بررسی میزان رضایت مندی زناشویی‌های دانشجویان زن متأهل دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهرستان شفت

سمانه نوری لنج ۱، میتین صالحی ۲، الیاس موسوی خسروی ۳

۱ مرکز مطالعات سیاسی و دانش‌پژوهشی اسلامی، دانشگاه اصفهان
۲ دانشگاه علوم اجتماعی، پیام نور
۳ دانشگاه علوم اجتماعی، آزاد

نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: samaneh.nouria@yahoo.com

کارشناس ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور

تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۰۷/۲۷، تاریخ تایید: ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان رضایت مندی زناشویی دانشجویان زن متأهل دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهرستان شفت انجام شد. نظریه رئیسی، نظریه ساختاری و نظریه کنترل اجتماعی هیبری برگرفته شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان زن متأهل شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهرستان شفت تشکیل دادند که با حجم نمونه ۸۰ نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. روش تحقیق این پژوهش به صورت پیامی نموده، برای آن داده‌ها به صورت پیامی و با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی و رضایت زناشویی، رابطه معنی‌دار وجود دارد. بین نقش همسری و والدینی و رضایت زناشویی نیز رابطه معنی‌دار وجود داشت. همچنین بین باورهای مذهبی و رضایت زناشویی نیز رابطه معنی‌دار وجود داشت.

واژه‌های کلیدی: رضایت زناشویی، باورهای مذهبی، نقش همسری، نقش والدینی.
مقدمه
صاحب نظران روانشناسی و علوم تربیتی یکی از مهم‌ترین نهادهای مؤثر در تربیت و رفتار آدمی را سازمان خانواده می‌دانند. زیرا محفظ خانواده اولین و با دوام‌ترين عامل در تكوین شخصیت کودکان و نوجوانان و زمینه زاد رشد جسمانی، اخلاقی، اجتماعی، عقلانی و عاطفی آنان است.
نهاد خانواده از جمله عمومی‌ترین نهادهای اجتماعی است که معمولاً در تمام جوامع وجود دارد و مهم‌ترین تکیه‌گاه و محور زندگی اجتماعی می‌باشد. در حقيقة فرد در خانواده مشترک می‌شود و در سازمان خانواده زندگی می‌کند و در مواقع نیاز به خانواده روی مورد و در برخی زندگی خانوادگی سکون و آرامش می‌یابد (صافی، 1392: 11).

خانواده از دیدگاه‌های یک نشان‌یک نماد اجتماعی شمرده شده و انعکاسی از کل جامعه است. خانواده انسانی از آغاز بی‌پایان خود، مأمور امتناع برای جای انسانی تجلی یافته است. امروز خانواده به عنوان یک واحد اجتماعی، دستخوش تحولات گشته است و این تحولات منجر به تغییرات در ساخت عضویت و اهداف خانواده شده است. بروز تغییرات و به وجود آمدن اشکال متفاوتی از خانواده منجر به افزایش مشکلات مرتب با تعريف خانواده شده است. غالبًا این تعريف با توجه به رشته علمي نويدگان ارائه می‌شود. برای نمونه دیدگاه روانشناسي‌ها، خانواده را به عنوان یک واحد اساسی برای تکمیل شخصيت و روابط والدین و فرزندان مورد تأکید قرار می‌دهد. دیدگاه زیست‌شناسي‌ها خانواده را به عنوان واحدي که در آن والدین فقط رابطه زيستي با فرزندانشان دارند، معرفی می‌کند (صافی، 1392: 10).

بايد توجه داشت، تغييرات اجتماعي بزرگ در 30 سال گذشته منجر به ايجاد اشکال مختلف خانواده و شيوه‌هاي زندگي آنا شده است، با اين وجود هنوز خانواده به عنوان یک واحد اساسی اجتماعي محسوب شده و به نقش حيالي
خود در دنبال امروز ادامه می‌دهد، اما آنچه پایه‌های خانواده‌ها را استوار کرده و باعث می‌شود تمام تعاریف ارائه شده توسط داشتن مان به شکل ایده‌آل معنا پیدا کند، وجه ارتباطی منطقی در خانواده همراه با رضایت مندی زوجین می‌باشد. در این زمینه سوال سو می‌گوید: آنچه که باعث ثبات در خانواده می‌شود و اجازه می‌دهد فرآیند طبیعی خانواده از نظر عاطفی اجتماعی، اقتصادی و... طی می‌شود، داشتن رضایت کامل زوجین از یکدیگر است. محیط خانواده مکان امنی برای افراد به حساب می‌آید که قادر است آرامش، رفاه، ارضای نیازهای عاطفی، فیزیولوژی و شکوفا‌شدن استعداد زوجین و فرزندان آنها را سبب شود. و لیکن زمانی این امر می‌سر می‌شود که ساختار خانواده، ایفای نقش اعضا و ارتباطات منطقی در آن به شکل مناسبی برقرار باشد. اگر در خانواده‌ای ارتباط صمیمی و به زبان دیگری رضایت مندی بوجود و نداشته باشد خانواده به سمت تنزل سوق داده می‌شود.

این خانواده‌ها ویژگی‌هایی دارند که اهم ان از نظر صافی عبارت است از:

- معمولاً روابط اعضا خانواده خصمانه است.
- احساس منسئ‌یت در بین اعضای خانواده وجود ندارد.
- مدیریت خانواده دچار تنزل شده، قدرت تصمیم‌گیری کاهش می‌یابد.
- انگیزه‌های لازم برای تبدیل حیات کمتر دیده می‌شود.
- فرزندان در این خانواده احساس به‌ثبت و تنزل می‌کنند.
- زمینه‌های لازم برای رشد و شکوفایی شخصیت فرزندان این خانواده وجود ندارد.

متأسفانه بی‌گسترش شکرنشینی، افزایش میزان رشد جمعیت، زندگی ماشینی و... باعث شده است که روابط خانوادگی در أكثر طبقات اجتماعی کم‌رنگ شود، از این رو یک‌وهشگر درصد بود در میان دانشجویان، آن هم رشته‌های مختلف، که فرد فرهنگی در جامعه به حساب می‌آید و تابعی از کل جامعه هستند، وجود رضایتمندی و روابط صمیمانه را مورد بررسی قرار دهد.
از این طریق گامی در جهت اعتلاء و بالا رفتن اطلاعات آنها برداشته شد (صالحی، ۱۳۹۴: ۳). هدف محقق از نوشتن این تحقیق "بررسی میزان رضایتمندی زناشویی دانشجویان زن متأهل شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهرستان شفت در سال ۱۳۹۴" بود.

جهت روشی مسائل سوالات زیر نیز در دستور کار محقق قرار گرفت:

آیا پایگاه اقتصادی-اجتماعی بر میزان رضایتمندی زناشویی دانشجویان زن متأهل شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهرستان شفت در سال ۱۳۹۴ تأثیر گذاشته است؟

آیا نقش همسری و والدین بر میزان رضایتمندی زناشویی دانشجویان زن متأهل شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهرستان شفت در سال ۱۳۹۴ تأثیر گذاشته است؟

آیا باورهای مذهبی سبب افزایش میزان رضایتمندی زناشویی دانشجویان زن متأهل شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهرستان شفت در سال ۱۳۹۴ شده است؟

از محورهای اصلی چارچوب نظری نگارنده برای تبیین موضوع مذکور عبارتند از: نظراتی درباره نظریه تورم رکودی، نظریه ساختاری کارکردی پارسونز (۱۹۵۱)، نظریه کنترل اجتماعی هیبرشی (۱۹۸۱).

**تئوری تورم رکودی**

براساس آمار و اطلاعات بدست آمده، در دوره‌های روانگ در رونق اقتصادی مردم بیشتر ازدوان می‌کند و در دوره‌های بحران و رکود اقتصادی ازدوان‌ها به تأخیر می‌افتند و یا اصولاً متخفی می‌شوند. حال اینکه آیا ایران با چنین دوره‌های روانگ است، نیاز به تئوری‌های موجود در علم اقتصاد دارد تا

---

1 Talcott Parsons
2 Travis Hirshi
حقایق مربوط به این پدیده را بهتر روش نماید. یکی از مهمترین این توری‌ها توری تورم رکودی می‌باشد. نتیجه این تور، چون تصور می‌شود که تورم هر ماه با رونق اقتصادی با افزایش تولید ملی را افزایش اشتغال مقارن می‌باشد. این تصور مبتای منحنی فیلیپس را تشکیل می‌داد. ولی در پی افزایش قیمت نفت و شوکهای نفتی در دهه ۱۹۷۰ و اولین دهه ۱۹۸۰ کشورهای صنعتی، با رشد توانای بی‌کاری و تورم روبو شدن و اقتصاد این کشورها در عین تورم، دچار رکود بود. این مشکل جدید تورم رکودی یا رکود تورمی نام گرفته که ترکیبی از تورم و رکود بود. این امر سبب شد که منحنی فیلیپس به سختی مورد سؤال قرار گیرد.

یکی از معاینه‌های کشورهای در حال گذار، تورم و رکود سخت‌تر

است.

رشد بهداشت و رفاه عمومی، نرخ مرگ و میر، را کاهش داد و باعث رشد بالای جمعیت در کشور می‌شود. نرخ رشد جمعیت و پیشرفت نسبی امکانات جمعی نقش‌آمیز کل را افزایش داده و تورم سخت‌تر ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر وجود درآمدی نفی، مصرف‌گرایی را در جامعه افزایش داده و اگری مصری را در دگرگون می‌نماید. لذا سطح مورد قبول رفاه و امکانات اجتماعی افراد جامعه بالا می‌رود. وجود بسیاری از سیاست‌های مشابه ولو تعمیلی باشد به عنوان یک ضرر تلقی می‌شود. این خود تورم سخت‌تری را شدت می‌بخشد که طباعاً این روند موانع و مشکلات را در امر ازدواج جوانان ایجاد می‌کند. علاوه بر تورم، رکود سخت‌تری نیز عارضه دیگری است که اقتصاد کشورمان بدان مبتلا می‌باشد. یکی از نظریات مهم در این رابطه و دایره «دایره خیابان فقر» است که پایین‌بودن درآمد را عامل کم‌بودن پس انداده و به دنبال آن پایین‌بودن سرمایه‌گذاری، رکود تولید و مجدد پایین بودن درآمد را در یک چرخه، مطرح می‌نماید (صالحی، ۱۳۹۴:۲۷۲). بنابراین
نظریه کارکردی ساختاری

نظریه کارکردی ساختاری پارسونز چهار تکیف کارکردی مشهور رای همه نظام‌های کنشی تعیین کرده است. پارسونز درباره نهاد خانواده نیز به عنوان یک نظام اجتماعی کوچکتر این چنین می‌نویسد:

نهاد خانواده نیز برای ادامه حیات و بقا از انجام این 4 کارکرد مستثنی نیست. خانواده باید برای حفظ حیات خود کارکرد تطبیق (سازگاری با نظام‌های دیگر) و کارکرد دستیابی به هدف (تولید مثل و اجتماعی کردن فرزندان و محببت به آنان و ...) (کوئن، 1389: 142) را انجام دهد و برای این که کارکرد یکپارچگی خانواده حفظ شود. شوهر- پدر باید با داشتن شغل و درآمد، وظیفه یا یک دسته از وظایف را بر عهده دارد که از نظر نظام خانواده‌اش اساسی است. بر حسب اهمیت زندگی شغله او در خانواده است که در نظام جامعه شوهر- پدر را رهبر اصلی خانواده می‌دانیم. اگر زن ازدواج کرده، شغل نانآور را بر عهده گیرد. خطر رقابت با شوهر به میان می‌آید. مسأله‌ای که برای وحدت و هماهنگی خانواده زبان‌آور است (ساروخدایی، 1382: 171). حال اگر نظریه پردازان فنونکنالیست خصوصاً پارسونز افکاد دارند: از آنجایی که فرهنگ الگوی مینکند کنش و وظیفه اصلی پدر کار در بروند خانواده و نانآوری است و کنش و وظیفه اصلی مادر کار در درون خانه و رسیدگی به فرزندان و مراقبت از آنان است (ساروخدایی، 1382: 171). بنابراین فرضیه دوم محقق بدنی گونه تبیین شد که حال اگر زنان و مادران در درون خانه به اتفاق نش همسری و مادری پردازند قدر زناشویی در بین زنان متاهل بیشتر است.
نظریه کنترل اجتماعی هیرشی

فرضیه اصلی نظرات اجتماعی، ماهیت ارضا نشدنی انسان است. این فرضیه می‌گوید: به چنین اینکه بپرسیم: چرا کچینی اشاره شده، باید سؤال کنیم: چرا همه مردم هنگارشکینی نمی‌کنند؟ تراویس هیرشی معتقد است که ۴ عنصر اصلی موجب تحکیم فرد و جامعه می‌شود:

۱- واپسگی
۲- تعهد
۳- مشغولیت (درگیری)
۴- اعتقاد

عنصر اعتقاد: هیرشی معتقد است که میزان اعتقاد افراد به هنگارهای اجتماعی و رعایت قوانین، منفیت است. هرچه این اعتقاد در فرد، ضعیفتر باشد، بیشتر احتمال دارد که هنگارشکین کند. هیرشی معتقد نیست که افراد کچین از قواعد اجتماعی برای نشان دادن هنگارشکی، باید لغزند بلکه جایگاه معیار میزان قوت و ضعف اعتقاد به آنها مربوط است (بخارایی، ۱۳۹۰: ۲۰۰۵). بنابراین فرضیه سوم محقق بدين گونه تبين شد که هرچه چقدر اعتقاد زنان به باورهاي مذهبي بيشتر باشد، ميزان رضایت مندي زناشوبي آنان بيشتر است.

روش تحقیق

روش تحقیق در پژوهش حاضر به صورت پیمايشي بود. در مطالعات اجتماعي تجربی معمول آن است که روش پیمايش استفاده مي‌شود. دليل استفاده پیمايشي، به علت داشتن نمونه زياد نسبت به سایر روش‌های تحقیق، نتایج آن قابل تعیین به جامعه آماری مورد نظر است. (بخارایی، ۲۰۰۵)

همچنین استفاده از روش پیمايش، به خاطر جلب اطمينان پاسخگو از طريق پرسشنامه خواهد بود. زيرا پرسشنامه فاقد ذكر نام پاسخگو است.
جامعه آموزشی
جامعه آموزشی مقاله «بررسی میزان رضایت مندی زنانوی دانشجویان زن متاهل شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهرستان شفت» را کلیه دانشجویان زن متاهل شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهرستان شفت در سال ۱۳۹۴ تشكیل دادند.

روش نمونه‌گیری
به دلیل استفاده از روش پیش‌آمیزی نمونه‌گیری این تحقیق نیز احتمالی بود (برای آن که به همین اعتقادات جامعه آموزشی) شناسی مناسبی برای انتخاب شدن در نمونه داده باشند تا نمونه معرف جامعه آموزشی باشد تا بتوان نمونه را به جامعه آموزشی تعیین داد. یکی از مسایل مورد استفاده این نور تحقیق گرفت شیوه نمونه‌گیری سیستماتیک در آغاز همه اجزای تشکیل دهنده جامعه آموزشی ثبت می‌شوند هر یک شماره‌ای می‌یابند سپس از بین آنان مجموعه‌ای با درنظرگیری جدول ارقام تصادفی انتخاب می‌شود بنابراین اگر جامعه آموزشی شامل ۱۰۰۰ نفر بود و نظر ۱۰۰ نفر به عنوان جمعیت نمونه برگزیده شود در آن صورت با یکدیگر فاصله بین نفرات ۱۰ باشد یعنی اگر نفر اول شماره‌دار است نفر دهم، بیستم و سی‌ام برگزیده شود. همچنین می‌توان فاصله ۱۰ را نیز با قرعه کشی یا هر شیوه دیگر با تصادف انتخاب کرد. تا لزوماً نفر یکم برگزیده شود در آن صورت ممکن است نفر چهارم، چهاردهم و بیست و چهارم و... برگزیده شود (sarwazani, 1۳۸۴، ۱۶۱).

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
طرح تحلیلی محقق از دو جنبه برخوردار بود: پردازش داده‌های تحقیق در برنامه SPSS انجام گرفت که در آن روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی
روش گردآوری اطلاعات

در تحقیق حاضر اطلاعات از طریق پیامش جمع‌آوری شد. با توجه به اینکه شیوه گردآوری اطلاعات در تحقیقات پیامشی پرسشنامه می‌باشد، در این تحقیق نیز از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شد و به صورت مصاحبه حضوری انجام گرفت.

اعتماد

اعتماد میزان اطابق بین تعیین مفهومی متغیر و تعیین عملیاتی آن است. به عبارت دیگر اعتماد به این صورت است که آیا فردی که به مکت و کار دارد (ساروخاری، 1386:144) اعتباری که در این تحقیق از آن استفاده شد، اعتبار صوری بود. اعتبار صوری مبنی بر قضاوت و داوری متخصصان می‌باشد.

پایایی

پایایی یک شاخص به معنای میزان توان آن شاخص جهت به‌دست آوردن پاسخ‌های قابل تعمیم می‌باشد. به این معنا که تبعیض شود. آیا گروه‌های مرتبط به یک مفهوم دارای انسجام محتوایی و مفهومی لازم هستند یا خیر (ساروخاری، 1386:152) یکی از مناسب‌ترین روش‌های سنجش پایایی، محاسبه ضریب آلفای کرونباخ است.

در تحقیق حاضر برای سنجش پایایی پرسشنامه، ابتدا پرسشنامه مقدماتی تهیه شد و به منظور انجام پیش آزمون پرسشنامه مذکور در اختیار ۳۰ نفر از پاسخگویان قرار گرفت. پس از جمع‌آوری داده‌ها، برای سنجش پایایی سوالات مربوط به مقیاس لیکرت، هر چکه احساس نیاز شد از آلفای کرونباخ
بررسی میزان رضایتمندی زناشویی دانشجویان زن متاهل...

استفاده شد. در این پژوهش برای سنجش پایایی پایگاه اقتصادی-اجتماعی و رضایتمندی زناشویی از آلگاه کروناخ استفاده شد که به ترتیب 92 و 70 از پایایی لازم برخوردار بود.

نتایج و بحث

تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان رضایتمندی زناشویی دانشجویان زن متاهل شامل به تحقیق در دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهرستان شفت انجام شد. چارچوب نظری تحقیق نیز از نظرات درباره نظریه تورم رکودی، نظریه ساختاري کارکردی پارسونز، نظریه کنترل اجتماعی هیرشی برگرفته شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان زن متاهل شامل به تحقیق در دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهرستان شفت در سال 1394 تشکیل داند و سرانجام استخراج داده‌ها به روش تصادفی سیستماتیک جمع‌آوری شد که به طور خلاصه نتایج توصیفی و تبیینی به شرح ذیل ارائه می‌شود.

بررسی رابطه پایگاه اقتصادی-اجتماعی و میزان رضایتمندی زناشویی دانشجویان زن متاهل شامل به تحقیق در دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهرستان شفت

جدول شماره 1- بررسی رابطه پایگاه اقتصادی-اجتماعی و میزان رضایتمندی زناشویی دانشجویان زن متاهل دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهرستان شفت

<table>
<thead>
<tr>
<th>پایگاه اقتصادی-اجتماعی</th>
<th>دانشجویان زن متاهل دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهرستان شفت</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>80/0245</td>
<td>30/0/245</td>
</tr>
</tbody>
</table>
آزاد و پیام نور شهرستان شفت را نشان داده است. جهت بررسی رابطه از
آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. سطح معنی‌داری حاصل از آزمون
2029 و کوچکتر از 0/05 بود. بنابراین فرضیه محقق پذیرفت شد. لیست بین
پایگاه اقتصادی-اجتماعی و میزان رضایتندی زناشویان دانشجویان زن
متأهل رابطه معنی‌دار وجود دارد. به‌طور کلی پایگاه اقتصادی اجتماعی
خانواده پایه‌ی در حال حاضر میزان رضایتندی زناشویان دانشجویان زن متأهل کمتر
است، زارع و صفی‌یار جعفر آباد (1394) هم در تحقیقی تحت عنوان «مطالعه
عوامل مؤثر بر میزان رضایت از زندگی زناشویی در میان زنان و مردان متأهل
شهر تهران» نگاشتهند که هدف این تحقیق شناخت میزان شدت این بدیه در
شهر تهران بود. عوامل مؤثر بر آن در میان زنان و مردان متأهل 18 تا
10 سال شهر تهران برسی شد که حداکثر یک سال از زندگی مشترک آنها گذشته
باشد. در تدوین چهارچوب نظری این پژوهش، از نظریه‌های روان‌شناسی،
جامعه‌شناسی و ارتباطات استفاده شد. روش مورد استفاده پیمایش و داده‌ها از
طريق پرسشنامه جمع‌آوری شد. حجم نمونه 400 نفر از زنان و مردان متأهل
مناطق 2، 8 و 15 شهر تهران که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران و
روش نمونه‌گیری طبقاتی مناسب انتحاب شد. برای تحلیل داده‌ها، از
آزمون‌های آماری توصیفی و استنتاجی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که میزان
رضایت از زندگی زناشویی با میزان عشق و علایقه، طول مدت زندگی
زناشویی، اختلاف سنی زوجین، پایگاه اقتصادی-اجتماعی، میزان تحریلات
زوجین رابطه‌ی معنادار دارد. هم چنین یافته‌های پژوهش وجود رابطه‌ی
معنادار بین متغیر واپسی علی‌رغم میزان رضایت از زندگی زناشویی و دیگر متغیر‌های
مستقل پژوهش‌یعنی، میزان استفاده از رسانه‌ها، تحریلات همسان زوجین و
وضعیت اشتغال زنان متأهل (شاغل و خانه‌دار) را تأیید نکرد.
بررسی رابطه بین نقش همسر و والدین و رضایت زناشویی دانشجویان

زن متأهل شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهرستان شفت در جدول ۲۸ نمایش داده شد.

جدول شماره ۲- بررسی رابطه بین نقش همسر و والدین و رضایت زناشویی دانشجویان

<table>
<thead>
<tr>
<th>میزان رضایت مداوم</th>
<th>دانشجویان زن متأهل دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهرستان شفت</th>
<th>ضریب</th>
<th>سطح</th>
<th>معنی‌داری</th>
<th>همبستگی</th>
<th>تعداد</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>نقش همسر و والدین</td>
<td>0.61/0.001</td>
<td>0/001</td>
<td>0/001</td>
<td>0/001</td>
<td>0.001</td>
<td>1393</td>
</tr>
</tbody>
</table>

جدول بالا بررسی رابطه بین نقش همسر و والدین و رضایت زناشویی دانشجویان زن متأهل شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهرستان شفت را نشان داده است. جهت بررسی رابطه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. سطح معنی‌داری حاصل از آزمون ۰/۵/۰۰۱ و کوکتیار از ۰/۵/۰ بود. نتایج یافته‌های پژوهشی نشان داد که در بین نقش همسر و والدین و رضایت زناشویی دانشجویان زن متأهل رابطه معنی‌دار وجود دارد. یعنی هر چقدر نقش همسر و والدین بیشتر باشد میزان رضایت مداومی زناشویی، نیز بیشتر است. میرزابی، کرمی و شهریاری (۱۳۹۶) نیز تحقیقی درباره «تأثیر اشتغال زنان بر میزان رضایت مردان از زناشویی در شهر کرمانشاه» نگاشتند.

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی اثر اشتغال زنان بر میزان رضایت مردان از زندگی زناشویی در شهر کرمانشاه سال ۱۳۹۳ بود. در این پژوهش مقطعی و توصیفی-تحلیلی، نمونه‌گیری به صورت دو مرحله‌ای انجام گرفت. در مرحله اول نمونه‌گیری خوشه‌ای مناسب با حجم و مرحله دوم آن نمونه‌گیری تصادفی ساده بود و در آن ۲۵۰ نفر از دبیران مرد دبیرستان‌های نواحی سگانه آموزش و پرورش شهر کرمانشاه انتخاب شدند. سپس با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و آزمون‌های تحلیلی کای اسکوئر و ضریب همبستگی و با...
استفاده از نرم افزار ۱۸ SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس این مطالعه، یک رابطه معنی دار آماری بین رضایت زناشویی و ابعاد مختلف آن در مردان دارای همertainment شاغل یافت شد. بنابراین، مطالعه حاضر این واقعیت را تایید می‌نماید که مردانی که با همآسایی شاغل زندگی می‌کنند از رضایت زناشویی بهتری نسبت به مردان دارای همآسایی خانه دار برخوردار هستند.

بررسی رابطه باورهای مزدیس و رضایت زناشویی دانشجویان زن متاهل

شاغل به تحلیل در دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهرستان شفت در جدول (۴) نمایش داده شد.

جدول شماره ۳- بررسی رابطه باورهای مزدیس و رضایت زناشویی دانشجویان

<table>
<thead>
<tr>
<th>متاهل دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهرستان شفت</th>
<th>میزان رضایت مندی زناشویی دانشجویان ضریب همبستگی سطح معنی‌داری تعداد</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>باورهای مزدیس</td>
<td>۶۰/۰۰۰۷۲۹/۹۷</td>
</tr>
</tbody>
</table>

جدول بالا بررسی رابطه بین باورهای مزدیس و رضایت زناشویی دانشجویان

زن متاهل شاغل به تحلیل در دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهرستان شفت را نشان داده است. جهت بررسی رابطه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. سطح معنی‌داری حاصل از آزمون ۰/۰۰۰۷ و کوکرتک از ۰/۰۰۵ بود. بنابراین فرضیه محقق پذیرفته شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین باورهای مزدیس و رضایت زناشویی دانشجویان زن متاهل رابطه وجود دارد. هرچند باورهای مزدیس بیشتر باشد رضایت زناشویی دانشجویان زن متاهل بیشتر است. بهاري (۱۳۹۴) هم تحقیقی با عنوان "نشش بسیک زندگی در رضایت زناشویی زوجین در شهر تهران" نگاشت که این پژوهش با روش کیفی در شهر تهران انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه ویک ساختار یافته بود که بدن منظور
پرسشنامه محقق ساختمان مورد استفاده قرار گرفت. روش نمونه‌گیری، نمونه‌گیری هدفمند بود، بدین منظور شش زوج در دسترس به شیوه هدفمند که دارای سبک زندگی متفاوت بودند از شهر تهران انتخاب و پاسخ‌های مورد تجربه و تحلیل قرار گرفتند، براساس نتایج بهدست آمده، زوجینی که دارای سبک زندگی اعم از (اعتقادات مذهبی زوجین، نحوه گذران اوقات فراحت زوجین، میزان گفتگو زوجین) یکسان یا نزدیک به یکسان بودند نسبت به زوجینی که دارای سبک زندگی متفاوت بودند، از رضایت زناشویی بالاتری برخوردار بودند.

نتیجه‌گیری کلی

این تحقیق در بین کلیه دانشجویان زن متأهل شاغل به تخصص در دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهرستان شفت در سال ۱۳۹۴ انجام شد.

الگوی نظری بر مبنای دیدگاه‌های نظریه تورم رکودی، نظریه ساختاری کارکردی پارسونز، نظریه کنترل اجتماعی هیرشی اتخاذ شد و سرانجام استخراج داده‌ها به روش تصادفی سیستماتیک جمع‌آوری شد که به طور خلاصه نتایج توصیفی و تنبیهی به شرح ذیل ارایه می‌شود. در این تحقیق کل پاسخگویان ۸۰ نفر بوده که صد درصد آنان را نیز کلیه دانشجویان زن متأهل شاغل به تخصص در دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهرستان شفت تشکیل دادند.

آمارهای تحلیلی مقاله نیر به شرح زیر بودند:

۱- بر طبق یافته‌های پژوهشی، جهت بررسی رابطه پایگاه اقتصادی-اجتماعی و میزان رضایتندی زناشویی دانشجویان زن متأهل شاغل به تخصص در دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهرستان شفت از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. فرضیه بین رابطه پایگاه اقتصادی-اجتماعی و میزان
رضایت مندی زناشویی دانشجویان ۴ متأهل محقق پذیرفته شد یعنی بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی پایین و میزان رضایت مندی زناشویی دانشجویان زن متأهل رابطه وجود دارد.

۲- بر طبق یافته‌های پژوهشی، جهت بررسی رابطه بین نقش همسری و والدینی و رضایت زناشویی دانشجویان مندی متأهل شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهرستان شفت از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. فرضیه نقش همسری و والدینی و رضایت زناشویی دانشجویان زن متأهل محقق پذیرفته شد یعنی بین تحصیلات زنان متأهل و خصوصاً عليه آنان رابطه معنی‌دار وجود دارد. یعنی هر چقدر نقش همسری و والدینی بیشتر باشد میزان رضایت مندی زناشویی نیز بیشتر است.

۳- بر طبق یافته‌های پژوهشی، جهت بررسی رابطه فرضیه باورهای مذهبی و رضایت زناشویی دانشجویان زن متأهل شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهرستان شفت از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. فرضیه باورهای مذهبی و رضایت زناشویی دانشجویان زن متأهل محقق پذیرفته شد یعنی هر چقدر باورهای مذهبی بیشتر باشد رضایت زناشویی دانشجویان زن متأهل بیشتر است.

پیشنهادات

نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی این موضوع است که بین فقر و ایفای نقش همسری و اعتقاد به باورهای مذهبی دانشجویان زن متأهل شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهرستان شفت رابطه وجود داشت.

این مورد پیشنهادات ذیل قابل ذکر است:

۱. محقق برای فقر و رضایت زناشویی پیشنهادات زیر را مطرح نمود:

- توسعه مشاغل خانگی و ایجاد کارگاه‌های کوچک در خانه‌ها؛ تا به اقتصاد افراد و خانواده و جامعه کمک کند.
- اهتمام رسانه‌ها در به تصویر کشیدن نتیجه‌های تلاش افرادی که در سایه‌ی تلاش و استقامت به موقعیت‌های بزرگ اقتصادی-اجتماعی دست یافته‌اند.
- از بین بردن و زدودن روحیه تبلیغ نمود و خودباقیگی و عدم اعتماد به نفس در نوجوانان و جوانان، که سبب فقر می‌شود.
- افراش وام‌ها و تسهیلات با بهره‌کم به داوطلبان خوداشتغالی.
- اهتمام رسانه‌ها در پردازند کردن فرهنگ کار در جامعه و گروه‌جوآن به کار و فعالیت‌های غیردولتی.
- به رسانه‌ها ارتباط جمعی می‌پیشنهاد می‌شود که برای افراش در آمد به تبلیغات استفاده از پوشک و محصولات می‌بپردازند.
- درک نسل جوان جامعه روستایی و انتقال تسهیلات و امکانات در روستا نسل و نیز به کارگیری زمین‌های بایر و ایجاد اشتغال در جامعه روستایی از طریق کارهای جنی غیرکشاورزی تا به اقتصاد خانواده کمک کنند.

مطرح نمود:
- آموزش‌های جنسی بیش از ازدواج در مراحل حقوق زنان و مردان نسبت به یکدیگر.
- اراضی نیازهای جنسی و عاطفی مردان متأهل توسط زنان و برعکس، تا به رضایتمنده زناشویی بینجامد.
- یکسان یا نزدیک‌کن به یکسان نمودن سبک زندگی زوجین اعم از اعتقادات مذهبی زوجین، نحوه کار و اوقات فراغت زوجین میزان گفتگو زوجین.
- اهتمام رسانه‌ها در ارائه تصویر درست از ایران‌های آموزشی مهارت‌های زندگی و خصوصاً مهارت در هنگام خشک، با کمک روانشناسان و جامعه‌شناسان.
- هرکدام از اعضای خانواده، باید هنگام عصبانیت مکان را ترک کنند و در فرصت دیگر درباره موضوع مورد تنش صحبت کنند.

- از وظایف والدین که به رضاپذیری زناشویی و خانوادگی می‌انجامد:

- نظارت جدی فرزندان نسبت به دست‌یابی فرزندان.

- والدین الگوی مناسبی برای فرزندان خود بوده و هرگز برخلاف گفته خود عمل نکنند.

- خانواده‌ها به نحوه خروج کودکان بول توسط فرزندان توجه نمایند.

- دوستی با فرزند و حفظ فاصله والدین با فرزندان، به گونه‌ای که آنان به راحتی مشکلات و نیازهای خود را به والدین بگویند.

- درگیر کردن فرزندان با مشکلات زندگی توسط والدین جهت بالا بردن آستانه تحمل و به دست آوردن مهارت حل مساله.

- تقویت اعتماد به نفس در فرزندان توسط والدین (از طریق تشویق آنان و پاسخگویی به نیازهای مشروع ایشان) سبب هویت و شخصیت مستقل در آنها شوند.

- محقق برای باورهای مذهبی و رضایت زناشویی بیش‌رادر زیر را مطرح نمود:

- استفاده از استادی حوزه و دانشگاه در سطح مساجد و رسانه‌های جمعی.

- و... برای اراپی مطالب دینی و مذهبی در خصوص رضایت‌مندی زناشویی.

- ترویج فرهنگ فناعت و ساده‌زیستی و کاهش تجملگرایی و توقف در خانواده‌ها برای افزایش رضایت‌مندی زناشویی.

- «یاد مرجع» حاکی می‌گردد مانند و شهوت است و توجه به پداشت‌های اخروی و اندیشیدن به گذش و کفم غیب در خانواده و خصوصاً به مردان تا زندگی زناشویی موفق به وجود آید.
تشکر و قدردانی

محققان برخود از دنیای مسائل و مباحث قدردانی و به‌وسیله تحقیقات کاربردی فراموشی انتظار می‌گیرند گیلان ابراز نمایند که در نکارش این مقاله راهنمایی های مفیدی را مدل نمودند.

منابع

- بخاراتی، احمد (۱۳۹۰). جامعه سنتی انگلیس، تهران، انتشارات دانشگاه پاسارگاد، پیام نور، چاپ دوم ص ۱۹۱.
- بهاری، زهرا (۱۳۹۱). علل تبدیلی در رضاکات زناشویی زوجین، فصلنامه فرهنگ معاشره و روان‌پزشکی، شماره ۱۷۰، ص ۱۴۴-۲۴۰.
- زارع، رضا؛ صبایی جعفر‌آباد، هاجر (۱۳۹۲)، مطالعه عوامل مؤثر بر میزان رضاکات از زناشویی در میان زنان و مردان متأهل شهر تهران. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اجتماعی روان‌پزشکی، شماره ۱، دوره ۱۲، بهار، ص ۹۶-۱۱۰.
- ساروتخاری، باقر (۱۳۸۲)، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده، انتشارات صداوسیما، چاپ اول، چاپ پنجم ص ۲۳۵.
- ساروتخاری، باقر (۱۳۸۴)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، جلد اول، ص ۴۸۵.
- ساروتخاری، باقر (۱۳۸۶)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم، چاپ هفتم ص ۲۳۵.
- صافی، احمد (۱۳۹۲)، مدل‌بندی و افتخار در دخانش دخترانه، تهران، انتشارات اولیا و مربیان، چاپ سوم ص ۲۱۶.
- صالحی، میر (۱۳۹۳)، بررسی میزان رضاکات متعلقاتی روان‌پزشکی دانشجویان زن متأهل شاغل به تحقیل در دانشگاه‌های آزاد ودبی، نشر شرکت چاپ نو نامه کارشناپی، دانشگاه پیام نور شیراز، ص ۱۹.
- کوشکی، حیدر (۱۳۷۹)، در دو مدل بر جامعه‌شناسی، محسن نژاد، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ اول ص ۳۵۴.
- میرزا، رضا؛ خواجه، علی، چهارراه شهربازی، بروجرد (۱۳۹۳)، تاثیر اقتصاد زنان بر میزان رضاکات مردان از زناشویی، مجله مراقبت و سلامت، شماره ۳۱، ص ۷۰-۷۱.

A survey of marital satisfaction of married woman students of Azad and Payam Nour Universities of Shaft city

Samaneh Nouri-lang, Matin Salehi, Elyas Mousavi

Abstract
This research aimed to investigate the marital satisfaction of married woman students studying in Azad and Payam Nour universities of Shaft city. The theoretical framework of the research consisted of the theory of economic downturn, Parsons functional structure theory and Hirshi social control Theory. Statistical population of this research consisted of all of the married woman students studying in Azad and Payam Nour universities of Shaft city focusing on educational reform studied on 80 samples. The survey has been conducted using questionnaire to gather the data. The results of this research showed that there were direct relationship among social-economic base and marital satisfaction of married woman students. There were direct relationship among feminine and parental roles and marital satisfaction of married woman students. Also, there were direct relationship among religious believing and marital satisfaction of married woman students studying in Azad and Payam Nour universities of Shaft city.

Keywords: marital satisfaction, religious believing, feminine role, parental roles.