{D}^\top$</th>
<th>$\text{C}^\top$</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>V6BAS</td>
<td>V5BAS</td>
<td>V4BAS</td>
<td>V3BAS</td>
</tr>
<tr>
<td>V4TAX</td>
<td>V3TAX</td>
<td>V2TAX</td>
<td>V2BAS</td>
</tr>
<tr>
<td>V4PSU</td>
<td>V5OT</td>
<td>VILAB</td>
<td>V1TAX</td>
</tr>
<tr>
<td>V1CAP</td>
<td>V1PSU</td>
<td>VICAP</td>
<td>V1QOT</td>
</tr>
<tr>
<td>V1OT</td>
<td>V1QOT</td>
<td>V1QOT</td>
<td>V1QOT</td>
</tr>
</tbody>
</table>

مقادیر پایه: مالات
نرودی کار
سرمایه
پایان تولید
دریگ هرنیه ها
شاکی-1 ساختار تولید

یکی از مقدار نهایی اولیه، در تولید کالایی به صورت $g(Q_{INT_{i}})$ مقدار تولید کالایی $i$. نشان دهنده باینگر CES(QF$^i_{k}$) نهایی داده‌های اولیه مستند. از جمله مسئله بهینه‌سازی فوق تابع تابع نهایی به صورت تابع سطح تولید و قیمت نهایی و تابع تابع نهایی به صورت تابع سطح تولید نهایی به صورت تابع سطح تولید تبادل می‌شوند.

تأثیر نیروی کار

مقدار حداکثر محصولات نیروی کار کل به صورت $LABCOST_{i} = \sum_{O=1}^{n} P_{LAB_{oi}} \times X_{iLAB_{oi}}$ در مقیاس به دست می‌آید.

محدودیت محصولات نیروی کار کل به صورت $X_{iLAB_{O}} = CES[X_{iLAB_{i}1},X_{iLAB_{i}2},\ldots,X_{iLAB_{in}}]$ در مقیاس به دست می‌آید.

تأثیر سرمایه

تأثیر سرمایه یکی از معیارهای اقتصادی است که مقدار نهایی اولیه به صورت $g(Q_{INT_{i}})$ مقدار تولید کالایی $i$. نشان می‌دهد که به درجه‌بندی بهینه‌سازی تابع سطح تولید از صفر تا بی‌نهایت و از صفر تا بی‌نهایت را ایجاد می‌نماید.

تأثیر برای عوامل اولیه (نیروی کار، زمین و سرمایه)

مقدار تبادل و مشخص کردن تابع تابع نهایی به صورت تابع نهایی به صورت $Min TC_{i} = \sum_{f} P_{f} X_{fi} + \sum_{j} P_{j} X_{ji}$ در مقیاس به دست می‌آید.

$S_{i}QX_{i} = Min[\log(Q_{INT_{i}}), CES(QF_{j})]$ در مقیاس به دست می‌آید.

1- CES
تغییرات صادرات

اگر تغییرات صادرات برای کالاهایی طور معکوس با قیمت خارجی

آن مربوط باید را نام نماید می‌دهد.

\[ X_{EX} = F_{EX}^\beta \left( \frac{P_{EX}}{P_{Hi}} F_{EX} \right) \]

مدیری از تغییرات خارجی، برای خروجی داخلی است. \( F_{EX}^\beta \) اگر فرضیه قیمت کالاهای است که صادری می‌شود\( \Phi \) در بخش از \( B \) کنش ثابت تغییرات صادرات می‌باشد (31).

تغییرات خارجی

کالاهایی که از ترتیب تابع CES با کلاسیک داخلی و وارداتی حاصل می‌شود (32). بر این اساس، تعادل در بین کالاهای داخلی و وارداتی کار رفته در کالاهایی که مصرف خارجی از میزان تعادل خارجی با کالاهایی که این کالاهایی می‌باشد پیدا می‌کرده است.

\[ U = \frac{1}{Q} \prod (X_c - \theta_c)^{a_c} \]

در شرایطی که \( Q \) تعادل خارجی \( C \) مصرف کل کالا \( C \) است و \( \theta_c \), سهمی\( \alpha_c \) بوده نهایی گزارشی \( C \) است. با معنی تعیین تعادل‌ها با اساس منبع، تابع مطلوبیت با محدودیت‌های بحث‌های خارجی \( \sum P X (X_c) \) به چاپ‌های سریالی می‌شود. در این مطالعه خارجی شوری و روش‌های باهم در نظر گرفته شده است (31).

تسری‌های بازار

این جای داشت معادلات تسری‌های بازار کالاهایی تویلی و

مصروف شده در داخل از جمله داده خارجی و وارداتی می‌باشد. بدین

متنا و با پیشنهاد تعادل‌سازی این امر به منظور مصرف وسیع، سرمایه‌گذاری، خریداری، سرمایه‌ها، دولت و سرمایه‌ای است. در

موردهای تابع همین تعادل‌های خصوصی مبتنی بر قیمت صادرات است. در بازار

سرمایه‌ای نیز تا سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد با مجموع

1- Rubin -klein
نتایج و بحث

با استفاده از مدل تجزیه‌ی عصبی ارائه شده آثار حذف تدابیری و ضرورت تولید رشته‌های غلیظ و برقی از سه میزان ده‌ها که از این مدل تجزیه‌ی نرم‌افزاری در دسترس بوده و مستقیماً از سایر میزان‌های اقتصادی است. به‌همین منظور سازنده در نظر گرفته شده است.

- 1. حذف 25 درصدی نرخ بانک تولید 2. 0. 3. حذف 50 درصدی نرخ بانک تولید 4. حذف 100 درصدی نرخ بانک تولید 5. قرار گرفت. حتی از تحریک سیلی و بستن آن و اعمال فروش متفاوت، مدل به نظر گرفت سازنده‌های مزدروی هدف شد. با اعمال سازنده های کاهش تحریک نرخ بانک تولید تاثیر تخمینی به شرح زیر است:

جدول 2- کشش‌های مدل تجزیه‌ی عصبی قابل محاسبه

<table>
<thead>
<tr>
<th>کشش‌ها</th>
<th>توضیحات</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>SIGMA1</td>
<td>کشش جانشینی بین قالای داخلی و وارداتی تولیدکننده</td>
</tr>
<tr>
<td>SIGMA2</td>
<td>کشش جانشینی بین سرمایه‌های تولیدی داخلی و خارجی</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| SIGMA3            | کشش جانشینی قالای داخلی و وارداتی خارج
| EXP_ELAST_NT      | کشش قطعاتی صادرات             |
| EXP_ELAST         | کشش قطعاتی واردات            |
| SIGMA1PRIM        | کشش جانشینی بین هم اوله     |
| SIGMA1OUT         | کشش انتقالی محصولات             |
| SIGMA1LAB         | کشش جانشینی تغییر کار           |

درجه 3- بررسی شاخص‌های کلیّ رشتاریّ فعالیّت‌های کشاورزی

<table>
<thead>
<tr>
<th>رنگ</th>
<th>زیر بخش‌های کشاورزی</th>
<th>تولید</th>
<th>درصد تولید ناخالص ملی</th>
<th>درصد درام</th>
<th>درصد کار</th>
<th>درصد صادرات</th>
<th>صادرات</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>زراعت</td>
<td>129925-4</td>
<td>258797-6</td>
<td>49-5</td>
<td>18-5</td>
<td>12-3</td>
<td>12-3</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>زراعت</td>
<td>128769-1</td>
<td>25879-8</td>
<td>49-5</td>
<td>18-5</td>
<td>12-3</td>
<td>12-3</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>خدمات کشاورزی و دامداری</td>
<td>127592-4</td>
<td>28479-8</td>
<td>49-5</td>
<td>18-5</td>
<td>12-3</td>
<td>12-3</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>خدمات کشاورزی و دامداری</td>
<td>126497-1</td>
<td>26879-8</td>
<td>49-5</td>
<td>18-5</td>
<td>12-3</td>
<td>12-3</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>خدمات کشاورزی و دامداری</td>
<td>125391-4</td>
<td>28479-8</td>
<td>49-5</td>
<td>18-5</td>
<td>12-3</td>
<td>12-3</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>خدمات کشاورزی و دامداری</td>
<td>124297-1</td>
<td>26879-8</td>
<td>49-5</td>
<td>18-5</td>
<td>12-3</td>
<td>12-3</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>خدمات کشاورزی و دامداری</td>
<td>123191-4</td>
<td>28479-8</td>
<td>49-5</td>
<td>18-5</td>
<td>12-3</td>
<td>12-3</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>خدمات کشاورزی و دامداری</td>
<td>122097-1</td>
<td>26879-8</td>
<td>49-5</td>
<td>18-5</td>
<td>12-3</td>
<td>12-3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## جدول دوم

<table>
<thead>
<tr>
<th>رنگ</th>
<th>زیر بخش‌های کشاورزی</th>
<th>تولید</th>
<th>درصد تولید ناخالص ملی</th>
<th>درصد درام</th>
<th>درصد کار</th>
<th>درصد صادرات</th>
<th>صادرات</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>زراعت</td>
<td>129925-4</td>
<td>258797-6</td>
<td>49-5</td>
<td>18-5</td>
<td>12-3</td>
<td>12-3</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>زراعت</td>
<td>128769-1</td>
<td>25879-8</td>
<td>49-5</td>
<td>18-5</td>
<td>12-3</td>
<td>12-3</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>خدمات کشاورزی و دامداری</td>
<td>127592-4</td>
<td>28479-8</td>
<td>49-5</td>
<td>18-5</td>
<td>12-3</td>
<td>12-3</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>خدمات کشاورزی و دامداری</td>
<td>126497-1</td>
<td>26879-8</td>
<td>49-5</td>
<td>18-5</td>
<td>12-3</td>
<td>12-3</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>خدمات کشاورزی و دامداری</td>
<td>125391-4</td>
<td>28479-8</td>
<td>49-5</td>
<td>18-5</td>
<td>12-3</td>
<td>12-3</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>خدمات کشاورزی و دامداری</td>
<td>124297-1</td>
<td>26879-8</td>
<td>49-5</td>
<td>18-5</td>
<td>12-3</td>
<td>12-3</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>خدمات کشاورزی و دامداری</td>
<td>123191-4</td>
<td>28479-8</td>
<td>49-5</td>
<td>18-5</td>
<td>12-3</td>
<td>12-3</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>خدمات کشاورزی و دامداری</td>
<td>122097-1</td>
<td>26879-8</td>
<td>49-5</td>
<td>18-5</td>
<td>12-3</td>
<td>12-3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

زیر بخش‌های کشاورزی:
1. زراعت
2. افزایش
3. خدمات کشاورزی و دامداری
4. خدمات کشاورزی و دامداری
5. خدمات کشاورزی و دامداری
6. خدمات کشاورزی و دامداری
7. خدمات کشاورزی و دامداری
8. خدمات کشاورزی و دامداری

با توجه به جدول 3- اثر کاهش بارّه به تولید مجزه به افزایش شاخص میزان مصرف کننده بیشتر از سایر شاخص‌ها افزایش می‌پایاند با استفاده از معادله ۹۹۹۹ تولید

*ملاحظه: جدول داده- سطح ۱۳۸۰*
جدول 4- بررسی حفظ نرخ پاره‌ای تولید بر مبنای کاهش نرخ افتادگی کل اقتصاد

<table>
<thead>
<tr>
<th>توضيحات</th>
<th>حفظ 0 درصد نرخ پاره‌ای</th>
<th>حفظ 50 درصد نرخ پاره‌ای</th>
<th>حفظ 100 درصد نرخ پاره‌ای</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>شاخص قیمت در طرف تولید ناخالص ملی</td>
<td>8/4</td>
<td>3/2</td>
<td>7/4</td>
</tr>
<tr>
<td>تولید ناخالص ملی</td>
<td>6/2</td>
<td>3/2</td>
<td>3/1</td>
</tr>
<tr>
<td>شاخص قیمت در مصرف مصرف ناخالص ملی</td>
<td>7/4</td>
<td>4/2</td>
<td>6/3</td>
</tr>
<tr>
<td>تولید ناخالص ملی</td>
<td>5/2</td>
<td>3/2</td>
<td>5/3</td>
</tr>
<tr>
<td>نرخ تجریب قیمت تولید ناخالص ملی</td>
<td>5/2</td>
<td>3/2</td>
<td>5/3</td>
</tr>
<tr>
<td>شاخص سرمایه</td>
<td>7/4</td>
<td>4/2</td>
<td>6/3</td>
</tr>
<tr>
<td>تغییر سرمایه</td>
<td>7/4</td>
<td>4/2</td>
<td>6/3</td>
</tr>
<tr>
<td>شاخص ارزش واردات</td>
<td>7/4</td>
<td>4/2</td>
<td>6/3</td>
</tr>
<tr>
<td>میانگین افزایش سرمایه</td>
<td>7/4</td>
<td>4/2</td>
<td>6/3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

جدول 5- بررسی سناریوهای بر تولید، سرمایه و استقرار روی زیر بخش‌های کشاورزی

<table>
<thead>
<tr>
<th>سناریو</th>
<th>درصد تغییر تولید</th>
<th>درصد تغییر سرمایه</th>
<th>زیر بخش‌های کشاورزی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>14/2</td>
<td>12/3</td>
<td>7/4</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>15/4</td>
<td>13/5</td>
<td>8/4</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>16/6</td>
<td>14/7</td>
<td>9/4</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>17/8</td>
<td>15/9</td>
<td>10/4</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>18/10</td>
<td>16/11</td>
<td>11/4</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>19/12</td>
<td>17/13</td>
<td>12/4</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>20/14</td>
<td>18/15</td>
<td>13/4</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>21/16</td>
<td>19/17</td>
<td>14/4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

نتیجه‌گیری

در مطالعه حاضر سعی شد در چارچوب یک گروه تعریف علمی و تحلیلی (CGE) اثر کاهش نرخ نرخ پاره‌ای بر تولید، سرمایه، ارائه جزئیات، بودجه‌سازی و مصرف واردات رشته فعالیت‌های کشاورزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته. از نظر این تحلیل، تحریک کننده مصرف جدید کاهش می‌باشد این سیاست منجر به کاهش تفاوت بین اندازه کلی و وارداتی می‌شود و در نتیجه تولید
جدول 1- بررسی سط 보기‌های بر ارزش افزوده، صادرات و واردات روی بخش‌های کشاورزی در قالب مدل تعداد عمومی

<table>
<thead>
<tr>
<th>زیر</th>
<th>درصد تغییر افزوده</th>
<th>درصد تغییر واردات</th>
<th>درصد تغییر صادرات</th>
<th>پایش‌های کشاورزی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1</td>
<td>100%</td>
<td>100%</td>
<td>100%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
<td>90%</td>
<td>90%</td>
<td>90%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3</td>
<td>75%</td>
<td>75%</td>
<td>75%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4</td>
<td>50%</td>
<td>50%</td>
<td>50%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5</td>
<td>25%</td>
<td>25%</td>
<td>25%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6</td>
<td>10%</td>
<td>10%</td>
<td>10%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7</td>
<td>0%</td>
<td>0%</td>
<td>0%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

منابع
1- آذری مقدم، پ. 1383. آزاد سازی اقتصادی در ایران، پایان نامه دکتری. دانشگاه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران.
2- بهنامی م. 1384. اقتصاد ایران در سیستم جهانی: چالش، تازه و پایدار. چاپ سوم.
3- دانشور، م. 1381. بررسی و اصلاح سیستم های تجارتی. مؤسسه‌های تأمین و توزیع در برنامه‌ریزی و توسعه.
4- علی‌سادات، پ. 1388. بررسی تأثیر سیستم‌های تأمین و توزیع بر روی تأمین و توزیع در برنامه‌ریزی و توسعه. چاپ دوم.
5- هنر و دانش، پ. 1384. بررسی تأثیر سیستم‌های تأمین و توزیع بر روی تأمین و توزیع در برنامه‌ریزی و توسعه. چاپ دوم.
6- جلال‌الدین علی‌نژاد، پ. 1387. سیاست‌های اقتصادی همگام در ایران. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مالی و اقتصادی. شماره 844.


