بررسی دیدگاه زنان و مردان تک فرزند
شهرستان اهواز درباره فرزندآوری: یک پژوهش کیفی

نویسنده‌گان: قدرت الله شاکری نژاد، مریم ساکی، سعیده حاجی نجفی فرزانه

چکیده

مقدمه: فرزند آوری یکی از مولفه‌های مهم علم جمعیت و از جمله موضوعاتی است که در حوزه مسائل اجتماعی توجه زیادی را به خودی مصرف داشته است. با توجه به اینکه طی سه دهه گذشته، میزان باروری در ایران به طور حیرت انگیز کاهش یافته است. لذا هدف از مطالعه حاضر تفسیر دیدگاه زنان و مردان تک فرزند اهواز درباره فرزندآوری و شناخت عوامل سوئق دهنه و پایداری بر امر گراپشی به فرزندآوری در شهرستان اهواز و همچنین راهکارهای علمی در خصوص رفع موضوعات بود.

روش بررسی: مشارکت کنندگان در این مطالعه ۳۵ نفر از جمعیت زنان و مردان در محدوده سن ۱۵-۶۵ سال بودند که طبقه‌بندی از مرکز بهداشت و درمان شرق و غرب اهواز در سال ۱۳۹۴-۹۳ تهیه شده‌اند. اطلاعاتی که روش مصاحبه فردی عمیقی به ساختار توسعی و پژوهشگران جمع آوری گردید. مصاحبه‌ها به روش‌های انتخابی با شرکت در بخش علمی انجام شدند. افراد مقیسه‌نامه نمونه ها ادامه پیدا نمود تا هنگامی که درجبانی کنندگان اطلاعات ویژه هاده جدیدی پیدا نشد. تجزیه و تحلیل داده ها همراه با مقایسه دامنی و همزمان با جمع آوری داده ها به روش تجزیه و تحلیل محتوا (Thematic Analysis) و گرایید.

نتایج: با طبقه‌بندی همدان مولفه هایی که باعث سوئق دادن زوجین به فرزندآوری (قومیت) عزت نفس والدین، احساس مثبت نمر بود و مولفه هایی که باعث سوئق دادن زوجین به فرزندآوری (اقتصادی) و ویژه ویژگی و ریاضیاتی مقایسه و تجزیه و تحلیل سوئق دادن زوجی در ایالات علمی پایداری می‌شود پایه‌ای برای آزمایش و راهکارهای مناسب بررسی شده در راستای سیاست‌های جدید جمعیت کشور و ترغیب زوجین به فرزندآوری بودند.

واژه‌های کلیدی: فرزندآوری، زنان و مردان تک فرزند، پژوهش کیفی
مقدمه

فرزند آوی یکی از مولفه‌های مهم علم جمعیت و اجتماع موضع‌گذاری است که در حوزه مسائل اجتماعی نهاده را به خویش معرفت داشته است. مطالعات جمعیت ایران نشان می‌دهد، رشد جمعیت ایران در سرشماری ۱۳۹۰ به ۱/۲ یکصد بارمه راه افتاده است. کاهش بافت و نرخ باروری کل به ۰/۷ درصد رسیده است. عبارت دیگر در حال حاضر، تعداد فرزندانی که هر زن ایرانی طی دوران باروری خود زنده بدنی می‌آورد به ۰/۷۶ درصد افزایش یافته است. این روند به این ترتیب افتاده است که با افزایش اعداد نرخ باروری، این روند ادامه یافته است. این موضوع باعث افتاده است که مطالعات جمعیت و اجتماعی به این مسئله توجه داشته باشد. در این مقاله، ما در حال حاضر، این امواجی از غیر توانمندی در زمینه جمعیت و اجتماعی را مطالعه کنیم.

احتمالات جمعیت شناختی علی‌رغم نقش و روند اجتماعی در رشد جمعیت، بایستی از جمله کشورهایه است که کاهش شدید باروری را در جهان تجربه کرده است. کاهش بیش از ۵۰ درصدی باروری نه تنها این فرزند آوی که مولفه‌های مهم علم جمعیت و اجتماع موضع‌گذاری است که در حوزه مسائل اجتماعی نهاده را به خویش معرفت داشته است. مطالعات جمعیت ایران نشان می‌دهد، رشد جمعیت ایران در سرشماری ۱۳۹۰ به ۱/۲ یکصد بارمه راه افتاده است. کاهش بافت و نرخ باروری کل به ۰/۷ درصد رسیده است. عبارت دیگر در حال حاضر، تعداد فرزندانی که هر زن ایرانی طی دوران باروری خود زنده بدنی می‌آورد به ۰/۷۶ درصد افزایش یافته است. این روند به این ترتیب افتاده است که با افزایش اعداد نرخ باروری، این روند ادامه یافته است. این موضوع باعث افتاده است که مطالعات جمعیت و اجتماعی به این مسئله توجه داشته باشد. در این مقاله، ما در حال حاضر، این امواجی از غیر توانمندی در زمینه جمعیت و اجتماعی را مطالعه کنیم.

احتمالات جمعیت شناختی علی‌رغم نقش و روند اجتماعی در رشد جمعیت، بایستی از جمله کشورهایه است که کاهش شدید باروری را در جهان تجربه کرده است. کاهش بیش از ۵۰ درصدی باروری نه تنها این
کشور را در بین کشورهای مسلمان منحصر به فرد کردی است، بلکه چنین رکوردها در هیچ یک دیگر قابل مشاهده نیست.

(7) بررسی چنین تغییرات و سیاسی باعث شده تا توجه بسیاری از پژوهشگران و سیاست‌گذاران و حتی عموم جامعه و در حال حاضر بیش از پیش به مسائل باروری جل‌شود و باعث وسیع‌تری ازنظر و تجربی در بهداشت باروری، علوم اجتماعی و سایر‌شناسی های مرتبط به این موضوع اختصاص یابد. زیرا علاوه بر آن که میزان باروری با تأثیر بالا‌زده‌گی ناسه و بهره جمعیت می‌تواند اثرات قابل توجهی بر توسعه اقتصادی اجتماعی و منابع طبیعی داشته باشد(8) توجه به زمینه‌های مختلف باروری متنوع قومی- فرهنگی جامعه ایران تغییرات جمیعتی دهه‌های اخیر و ضرورت اتخاذ سیاست‌های مناسب دندامی‌های باروری و آهنگ رشد جمعیت در آینده، آگاهی و شناخت از رفتار‌های بد و آن اخبار و تبلیغات فرع‌هایی گروه‌های قومی و تعیین کند. های آن ترفند ممکن در درک پویایی‌های جمعیت و روشن‌سازی آن خواهد داشت. بنابراین، این توجه به اهمیت فناه‌های قومی در نگرش شما، ایده‌ای ها و سایر باروری و پاسخ‌های متفاوت قومی به سیاست‌های جامعیتی دولت به یک ترکیب قومی متفاوت مجری خواهد شد که پایدار‌های اقتصادی اجتماعی و سیاسی مبنا در سطح منطقه‌ای می‌تواند خواهد داشت. بنا بر این به موارد ذکر شده و دگرگونی‌های و یک‌گو و شتاب در پویایی اجتماعی، جغرافیایی و ... از سوی دیگر، تأثیر شگرفی در خانواده‌های ایران ازبخشید و ویژگی‌های این نهاد را از دیدگاه رفتار و اندیشگری تغییر داده است. بنابراین خانواده‌های از نظر تجربیه‌پای نشان‌دهم از تحولات اجتماعی متحول.
آینده، به تغییرات سریع‌سختی‌های ملی و سالنوردی‌گی جمعیت می‌انجامد. در حال حاضر جامعه ایران در مرحله انتقال ساختار مسی جوان به سالنوردی‌گی است. فوئنی سرعت رشد جمعیت سالمندان در دهه‌های آینده موجب افزایش باز تکلیف و گسترش تبعیدی سالمندان گردیده است. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۰ در بیش از نسیم‌های کشوری باروری کل حد زیر سطح جامعیت بوده است؛ حال آن که سیاست‌های جمعیتی در صدد تابث تغییرات جمعیت بوده، می‌پایست به طور متوسط هر ۱/۲۰۰affles در داست نا پس از مرگ بدر و مادر حفلات دو فرند و جمعیت آن گروه شوا توجه به کاهش نرخ باروری کوئین، در دهه ده آینده ایران به کشوری سالنوردی‌گی تبدیل شده و از درون دچار فروپاشی جمعیتی می‌گردد. پی شک نتایم نرخ باروری با سیرکونی باعث کاهش جمعیت فعل و بالا رفتن هزینه‌های سالمندی‌ها شود(۷).بنابراین در حال حاضر کاهش گرانی به فرندآوری نیازمند تاکید در ازدواج و خیلی موارد دیگر، به فهرست مسائل اجتماعی کشور پیوسته است که پایستور بررسی فرآیندهای جمعیت و راه‌حل برای آن پیدا شود. بر این اساس، انجام مطالعات زمین‌هایی به منظور درک تمایلات فرندآوری افراد و خانواده‌ها و عوامل و تعیین کننده‌های آن نقش مهمی در زمینه‌ی سیاست‌گذاری جمعیتی، است که در مشخصات و منطقه‌ای، خواهد داشت. مطالعه حاضر از طریق رویکرد کیفی با استفاده‌ی پیاده‌رسایی‌ای راهبرده فرندآوری به این پرسش‌ها که مناسبی از عوامل نوآوری‌گر بر امر گروایی به فرندآوری در شهرستان‌های اهواز...
دائمی و همزمان با گروه آوری داده ها صورت گرفته‌می. مصاحبه‌ها با دانشجویان شد تا درک کلی از داده‌ها به دست آید. بسیاری از استدلال‌ها و اشکال‌های بررسی‌های اخلاق و تحلیل ادامه یافت. کدهای اولیه مشخص و در حاشیه متن مصاحبه‌های اولیه، نوشته شده. این از استرداد و مشخص شدن کدهای اولیه آن‌ها که دارای مشابه‌بودن‌های زیادی معقول و امکان پذیر بود ادامه یافت. برای تامین اعتبار و مقیاسی، داده‌ها از چهار ملاک ارتباط و تجربه توسعه لیبل و گویا شامل (Dependability) اعتماد‌پذیری و انتقال پذیری (Transferability) و اعتماد‌پذیری (Credibility) استفاده شد. بنابراین منظور محقق با کسب معرفی نامه رسمی از معاونت بهداشت و درمان استان خوزستان جهت امکان پذیرش به درمانگاه‌های بهداشت مادر و کودک شهر اهواز مراجعه نمود. این موضوع با ساختار با بسیاری از پرسی درمانگاه‌های بهداشت مادر و کودک به جلب اعتماد مشاهدات بانوی مشترک کنندگان در مطالعه کمک شایانی کرد. طوری که محقق توئیست مشاهدات کنندگان اولیه ای را که صاحب تک فرزند بودند از بین مراجعین به آنها انتخاب نموده و این افراد نیز با معرفی همسران، دوستان و دوستان خویش به عنوان مشاهدات کنندگان باعث تداوم مصاحبه‌ها شدند. این مهکاری مشاهدات کنندگان در بایگانی داده های تحلیل شده، امضای وقاید دریافت، ها فراهم گردیده. به این صورت که بعد از کدگذاری متن

شده که چه شرایطی می‌تواند باعث سواد زنان و مردان به فرزندآوری شود؟ چه شرایطی می‌تواند باعث سواد زنان و مردان به فرزندآوری شود؟ زنان و مردان با یکه دار شدن جهت راهبردهای می‌کنند؟ فرزندآوری چه تاثیری بر روند زندگی زنان و مردان در خانواده و اجتماع داشته است؟ و ستونات دیگر به سه پاسخ مشترک کنندگان بوده‌می با مصاحبه توسط نواروصیعه ضریب گردید و در اولین فرصت کلیه جملات کلمه به کلمه تکشکش و به صورت دستی کدگذاری شده. در این پژوهش روی مکانیک که است که اثبات برای تجربه و تحلیل داده های معنی‌دار کرده است استفاده شد. این صورت که این مصاحبه‌های ضریب شده بر روی کاغذ، به شاخص بانوان استایلی را که مصاحبه‌های دیگر مصاحبه‌های در حین مصاحبه‌های بهداشت به دوش به گوش ایزی از متن توئیست شد در مرحله بعد هر یک از بخش‌های متن پیچی تعلق گرفته که آن را از سایر قسمت‌های متن متمایز کرد این برچسب‌ها هم‌اندازه با همایی اولیه بودند. بعد از مشخص شدن تم‌های اولیه سعی گرفت تا در بین تم‌ها ارتباطی برقرار شود و آن‌ها را که هاباتی کنندگان به سمت یک موضوع واحد مورد در یک دسته قرار گیرند و می‌توانند بررسی‌های دیگر در مراحل نهایی تم‌های اصلی مشخص شوند. کسب رضایت شفاهی آگاهانه، توجه به حریم خصوصی افراد، محورانه، تگذید آماده اطلاعات و داشتن حق کناره گیری مشترک کنندگان از پژوهش در هر زمان خواهد کسب معرفی نامه‌ها با فعالیت‌های اخلاقی از مراکز بهداشت تحت پوشش شرکت می‌کنند. از طرفی از اخذ مجوز از مهم برای این انتخاب اخلاقی پژوهش مطابق اعلامه‌های اصلی (9). بود. در شهرهای 35 نفریکت بار مورد مصاحبه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده‌های هم‌ارز با مقایسه
مقاله هایی که باعث سوق دادن نویزهای به فرنزندآوری شدند:

جدول 1. طبقات اصلی و فرعی بدست آمده از پیاده سازی محتوای مصاحبه‌ها

<table>
<thead>
<tr>
<th>طبقات فرعی</th>
<th>طبقات اصلی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- قومیت 1. نظر اقوام و فامیل 2. تعهد فرنزندان</td>
<td>مولفه هایی که باعث سوق دادن نویزهای به فرنزندآوری شدند</td>
</tr>
<tr>
<td>- برآورده شدن انتظارات والدین و تقویت عزت نفس آنان</td>
<td>1. ملد بردن از زندگی و پیشگیری از افسردگی</td>
</tr>
<tr>
<td>1. افسردگی 2. نمای همسر 3. خوش‌شیطنت</td>
<td>2. ملایمیت</td>
</tr>
<tr>
<td>4. پایداری روابط</td>
<td>3. صفا</td>
</tr>
<tr>
<td>5. احساس مشترک بودن 1. داشتن هدف در زندگی نویزه 2. امید</td>
<td>4. پایداری روابط</td>
</tr>
<tr>
<td>- اقتصاد 1. پول و درآمد 2. مسکن</td>
<td>مولفه هایی که مناس سوق دادن نویزهای به فرنزندآوری شدند</td>
</tr>
<tr>
<td>- شغل والدین 1. نوع شغل 2. پیکاری</td>
<td>1. احساس مشترک بودن 2. داشتن هدف در زندگی نویزه 3. تربیت فرزندان</td>
</tr>
<tr>
<td>- وظیفه والدین</td>
<td>4. تعیین جسمانی</td>
</tr>
<tr>
<td>1. احساس مشترک بودن 2. داشتن هدف در زندگی نویزه 3. تربیت فرزندان</td>
<td>1. احساس مشترک بودن</td>
</tr>
</tbody>
</table>

صبر در گرفته اطلاعات حاصل شود که از نظر شرکت کننده باید از نظر شرکت عمدتاً دیدگاه آن باید اصلاح شود. یکی دیگر از راهبردهایی که بیان تامین می‌کنند به کار رفته‌کنترل توسط افراد متخصص بود. دو نفر از افرادی که در زمینه تحقیق کیفی با نجیب‌یابن، جنبه‌های مختلف تحقیق را مورد نموده و مورد کنکاش قرار دادند. جهت تایید انتقال بدیل‌یابی نیز یافته‌ها با چند تا کسانی که در مطالعه شرکت داشته‌اند منظور تایم انتقال بدیل‌یابی داشته‌ها مصاحبه با هر دو جنس زن و مرد از راهبردهای دیگری که بیان تامین اعتبار و می‌کنند داشته‌ها به کار رفته‌کنترل توسط افراد متخصص بود.
زنان در مورد احساس خود از فرضنآوری گفت (احساس به زندگی نازه می‌کنند، وقتی آدم به چه می‌بادد زندگیش روز به روز شیرین‌تر می‌شده بهتر می‌شنده می‌آمده اگر به چه اگر گزاره و مادر خویی، اگر به داشتی به شیوه خوشحالی) (مشارکت کننده ۲۵ ساله) خانم دیگری در خصوص فرضنآوری و پیشگیری از افسردگی بیان نمود (اگر به چه ناگهی به قدری فهمیده و ناراحتی می‌شوم)

 amatark kndh ۳۳ ساله

ب- تماپل حسیر (شوهور بیشر دوس داره به چه) (مشارکت کننده ۳۳ ساله) یکی از مردان در مورد احساس خود از فرضنآوری گفت (خیلی دوس دارم به داشتی به احساس خوبی با هیچ حس نمی‌شه چون بهدیدیم) (مشارکت کننده ۳۲ ساله) چ- خوشیخی

صحیح و صفایا دیگری از روانی در خصوص خوشیخی و رابطه آن با صحیح و صفایا روانی اظهار نمودند (از زندگی زن و شوهرشورم رو گروه می‌کنند، اگر به کنوناها زندگی در دیدگاه‌های داخلی زن و مرد میشه گذار هم با هم زندگی کنن با صفای بشر، دلگرمی بیشتر)

amatark kndh ۳۲ ساله (از زندگی شیرین میشه زن و شوهر وقتی چه دار می‌دنگی با هم خوب می‌شین) (مشارکت کننده ۴۵ ساله) به داشتی ناگهی می‌خویی می‌شنده می‌سنجانی با طبیعی می‌خوند و

amatark kndh ۳۷ ساله

د- پایداری روابط پسر یکی از زوجین در خصوص فرضنآوری و روابط آن با گروهی روابط بین زن و شوهر و پایداری روابط بین آنها اظهار نمودند (به داشتی و کمیت زندگی زن‌ها و انسانیت گذاشته می‌کنند با دخالت و استaar

amatark kndh ۳۹ ساله ۳-احساس مشر

تمر بودن احساس مشرنومودند در قابل ۲ مضمون فرعی زیر به دست

الف- مولفه هایی که باعث سقوط دادن زوجین به فرضنآوری شدهند شامل: ۱- قومیت: تعهد ملی از مشارکت گردان به این مضمون و تأثیر آن بر فرضنآوری اشاره کرده، ولی قومیت با فرضنآوری در قابل ۲ مضمون فرعی به دست آمده شامل نظر اقامت و قابل و تعداد فرضنادان بود نظر خانواده و مرد و همچنین تعداد فرضنادان با تکایه بر داشتن فرضنادان پسر و زن مقسمه‌ای این مضمون در فریکه که در ادامه مورده هرکدام از مشاهده شد. افزایش نظر خانواده و مرد تجربیات بیان شده در این طیبی همه تصویر غیرمخصوص و از قول دیگران بود یکی از زنان در مورد همسرش این طور بیان نمود (حالا که شوهوری آرم ۲ تا بارم یا ۳ تا پیشمنه مثله ۴ تا ۵ تا)

amatark kndh ۲۷۴ ساله

(خانواده خودم با شوهور گفت به چه باید این بزرگ شده که چی باید برای دوستن به هنوز زده باید این بزرگ بشه بعد بکی دیگر)

amatark kndh ۴۳۷ ساله

ب- تعداد فرضنادان تعهد فرضنادان نظر برخی از زوجین یکی از عوامل تمایل به فرضن آوری بود. یکی دیگر از زوجین در خصوص فرضنآوری و تعداد آنها بیان نمود (نظر لازم را که یکی میگه دو که دیگه ما پیشمنه می شوم آگه دو تا داشته باشم باید حداکثر تایید

amatark kndh ۳۲۴ ساله

(دوست دارم به چه باشم که ای بچه مون بزرگ بشه بچه مون تنه باشم) (مشارکت کننده ۲۹۱ ساله)

۲- برآورده شدن انتظارات والدین و انتظارت عزت آن: انظارات والدین و انتظارت عزت آن در خصوص فرضنآوری یکی دیگر از مضمون‌های اصلی بود باید این مضمون از ۴ باقع فرعی تشکیل گردیده. 

amatark kndh ۲۹۳ ساله

لذت بردن از زندگی و پیشگیری از افسردگی یکی از
آمدالاف-داستی هدف در زندگی زوجین یکی دیگر از زوجین در
این خصوص اظهار داشت (با یاد آمدن همدید بیان می کند زمانی که دو
نفر بودم بعد چند سال زندگی حاکی عادی ما که در کناره
میانه هیچ هدفی انگار نداری یا هیچ کس زندگی نمی کنی وی
و تا زیرین اوطن انجام یا اون لاتش می کنی وی اون زندگی می
کنی) (مشترک کننده 378 حساب)
ب- امیدگی دیگر از زوجین در خصوص زندگی آوری و راهی آن با
امیدواری اظهار نمود (امید دارم چه دار بشم بزرگ بشم بینیمی
نتبیه وده آنتلارا از زوجین در مورد مسلمان مالی بیان
نمود (یه زیاده یا چی اضافه اس که خر جزی داده دارد) (مشترک
کننده 326 حساب) ((وضعیت مالیمون بیمن جطوره یاگه تو بزرگ گردن
ای به موقع بودم ایشالله چه دوم هم به امید خدا بفکرش
همیم) (مشترک کننده 28 حساب) ((همسرم به نمی خاد میگه از
نظر مالی شرایطش ندارم ولی خوب شرایط خیلی مهمه من الان
هزینه زیادی برای شرکنشک و پوشش به دارم استفاده می کنم از
خیلی چوز می زینم تو یادن انا رو هنه کم بریاش) (مشترک
کننده 314 حساب) ((برازه هزینه مصرفی بیرنیا هدفیش یافتن
خیلی ابین چه دوم ایشان ایشون این) (مشترک کننده 300 حساب)}
پیوسته که گروه‌های قومی مختلفی به‌وسیله یک‌تیم اجتماعی متفاوت در معرض تأثیر نیروهای رقابت‌دار و توجه‌ی اقتصادی اجتماعی قرار گرفته‌اند انجام بررسی‌های زمینه‌ای در بستری گوناگون اجتماعی فرهنگی می‌تواند نتایجی ارزشمندی برای سیاست‌گذاران به‌عنوان مقدمه‌ای و منطقه‌ای به‌دست دهد. بی‌توجهی به اهمیت تفاوت‌های قومی در نگر شده، آنها و تعلقات باروری و باعث‌های متفاوت قومی به‌سیستهای جامعیتی دولت به‌یک تکیه قومی متفاوت منجر خواهد شد که پیامدهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی مهمی در مقطع منطقه‌ای و ملی‌خواهی داشته‌(12).

در مطالعه حاضر با موارد تجربیات و دیدگاه‌های زوجین در خصوص فرزندآوری نتایجی در قالب یک طبقه اصلی استخراج شدند: مولفه‌هایی که باعث سوق دادن زوجین به فرزندآوری و مولفه‌هایی که مانع سوق دادن زوجین به فرزندآوری می‌شوند. نگرش‌های ترجیحی آن‌ها با اعتقاد به وجود نوعی برتراپ جنس مذرک در برابر جنس مذکر بارورهای جزء تفکیک‌بندی‌ی از باروری متقابل و معمولاً مردم در کشورهای جهان سوم و به‌ویژه مناطق مختلف آسیای جنوبی، آسیای شرقی، آسیای مرکزی و شمال آفریقا است(13).

در مطالعه حاضر یک نظر ا cambium و قابل، نظر خانواده زن و مرد و همچنین تعداد فرزندان با تأکید بر داشتن فرزند بر اساس در نظر گرفتن کنترلگاه مطرح‌گر دیدگاهی این موضوع با مطالعه خدیوژاد(10) که فرزند آوری را نتیجه دیدگاه مستند فرزند آوری و داشتن فرزند بر پای نمود و مطالعه منصوبی و خوشویس(13) و سوری(14) در خصوص (یکی از والدین در این خصوص اظهار داشت این بارداری سومین بار و با داشتن دو تا روز دیگر به خانواده‌ی خود بیشتری افت پیدا کرد که این این مشکل درمان بی‌باینی منش توان بخش دیگر این بارم). (مشارکت کنندگان 29 ساله/3- صفرخ روحی و افسردگی زوج دیگری در این خصوص اظهار داشتند) (یک مقدار استرس و نگرانی خیال زایه و افسردگی که این دارم فک نکنیم می‌توان به‌جاگیری است(10).

بحث و نتیجه‌گیری

مزیان پاروی در کشور طی سه دهه اخیر روز مانوس های است. نتایج بررسی‌های از آن‌ها می‌دهد که ژیان پاروی که در حدود 7/6 فرزند برای نقض فرزندآوری در سال 1345 تا 1/6 در سال 1390 رسیده است. این ارقام بیننگر آن است که کشور در حال تجربه پاروی به سطح جایگزین است(10).

در نتیجه ی انقلاب پاروی، ساختار سنی جمعیت ایران تغییر کرده است. جمعیتی گروه‌های سنی پایین کمتر از پانزده سال کم و جمعیتی گروه‌های سنی میانسال و بالاخره رو به افزایش است و هم‌اکنون نگرانی‌های بی‌پرداز تریک‌بات جمعیتی در میان گروه‌های اجتماعی مختلف و سالخورده‌ی گروه مطرح‌شد است. این امر نشان می‌دهد که ایان تلقی‌شده است. در سال 1390 و 1345 در کشور بزرگ‌ترین افزایش را برای طرح دیدگاه‌های متفاوت در جهت افزایش موارد، با و دار جلوگیری از مورد به‌روز که به بحران جمعیتی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جدید در نتیجه ی این تغییر ساختار جمعیتی فراهم نموده است(11).
ترجيحات جنی و گرایش زنان همسردار به رفتار باوری مطابقت داشت و مغالطه رفتاری حسینی (14) و دارمانی‌گی و مورگان (15) بود که هیچ وابستگی آماری معناداری میان ترجیح جنی و باوری وجود نداشت.

در روشکپ تأثیر قومی فرهنگی، در قالب ارز شا و توجه‌های خرد فرهنگی رفتارهای باوری گرو ههای قومی تیپ می‌شود و می‌گوید که هر گروه قومی به خاطر ارز شا در فرهنگی خاص خود، رفتارهای باوری متقاونی را تجربه می‌کند. در فرهنگ گروه‌های قومی ممکن است خانواده‌های بزرگ و پرّحجم ارزش و ایهای داشته باشد، با اینکه روش شا معنی از کنترل مالی در میان آنها ممکن است باشد. گرایش زبایدی به ترجیح فردان پسر بر دختر وجود داشته باشد، زنان می‌توانند این گروه باوری استحلا متمایل باشند و یاد رفتارهای باوری پیشان به شدت تقدیر گرفت باشد. در نتیجه، انتظار می‌رود فردان متعلق به یک گروه قومی، از طریق بسیاری از اقتصادی اجتماعی متفاوت رفتارها، ایده‌آها و تجربات فردانآوری یکسانی را تجربه کند. دراین فرضیه که از آن با عوان فرضیه شرطه خرده فرهنگی یا تأثیرات هنرهای نیزیاد می‌کنند (16) بر تأثیرات خرده فرهنگی در فردانآوری باوری گروه‌های قومی تأکید می‌شود.

توییبیت علت نسب و میان در مطالعه حاضر مولفه دیگری بود که نقش اساسی در فردانآوری بود. این موضوع با مطالعه شجاعی که یکی از نقش‌های متمایز فردان در خانواده را به آنها ساختن انظاری و الیندی و ایجاد و تقویت علت نسب آخرین بیان مطالعه داشت (17). تحقیقاتی که در مورد قبول مستندی زوج های جوان جهت پدر و مادر شدن، توسط ماکسول و مونت گرایش
اگر یکی از مولفه هایی که از دیدگاه زوجین مال از فرزند آوری در آن‌جا بود مصالح بیکاری همسر بگیرد. جوک‌ها در مطالعه خود تحت عنوان مدیریت، تغییر سبک زندگی و کاهش جمعیت این یکی از عوامل کاهش جمعیت و فرزندآوری را بی‌کاری و به‌دین یا بین‌نوم کردن (20) هم‌سازی مطالعه روابط لندن در تحقیق خود که به بروز رفتارها، نگرش‌ها و ادراکات باروری زنان می‌پرداخت، اذعان داشت که زنان شاغل با درآمد خوب در مواضع به‌بازداری خود با تغییرات مربوط به کردن چرا که تغییرات شغل و دوری از عرصه‌های اجتماعی بسیاری (19).

به‌طور کلی، یکی از مولفه‌هایی که از نظر زوجین مال از فرزندآوری در آن‌جا بود بار سطح مسئولیت و وضعیت ای که پادر و مادر در قبال فرزند دارد باید توجه داشته و مورد توجه قرار گیرد. هم‌سازی مطالعه جوک‌ها به پیشرفت مداری، تغییر سبک زندگی و کاهش جمعیت این یکی از عوامل کاهش جمعیت و فرزندآوری را به‌کاربرد، اذعان داشت که زنان شاغل با درآمد خوب در مواضع به‌بازداری خود با تغییرات مربوط به کردن چرا که تغییرات شغل و دوری از عرصه‌های اجتماعی بسیاری (19).

به‌طور کلی، یکی از مولفه‌هایی که از نظر زوجین مال از فرزندآوری در آن‌جا بود بار سطح مسئولیت و وضعیت ای که پادر و مادر در قبال فرزند دارد باید توجه داشته و مورد توجه قرار گیرد. هم‌سازی مطالعه جوک‌ها به پیشرفت مداری، تغییر سبک زندگی و کاهش جمعیت این یکی از عوامل کاهش جمعیت و فرزندآوری را به‌کاربرد، اذعان داشت که زنان شاغل با درآمد خوب در مواضع به‌بازداری خود با تغییرات مربوط به کردن چرا که تغییرات شغل و دوری از عرصه‌های اجتماعی بسیاری (19).

به‌طور کلی، یکی از مولفه‌هایی که از نظر زوجین مال از فرزندآوری در آن‌جا بود بار سطح مسئولیت و وضعیت ای که پادر و مادر در قبال فرزند دارد باید توجه داشته و مورد توجه قرار گیرد. هم‌سازی مطالعه جوک‌ها به پیشرفت مداری، تغییر سبک زندگی و کاهش جمعیت این یکی از عوامل کاهش جمعیت و فرزندآوری را به‌کاربرد، اذعان داشت که زنان شاغل با درآمد خوب در مواضع به‌بازداری خود با تغییرات مربوط به کردن چرا که تغییرات شغل و دوری از عرصه‌های اجتماعی بسیاری (19).
گفته‌های مادران در مورد اهمیت فرزندان پسر و دختر بنشان از وجود نگرش‌های ستی نسبت به فرزندان دختر و پسر در امانی نتوانسته کشور و تربیت زوجین به فرزند آوری استفاده نمود.

در نهایت بر اساس مطالعه نظری و تجربی نتایی شاه بیشین‌های زیر برای بالا پرداز گرايش به فرزندآوری (منتاسب با شرایط اجتماعی با اقتصادی و فرهنگی خانواده‌ها) قبل طرح است: 

- اگر در گذشته فرزندان به عنوان سوداوران آینده تلقی می‌شدند، امرزه جهت عبور از جوامع ستی به مدرن و حتی قوانین از آنجین طریق ثقیل از فرزندان کم‌گزین تر شده و دیگر فرزندان نه تنها سوداور نیستند بلکه زنی به‌رغم اینکه خاطراتشان شغل پیکاری و... بر خانواده‌ها تحمل می‌نماید. این امر باعث می‌گردد که سیاست‌های افراد عطرال دلیل به‌پایین خود چشم به کاهش فرزندآوری نماید. با این‌حال، فراوانی می‌توان با ترکیب مشکلات اقتصادی افراد جامعه، استاندارد گرايش افراد مورد مطالعه را به فرزندآوری احیا کرد (6).

References


Mansurian K, Khoshnevis A. Sexual preferences and attitudes of married women toward fertility behavior: A Case Study of Tehran, Shiraz University. Journal of Humanities and Social Sciences 2006; 24(2).

Hosseini H, Beygi B. Economic, social, cultural and demographic factors affecting tendencies of married women, referring to health care centers in Hamadan, about childbearing. Scientific Journal of Medical Sciences of Kermanshah University 2014; 18(1).


Exploring the Point of View of Men and Women with Single Child on Childbearing in Ahvaz: a Qualitative Study

Shakeri Nejad G(Ph.D)¹, Saki M(Ph.D S)¹, Haji Najaf S (BS)², Jarvandy F(BS)³

¹. Assistant Professor, Faculty member of Health Education University of Khuzestan, Ahvaz
². Corresponding Author: PhD student in health education and health promotion in Shahid Sadaghi University of Medical Sciences in Yazd, Expert in health research Group of university of Khuzestan,
³. BS , Expert in Health Research Group, University of Khuzestan

Abstract

Introduction: childbearing is one of the important components of population science which has attracted great attention in the field of social issues. Since during the past three decades, the fertility rate has decreased astonishingly in Iran; this study aimed to interpret the viewpoints of Ahwazian men and women with one child on childbearing. Further, the current study tried to determine the driving and restraining factors affecting the tendency of childbearing in Ahvaz, and also to find scientific solutions to the obstacles.

Method: Participants in this study were 35 women and men aged from 15 to 45 years who were purposefully selected from health centers of the East and West of Ahvaz in 2014-2015. The required data were collected by in-depth structured personal interview. Interviews continued until data saturation and lack of access to new information. The sample selection process lasted until no new data appeared in data collection processes. Data analysis was conducted during data collection procedure with permanent comparison using Thematic Analysis.

Results: Two main categories of factors were presented; factors that drive the couples to childbearing (ethnicity, parents' self-esteem, a sense of being productive) and factors that prevent couples from childbearing (economic status, parental occupation, responsibility, and diseases).

Conclusion: The results of this study were concerned with the experiences of couples about childbearing. Strengthening the driving factors to childbearing and also removing the barriers which prevent parents from having children can provide a basis for education. This can also prepare a proper solution to step in line with the new population policy and to encourage couples in childbearing.

Key Words: Childbearing, Men and Women with Single Child, Phenomenology, Point of view

This Paper Should be Cited as:
Shakeri Nejad G(Ph.D), Saki M(Ph.D S), Haji Najaf S(BS), Jarvandy F(BS) Exploring the Point of View of Men and Women with Single……. Journal Tolooebehdasht Sci