نقش مردان در تنظیم خانواره و کنترل باروری در شهر یزد

سیدعلی رضا افشاری، عباس عسکری‌نیکدوشی، **آیجار زارع شاه‌آبادی***

سیمی فاضل نجف‌آبادی****

طرح مقاله: هدف این تحقیق، شناخت نقش مردان در تنظیم خانواره و کنترل باروری در شهر یزد بود.

روش: تحقیق از نوع پیامدی بوده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مردان معین شهر یزد در کلاس کف در 29 نفر از آنها به عنوان نمونه مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند.

یافته‌ها: در صورتی که پایگاه‌های روش‌های مردان برای تنظیم خانواره و کنترل باروری استفاده کرده‌اند، میزان نگرانی، میزان دین‌داری، میزان درآمد و میزان تحصیلات تأثیر مستقیم و معنی‌دار و میزان استفاده از وسایل ارتباطی جمعیت آن‌ها در نگرانی، دو باره، درک و تسلط مردان در تنظیم خانواره و کنترل باروری مرتبط با میزان نگرانی و میزان دین‌داری می‌باشد.

نتیجه: در مجموعه نقش مردان در تنظیم خانواره و کنترل باروری یزد بوده است. با کاهش این نقش پرده‌های اجتماعی از اثرات و تاثیرات اجتماعی اقتصادی در زمینه باروری بهره و نشان می‌دهد. به عنوان نتیجه میزان نگرانی، میزان درآمد، میزان تحصیلات و میزان دین‌داری با تنظیم خانواره و کنترل باروری مرتبط است.

کلید واژه‌ها: تنظیم خانواره، دین‌داری، روش‌های زن‌ها، روش‌های مردانه، نگرانی

تاریخ دریافت: 8/10/1087

* دکتر جامعه‌شناس،عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد
** دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران
*** دکتر جامعه‌شناس،عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد
**** کارشناس ارشد جامعه‌شناسی

<afshanalireza@yahoo.com>
مقدمه

رشد فرابنده گروهی خصوصاً بعد از یک گهواره دوم، سیاستی از کشورهای جهان به‌وجود می‌آید که مواجه با هم و مشکلات متعددی در زمینه مسائل جامعی است. همچنین این سیاست‌های از مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با موضوع جمعیت بیرون و از طرفی مستقیم یا غیر مستقیم یک کشور ایفا می‌کنند و رابطه تنگاتانگی با سایر عوامل مؤثر در توسعه یک کشور دارد. شرایط مطلوب زندگی برای همه افراد جامعه زمانی تحقیق گفته که امکانات و منابع موجود به شمار جمعیت هم‌خوانی داشته باشد. بدن شک با وجود امکانات و منابع طبیعی محدود نمی‌توان پاسخ کی جمعیت عظمت بود که هر سال بر تعداد آن اضافه می‌گردد. از سویی، مسائل جمعیت که همواره با مهاجرت و شهرنشینی گسترده شدید مشترک، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی متعددی را در جامعه به وجود می‌آورد و چنین وضعیتی مطالعه و کنش‌های بیشتر در پیشنهاد جمعیت را به منظور تسهیل و کنترل بر آن می‌طلب. یکی از مسائل مهمی که در حوزه جمعیت شناسی، پرستشی و حتی جامعه‌شناسی مطرح است، شویب تنظیم خانواده است. به مدت پیش‌رفته‌های علمی و پرستشی در دنبای امروز شیوه‌های تنظیم خانواده و پیش‌گیری از پاداش و وقوع دارای به‌کاماری و وجود دارد که هر کدام از زوجین و با توجه به شرایط خاص خود می‌توانند از بین آنها انتخاب نموده و استفاده نماید. هرچند جهش تنظیم خانواده در سیاستی از کشورهای توسط‌بافت به‌دریاد از دهه ۱۹۶۰ آغاز شد و در نیمه دوم قرن بیستم در سطح جهان به اوج خود رسید (Hodgson & Watkins, 1997; Greenhalgh, 1996). از جمله موضوعاتی است که برای مدیت نسبتاً طولانی آگاهانه با نگاه‌های نظری و مطالعات تجربی جمعیت شناسی (Greene & Biddlecom, 2000) و هم در اجراي برنامه‌های تنظیم خانواده نادیده گرفته شده است. به‌طور مشخص از هنگام کشف آگاهانه جمعیت قاهره در سال ۱۹۴۲ که درآن موضوعات بهداشت باروری، برایی‌های جنسی و...
پیشینه مطالعه

در سالیان اخیر، مطالعاتی که به بررسی مشارکت مردان در برنامه‌های تنظیم خانواده پرداخته‌اند؛ از نظر کمی افزایش یافته‌اند. نتایج تحصیلات انجام شده در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، نشاندهنده‌اند که مردان در مسائل مربوط به تنظیم خانواده نقش تعیین‌کننده‌ای نسبت به زنان دارند. اتفاهم‌های مطالعات موجود در برخی از نقاط دنیا حاکی از آن است که توافق و رضایت منجر به استفاده از روش‌های پیش‌گیری مطرح‌شده Joesoef, et al., 1988; Lasee & Becker, 1997; Toure, 1996 عامل تعیین‌کننده در کنترل باروری بوده است. (Joesoef, et al., 1988; Lasee & Becker, 1997; Toure, 1996) بافت‌هایی مطالعات همچنین نشان داده‌اند که مردان نقش بالقوه مهم حتی در پذیرش تنظیم خانواده توسط زنان دارند. اهمیت این تأثیر تا بدان‌گاست که فابوندا و توادارو در مطالعه‌های خود به این نتیجه می‌رسند که نگرش‌های اصلی ترمیم در بحران موقتی زنان در تنظیم خانواده حتی در مواقعی است که زنان اگر به مراحل را برای استفاده از روش‌های پیش‌گیری دارند (Fapounda & Todaro, 1988) استفاده‌ای بررسی‌های دیگری که به مشارکت مردان در تنظیم خانواده در مناطق مختلفی از دنیا توجه نشان داده‌اند. بر اساس و اعضا و عوامل مختلفی مانند سبک اطلاعات مردان در مورد تنظیم خانواده، مخصوصاً رسانه‌های گروهی (Adamchak & Mbizvo, 1991) نگرش‌های
ستی نسبت به نقش‌های جنسی در خانواده و همچنین علایق اقتصادی و ابزارهای فردی مورد (Karra et al., 1997) (Adewuyi & Ogunjuigbe, 2005; Omondi, 1997) و همچنین پیامدهای جنسی مشترک ممانع بر ارائه‌گذاران نظارت خانواده (Helzner, 1997) گزارش‌کننده‌اند.

با وجود آنکه مطالعات اخیر در سطح دنیا به اهمیت نقش مردان در تنظیم خانواده و بهداشت باروری توجه روزافزونی نشان داده‌اند، اما تحقیقات انجام گرفته در این زمینه در ایران نسبتاً محدود است. بررسی‌های گسترده و آنالیز فرهنگی و آنالیز ساختار داده‌های سال 1379 به بررسی سطوح و روند تغییرات میزان مشارکت مردان در مناطق شهری و روستایی کشور و تفاوت‌های استاتیستیکی وجود در این زمینه پرداختند. براساس نتایج، حدود یک سوم از کل استفاده‌کننده روش‌های پیشگیری از بارداری در کشور، از روش‌های میزان تولد روش‌های پیش‌گیری استفاده می‌کردند. این بررسی درجدل شد که درصد ممکن از این ممکن است. درصد بهترین استفاده‌کننده از روش‌های میزان تولد در زنان بارداری دارا یوبند (Mehryar et al., 2001). نتایج تحقیقات انجام شده در ایران از داده‌های محدودتر استفاده کرده‌اند. بالاترین این ابزارهای رابطه مشارکت مردان در تنظیم خانواده با عوامل فوریت شخصیت مردان (عصبی، 1382)، سن مرد و زن، میزان تحصیلات مرد و بعد مطلق خانواده (برزدی، 1381؛ رحمتیان، 1379) را نشان داده‌اند.

پژوهش حاضر، از چند نظر امکان‌پذیری تحقیقات قبلی در ایران است: نخست، از نظر آزمون تایلر برخی از متغیرهای مستقلی که ارتباط‌های در تحقیقات قبلی کم‌تر ملاحظه می‌شود و با تغییرات موجود، می‌تواند اثر مستقیم با مداخله‌گر در مشارکت مردان در تنظیم خانواده داشته باشد؛ دوم آنکه، میزان تحقیق حاضر، به عنوان یک پژوهش می‌تواند اثر مستقیم با مداخله در استفاده‌کننده از روش‌های پیش‌گیری ممانع بر اکثر کشور دارد، لذا بررسی عمایل تعبیر کننده مشترک فعال مردان در این استان هم از نقطه‌نظر پاسخ به سوالات پژوهشی و

32
هم از بعد عملی و سیاست‌گذاری می‌تواند حائز اهمیت باشد.

۲) چارچوب نظری

نکات‌های دیدگاه‌ها و نتیجه‌های مختلفی برای تفاوت‌های رفتار و نگرش‌های باروری و تنظیم خانواده ارائه گردیده که خطوط کلی این دیدگاه‌ها را به‌طور فشرده می‌توان چنین خلاصه نمود:

در تئوری نوگراپی بر تحولات اقتصادی – اجتماعی ناشی از شهرت‌نگاری، صنعتی شدن و دیگر اشکال مدرنیسیون (مانند افزایش سطح تحصیلات، گسترش ارتباطات، کاهش منابع کردن و ...) به‌عنوان عامل عمده‌ای کاهش باروری تأکید می‌شود (Good, 1963). در تئوری‌های اقتصادی بازاری، تفاوت‌ها برای فرزندان تابع منابع تلقی می‌شود که والدان از فرزندان خود انتظار دارند و تصمیم در مورد انتخاب خانواده تحت تأثیر وضعیت اقتصادی خانوار و بر پایه معاشرات توزین – هریان از جمله مدیریت توده، (1978) نسته‌های بعده توان‌های اقتصادی باروری که به چارچوب حضور، تفاوت و هریان‌های تنظیم شیر پایه، بر این فرض استوار است که سطح باروری در یک جامعه به وسیله انتخاب‌های صورت گرفته توسط زوجین و با لحاظ کردن هریان‌های اجتماعی و هریان‌های کنترل باروری یا صورت می‌گیرد (Easterlin & Crimmins, 1985).

در تئوری‌های فرهنگی و اشاعه بر نقش مکاتبه‌های نگرشی و ارزشی در تبعیض تفاوت‌ها و تغییرات بازاری تأکید می‌شود. این تبعیض‌ها بر اشاعه ایده‌ها و هنری‌های اجتماعی در ارتباط با توجهات و وسایل تنظیم خانواده از طریق شیوه‌های رسیدی و غیررسیدی تعامل اجتماعی به‌عنوان عوامل اصلی تغییرات بازاری تأکید دارند (Cleland & Wilson, 1987; Coal & Watkins, 1986).

تئوری جریان طریقوی بر تغییر مقدار و جهت جریان طریقوی بر اثر انتقال هریان و والدین که در فرآیند تغییر شیوه‌های تولید از شکل خانوادگی به شکلی صنعتی رخ می‌دهد.
بهعنوان نیروی مؤثر بر کاهش باروری تأکید دارد (Caldwell, 1982). به‌علاوه، همگی از این نظریه مورد اشاره در تئوری‌های مختلف مربوط به باروری و تولید خانواده بوده است. یکی از مهم‌ترین زمینه‌های تغییرات اجتماعی چنین دهه‌گذشت. تغییرات مختلف ارزشی و تغییر در زمینه مسائل باروری، ازدواج و خانواده بوده است (عصبی شوارو و عضویت بندی، 1384). مطالعه زمینه‌های نظری موجود، ترجمه‌ها بعد خانواده و کنترل باروری از جمله پدیده‌هایی است که می تواند با طور مستقل تحت تأثیر تغییر اقدام قرار گیرد. مطالعه دایل نظری موجود، انظری‌ها می‌تواند با رابطه مثبت و مستقیمی، مبنای تغییر اقدام از باروری مردان و مشارکت آنان در تنظیم خانواده وجود داشته باشد.

اینکلس و اسمیت (Inkeles & Smith) انسان تونین را فراه‌کننده توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دانسته، برای او ویژگی‌ها و معیارهایی را بر می‌شمرند. آن‌ها عنصر محیطی را در قابلیت منفی‌های جنگ شهروندان، تعلیم و تربیت، ارتباط توسعه، صنعتی شدن، سیاسی شدن، کار در کارخانه و مخاطرات و برای معیارهای درونی در خطیب انسان نو و مدرن به ویژگی‌های نظر قبول و پذیرش تحریمی، برخورداری از عفاف، آزادی، متعارف بودن، منافع، با حامل و آینده، که تغییر در برنا می‌ریز و سازماندهی امور، اعتقاد به علم و تکنولوژی و معتقدات (ازک فاکی، 1381: 111) نوگرایی به دایل ویژگی‌هایی که که توجه به باروری اقدام بوده متوجه به تنظیم خانواده مؤثر بوده باشد.

بعد از موفقیت‌های چشم‌گیری که از تقلیدات دکتر گویلز در آلمن نازی به دست آمد، این مقایسه حاصل شد که می‌توان ارتباط جمع‌یای بر عهده و افکار عمومی اثری می‌گذارد. چنانچه، با توجه به اگری به شرطی در این مورد نظر راه‌های ارائه که‌که که تأثیر سریع‌ترین دیده‌ها و بر مورد تئوری متعارف. بعد از آن، این انتخاب در نظر می‌رود، به‌عکس ممکن و چه تحلیل‌کرده، رواج یافته که طیب و می‌تواند افکار فلسفی و سیاسی را متقابل نموده، شکل‌داده‌های بخشند و به اختبار، تمامی می‌توانند افکار فلسفی و سیاسی را متقابل نموده، شکل‌داده‌های بخشند و به اختبار، تمامی
نقد مردان در تنظیم خانواده

رفتارها را هدایت نمایند (کازنر، 1381: 33). اندورسن و یاکین هم به وسایل ارتباط جمعی
افزایش کرده و معتقدند که هر مصرف سیاست‌های پایداری دارد که می‌تواند در درازمدت از
طریق تغییرات آگاهی، ارزش‌ها و تجربه‌ها و حتی معرفی سیاست‌های زندگی جدید به
تغییر ساختار جامعه و مدرنیت‌آمیزی آن منجر شود (فاضلی، 1381: 167). چارلز هورتون
کولی (Charles H. Cooley) اصطلاح بسط فکری را برای طرح این ایده‌ها به کار برده که
شناخت مردم و نظام‌های عقیدتی آنان به وسیله آن‌ها از وسایل ارتباط جمعی در مورد مردم،
موفقیت امروزی می‌آموزد بسط بسیاری منجر کرده است (Defleur & Rokeach, 1982: 247).
بدین ترتیب یکی از عواملی که می‌تواند نگرش افراد به تنظیم خانواده را تحت تأثیر قرار
dهد و وسایل ارتباط جمعی است.

منابع مادی و نگری اقتصادی خانواده یکی از عوامل مهم مرتبط با تصمیم‌گیری در
زمینه محدود کردند بعد خانواده است. مالکیت با ثروت، وسیله‌ای است که فرد مالک یا به
عنوان پاداش با حذف آن به عنوان کفر، اطاعت دیگران را بر می‌انگردد. از نظر کالینز
مالکیت یک وسیله اعمال زور و بهره‌گیری از دیگران است. به تعیین از زمانی که یک
جنس و وسایل زور را نکنند می‌کند، این جنس توان بهره‌گیری از این قدرت برای نسل
بر جنس مخالف را درد و آن این طریق می‌تواند یک نظام جنسی اخراج کند. در
چنین موقعیتی جنس با قدرت کم، باید در پی منابعی باشد تا بر عدم برتری قدرت مادی و
اقتصادی قرار داد (علی‌زاده، 1979: 1379-1381). چهار در توضیح فرانکفورت قبال می‌کند
از آن‌جا که منابع مادی در دست مردان است، آنان از این برتری برای تعیین اجتماعی و
فرهنگی این موقعیت‌های نابرابر نیز استفاده می‌کنند. کارکرد این تعیین اجتماعی شده و
فرهنگی طبق مناسبات جنسیتی این است که یک ارتباط اساسی و بیان‌ین را بین سطوح
خرد و کلان نظام اجتماعی برقرار می‌کند که به بازتوی هر چه بیشتر این موقعیت‌ها و
نقش‌های نابرابر کمک می‌کند (همثال: 24-33). از این رو درآمده نیز به عنوان یکی از
متفکرهای مستقل تحقیق در نظر گرفته شد.

1. Enlargement
توجه به ایده‌ها، نگرش‌ها و فرهنگ‌های جمعیت در مطالعه باروری ضروری است. کلند و (Lesthaeghe & Surkyn, 1988) و الکمان (Cleland & Wilson, 1987) معتقدند که گروه‌های مختلف با وسایل ارزش‌های فرهنگی در رفتار باروری با یکدیگر تفاوت دارند. برخی از جمعیت‌ها از این نظر توسه اجتماعی با جمعیت‌های دیگر یکسان هستند و از این راهبادی که برای به قابلیت مستند و روش‌های خاصی از کنترل را می‌پستند داده باروری بالاتر می‌باشند (216: Hirschman, 1994). در جامعه ما، میزان تحصیلات و میزان دینی افراد از جمله عوامل فرهنگی هستند که می‌توانند نقش افراد در تنظیم خانواده را تحت تأثیر قرار دهند.

با توجه به مباحث مطرح شده، فرضیه زیر برای این تحقیق طرح گردید:
الف) مردان به میزان زیادی در تنظیم خانواده و کنترل باروری نقش دارند.
ب) بین سن و نقش مردان در تنظیم خانواده و کنترل باروری رابطه وجود دارد.
ج) بین اختلاف سبب با همسر و نقش مردان در تنظیم خانواده و کنترل باروری رابطه وجود دارد.
د) بین تکرش باروری و نقش مردان در تنظیم خانواده و کنترل باروری رابطه وجود دارد.
ه) بین میزان تحصیلات و نقش مردان در تنظیم خانواده و کنترل باروری رابطه وجود دارد.
و) بین میزان درآمد و نقش مردان در تنظیم خانواده و کنترل باروری رابطه وجود دارد.
ز) بین میزان دینی دارای و نقش مردان در تنظیم خانواده و کنترل باروری رابطه وجود دارد.
ح) بین میزان تغییرات و نقش مردان در تنظیم خانواده و کنترل باروری رابطه وجود دارد.
ط) بین میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی و نقش مردان در تنظیم خانواده و کنترل باروری رابطه وجود دارد.

(3) روش مطالعه

(3-1) نوع مطالعه

مطالعه حاضر، به لحاظ اجرای نوع پیمانه‌ای است. ضمن آن که برای تدوین چارچوب
نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین از روش کتابخانه‌ای (استادی) نیز بهره‌گرفته شده است. البته این که این پژوهش به لحاظ میزان، مقطعی، به لحاظ معیار کاربرد، کاربردی و به لحاظ معیار زنایی، پهن‌تر است.

# ۲-۳ گامهای آماری و روش نمونه‌گیری

جمعیت آماری این تحقیق را کلیه مردان متاهل ۱۵ تا ۵۰ ساله شهر یزد در زمان مطالعه تشکیل می‌دهند.

برای برآورد حجم نمونه ابتدا یک مطالعه مقدماتی بر روی ۱۰۰ نفر از پاسخگویان انجام گرفت. تا واریانس صفت مورد مطالعه (نقش مردان در تنظیم خانواده و کنترل باروری) مشخص گردد و سپس با استفاده از فرمول کوارکان به محاسبه حجم نمونه اقدام گردید. با توجه به اینکه آمار دقیقی در مورد جامعه آماری نداریم، برای برآورد حجم نمونه از این فرمول کوارکان

\[ n = \frac{t^2 \cdot pq}{d^2} = \frac{1.96^2 \cdot 1.96 \cdot 0.74 \cdot 0.26}{0.05 \cdot 0.05} = 296 \]

روش نمونه‌گیری در این تحقیق، سهمی‌های بوده است. سهمی‌ها با توجه به محل سکونت (بلوک‌بندی شهر) و مسند تعیین گردیده‌اند.

# ۲-۳ ابزار مطالعه

ابزار مورد استفاده در این مطالعه، پرسشنامه بوده است. پرسشنامه پس از احراز اعتبار و پایایی آن در مراحل مقدماتی تحقیق، برای جمع آوری داده‌های مورد نیاز در مرحله نهایی مورد استفاده قرار گرفت. به همین منظور، اولاً سعی شد گویه‌هایی که متغیرهای تحقیق را انجامویغی یا از گویه‌های تحقیقات پیشین که زیر نظر استادی موجب استفاده و اجرای شده‌اند، استفاده کنیم و یا برای انتخاب بهترین گویه‌ها برای متغیرهای جدید از نظرات
محققین و اساتید دیگر استفاده کنند. سپس در نهایت، یک بار دیگر پرسشنامه تدوین شده را به اساتید و متخصصان نشان داده و از نظرات آنها برای تصمیم پرسشنامه کمک گرفت.

میزان دین‌داری و میزان نوگرایی و نگرش به باروری سازه بوده. برای سنستج میزان دین‌داری با توجه به ابعاد مختلف دین‌داری (مناسکی، دانشی، عاطفی، یادگیری و اعتقاد) از نظر گلاک و استارک، گویه‌هایی در پرسشنامه قرار گرفت. همچنین برای سنستج میزان نوگرایی با توجه به ابعاد مختلف آن در نظریات مختلف علمی (علم کریام، انتقادگرایی، آزادی خوایی، سودگرایی، عقلانیت، مردم‌سالاری، عرفی شدن و فردگرایی) چندین گویه در پرسشنامه گنجانده شد. برای سنستج نگرش به باروری نیز چندین گویه که نشان دهنده نگرش افراد به باروری است برحسب تحقیق در این تحقیق، از اعتبار محترم استفاده شده است. به همین منظور پرسشنامه تدوین شده توسط چند نفر از اساتید و متخصصان علم اجتماعی مورد بررسی، اصلاح و تأیید قرار گرفت.

برای سنستج پایایی نیز از آلفای کرونباخ استفاده شده است. میزان آلفا برای گویه‌های دین‌داری 0.72، برای گویه‌های نوگرایی برای 0.78 و برای گویه‌های نگرش به باروری 0.75 شده است.

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

داده‌ها توسط نرم‌افزارهای آماری SPSS و لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای آزمون فرضیات از آزمون‌های تی، تحلیل واریانس و رگرسیون چندمتغیره و برای الگو‌سازی مدل معادلات ساختاری از نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است.

تعريف عملیاتی متغیرها

متغیر اصلی این تحقیق، نفی مردان در تنظیم خانواده و کنترل باروری است. تنظیم
نفس مردان در تنظیم خانواده و کنترل... 

خانواده طبق تعیین سازمان بهداشت جهانی، اتخاذ یک سیاست جامعی از سوی خانواده‌ها است که دارلطامنه و در یابا آگاهی، بیش و تصمیم‌گیری مستقل‌اله توسط والدین به خاطر ارائه نتیجه‌ای و به‌طوری‌ای اعضای آن به مورد اجرای گذارده می‌شود (حلم‌سرشت و دل‌پیشه، ۱۳۸۳ : ۲) 

این متغیر به‌وسیله ۱۰ سوال دریافت نوع وسایل مورد استفاده در تنظیم خانواده و همزمان تصمیم گیری دریافت روش مورد استفاده و تعداد فرزندان و ... به دست آمده است. 

بیدن ترتب که در خانواده‌های که یکی از روش‌های مختص مردان در تنظیم خانواده مثل مجزارداری (وازنگی) کاندوم و نزدیکی منقطاع یا روش طبیعی استفاده می‌گردد امتیاز ۱

بینن مشارکت مردان در تنظیم خانواده داده‌شده به در روش یازن امتیاز صفر تعلق گرفته است. در سؤالات دیگر نیز وضعیت مشابهی حکم‌فرمایست. به طور کلی پاسخ‌های

که نشان دهنده نقش بیشتر مردان است یک امتیاز و پاسخ‌هایی که نشان دهنده نقش بیشتر یازن است صفر امتیاز گرفته است. امتیازی که فرد از مجموع این سؤالات کسب می‌کند

نشان دهنده میزان نقش وی در تنظیم خانواده بوده است. بیدن ترتب دانه امتیازات بین صفر و ده بوده و امتیاز بالاتر نشان دهنده نقش بیشتر مردان بوده است.

۴) یافته‌های تحقیق

۴-۱) روش‌های پیشگیری

توزیع فراوانی پاسخ‌گویان بر حسب استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری بدخی یا بوده است که ۲/۸ درصد از آن‌ها از کاندوم، ۳/۸ درصد از مجزارداری، ۴/۷ درصد از

نزدیکی منقطع، ۱/۴ درصد از وسیله داخل رحمی (IUD) و ۱/۴ درصد از لوله‌موردی (نورکیوم)، ۲/۷ درصد از قرص ژل‌گیری از بارداری و ۲/۷ درصد از مایل روش‌ها

استفاده می‌کنند. این در حالی است که هیچ‌کدام از پاسخ‌گویان این تحقیق از آموزه و یا

کیسوس کلسیفی استفاده نمی‌گردد.

در مجموع روش‌های مزدائ (کاندوم، نزدیکی منقطع و مجزارداری) ۳۹/۳ درصد

۲۶
نسبت به روش‌های زنانه (لوله‌پروری، فرصت جلوگیری از بارداری و وسیله داخل رحمی)

با 28/2 درصد، بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در مورد علاقه به جایگزینی روش دیگر به جای روشی که اکنون استفاده می‌کند

20/8 از پاسخگویان موافق تغییر روش و 77/5 نفر مخالف بودند. از بین موافقین، 25

درصد کاندوم، 23/5 درصد مجاری‌داری، 17/6 درصد شیوه طبیعی، 2/9 درصد وسیله

داخل رحمی، 8/6 درصد لوله‌پروری و 16/2 درصد فرصت جلوگیری از بارداری را به

عنوان روشنی که دوست دارند جایگزین روش فعلی کند پیشنهاد کردن.

2-2) نقش مردان در تنظیم خانواده

برای بررسی این فرضیه که مردان به میزان زیادی در تنظیم خانواده و کنترل باروری نقش

دارند، از آنها که دانسته امتیازات بین 100 و 7، تی نکاندوم‌های استفاده شده است،

بدین صورت که امتیاز ۵ را به عنوان حد وسط این دانسته انتخاب و اختلاف معنی‌دار از ۵

به بالا نشان دهنده نقش بیشتر مردان بود.

خروجی آزمون ۱ نشان داد که میانگین مورد نظر مردان در تنظیم خانواده و کنترل باروری

به ۵/۹۷۷ شده است. همچنین اìmاد از ۱ به ۹۲/۰ و سطح معنی‌داری (p=0.01) از ۰/۰۵

کمتر شده است. همین به طور معنی‌داری میانگین بیشتر از ۵ بهره است. بنابراین در

مجموع نقش مردان در تنظیم خانواده و کنترل باروری بیش از حد متوسط و تربیت‌زا

بوده است.

3-3) رابطه متغیرهای مطالب و نقش مردان در تنظیم خانواده

از آنجا که بقیه متغیرهای مستقل تحقیق در سطح فاصله ای اندازه‌گیری شده‌اند، برای

بررسی بقیه فرضیات تحقیق که ممکن رابطه متغیرهای مختلف با نقش مردان در تنظیم

خانواده و کنترل باروری بودند. از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که

نتایج این آزمون‌ها در جدول شماره 1 گزارش شده است.
جدول ۱: خروجی آزمون پرسون برای بررسی رابطه متغیرهای مختلف با نقش مردان در تنظیم خانواده

<table>
<thead>
<tr>
<th>سطح معنی‌داری</th>
<th>متغیر</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0/000</td>
<td>میزان نوگرایی</td>
</tr>
<tr>
<td>0/000</td>
<td>سن</td>
</tr>
<tr>
<td>0/000</td>
<td>میزان تحصیلات</td>
</tr>
<tr>
<td>0/007</td>
<td>میزان دینداری</td>
</tr>
<tr>
<td>0/014</td>
<td>میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی</td>
</tr>
<tr>
<td>0/094</td>
<td>اختلاف سنی با همسر</td>
</tr>
<tr>
<td>0/033</td>
<td>نگرش به باوری</td>
</tr>
<tr>
<td>0/032</td>
<td>اختلاف سنی با همسر</td>
</tr>
<tr>
<td>0/057</td>
<td>نگرش به باوری</td>
</tr>
<tr>
<td>0/020</td>
<td>اختلاف سنی با همسر</td>
</tr>
</tbody>
</table>

همان‌گونه که در جدول شماره ۱ مشخص است، رابطه متغیرهای میزان نوگرایی، سن، میزان تحصیلات و میزان دینداری با نقش مردان در تنظیم خانواده و کنترل باروری معنی‌دار می‌باشد. در حالی که رابطه متغیرهای میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی، میزان درآمد، اختلاف سنی با همسر و نگرش به باوری با نقش مردان در تنظیم خانواده و کنترل باروری معنی‌دار نمی‌باشد.

حال در یک جمع‌بندی از آزمون‌های مطرح شده، در جدول شماره ۲ رگرسیون نتایج تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر واپسین را بررسی می‌کنیم.
جدول ۲: رگرسیون چندگانه تأثیر متغیرهای مستقل بر نقش در تنظیم خانواده و کنترل باروری

<table>
<thead>
<tr>
<th>متغیرهای مستقل</th>
<th>سطح معنی‌داری</th>
<th>پیش‌بین</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>متغیرهای مستقل</td>
<td></td>
<td>0.325</td>
</tr>
<tr>
<td>سن</td>
<td>0.011</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>متغیرهای مستقل</td>
<td>0.001</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>متغیرهای مستقل</td>
<td>0.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>متغیرهای مستقل</td>
<td>0.281</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>متغیرهای مستقل</td>
<td>0.226</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>متغیرهای مستقل</td>
<td>0.217</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>متغیرهای مستقل</td>
<td>0.016</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>متغیرهای مستقل</td>
<td>0.198</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>متغیرهای مستقل</td>
<td>0.025</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>اختلاف سنی با همسر</td>
<td>0.001</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>اختلاف سنی با همسر</td>
<td>0.000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

متغیرهایی میزان نوگرایی، میزان دین‌داری، میزان درآمد و میزان تحصیلات تأثیر مستقیم و معنی‌داری بر نقش مردان در تنظیم خانواده و کنترل باروری دارند؛ یعنی باعث افزایش مشارکت مردان می‌شود. متغیرهای سن و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی تأثیر معکوس و معنی‌داری بر نقش مردان در تنظیم خانواده و کنترل باروری دارند؛ یعنی باعث کاهش مشارکت مردان می‌شوند. تأثیر متغیرهای نگرش به باروری و اختلاف سنی با همسر نیز معنی‌دار نمی‌باشد.

در بین متغیرهای تحقیق، میزان نوگرایی و سن به ترتیب با ۱۱ و ۸ درصد بهترین و نگرش به باروری و اختلاف سنی با همسر کمترین سهم را در تبیین نقش مردان در تنظیم خانواده و کنترل باروری دارند.
جدول 3 اثرات مستقیم و غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر نقش مردان در تنظیم خانواده و کنترل باروری

<table>
<thead>
<tr>
<th>نوع اثر</th>
<th>متغیرهای مستقل</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>مستقیم</td>
<td>غیرمستقیم</td>
</tr>
<tr>
<td>سن</td>
<td>0/58 - 0/33</td>
</tr>
<tr>
<td>0/22 - 0/24</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>میزان درآمد</td>
<td>0/20 - 0/20</td>
</tr>
<tr>
<td>میزان تحصیلات</td>
<td>0/23</td>
</tr>
<tr>
<td>میزان دین داری</td>
<td>0/22 - 0/4</td>
</tr>
<tr>
<td>میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی</td>
<td>0/33</td>
</tr>
<tr>
<td>میزان نوک ثابی</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

از مجموع متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون 6 متغیر مستقل تأثیر معنی‌داری بر متغیر وابسته داشته‌اند. از بین متغیرهای باقی‌مانده در مدل رگرسیون سن، میزان درآمد، میزان نوگرایی، میزان تحصیلات، میزان دین‌داری و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی در مجموع بیشترین تأثیر را بر نقش مردان در تنظیم خانواده و کنترل باروری داشته‌اند.

با استفاده از واریانس ترکیب خطی متغیرهای مستقل می‌توان 280 درصد از واریانس نقش در تنظیم خانواده و کنترل باروری را توضیح داد. مابقی تغییرات متغیر وابسته به دلیل پیچیده و چندبعدی بودن متغیر وابسته تحقق یافته، عنصری نقش مردان در تنظیم خانواده و کنترل باروری و همچنین به حساب نیامده برخی از متغیرهایی که بر این متغیر تأثیرگذار هستند می‌باشند.

<table>
<thead>
<tr>
<th>مدل</th>
<th>R</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>0/557</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>معنی R</th>
<th>مرتبه تعیین‌بندی R</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0/310</td>
<td>0/285</td>
</tr>
</tbody>
</table>

43
الکوساسی معادلات ساختاری

نتایج تحلیل معادلات ساختاری در نمودار شماره 1 متعکس شده است. چنان‌که ملاحظه می‌شود، نقش مردان در تنظیم خانواده و کنترل باروری به عنوان سازه وابسته می‌کنند که از همه نابع سازه مکن‌کن نوگرا (Z = 2320) و متغیر سن (Z = 2322) می‌باشد.

نمودار 1: مدل معادله ساختاری، عوامل مؤثر بر نقش مردان در تنظیم خانواده و کنترل باروری

<table>
<thead>
<tr>
<th>DF</th>
<th>P-Value</th>
<th>RMSEA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5</td>
<td>0/00109</td>
<td>0/0102</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. Structural Equation Modeling (SEM)
به منظور بررسی برازش مدل پیشنهادی، چند شاخص مورد توجه قرار گرفت. یکی از این شاخص‌ها، مربع کای آ است. مربع کای اگر معنی‌دار باشد بین معنی است که مدل برای داده‌های جامعه، قابل قبول نیست (در اینجا مربع کای معنی‌دار شده است) و یک مربع کای تحت تأثیر حجم نمونه قرار می‌گیرد (سرمد و دیگران، ۱۳۷۶: ۲۸۱). لذا از شاخص دیگری با عنوان شاخص نیکویی برازش (GFI) استفاده شده است. دامنه تغییرات شاخص مذکور بین صفر و یک است، که به چه مقادر محاسبه شده بیشترین اثر بیان گرفت. بهتر مدل است. در مدل حاضر، GFI می‌توان گفت که مدل دارای برازش خوبی است. شاخصی دیگر، مقیاس نیکویی برازش (AGFI) است. این شاخص تا حدی نسبت به حجم نمونه و درجات آزادی مدل، میزان GFI را تعیین می‌کند. مقدار AGFI بین صفر و یک است و مقدار نزدیک به یک نشانه‌دهنده نیکویی برازش مدل است. در تحقیق حاضر میزان AGFI معادل ۰/۹۲ شده است که برازش مدل را تأیید می‌کند.

(۵) بحث و نتیجه‌گیری
در مجموع، نتایج مطالعه نشان می‌دهد استفاده از شیوه‌های مردانه احتمالاً به دلیل عوارض کمتر و استفاده راحت‌تر (مثل نزدیکی منطقه و کاندوم) به مردان بیش از زنانه شده است.

بر اساس یافته‌های این تحقیق، مشخص گردید که نقش مردان در تنظیم خانواده و کنترل باروری نسبتاً زیاد است. این یافته برنامه‌ریزی جدید و سنتی است که پیش‌گیری از بارداری را یک عمل زنانه می‌دانستند. در جامعه جدید، مردان حتی نیاز از زنان در مسائل مربوط به باروری و تنظیم خانواده دخالت می‌کنند. لذا نتیجه در جهت متفق‌البدن

1. Chi–square
2. Goodness of Fit Index
3. Adjusted Goodness of Fit Index
کردن مردان در فرآیند مستندیت و مشارکت در تنظیم خانواده می‌تواند نقش مهمی در کاهش باروری و انجام هر چه بیشتر تنظیم خانواده و برنامه‌های بهداشت باروری ایفا نماید.

نتایج تحقیق نشان داد که درصد از پایه‌گذاری در هنگام مطالعه از نظر دو متغیر منطقف استفاده می‌کردند. این درصد با توجه به ریسک بالای از نظری منطقف، زیاد است.

یکی از مباحثی که در حوزه جمعیت‌شناسی و پژوهشکی مطرح است بحث باروری‌های ناخواسته است که بر اساس این یافته‌ها می‌توان گفت باروری‌های ناخواسته بیش از هر علت دیگری به دلیل استفاده از نزدیکی منطقف برای بیش‌گیری از بارداری است. با توجه به میزان ریسک بالایی که این روش دارد، لازم است مستندیت و برنامه‌ریزی بهتری در مراکز بهداشت و رسانه‌ها، نسبت به شناسایی و توضیح بیش‌گیری جدید بارداری از بارداری تلاش بیشتری بی کمک از آن‌ها. برگزاری کلاس‌های آموزشی رایگان در مورد باروری بیش‌گیری از بارداری برای زوجین جوان و عرضه منابع انواع وسایل جلوگیری از بارداری بهبودی و سایر نوین در مطالعه و حمایت از طبیعی و حتی الامکان رایگان، از جمله دیگر راهکارهای مناسب برای کاهش استفاده از این روش است.

یکی از راه‌های جلوگیری از بارداری استفاده از قرص جلوگیری از بارداری توسط زنان است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد وقیتی از پایه‌گذاری سوال شد که دومین درصد تا دو روش‌های از جایگزین روش‌های فعّل که 16/2 درصد از پایه‌گذاری قرص جلوگیری از بارداری برای پیش‌بینی کردن. با توجه به عوارض که این روش دارد می‌توان گفت که بهترین با روش‌های جدیدتر کنترل بارداری، خانواده‌ها به استفاده از بیش‌گیری جدیدتر راغب‌تر خواهند کرد.

همچنین نتایج مؤید این نکته است که از روش‌های جدیدتر (مثل آموزش و کسب کننده‌ی اختصاصی) هنوز هم خوندی استفاده نمی‌شود و همچنین از روش‌های قدیمی‌تر بیشتر استفاده می‌شود که به نظر می‌رسد در این مورد نیز ناشناخته‌بودن این روش‌ها مهم‌ترین علت عدم استفاده از آنهاست.

نتایج تحقیق بیانگر این است که‌های استفاده مردان از وسایل ارتباط جمعی بیش‌تر
باشند نیش آنها در تنظیم خانواده کمتر است. رسانه‌ها در عالی‌های جدید در بیشتر زمینه‌ها در شکل‌دهی افکار عمومی و تغییر نگرش‌ها، یک اثر بر اساسی به شمار می‌آیند؛ ولی با توجه به این که در جامعه ما، زنان بیش از مردان از رسانه‌ها و بویژه تلویزیون به عنوان اثری بخش ترین رسانه، استفاده می‌کنند، بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

بر اساس یافته‌های این تحقیق، مشخص گردید که هر چه میزان تحقیقات مردان افراشی پیدا می‌کند نیش آنها در تنظیم خانواده افراشی می‌زاید. افراشی تحقیقات باعث افراشی آگاهی‌ها، تغییر نگرش‌ها، اشتباه با باحث جدید جمعیتی و اقتصادی و آگاهی به اهمیت بیشتر تنظیم خانواده می‌زود. لذا افراشی تحقیقات باعث می‌شود که مردان نیش مهم‌تر در تنظیم خانواده افرا کنند.

در پایان لازم به توضیح است که نیش مردان تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد که در این پژوهش تنا تعدادی از آنها بررسی شده و امید است که نگارنده با محققین دیگر در تحقیقات آتی از زوايا دیگر به این موضوع بپردازند. همچنین استفاده از ابزار محتمل برای سنجه‌ای اعتبار و استفاده از آلفای کرونباخ برای تأیید پایایی ابزار از تعدادی‌ها این تحقیق است و به این جهت تعمیم نتایج پایان با اختیار بیشتری صورت یک‌گرد.
References

- Azkia, M. (1381). جامعه‌شناسی توسعه، چاب‌چهارمه، تهران، کلیه.
- بلبرد، عادل‌الدینی (1381). بررسی نقش مردان در تنظیم خانواده: مطالعه موردی
  روستاهای شهرستان بوسیر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی، دانشگاه
  شیراز.
- خلیل‌رستمی، پرویز و دلپیشه، اسماعیل (1383). جمعیت و تنظیم خانواده، چاب
  دوم، تهران، دانشگاه پیام نور.
- رحمانیان، مهرنوش (1379). بررسی میزان مشارکت مردان در برنامه تنظیم
  خانواده و عوامل موثر بر آن در مردان مناطق و شاخص شهر شیراز سال
  1379، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
- سرده، زهرا، پازورگان، عباس و حجازی، الهه (1384). روش‌های تحقیق در علوم
  رفتاری، چاب‌چهارمه، تهران، آگاه.

عباسی‌شاویزی، محمد جلال و عسکری‌نیوهش، عباس (1382). تغییرات خانواده و
کاهش باروری در ایران: مطالعه موردی در استان یزد، تابع علوم اجتماعی، شماره
- 25.

عباسی‌شاویزی، محمد جلال و عسکری‌نیوهش، عباس (1384). استفاده از
ایده‌های توسعه در ارزیابی تغییرات و رفتارهای مرتبط با خانواده در ایران: مطالعه
موردی در شهر یزد، تابع علوم اجتماعی.

عباسی‌شاویزی، محمد جلال و عسکری‌نیوهش، عباس (1384). بررسی تأثیر ساخت قدرت در
خانواده و میزان مشارکت مردان در تنظیم خانواده: مطالعه موردی در بین دانشجویان ساکن در خوی،
شماره سی‌میل دانشگاه علوم طبی عطیبی تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.

عباسی‌شاویزی، محمد جلال و عسکری‌نیوهش، عباس (1384). تغییرات و رفتارهای
مربوط به خانواده و پیشنهادات جمعیت‌شناسی، تابع علوم اجتماعی.

- علی‌تختی، نصرالله (1379). نیبیتش و جایگاه زن در خانواده، در حال گذار
در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تهران.
- فاضلی، محمد (1382). مصرف و شبکه‌گذاری، شما، صح صادق.
- کازرونی، زان (1381). جامعه‌شناسی و سایر ارتباط جمعی (ترجمه باقر ساروخاری و
  مهندو، مجیدی) تهران، اطلاعات.

- Adamchak, D. J., & Mbizvo, M. T. (1991), "Family Planning Information
  Sources and Media Exposure among Zimbabwean Men", Studies in Family
  Planning, 22(5).
References


