The Moderating Role of Religiosity in Relationship between Number of Children and Anxiety of Mothers with a Single Child and two or more Children

Maryam Safara1*, Mojtaba Salmabadi2,3

1- Women Research Center, Alzahra University, Tehran, Iran.
2- Department of Counseling, Farhangian University, Birjand, Iran.
3- Department of Counseling, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
*Correspondence should be addressed to Mrs. Maryam Safara; Email: m.safara@alzahra.ac.ir

Abstract

Background and Objective: Although a number of studies have been done on the effects of the number of children on anxiety of their mothers, the whole picture is still far from clear; therefore, the present study aimed at examining moderating role of religiosity on the relationship of number of children and anxiety of parents with one child and more children.

Method: This study was a descriptive one through a correlational method. The population consisted of all women in Alborz and Tehran provinces in the academic year of 2014-2015. Through available convenience sampling, 384 were selected based on Morgan table. To respond the questionnaires, two groups of mothers were studied as the study population. The first group included mothers with one child and the second group included mothers with two or more children. Instruments of research included Khodayarifard et al (2009), Religiosity Questionnaire and Spielberger’s (1970) Trait-State Anxiety Inventory. All ethical issues were observed in this study and the researchers declared no conflict of interests.

Results: The results showed that religiosity is not capable of acting as a moderating variable in the relationship between the number of children and maternal anxiety. There was a significant relationship between the number of children and mothers' anxiety (R=0.118), but there was no significant relationship between the number of children and mothers' religiosity.

Conclusion: The results suggest that authorities of health sector as well as educators should pay more attention to religiosity and number of children and also the role of religiosity in decreasing anxiety in Iranian families.

Keywords:
Anxiety
Mothers
Religion

Please cite this article as: Safara M, Salmabadi M. The Moderating Role of Religiosity in Relationship between Number of Children and Anxiety of Mothers with a Single Child and two or more Children. J Res Relig Health. 2019; 5(1): 7-18. doi: https://doi.org/10.22037/jrrh.v5i1.16110.
all in all, despite the various research conducted, there is still an inconsistent and vague picture of the effects of single-child or multiple births on parents and in particular mothers. As a result, the degree to which having one child causes anxiety in mothers compared to those who have more than one child has not been completely established yet. Although the refusal to have children is a tendency that has been created by the influence of the Western culture and unfortunately has been widespread in Islamic societies, in religious culture it is advised and encouraged to have more children, and the existence of strong religious beliefs and religious commitment among couples can be the basis for the desire to have more children. Apart from that, the role of religion and religious beliefs in psychological tranquility is undeniable. Therefore, the present study was conducted with the aim of investigating the moderating role of religiosity in the anxiety of single-child mothers and mothers with two and more children.

Method: This study is descriptive in nature and was carried out using correlation method. The population of the study consisted of the mothers in Alborz and Tehran provinces during the academic year of 2014-2015. Based on Morgan's table, 384 people were selected through convenience sampling method. In response to the questions, the mothers were assigned to two groups. The first group consisted of single-child mothers and the second group consisted of the mothers with two or more children. The research instruments were the Religiosity Questionnaire of Khodayarifard et al. and Spielberger's State-Trait Anxiety Inventory. Data were analyzed by descriptive statistics such as frequency, percentage, mean and inferential statistics using Spearman correlation as well as selectable Chi-square or Kruskal-Wallis factors.

Results: The results demonstrated that religiosity cannot act as a moderating variable in the relationship between the number of children and the anxiety of the mother. There was a significant relationship between the number of children and the anxiety of mothers (R=0.118), but there was no significant relationship between the number of children and the religiosity of mothers.

Conclusion: With more religious commitment and religiosity, the inclination to childbearing can be expanded and the anxiety created in this area can be reduced. The results also suggest that authorities of health sector along with educators need to pay more attention to religiosity and number of children as well as the role of religiosity in reducing the anxiety of Iranian families. According to the research results, it is suggested that this research be carried out in other parts of the country so that the results become more valid. Moreover, in order to verify the results of the research, a study on the opposite sex should also be carried out and gender differences should be taken into account in this regard.

Ethical Considerations
Compliance with ethical guidelines

References


5. Rimm SB. Keys to parenting the gifted child: Great Potential Press, Inc.; 2006
دراسة في مدى تأثير التدين باعتباره معدلاً للعلاقة بين عدد أولاد الأسرة وبين قلق الأمهات ذوات الطفل الواحد والأمهات ذوات الطفلين أو أكثر

مريم صف آرا، مجتبی سلم آبادي

التقرير

خلفية البحث وأهدافه:
على الرغم من الأبحاث المختلفة، لا تزال هناك صورة غامضة وغير منسجمة من تأثير الأسر ذات الطفل الواحد أو ذات الأطفال الكثيرة على الوالدين، وخصوصاً على الأمهات، كما أن هناك اهتمام متزايد حول العلاقة بين عدد الأطفال وقلق الأمهات. لذلك، يهدف البحث الحالي إلى دراسة مدى تأثير التدين على العلاقة بين عدد أولاد الأسرة وبين قلق الأمهات ذات طفل واحد، والأمهات ذات طفلين أو أكثر.

منهجية البحث:
تم استخدام التحليل الإحصائي على الأمهات في محافظة البرز وطهران في العام الدراسي 2014-2015. تم اختيار 384 منهن بناءً على جدول مورغان وبطريقة عينة متاحة. تم دراسة المجموعتين من الأمهات (مجتمع البحث) بغرض الإجابة على الأسئلة. مجموعة الأولى تتألف من الأمهات ذات الطفل الواحد (192 شخص) وتتألف من الأسر ذات طفلين أو أكثر (192 شخص). اشتملت أداة البحث استبيانات لأسر متزوجة في举行 "سبيلرج" للعلاقة بين عدد الأطفال، و"سبيلرج" للعلاقة بين عدد الأطفال وقلق الأمهات.

الكشفات:
اظهرت النتائج أنه لا يمكن للتدنيين أن يكون متغيراً معدلاً بالنسبة إلى عدد الأولاد، وعلى الرغم من تلك العلاقة بين عدد الأطفال وقلق الأمهات، ولكن ليس هناك علاقة مباشرة بين عدد الأطفال وقلق الأمهات.

الاستنتاج:
تشير النتائج إلى ضرورة الاهتمام بالعلاقة بين عدد الأطفال وقلق الأمهات، وللتدنيين دور التدريب والتدريب والصحة، وكذلك دور المدينة في هذه الحاجة يمكن استخدام المقالة في كل من قلق الأسر الإيرانية.

المقدمة والمقدمة:
اثر تعدد کننده‌ی دین دراری بر رابطه تعداد فرزند و اضطراب مادران تک-فرزند و مادران دارای دو فرزند و بیشتر

مريم صف آرا

1. مکاتبات خطاب به خانم مريم صف آرا؛ رایانه: m.safara@alzahra.ac.ir

چکیده
سابقه و هدف: با وجود تحقیقات مختلف همچنان تصویر ناهمگن و مبهمی از اثر تک فرزندی یا تعدد فرزندی بر والدین به ویژه مادران وجود دارد و هنوز مشکل‌سازی بودن تک فرزندی در تولید اضطراب مادران در مقایسه با مادرانی که بیش از یک فرزند دارند کامل‌تر نشده است. این رو، پژوهش حاضر با هدف اثر تعدد کننده‌ی دین دراری بر رابطه تعداد فرزند با اضطراب مادران تک فرزند و مادران دارای دو فرزند و بیشتر انجام شد.

روش کار: پژوهش حاضر که به روش توصیفی است که به روش همبستگی صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه مادران استان البرز و تهران در سال تحصیلی 1393-1394 بودند که به روش تصادفی در 648 نفر از جمله مادران و بیش از یک فرزند دارند انتخاب گردیدند. در پاسخ به پرسش آنلاینی دو گروه از مادران (جامعه مورد مطالعه) بررسی گردیدند. گروه اول مادران تک فرزند (192 نفر) و گروه دوم مادران دارای دو فرزند و بیشتر (192 نفر) را تشکیل می‌دادند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های دین‌سنجشی، فردر و همکاران و پرسشنامه‌ای اضطراب حالت سپیلبرگر بود. در این پژوهش هموی مسائل اخلاقی و رعایت شده است و توییست‌های مقاله هیچ‌گونه تقصیفی گزارش نکردند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که دین‌داری نمی‌تواند منجر به اثر تعدد کننده‌ی دین دراری تعداد فرزند و اضطراب مادران باشد. با این حال، با تعداد فرزند بیش از یک، افزایش اضطراب مادران دیده می‌شود (R2=0/118، آمارا برابر با R2=0/118)، اما با تعداد فرزند و دایر مادران رابطه معنی‌داری وجود نداشت.

نتایج گیری: نتایج پژوهش نشان دهنده توجه بیشتر مسئولان و متصدیان عرصه تعلیم و تربیت و سلامت کشور در ویژه دینداری و تعداد فرزندان و همچنین نقش دایر دارد در کاهش اضطراب خانواده‌های ایرانی است.

اطلاعات مقاله
دریافت: 25 مهر 1397
دریافت نهایی: 27 آذر 1397
پذیرش: 11 دی 1397
نشر الکترونیکی: 1 فروردین 1398

واژگان کلیدی: اضطراب، مادران، نگرش مذهبی

استناد مقاله به این صورت است:
اشناد از دیزاین ناگهان هر کشورهای اقتصاد، اجتماع و فرهنگی مختلف
تنشان‌ها، حالت‌های اجتماعی، فرهنگی و فلسفی درونی
خویش را ابراز دارد. به همین منظور، در هنگام کشک شدن
روان‌شناسی هم، فیزیکی یا اجتماعی که بیشتر درای به
که ناسی از ناراحتی‌های روحی و تلاش‌های زندگی است.
مان یافته‌های یافته‌های همکاران در این زمینه نشان می‌دهد که 
اشت تی با دیگر بر اساس اجتماعی نیست، بلکه یک سازگاری و 
ثبت در اجتماع و مورد است. این تحقیق نشان می‌دهد که برای
رواهنکاری در این زمینه ضروری است، بلکه اگرچه 
روش‌های مختلفی در زمینه 
اشت تی با دیگر بر اساس اجتماعی نیست، بلکه یک سازگاری و 
ثبت در اجتماع و مورد است. این تحقیق نشان می‌دهد که برای
رواهنکاری در این زمینه ضروری است، بلکه اگرچه 
روش‌های مختلفی در زمینه
اشت تی با دیگر بر اساس اجتماعی نیست، بلکه یک سازگاری و 
ثبت در اجتماع و مورد است. این تحقیق نشان می‌دهد که برای
رواهنکاری در این زمینه ضروری است، بلکه اگرچه 
روش‌های مختلفی در زمینه
اشت تی با دیگر بر اساس اجتماعی نیست، بلکه یک سازگاری و 
ثبت در اجتماع و مورد است. این تحقیق نشان می‌دهد که برای
رواهنکاری در این زمینه ضروری است، بلکه اگرچه 
روش‌های مختلفی در زمینه


c) اثر

و فشار های نگرانی، به می‌گردد (8). در تایید ارقام افق، مورد
 غالب این پژوهش‌ها در پژوهش در دین و سلامت

Raw Text Start

Raw Text End
دانشمندان مسلمان یا ایرانی این نتیجه است که بین دنیای ادبیات پژوهش و اعضا ادای همبستگی مثبت وجود دارد (27). از این رو، پژوهش‌های اخیر این نتیجه را نشان داده است که ادبیات پژوهش یا جوامع و همکاری‌های ادبیات پژوهش با سایر دانشمندان و نویسندگان در زمینه‌های مختلف به هم بیان می‌شود.

در نتیجه، این مطالعه نشان داد که این اثبات می‌تواند به عنوان یک راهکار جدید برای تقویت همبستگی بین دنیای ادبیات پژوهش و دنیای علم حاضر به دانشمندان و نویسندگان در این زمینه کمک کند.

نویسندگان نیز به عنوان یک راهکار جدید برای تقویت همبستگی بین دنیای ادبیات پژوهش و دنیای علم حاضر به دانشمندان و نویسندگان در این زمینه، در این مطالعه نشان دادند که این اثبات می‌تواند به عنوان یک راهکار جدید برای تقویت همبستگی بین دنیای ادبیات پژوهش و دنیای علم حاضر به دانشمندان و نویسندگان در این زمینه کمک کند.


1) Fox, Barrett & Short
2) Reitman & Asseff

دو مورد مرتبط با ادبیات پژوهش در دین و سلامت...

1398/18-7

صفحه 47

بحث می‌کنند.
است. این پرسشنامه حاوی 40 سوال است که به اضطراب حال و نمره از آن با اضطراب تبدیل می‌شود. سوالات مربوط به اضطراب حال و نمره از آن با اضطراب تبدیل می‌شود.

گروه اول از افراد تکفزنده به تعداد 194 نفر و گروه دوم از افراد دو فرند و بیشتر به تعداد 197 نفر تشکیل می‌شود. داده‌ها با استفاده از توصیفی همگانی فراوانی و نحوه مقایسه میانگین و شاخه‌های آمار استنباطی بروز قابلیت است. اسپیلبرگر و البته معناداری آماری این مقاله مربوط به این مقاله می‌کند.

کل همبستگی، همچنین ضریب پایایی. البته دو داده مربوط به

در پژوهش حاضر نیز پایایی پرسش‌ها و نواحی مربوط به تمامی مقاله و نواحی مربوط به تمامی مقاله

بیشتر از دقت هر بیمارکه در پژوهش حاضر نیز پایایی است. گروه گاهی دو داده مربوط به

است. این پرسشنامه حاوی 40 سوال است که به اضطراب حال و نمره از آن با اضطراب تبدیل می‌شود.

مورد مطالعه بررسی شده. گروه اول از افراد تکفزنده به تعداد 194 نفر و گروه دوم از افراد دو فرند و بیشتر به تعداد 197 نفر تشکیل می‌شود. داده‌ها با استفاده از توصیفی همگانی فراوانی و نحوه مقایسه میانگین و شاخه‌های آمار استنباطی بروز قابلیت است. اسپیلبرگر و البته معناداری آماری این مقاله مربوط به این مقاله می‌کند.

کل همبستگی، همچنین ضریب پایایی. البته دو داده مربوط به

در پژوهش حاضر نیز پایایی پرسش‌ها و نواحی مربوط به تمامی مقاله و نواحی مربوط به تمامی مقاله

بیشتر از دقت هر بیمارکه در پژوهش حاضر نیز پایایی است. گروه گاهی دو داده مربوط به

است. این پرسشنامه حاوی 40 سوال است که به اضطراب حال و نمره از آن با اضطراب تبدیل می‌شود.

مورد مطالعه بررسی شده. گروه اول از افراد تکفزنده به تعداد 194 نفر و گروه دوم از افراد دو فرند و بیشتر به تعداد 197 نفر تشکیل می‌شود. داده‌ها با استفاده از توصیفی همگانی فراوانی و نحوه مقایسه میانگین و شاخه‌های آمار استنباطی بروز قابلیت است. اسپیلبرگر و البته معناداری آماری این مقاله مربوط به این مقاله می‌کند.

کل همبستگی، همچنین ضریب پایایی. البته دو داده مربوط به

در پژوهش حاضر نیز پایایی پرسش‌ها و نواحی مربوط به تمامی مقاله و نواحی مربوط به تمامی مقاله

بیشتر از دقت هر بیمارکه در پژوهش حاضر نیز پایایی است. گروه گاهی دو داده مربوط به

است. این پرسشنامه حاوی 40 سوال است که به اضطراب حال و نمره از آن با اضطراب تبدیل می‌شود.

مورد مطالعه بررسی شده. گروه اول از افراد تکفزنده به تعداد 194 نفر و گروه دوم از افراد دو فرند و بیشتر به تعداد 197 نفر تشکیل می‌شود. داده‌ها با استفاده از توصیفی همگانی فراوانی و نحوه مقایسه میانگین و شاخه‌های آمار استنباطی بروز قابلیت است. اسپیلبرگر و البته معناداری آماری این مقاله مربوط به این مقاله می‌کند.

کل همبستگی، همچنین ضریب پایایی. البته دو داده مربوط به

در پژوهش حاضر نیز پایایی پرسش‌ها و نواحی مربوط به تمامی مقاله و نواحی مربوط به تمامی مقاله

بیشتر از دقت هر بیمارکه در پژوهش حاضر نیز پایایی است. گروه گاهی دو داده مربوط به

است. این پرسشنامه حاوی 40 سوال است که به اضطراب حال و نمره از آن با اضطراب تبدیل می‌شود.

مورد مطالعه بررسی شده. گروه اول از افراد تکفزنده به تعداد 194 نفر و گروه دوم از افراد دو فرند و بیشتر به تعداد 197 نفر تشکیل می‌شود. داده‌ها با استفاده از توصیفی همگانی فراوانی و نحوه مقایسه میانگین و شاخه‌های آمار استنباطی بروز قابلیت است. اسپیلبرگر و البته معناداری آماری این مقاله مربوط به این مقاله می‌کند.

کل همبستگی، همچنین ضریب پایایی. البته دو داده مربوط به

در پژوهش حاضر نیز پایایی پرسش‌ها و نواحی مربوط به تمامی مقاله و نواحی مربوط به تمامی مقاله

بیشتر از دقت هر بیمارکه در پژوهش حاضر نیز پایایی است. گروه گاهی دو داده مربوط به

است. این پرسشنامه حاوی 40 سوال است که به اضطراب حال و نمره از آن با اضطراب تبدیل می‌شود.

مورد مطالعه بررسی شده. گروه اول از افراد تکفزنده به تعداد 194 نفر و گروه دوم از افراد دو فرند و بیشتر به تعداد 197 نفر تشکیل می‌شود. داده‌ها با استفاده از توصیفی همگانی فراوانی و نحوه مقایسه میانگین و شاخه‌های آمار استنباطی بروز قابلیت است. اسپیلبرگر و البته معناداری آماری این مقاله مربوط به این مقاله می‌کند.

کل همبستگی، همچنین ضریب پایایی. البته دو داده مربوط به

در پژوهش حاضر نیز پایایی پرسش‌ها و نواحی مربوط به تمامی مقاله و نواحی مربوط به تمامی مقاله

بیشتر از دقت هر بیمارکه در پژوهش حاضر نیز پایایی است. گروه گاهی دو داده مربوط به

است. این پرسشنامه حاوی 40 سوال است که به اضطراب حال و نمره از آن با اضطراب تبدیل می‌شود.

مورد مطالعه بررسی شده. گروه اول از افراد تکفزنده به تعداد 194 نفر و گروه دوم از افراد دو فرند و بیشتر به تعداد 197 نفر تشکیل می‌شود. داده‌ها با استفاده از توصیفی همگانی فراوانی و نحوه مقایسه میانگین و شاخه‌های آمار استنباطی بروز قابلیت است. اسپیلبرگر و البته معناداری آماری این مقاله مربوط به این مقاله می‌کند.

کل همبستگی، همچنین ضریب پایایی. البته دو داده مربوط به

در پژوهش حاضر نیز پایایی پرسش‌ها و نواحی مربوط به تمامی مقاله و نواحی مربوط به تمامی مقاله

بیشتر از دقت هر بیمارکه در پژوهش حاضر نیز پایایی است. گروه گاهی دو داده مربوط به

است. این پرسشنامه حاوی 40 سوال است که به اضطراب حال و نمره از آن با اضطراب تبدیل می‌شود.
جدول 1) میانگین و انحراف استاندارد مقیاس دینی در اضطراب مادران دارای تهیه کننده تعداد فرزندان (یک فرزند و بیشتر)

<table>
<thead>
<tr>
<th>دینی در مادرانی که یک فرزند دارند.</th>
<th>دینی در مادرانی که بیش از یک فرزند دارند.</th>
<th>میانگین</th>
<th>انحراف استاندارد</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>مقياس وامود اجتماعی</td>
<td>مقياس وامود اجتماعی</td>
<td>146/11/194</td>
<td>2/885</td>
</tr>
<tr>
<td>مقياس عاطفی دینی</td>
<td>مقياس عاطفی دینی</td>
<td>146/11/193</td>
<td>3/81</td>
</tr>
<tr>
<td>مقياس الزام و عمل به وظایف دینی</td>
<td>مقياس الزام و عمل به وظایف دینی</td>
<td>146/11/135</td>
<td>3/81</td>
</tr>
<tr>
<td>مقياس پایان دینی</td>
<td>مقياس پایان دینی</td>
<td>146/11/133</td>
<td>3/81</td>
</tr>
<tr>
<td>نمره کل دینی</td>
<td>نمره کل دینی</td>
<td>146/11/122</td>
<td>3/81</td>
</tr>
<tr>
<td>نمره مقیاس اضطراب حالات</td>
<td>نمره مقیاس اضطراب حالات</td>
<td>139/6/89</td>
<td>3/37</td>
</tr>
<tr>
<td>نمره مقیاس اضطراب صفت</td>
<td>نمره مقیاس اضطراب صفت</td>
<td>139/6/76</td>
<td>3/37</td>
</tr>
<tr>
<td>نمره کل اضطراب</td>
<td>نمره کل اضطراب</td>
<td>139/6/71</td>
<td>3/37</td>
</tr>
</tbody>
</table>

بر اساس اطلاعات جدول شماره 2، تفاوت معناداری در اضطراب و دینی مادران دارای یک فرزند و مادران دارای دو یا چند فرزند وجود نداشت.

جدول 2) نتایج تحلیل واریانس چندگانه برای مقایسه اضطراب و دینی دارای دو گروه

<table>
<thead>
<tr>
<th>اثر</th>
<th>سطح معناداری</th>
<th>درجه آزادی اثر</th>
<th>مقدار</th>
<th>آزمون‌ها</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>بیش از یک فرزند</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
</tr>
<tr>
<td>اثر پیلایی</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
</tr>
<tr>
<td>تک فرزند</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
</tr>
<tr>
<td>پرگردنی رنگ‌های روز</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
</tr>
<tr>
<td>اثر پیلایی</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
</tr>
<tr>
<td>تک فرزند</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
</tr>
<tr>
<td>پرگردنی رنگ‌های روز</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
</tr>
<tr>
<td>اثر پیلایی</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
</tr>
<tr>
<td>تک فرزند</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
</tr>
<tr>
<td>پرگردنی رنگ‌های روز</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
</tr>
<tr>
<td>اثر پیلایی</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
</tr>
<tr>
<td>تک فرزند</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
<td>0.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1) Pillais Trace
2) Wilks Lambda
3) Hotelling’s Trace

Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)
اطلاعات جدول شماره ۳ نشان می‌دهد که دین مادر و اثر مادر و تعداد فرزند، تحریر متفاوتی روی اثر تعداد فردی رابطه بین تعداد فرزند و اضطراب مادر ارائه می‌دهد. این نتایج نشان می‌دهد که به بزرگترین میزان، نحوه و اضطرابات مادر باشد.

جدول ۳: ضرایب رگرسیون با بررسی اثر تعداد کننده دینی در ارتباط تعداد فرزند و اضطراب مادر

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tolerance</th>
<th>ضریب رگرسیون استاندارد نشده</th>
<th>ضریب رگرسیون استاندارد شده</th>
<th>مربع</th>
<th>پیش‌بینی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۴۲۸</td>
<td>۲/۲۳</td>
<td>۱/۳۲</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۴۱۹</td>
<td>۲/۱۲</td>
<td>۱/۱۹</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۶۷۸</td>
<td>۱/۱۹</td>
<td>۱/۱۹</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۵۱۲</td>
<td>۱/۱۹</td>
<td>۱/۱۹</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۱/۲۲۶۹</td>
<td>۱/۱۹</td>
<td>۱/۱۹</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۳/۲۹۹۳</td>
<td>۱/۱۹</td>
<td>۱/۱۹</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۰۸۸۱</td>
<td>۱/۱۹</td>
<td>۱/۱۹</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

جدول ۴: ماتریس همبستگی بین تعداد فرزند و اضطراب مادران (۳۵۰ تعداد)

<table>
<thead>
<tr>
<th>مقدار اضطراب صفت</th>
<th>مقدار اضطراب حالت نمودار ۱۱۱۴</th>
<th>ضریب رگرسیون بین تعداد فرزند و اضطراب مادران</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>همبستگی پیرسون</td>
<td>۰/۰۵</td>
<td>ضریب رگرسیون استاندارد نشده</td>
</tr>
<tr>
<td>sig</td>
<td>۰/۰۵</td>
<td>ضریب رگرسیون استاندارد شده</td>
</tr>
<tr>
<td>۸۴۳</td>
<td>۸۴۳</td>
<td>مربع</td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۰۵</td>
<td>۰/۰۵</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

جدول ۵: ماتریس همبستگی بین تعداد فرزند و دین مادران (۲۸۴ تعداد)

<table>
<thead>
<tr>
<th>مقدار اضطراب صفت</th>
<th>مقدار اضطراب حالت نمودار ۱۱۱۴</th>
<th>ضریب رگرسیون بین تعداد فرزند و اضطراب مادران</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>همبستگی پیرسون</td>
<td>۰/۰۵</td>
<td>ضریب رگرسیون استاندارد نشده</td>
</tr>
<tr>
<td>sig</td>
<td>۰/۰۵</td>
<td>ضریب رگرسیون استاندارد شده</td>
</tr>
<tr>
<td>۸۴۳</td>
<td>۸۴۳</td>
<td>مربع</td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۰۵</td>
<td>۰/۰۵</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

بحث و نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تعداد کننده دینی در ارتباط تعداد فرزند با اضطراب مادران تک دو فرزند و مادران دارای دو فرزند و بیشتر انجام شد. این بافت ۱۳۶۷ از میانه‌های پژوهش بی‌توجهی به وابستگی این دو جهت نشان می‌دهد که دوره‌های تراکم و اضطراب مادر مبتنی بر تعداد فرزند دارد. این بافت این گونه توزیع که در فردی دارای ۱۹۶۵ ضریب ریزی راهبردی بیشتر از دو فرزند با اضطراب مادر مبتنی بر تعداد فرزند که بیان‌گر این دو سیستم اجتماعی می‌باشد. این تعداد فرزند مادر و اضطراب مادر باشد. این بافت این گونه توزیع که در این دو سیستم اجتماعی می‌باشد. این تعداد فرزند مادر و اضطراب مادر باشد. این بافت این گونه توزیع که در این دو سیستم اجتماعی می‌باشد. این تعداد فرزند مادر و اضطراب مادر باشد. این بافت این گونه توزیع که در این دو سیستم اجتماعی می‌باشد. این تعداد فرزند مادر و اضطراب مادر باشد. این بافت این گونه توزیع که در این دو سیستم اجتماعی می‌باشد. این تعداد فرزند مادر و اضطراب مادر باشد. این بافت این گونه توزیع که در این دو سیستم اجتماعی می‌باشد. این تعداد فرزند مادر و اضطراب مادر باشد. این بافت این گونه توزیع که در این دو سیستم اجتماعی می‌باشد. این تعداد فرزند مادر و اضطراب مادر باشد. این بافت این گونه توزیع که در این دو سیستم اجتماعی می‌باشد. این تعداد فرزند مادر و اضطراب مادر باشد. این بافت این گونه Tolerance Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) این کار از مجوز Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) استفاده شده است. نامی توان منجر به شکل‌گیری در زمینه مورد نظر بنا نا نمی‌باشد که محقق ۱۳۹۸:۱۸۱۸-۷ بهار
در این نمونه، عوامل مختلفی موجب صورت گرفتن تأثیراتی می‌شوند که باعث ایجاد قوی‌تر یا حساس‌تر شدن فرزندان می‌شوند. در طول دوران کودکی و جوانی، این تأثیرات می‌تواند به مدت طولانی استمراری کند و تأثیراتی ناشی از منابع مختلف می‌تواند باعث عواملی شود که در نتیجه‌گیری‌ها و تحقیقات ادبیات به‌کار می‌رود.

در این مطالعه، برای بررسی تأثیرات عوامل مختلف، از یک آمارگریسی که به‌کار رفته بود، استفاده شد. این آمارگریسی شامل فاکتورهای مختلفی بودند که شامل عوامل مالی، اجتماعی، و سوژه بودند.

در نهایت، نتایج نشان دادند که تأثیرات عوامل مختلف نسبت به تعداد فرزندان در خانواده، اهمیت بالایی داشته و تأثیرات در بیشتر موارد می‌تواند باعث تغییر در نتایج باشد. بنابراین، تحقیقات بعدی بر این موضوع ادامه خواهد داشت و تأثیرات عوامل مختلف در ساختار خانواده و رفتار فردی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

1. Branas-Garza & Neuman

اصطلاح‌های کدنامه‌ی دین‌داری با رابطه تعداد فرزند

سازمان صدا و سیما: قانونهای پژوهش در دین و سلامت

یک کار از مجوز Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) نمایش داده شد.

1398.13.18.1-16

دوره 5، شماره 1، بهار 1398
مجموع متغیّرات باورهای مذهبی، فرزند ایدهال، سرمایه‌ای اجتماعی، مدت اقامت در شهر تبریز و پایگاه اجتماعی؛ درصد گزارش به باروری را نسبت به مانند، در تحلیل می‌شود، متغیر سن بیشترین اثر و متغیر پایگاه اجتماعی کمترین اثر را می‌زایان گزارش به باروری زنان دارد، اما باید کنندگان تعداد واقعی فرزندان فقط به دنیای زنان بستگی ندارد. بپذیری این پژوهش حاضر به این نگرش تأیید گذار است. اگرچه در ندای بدن فرد تأیید یمیت به فرزند دار، باید کنندگان واقعی اقلیمی اجتماعی، اجتماعی و… نقش تعیین کننده‌ی فرزندآوری دارند. از این رو، با استفاده از چنین نتیجه‌گیری‌هایی از اندازه‌گیری نیست.

پیشنهادهای پژوهش

با توجه به نتایج پژوهش به‌پیشنهاد می‌شود این تحقیق در دیگر نقاط کشور انجام گیرد تا نتایج از قابلیت بیشتری برخوردار شود. همچنین برای راستی آزمایی نتایج پژوهش، به انجام پژوهش در جنس مختلف هم ادامه‌ی شود و تشکیل‌های جنسینی در این زمینه بررسی شود. علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود در جلسات بیش از ازدواج بازی‌واری تغییر تکنولوژی به فرزندآوری و اینکه آیا فرزند بیشتر اضطراب‌آور است، تبادل نظر آمیز و با باید به پایین بودن ضریب تعیین کننده‌ی پیشنهاد می‌شود در تحقیق‌های بعدی با بالا بردن نمونه‌ی پژوهش و کنترل متغیّرات مزاحم در چهار راستی آزمایی فرصتی‌های پژوهش در جوامع مختلف ادامه‌ی شود.

کدردانی

از کلیه‌ی کسانی که امکانات مالی و اجرای پژوهش حاضر را فراهم کرده‌اند، همچنین از کلیه‌ی شرکت‌کنندگان در پژوهش تشکر و کدردانی می‌سوزد.

References

9. Eslami A, Shojae Zadeh D, Kamali P, Ghabari Banab B, Batebi A. The individual's view on being religious and its relation to depression in senior high


18. Rahmati A, Saeidi M. Relationship between parent’s anxiety and their children’s anxiety and educational achievement in high schools of Kerman. women s studies (Sociological & Psychological) 2012;7(4):131-44. (Full Text in Persian)


24. Khodayarifard M. Preparing the scale of religiosity and levels of religiosity different strata of Iranian society. Tehran: Tehran University Department of Psychology; 2010. (Full Text in Persian)


