بررسی خشونت خانوادگی در خانواده‌های تهران

نویسنده: دکتر سیدسید بورنقا تهرانی

۰ استادیار دانشگاه تهران

چکیده
تحقیق کانوی به عواملی که می‌توانند مؤثراتی خشونت خانوادگی را در خانواده‌های تهرانی سبب شوند، می‌پردازد. این سوالات را که آیا خشونت خانوادگی با عواملی و باورهای نادرست فرهنگی و نژی شاهد خشونت بودن در دوران کودکی ارتباط دارد، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. به‌دنبال مشاهده، بررسی‌شناختهای بی‌پروی‌های ساخته می‌باشد. ۰ زوج توزیع گردیده که به شکل تصادفی از میزان زوجنی که به عنوان خانواده‌کری در خواست طلاق داشتن یا به سه دادگاه و نژی پر‌شکل قانونی مراجعه کرده، انتخاب شده‌اند. نتایج این تحقیق نشان داد که مردان، عواملی مانند فقدان ارتباط کلامی و بهانه‌گیری همسران در خصوص فرزندان را عواملی مورد انتقاد می‌پذیرانند. در حالی که زنان عوامل مانند کنترل بیش از حجم همسر، بهانه‌گیری همسر در سکوتی به امور منزل را عوامل مورد اختلاف کذشند. نتایج این تحقیق نشان داد که ارتباط معناداری میان خشونت خانوادگی و عقاید و باورهای نادرست فرهنگی و نژی شاهد خشونت بودن در دوران کودکی وجود دارد.

واژه‌های کلیدی: خشونت خانوادگی، عقاید و باورهای نادرست، فرهنگی، شاهد خشونت بودن در سنین کودکی

مقدمه
در حالی که بسیاری از روانشناسان، تشریحی عمیقی نسبت به افزایش خشونت در خانواده‌ها و اماکن عمومی دارند. احتمال مورد ضرب و شتم و گرانشین یک فرد در خانواده به مردان بیشتر از بیرون خانواده است. با اینکه این نوع خشونت در داخل خانواده اتفاق می‌افتد، جای هیچ‌گونه شک و تردید نیست که عواملی آن می‌تواند بسیار

ناتوان‌این باصد. اصطلاح خشونت خانوادگی (domestic violence با domestic abuse) را می‌توان در خصوص گروهی به‌فردایی خانوادگی اعضا از یکدیگر به‌فردایی با موتیوقار، زن ازدواج، یا خانواده‌ای زن‌نشینی، و چندین اصطلاح دیگر به‌کار برد. با آنکه این اصطلاح از راه تیره آکادمیا در اصطلاحات به کار رفته در خصوص «خشونت نسبت به زنان» است. معمولاً به‌صورت متداول با اصطلاح family violence به‌کار می‌رود.
در تعريف بالا، شکر و گنی رفتارهای سرکوب گرانی را به دست مستت تقصی کرده‌اند: فیزیکی، جنسی و روانی، به اضافه اعمال کنترل اقتصادی بر پرسردی نمونه مالیاتی از خشونت‌های (کمک زدن، مجازی کردن، ضربه، تجاوز و غیره) شاکی یک گروه کسی که، ویلی نام بردن از خشونت‌های روانی مستلزم اقدام بهتر است. شکر و گنی موارد زیر را در گروه‌های طبقه خشونت روانی گنجاهمانند: 
- تهدید به خشونت و اسید رساندن فیزیکی.
- حمله کردن و آسید رساندن به چهره‌ای که قربانی به آنها علاقه‌مند است، مانند فرزندها و وسایل شخصی.
- پیشنهاد و پیشنهاد حادثه‌ای‌های جسمانی.
- تجاوز جنسی و مجازی از قبیل قرار گیرنده و پیشنهاد قبیلی نما زادن و بایع‌المازداره.
- کودکان و کودکان دخترانه‌ای‌ها صدمات زیادی وارد می‌شود.
- این اثبات وجود این سیستم کنترل، امری با مشکل است و اغلب در صورت افزایش مالیات خانواده پوشیده می‌ماند. 
- در برخی از افراد بیرون از خانواده پوشیده می‌ماند.
- چرا که قربانیان آن، به واسطه رقیق از انفالوم‌های جسمی، ثابت گرفته‌اند که هر یک از این قبیلی‌ها به جرم و گریزی و دانستن و پیشنهاد هر چه زمانی خشونت‌های اشتباه شد و دستمزد و بالاخره سازمان‌های خانوادگی بود.

سازمان‌های زنان نیز به تدریج طی سال‌های 1970 و 1980 شروع به فعالیت کردن و تمدید آنها روبرو شدند. اطفال گذشت. در سال 1947 سازمان ملی زنان باند گذاشته (National organization of women: NOW) شد که دستور کارش اولویت بخشی به مسائل «زنان آزارده» بود. سازمان‌های دیگر مانند سازمان «انتلاف» (National Coalition Against Domestic Violence) ملی مقابله با خشونت خانوادگی، نیز به شکل فعال در راستای ایجاد سرویس‌ها و خدمات بهتر برای زنان آزارده، فعالیت خود را آغاز کرده و تلاش‌های
به عوامل یک اجتماعی انجایش در کشور چین بسیار کمتر از ایالات متحده آمریکا بوده است. [8] در کل دنیا در خصوص بروز میزان بدتردن از آورار ازایگه (Wife Abuse) تحقیقات زیادی انجام نگرفته است. گزارش‌های موجود حاکی از آن است که میزان وقوع «هر آزایگه» در کشور چین حدود ۱۵ تا ۳۶ درصد بوده که تا حدی بیش از میزان وقوع آن در امریکا است که حدود ۱۶ درصد گزارش شده است [9]. در اریای نفعی، میزان عوامل خیابان خشونت به‌منظور یافتن یک اجتماعی است. به طوری که همیکون بکی از مهم‌ترین موضوعات مزایی از آورار و دولت امریکا، بهره‌برداری در سال ۱۹۸۵ مبلغ ۲۶ میلیون دلار را به جهت بایری این مورد اجتماعی و کمک به میزان خشونت نسبت به زنان اختصاص داد [3].

بررسی تاریخی خشونت خانوادگی نشان می‌دهد که زنان و کودکان همیشه نزدیک قرار دارند. در ارایه‌ای بر فرهنگ، خشونت یک پدیده بزرگ‌تر حیات اجتماعی شناخته می‌شود. در حالی که در فرهنگ‌های دیگر خشونت، رفتار غیرقابل قبول و زشتی به حساب می‌آید. به‌منظور می‌تواند، گروهی، خشونت خشونت نسبت به زنان را ناشی از بی‌پردازانتسی در این عمل در سطح جامعه می‌دانند. همان‌طور که در برخی‌های نژادی، پیام‌های سیستم‌ها و یادگیری ویدئویی نشان‌داده شده، ولی عوامل دیگر ارتباطی این عمل را ناشی از بی‌پردازه‌نگر خشونت در سطح خانواده می‌پندارند.

بی‌پردازه‌نگر خشونت و چرمان‌شانی اجتماعی و فرهنگی. عوامل فرهنگی تحت‌طلبی را در بر می‌گیرد. خشونت دخیل داستان‌اند. این اثر معتقدند که فرهنگ امریکایی، تاثیر زناشویی را یک پدیده و آن را هنجار می‌پندارد علائم باین. نگرش اجتماعی در دربار سیاسی کنترل زنازین از طریق اعمال و خشونت را فراهم ساخته است. در جوامعی که زنازین حقوق برای یک مرد برخوردارند. احتمال ضرب و شتم آنها زیاد بیشتر کمتر است [11]. ضرب و شتم زنازین بی‌پردازها در جوامعی رخ می‌دهد که در آن، مورد کنترل مراکز اقتصادی خانواده را به عهده دارد و زنازین از هر گونه حق - مانند درخواست طلاق به‌همان‌نیستند [7].
دانشگاه علمی-پژوهشی دانشور رفتار/دانشکده شهادت/ایران/سال دوازدهم/نشره
خصوص ارتباط ميان جریان اجتماعی شدن و «زن آزاری»، ندانش و قابل قبول نیست.
هدف از انجام این پژوهش، بررسی پدیده خشونت خانوادگی در خانواده‌های تهرانی بوده و به روش‌های
نفت عوامل مختلفی به سطح گوناگون آمیخته در سطح کلین عوامل فرهنگی - اجتماعی و سطح خرد
مانند عوامل فردی - شخصیتی در بررسی خشونت در
خانواده مورد بررسی و بررسی قرار گرفته است. برای
دستیابی به این هدف، این سوالات کلی مطرح شده و
مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند:
1. آیا خشونت خانوادگی با اعتقادات و باورهای
نادرست فرهنگی رابطه دارد؟
2. آیا خشونت خانوادگی با شاهد خشونت بودن و
ترکیب خشونت شدن در دوران کودکی رابطه
دارد؟
روش
آزمودن‌ها
نمونه آماری این پژوهش 50 زوج تحقیق می‌داشته‌اند
که از میان مراجعین به 5 دادگاه طلاق و مرکز پزشکی
قانونی در سطح شهر تهران به صورت تصادفی انتخاب
شدند.
پاسخ‌های آزمودنی‌ها به سوالات تحقیقات نشان می‌دهد
که 71 درصد از آزمودنی‌ها دارای تجربه‌های خشونت
به صورت دیگر داشته‌اند و 53 درصد دیپلم تلیسنس و 3 درصد
 فوق تلیسنس به داشته‌اند. 72 درصد از آزمودنی‌ها
بین 19 تا 25، 26 تا 34، 35 تا 44 درصد بین
35 تا 44 و 45 درصد بین 45 تا 58 سال است.
پاسخ آزمودنی‌ها نشان می‌دهد که 58 درصد از
آنها اجبار نشین و 41 درصد صاحبنامه‌اند. پاسخ
آزمودنی‌ها در مورد میزان درآمد آنها نشان می‌دهد
31 درصد بدون درآمد، 8 درصد درآمد زیر 50 هزار
تومان، 26 درصد درآمد 50 تا 100 هزار تومان
و 27 درصد درآمد بالای 100 هزار تومان
دارند (واحد تحلیل زوجی است).

شیوه تحلیل آماری
برای تحلیل بررسی‌های این پژوهش از روش‌های آماری
از جمله فراینده، درصد، و میزان‌گرایی استفاده شد. لازم
به ذکر است تعداد پاسخگویان در این پژوهش در کلیه
مراحل تحقیق 50 زوج بوده و ارقام ارائه شده در تمام
جدول‌های دیگر بر این تعداد است.
جدول ۴: میزان همبستگی بین باور مسجد در خصوص مجاز بودن رفتار خشونت آمیز با نوع واقع
و اکتش آنها را نشان می‌دهد. براساس این جدول، تعداد
مراجع اختلاف امکان می‌پذیرد که هنگام گیری مسجد در
مورد این موضوع مورد همبستگی مسجد بودن رفتار
خشونت آمیز با باور مسجد در خصوص

نتایج

جدول ۱ دیدگاه پایه‌گذاران در خصوص عوامل
است که منجر به بررسی اختلاف میان آن‌ها شود.
براساس این جدول، زن‌ها، عواملی مانند سردم، زمان مرازی
امس، کنترل بیش از حد امیر، بهانه‌گیری امیر در
مورد این موضوع همکاری در امیر منزل و عدم
همکاری در سردم را می‌تواند به مسائل فردی را
پیشتر از مراجع عامل پرون‌اختلاف می‌پندارند: در
حالی که مراجع، عدم ارتباط کلامی و بهانه‌گیری در
مورد فردی را تحت عنوان پرون‌اختلاف موردی می‌پردند.
براساس بایگانی‌های کم، در میان مراجعه، کمی مشابه به
بین‌مراجع زمان مراجع مشابه محور عاملی ها آن
عمل خاصی را عامل پرون‌اختلاف می‌پندارند.

جدول ۲ دیدگاه رفتار خشونت آمیز زنان و مراجع
نسبت به همبستگی هنگام بررسی اختلاف میان می‌دهد.
براساس این جدول، مراجع عمداً از رفتار کننده زنان
نسبت به زنان خود هنگام بررسی اختلاف استفاده
می‌کنند. در حالی که، زنان از رفتارهای فاحش ای، قطع
رابطه می‌بینند. کننده و کننده می‌سازند و پرتاب اشیا
پیشتر استفاده می‌کنند. در بایگانی‌های کم نیز
عملی از رفتارهای خشونت آمیز دیگر محور به نمونه‌های
پیش‌بینی و یا موردی بهره که بایگانی‌ها آن روش
هنگام بررسی اختلاف میان مراجع استفاده
نسبت به همبستگی می‌کنند.

جدول ۳ عکس عمل‌های آزمودنی میا در مقابل
خشونت همسر را نشان می‌دهد. براساس این جدول
مراجع بیش از زنان سعی در بررسی‌های ارتباطی می‌کنند.
در حالی که زنان در مقابل خشونت شوره‌ریا از
عکس عمل‌های مقابل به میل قطع رابطه نمی‌توانند.
کننده و کننده سوزانده سر و پرتاب اشیا استفاده
می‌کنند. در بایگانی‌های کم هر کدام از عکس عمل‌های
آزمودنی میا در مقابل خشونت همسر مربوط به
نمونه‌های پیش‌بینی و یا موردی بهره که آزمودنی‌ها
چنین عکس عمل‌هایی در مقابل خشونت نداشته‌اند.
جدول ۱: عوامل متنجر به بروز اختلاف میان مردان و زنان

<table>
<thead>
<tr>
<th>طبقات</th>
<th>مردان</th>
<th>زنان</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>سرط موظی</td>
<td>۲۵/۵%</td>
<td>۲۰/۵%</td>
</tr>
<tr>
<td>کمتر بیش از حد‭ ۲۰/۰%</td>
<td>۵۰/۰%</td>
<td>۵۰/۰%</td>
</tr>
<tr>
<td>عدم ارتباط کلامی</td>
<td>۵۰/۰%</td>
<td>۵۰/۰%</td>
</tr>
<tr>
<td>بهره‌گیری همسر در مورد غذا</td>
<td>۵۰/۰%</td>
<td>۵۰/۰%</td>
</tr>
<tr>
<td>بهره‌گیری همسر در مورد فرزندان</td>
<td>۵۰/۰%</td>
<td>۵۰/۰%</td>
</tr>
<tr>
<td>عدم همکاری همسر در امور منزل</td>
<td>۵۰/۰%</td>
<td>۵۰/۰%</td>
</tr>
<tr>
<td>پیش‌بینی همسر نسبت به مسائل مذهبی</td>
<td>۵۰/۰%</td>
<td>۵۰/۰%</td>
</tr>
<tr>
<td>حساسیت مذهبی بیش از حد همسر</td>
<td>۵۰/۰%</td>
<td>۵۰/۰%</td>
</tr>
<tr>
<td>ازدواج مجدد همسر</td>
<td>۵/۰%</td>
<td>۰/۰%</td>
</tr>
<tr>
<td>اعتیاد همسر</td>
<td>۰/۰%</td>
<td>۰/۰%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

در خصوص بار زنان به مجاز بودن مردان به فحاشی در صورت بروز اختلاف، این بار با واکنش‌های مقاول بر می‌آید، قطع رابطه و سعی در برخورداری ارتباط معنادار داشت. علی‌رغم زن‌های که فحاشی مردان را مجاز می‌دانستند در صورت بروز اختلاف از واکنش‌های فوق اسناده‌ای کردند. بار زنان در خصوص مناسبی بودن مردان به قطع رابطه با همسرشان به‌هم‌کننده‌ای از واکنش‌ها نسبت به خشونت رابطه معنادار نداشت. همچنین برای زنان در مورد کمک‌های فحاشی و قطع رابطه به‌عنوان یک‌ت‌نوع خشونت بیا واکنش آن‌ها معنادار دیده نشد.

جدول ۴: درصد رفتار خشونت آمیز مردان و زنان نسبت به همسر در هنگام بروز اختلاف

<table>
<thead>
<tr>
<th>طبقات</th>
<th>مردان</th>
<th>زنان</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>کمک زدن</td>
<td>۶۵/۰%</td>
<td>۶۵/۰%</td>
</tr>
<tr>
<td>فحشایی</td>
<td>۶۵/۰%</td>
<td>۶۵/۰%</td>
</tr>
<tr>
<td>قطع رابطه کلامی</td>
<td>۶۵/۰%</td>
<td>۶۵/۰%</td>
</tr>
<tr>
<td>قطع رابطه جنسی</td>
<td>۶۵/۰%</td>
<td>۶۵/۰%</td>
</tr>
<tr>
<td>کشیدن و کنده موی سر</td>
<td>۳۰/۰%</td>
<td>۳۰/۰%</td>
</tr>
<tr>
<td>استفاده از چاقو</td>
<td>۳۰/۰%</td>
<td>۳۰/۰%</td>
</tr>
<tr>
<td>فشار دادن گلو</td>
<td>۲۰/۰%</td>
<td>۲۰/۰%</td>
</tr>
<tr>
<td>سوزاندن</td>
<td>۱۰/۰%</td>
<td>۱۰/۰%</td>
</tr>
<tr>
<td>پرتاب اشیا</td>
<td>۵/۰%</td>
<td>۵/۰%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

در مردان که در سنین کودکی سورد غرب و شتتر والدشان قرار گرفته بودند، در مقابل خشونت همسری به روش‌های مقاول به معنی قطع رابطه و سوزاندن متسول می‌شود. اما زنانی که در کودکی مورد ضرب و شتم والدشان قرار گرفته بودند، در مقابل خشونت همسری به روش‌های مقاول به معنی قطع رابطه، استفاده از چاقو، فشار دادن گلو و سوزاندن متسول می‌شودند. همچنین مردانی که در سنین کودکی والدشان نسبت به آن‌ها فحشایی می‌کردند در مقابل خشونت همسری به روش‌های مقاول به معنی قطع رابطه، فشار گلو، سوزاندن متسول می‌شنند و زنانی که در کودکی والدشان نسبت به آن‌ها فحشایی کردند.
جدول 4: میزان همبستگی بین پاور صدای کنسنترهای دارندن مجاز بودن به رفتار خوشونت آمیز با نوع واکنش آنها

<table>
<thead>
<tr>
<th>پایداری</th>
<th>پوراژ روشگذاری</th>
<th>فشار دادن</th>
<th>استفاده از کنترل میزبان</th>
<th>عضویت در گروه</th>
<th>قسمتی در بروز رفتار خوشونت</th>
<th>متقابلیت بین مراقبیت</th>
<th>قطعی رابطه</th>
<th>واکنش</th>
<th>مستقل</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>NS</td>
<td>0.75</td>
<td>NS</td>
<td>NS</td>
<td>NS</td>
<td>NS</td>
<td>NS</td>
<td>NS</td>
<td>0.37</td>
<td>0.43</td>
</tr>
<tr>
<td>0.01</td>
<td>0.05</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>NS</td>
<td>NS</td>
</tr>
<tr>
<td>0.50</td>
<td>0.25</td>
<td>0.25</td>
<td>0.25</td>
<td>0.25</td>
<td>0.25</td>
<td>0.25</td>
<td>0.25</td>
<td>NS</td>
<td>NS</td>
</tr>
<tr>
<td>0.01</td>
<td>0.05</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>NS</td>
<td>NS</td>
</tr>
<tr>
<td>0.01</td>
<td>0.05</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>NS</td>
<td>NS</td>
</tr>
<tr>
<td>0.01</td>
<td>0.05</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>NS</td>
<td>NS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* همبستگی‌های معنادار

جدول 5: میزان همبستگی بین پاور زنان در خصوص مجاز بودن به رفتار خوشونت آمیز با نوع واکنش آنها

<table>
<thead>
<tr>
<th>پایداری</th>
<th>پوراژ روشگذاری</th>
<th>فشار دادن</th>
<th>استفاده از کنترل میزبان</th>
<th>عضویت در گروه</th>
<th>قسمتی در بروز رفتار خوشونت</th>
<th>متقابلیت بین مراقبیت</th>
<th>قطعی رابطه</th>
<th>واکنش</th>
<th>مستقل</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>NS</td>
<td>0.30</td>
<td>NS</td>
<td>NS</td>
<td>NS</td>
<td>NS</td>
<td>NS</td>
<td>NS</td>
<td>NS</td>
<td>NS</td>
</tr>
<tr>
<td>0.01</td>
<td>0.05</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>NS</td>
<td>NS</td>
</tr>
<tr>
<td>0.50</td>
<td>0.25</td>
<td>0.25</td>
<td>0.25</td>
<td>0.25</td>
<td>0.25</td>
<td>0.25</td>
<td>0.25</td>
<td>NS</td>
<td>NS</td>
</tr>
<tr>
<td>0.01</td>
<td>0.05</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>NS</td>
<td>NS</td>
</tr>
<tr>
<td>0.01</td>
<td>0.05</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>NS</td>
<td>NS</td>
</tr>
<tr>
<td>0.01</td>
<td>0.05</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>0.01</td>
<td>NS</td>
<td>NS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* همبستگی‌های معنادار

30
جدول 4: شاهد بودن و تجربه رفتار خشونت آمیز در سنین کودکی با نوع واکنش مردان و زنان نسبت به خشونت همسر

<table>
<thead>
<tr>
<th>پرتاب</th>
<th>عنوان</th>
<th>سوزاندن</th>
<th>فشار</th>
<th>مختلف</th>
<th>همسر</th>
<th>کنکوردان</th>
<th>دادن گلو</th>
<th>استفاده از جافا</th>
<th>ابتکار</th>
<th>تمکن</th>
<th>تحمَّل</th>
<th>بازگشت</th>
<th>مقابله به</th>
<th>واکنش</th>
<th>مثل</th>
<th>سلس</th>
<th>همسرگی‌های معادلار</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0/58</td>
<td>NS</td>
<td>0/078</td>
<td>0/28</td>
<td>0/25</td>
<td>0/08</td>
<td>0/08</td>
<td>0/24</td>
<td>0/30</td>
<td>0/075</td>
<td>0/23</td>
<td>0/17</td>
<td>0/01</td>
<td>0/50</td>
<td>0/25</td>
<td>0/01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0/41</td>
<td>NS</td>
<td>0/140</td>
<td>0/35</td>
<td>0/24</td>
<td>0/15</td>
<td>0/25</td>
<td>0/17</td>
<td>0/30</td>
<td>0/14</td>
<td>0/25</td>
<td>0/17</td>
<td>0/01</td>
<td>0/40</td>
<td>0/20</td>
<td>0/01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0/44</td>
<td>NS</td>
<td>0/132</td>
<td>0/31</td>
<td>0/27</td>
<td>0/14</td>
<td>0/24</td>
<td>0/16</td>
<td>0/31</td>
<td>0/13</td>
<td>0/24</td>
<td>0/17</td>
<td>0/01</td>
<td>0/40</td>
<td>0/20</td>
<td>0/01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0/39</td>
<td>NS</td>
<td>0/131</td>
<td>0/30</td>
<td>0/26</td>
<td>0/13</td>
<td>0/24</td>
<td>0/16</td>
<td>0/30</td>
<td>0/13</td>
<td>0/24</td>
<td>0/17</td>
<td>0/01</td>
<td>0/40</td>
<td>0/20</td>
<td>0/01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0/33</td>
<td>NS</td>
<td>0/096</td>
<td>0/28</td>
<td>0/19</td>
<td>0/09</td>
<td>0/09</td>
<td>0/24</td>
<td>0/19</td>
<td>0/09</td>
<td>0/19</td>
<td>0/17</td>
<td>0/01</td>
<td>0/40</td>
<td>0/20</td>
<td>0/01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0/50</td>
<td>NS</td>
<td>0/36</td>
<td>0/24</td>
<td>0/15</td>
<td>0/05</td>
<td>0/05</td>
<td>0/24</td>
<td>0/15</td>
<td>0/15</td>
<td>0/15</td>
<td>0/17</td>
<td>0/01</td>
<td>0/40</td>
<td>0/20</td>
<td>0/01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0/53</td>
<td>NS</td>
<td>0/36</td>
<td>0/24</td>
<td>0/15</td>
<td>0/05</td>
<td>0/05</td>
<td>0/24</td>
<td>0/15</td>
<td>0/15</td>
<td>0/15</td>
<td>0/17</td>
<td>0/01</td>
<td>0/40</td>
<td>0/20</td>
<td>0/01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0/43</td>
<td>NS</td>
<td>0/38</td>
<td>0/24</td>
<td>0/15</td>
<td>0/05</td>
<td>0/05</td>
<td>0/24</td>
<td>0/15</td>
<td>0/15</td>
<td>0/15</td>
<td>0/17</td>
<td>0/01</td>
<td>0/40</td>
<td>0/20</td>
<td>0/01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0/36</td>
<td>NS</td>
<td>0/37</td>
<td>0/24</td>
<td>0/15</td>
<td>0/05</td>
<td>0/05</td>
<td>0/24</td>
<td>0/15</td>
<td>0/15</td>
<td>0/15</td>
<td>0/17</td>
<td>0/01</td>
<td>0/40</td>
<td>0/20</td>
<td>0/01</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

* همسرگی‌های معادلار

می‌شود. با این حال، پیش‌بینی این تصور در مردان ممکن است ناشی از ترکیب چندین علت دیگر که در این تحقیق وارد نشده باشد که در قالب این علت خود را نشان می‌دهد.

عواملی که شاهد بودن بیشتر باعث پروز اختلاف میان آنها با همسرمانی می‌شود عبارت بودند از: سردر مراحلی همسر، کشش پیش از حضور همسر، بیان هری همسر در مورد عضو، عدم همکاری همسر در امور منزل و عدم همکاری همسر در رسیدگی به مسائل فرزندان که همه این موارد می‌تواند هم‌همگی فرهنگی داشته باشد. می‌توان به این که مردان نشان دهنده را موظف به کار بروند می‌دانند و خود را در مناظر مربوط به خانه و خانواده سهیم نمی‌گیرند.

همچنین نتایج نشان داد که هنگام برخوردار اختلاف، مردان از روش‌های فیزیکی مانند کنکوردان استفاده کردند. این نتایج نشان داد که مردان از روش‌های فیزیکی نسبت به همسرمانی بیشتر استفاده می‌کنند. این نتایج نشان داد که مردان از روش‌های فیزیکی نسبت به همسرمانی بیشتر استفاده می‌کنند. این نتایج نشان داد که مردان از روش‌های فیزیکی نسبت به همسرمانی بیشتر استفاده می‌کنند.

بحث و نتیجه‌گیری

پایان‌نامه‌های آمده در این پژوهش نشان داد که مردان معقلاً در عامل عدم ارتقاء کلی می‌باشد. همسر در مورد فرزندان باعث پروز اختلاف می‌شود. نتایج کننده نشان داد که مردان، هنگامی همسرمانی در مورد فرزندان از عوامل پروز اختلاف می‌پذیرند. این مطلب نشان داد که شاید مردان بهترین راه معامله خانواده بهترین راه خواندن و توانایی رسیدگی به فرزندان و خانواده را ندارند و این عامل باعث افزایش زمینه نارضایتی همسر آنها بودند.

جدول 5 و 8 میزان همسرگی روش‌های تبیینی والدین نسبت به مردها و زن‌ها در کودکی، با نوع واکنش باید گروه در مقابل خشونت همسرمانی به روشنایی کشیدن و کنن مو سر، استفاده از چاچو، فشار دادن گلو، سوزاندن موسل می‌شود.
جدول ۷: میزان همبستگی روش‌های تبیین توزیع و نتایج «سردها هنگام بروز اختلاف با نوع واکنش آنها در مقابل خشونت همسر

<table>
<thead>
<tr>
<th>مرحله</th>
<th>فشار دادن</th>
<th>کشیدن و چاپ</th>
<th>اختلال در دنباله</th>
<th>تمرکز</th>
<th>تربیت</th>
<th>قطع رابطه</th>
<th>مقدار واکنش</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۰/۵۵</td>
<td>۰/۴۶</td>
<td>۰/۲۷</td>
<td>۰/۳۱</td>
<td>۰/۰۳</td>
<td>۰/۰۳</td>
<td>۰/۴۶</td>
<td>۰/۵۵</td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۷۵</td>
<td>۰/۵۰</td>
<td>۰/۴۴</td>
<td>۰/۳۴</td>
<td>۰/۱۷</td>
<td>۰/۱۷</td>
<td>۰/۵۰</td>
<td>۰/۷۵</td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۶۵</td>
<td>۰/۴۹</td>
<td>۰/۴۹</td>
<td>۰/۳۴</td>
<td>۰/۵۱</td>
<td>۰/۱۷</td>
<td>۰/۴۹</td>
<td>۰/۶۵</td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۶۵</td>
<td>۰/۴۱</td>
<td>۰/۴۱</td>
<td>۰/۲۱</td>
<td>۰/۳۳</td>
<td>۰/۱۷</td>
<td>۰/۴۱</td>
<td>۰/۶۵</td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۷۵</td>
<td>۰/۶۹</td>
<td>۰/۶۹</td>
<td>۰/۵۰</td>
<td>۰/۳۵</td>
<td>۰/۱۷</td>
<td>۰/۶۹</td>
<td>۰/۷۵</td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۸۵</td>
<td>۰/۶۵</td>
<td>۰/۶۵</td>
<td>۰/۳۹</td>
<td>۰/۳۱</td>
<td>۰/۱۷</td>
<td>۰/۶۵</td>
<td>۰/۸۵</td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۹۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۱۷</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۹۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۸۵</td>
<td>۰/۶۵</td>
<td>۰/۶۵</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۳۱</td>
<td>۰/۱۷</td>
<td>۰/۶۵</td>
<td>۰/۸۵</td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۹۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۱۷</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۹۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۹۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۱۷</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۹۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۹۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۱۷</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۹۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۹۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۱۷</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۹۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۹۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۱۷</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۹۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۹۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۱۷</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۹۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۹۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۱۷</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۹۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۹۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۱۷</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۹۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۹۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۱۷</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۹۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۹۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۱۷</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۹۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۹۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۱۷</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۹۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۹۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۱۷</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۹۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۹۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۱۷</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۹۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۹۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۱۷</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۹۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۹۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۱۷</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۹۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۹۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۱۷</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۹۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۹۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۱۷</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۹۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۹۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۱۷</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۹۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۹۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۱۷</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۹۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۹۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۷۰</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td>۰/۲۹</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

* همبستگی‌های معتبر دارد

برعکس، زنان بیشتر از روش‌های روایی، مانند فحاشی، قطع رابطه کلاسی و تحمیل خشونت هنگام بروز اختلاف استفاده می‌کنند. نتایج نشان می‌دهند که زنان از روش فیزیکی در مقابل خشونت همراه هستند استفاده می‌کنند. مدل‌های وکه شدن به کشیدن و کشیدن موی سر همسر بود (جدول ۲). این باعث شده که زنان بیشتر بیشتری به پزشکی در زندگی خشونت خانوادگی، مبنی بر این که زنان عمده‌تر در مقابل خشونت اعمال شده نشیند.

که اغلب موجب به ورود آسیب‌های شدید فیزیکی آنها می‌شود - در هنگام بروز اختلاف بود. همسو است [۱۴، و همچنین رک. ۱۵و۱۷] در این مورد ایمن احتمال مطرح است که وجود دیدگاه‌ها و عقاید سنتی شایع در جامعه، می‌تواند بر اثر بازگشت مرسوم بودن با استفاده از روش‌های تبیین فیزیکی هنگام بروز اختلاف، علت اصلی استفاده از چنین نوع خشونتی است.
جدول 8: میزان همبستگی روش‌های تبیین توسط والدین و زناها، هگام بروز اختلاف با نوع واکنش آنها در مقابل خشونت همسر

<table>
<thead>
<tr>
<th>پراتب انتی‌کورام</th>
<th>سوزالندن</th>
<th>فشار دادن گلو</th>
<th>استفاده از جاقو</th>
<th>یکندری و چاقو</th>
<th>סמی در کردن میوه</th>
<th>برخورداری از اختلاف</th>
<th>مقابله به</th>
<th>فقت رابطه</th>
<th>واکنش مستقل</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.8</td>
<td>0.24</td>
<td>0.18</td>
<td>0.19</td>
<td>NS</td>
<td>0.15</td>
<td>NS</td>
<td>NS</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0.24</td>
<td>0.18</td>
<td>0.19</td>
<td>NS</td>
<td>NS</td>
<td>0.15</td>
<td>NS</td>
<td>NS</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0.19</td>
<td>NS</td>
<td>NS</td>
<td>NS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

نتایج همبستگی بایوها و عقاید مردان به استفاده از

تهیه دندان و فحاشی نسبت به همسر را نشان داد که

این اعتقاد، رابطه همبستگی با نوع خشونت، اعم از

فیزیکی و روانی داشته‌بود، بنابراین می‌تواند رابطه ای

میانبینه بتهیه دندان همسر و فحاشی نسبت به آنها

در صورت بروز اختلاف می‌بیانشدد از روش‌های

به آنها از روش‌های روشنی و مردن از روش‌های

فیزیکی استفاده می‌کنند. همسویی دارد [16] که این

امر، نشان می‌دهد که مردان به رفتارهای

خشونت بار است و اینکه زنان بیشتر درصد دفاع از

خود برای آنها بیشتر از مردان به صورت فیزیکی خشونتشان را

نشان دهند.

* همبستگی‌های معادل
روش‌های خشونت بصورت بیشتری از نسبت به همسر خود سوء داده شوند. این نتایج با پژوهش‌های کالاموس [19] و زیست‌شناسی و اجتماعی [20] مطابقت دارد. با این توجه، این نتایج ممکن است به‌طور کلی شامل مواردی باشد که، از میان این موارد، به‌طور خاص مواردی که در محیط آکادمیک از خشونت، دوآور، منفعت و مضرات به‌وجود آمده، احتمال روی امر و مطالعه این امر به خشونت در مقاله همسر در آن‌ها نیز افزایش خواهد یافت.

بر طبق این پژوهش، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که، درباره خشونت خانوادگی، نمی‌توان فقط به بررسی گروه‌های معامله‌کننده در سطوح کلان (macro) و باید عوامل مختلفی را در نظر بگیریم. در سطوح کلان (macro) – اجتماعی (دسته‌بندی)، خرد (micro) – (فرهنگی – اجتماعی)، شناختی (شناختی)، مورد طالعه و بررسی‌های گیرنده که این امر، شناخت پیداکردن پیش از حد پیده‌گیری خشونت خانوادگی است، توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است. کتابی روند آموزش در طرح خشونت خانوادگی در خانواده‌های تهرانی صرفاً در خصوص زوجین بوده که می‌توان آنها خشونت وجود داشته و بی‌خاطر آن جهت بین از یکدیگر به دادگاه‌ها و پزشکی فاقد مراجعه کرده‌اند. این بافت یا نمی‌توان به دیگر زوجین و اختلافات احتمالی میان آنها تعمیم داد.

پیشنهادها

در مورد پرخورد با خشونت علی‌رغم نشان‌دادن که تاریخچه‌ی بی‌توجهی والدین و تبادل رفتار، خشونت آمیز بودن در کودکی، می‌تواند عامل پیش‌بینی‌کننده خود خشونت خانوادگی به شمار رود. پیش‌بینی یا تابعی این اتفاق حاکی از آن است که اگر والدین و مردان در زمان کودکی شاهد خشونت بوده‌اند، این امر با توجه به دیدگاه‌های گوناگونی رفتاری‌های آنها را در آینده نیز، نسبت به همسر خانوادگی تأثیر قرار دهید و در حیات آنها به سمت استفاده از

فیزیکی - از جمله استفاده از چاقو، فشار دادن گلوله، سوزاندن و غیره - و در روش‌های روانی، مثل قطع رابطه و لغزش می‌تواند تأثیر گرفت که باید به‌وجود آید. نتیجه‌گیری‌های خشونت خانوادگی به‌طور مشابه مورد این مطالعه از آن با خشونت نسبت به همسر همراه است. مهر تأیید می‌کند. به عبارات دیگر، عوامل خشونتی – اجتماعی را در سطح کلان سبب خشونت می‌شود که خشونت در زبان باشد. این نتایج با خشونت و عوامل مختلف می‌تواند در فرهنگ و نقش بانان و به‌ویژه در افراد و همان‌طور که قبل از ذکر شده، عوامل اجتماعی شدن مردان (male socialization factors) با این گونه برخورد به مردان که مجاز به ضرب و شتم، نشان می‌دهد. به ترتیب این نتیجه‌گیری می‌تواند در همین تاریخچه‌ی این اتفاق، برای اولین بار، نتیجه گرفته شود.
درمان به شمار می‌رود، لذا در این راستا، اتخاذ پاره‌ای از تدابیر می‌تواند بسیار مؤثر باشد. به علت مثال، در زن‌های آموزش و فرهنگی سی‌ترین با افزایش آگاهی‌های لازم در مورد خون‌ریزی خانوادگی – بعضی نسبت به زنان – و نیز تغییر نگرش مردان نسبت به زنان، توانمندی‌های مردان در کنترل خون‌ریزی، و اطلاعاتی سریع‌تر به زنان در خصوص حقوق آنها، سعی در کاهش این پدیده کرده‌اند. همچنین تغییر قوانین کشور، جرم محصول کردن همسر آزادی، و تعیین مجازات برای آن و مهجین استفاده بهره‌مندی به رسانه‌های گروهی به منظور کاهش برخورداری خون‌ریزی آزمایش که توان قدم مؤثری در اینجا خصوصاً در تغییر این نگرش غلط کرد. همیشه طور، با توجه به اینکه ریشه خون‌ریزی‌های عاملی به شدت نسبت به زنان در تحقیق کنونی، رفتار‌های خون‌ریزی برای والدین افراد بوده، لذا با اتخاذ یادآوری‌های مؤثر و ترویج در راستای تقویت‌سازی پیامدهای خانواده و انرژی حساسیت والدین نسبت به این پدیده نسبت به زنان افزایش آموزشی آن‌ها از تبعات ناجی آن، می‌توان با ریشه‌کن کردن این نوع انتظار را داشت. با انجام برخورداری غلط مردان نسبت به زنان و شاهد و یا قربانی خون‌ریزی بودن، نشان محروری در بررسی پدیده خون‌ریزی نسبت به زنان افزایش می‌شود. می‌توان با انجام برخورداری غلط مردان نسبت به زنان و شاهد و یا قربانی خون‌ریزی بودن، نشان محروری در بررسی پدیده خون‌ریزی نسبت به زنان افزایش می‌شود. می‌توان با انجام برخورداری غلط مردان نسبت به زنان و شاهد و یا قربانی خون‌ریزی بودن، نشان محروری در بررسی پدیده خون‌ریزی نسبت به زنان افزایش می‌شود. می‌توان با انجام برخورداری غلط مردان نسبت به زنان و شاهد و یا قربانی خون‌ریزی بودن، نشان محروری در بررسی پدیده خون‌ریزی نسبت به زنان افزایش می‌شود. می‌توان با انجام برخورداری غلط مردان نسبت به زنان و شاهد و یا قربانی خون‌ریزی بودن، نشان محروری در بررسی پدیده خون‌ریزی نسبت به زنان افزایش می‌شود.

اثر معنی‌داری از تغییر این نگرش غلط کرد. همیشه طور، با توجه به اینکه ریشه خون‌ریزی‌های عاملی به شدت نسبت به زنان در تحقیق کنونی، رفتار‌های خون‌ریزی برای والدین افراد بوده، با انجام برخورداری غلط مردان نسبت به زنان و شاهد و یا قربانی خون‌ریزی بودن، نشان محروری در بررسی پدیده خون‌ریزی نسبت به زنان افزایش می‌شود. می‌توان با انجام برخورداری غلط مردان نسبت به زنان و شاهد و یا قربانی خون‌ریزی بودن، نشان محروری در بررسی پدیده خون‌ریزی نسبت به زنان افزایش می‌شود. می‌توان با انجام برخورداری غلط مردان نسبت به زنان و شاهد و یا قربانی خون‌ریزی بودن، نشان محروری در بررسی پدیده خون‌ریزی نسبت به زنان افزایش می‌شود. می‌توان با انجام برخورداری غلط مردان نسبت به زنان و شاهد و یا قربانی خون‌ریزی بودن، نشان محروری در بررسی پدیده خون‌ریزی نسبت به زنان افزایش می‌شود. می‌توان با انجام برخورداری غلط مردان نسبت به زنان و شاهد و یا قربانی خون‌ریزی بودن، نشان محروری در بررسی پدیده خون‌ریزی نسبت به زنان افزایش می‌شود. می‌توان با انجام برخورداری غلط مردان نسبت به زنان و شاهد و یا قربانی خون‌ریزی بودن، نشان محروری در بررسی پدیده خون‌ریزی نسبت به زنان افزایش می‌شود. می‌توان با انجام برخورداری غلط مردان نسبت به زنان و شاهد و یا قربانی خون‌ریزی بودن، نشان محروری در بررسی پدیده خون‌ریزی نسبت به زنان افزایش می‌شود. می‌توان با انجام برخورداری غلط مردان نسبت به زنان و شاهد و یا قربانی خون‌ریزی بودن، نشان محروری در بررسی پدیده خون‌ریزی نسبت به زنان افزایش می‌شود. می‌توان با انجام برخورداری غلط مردان نسبت به زنان و شاهد و یا قربانی خون‌ریزی بودن، نشان محروری در بررسی پدیده خون‌ریزی نسبت به زنان افزایش می‌شود. می‌توان با انجام برخورداری غلط مردان نسبت به زنان و شاهد و یا قربانی خون‌ریزی بودن، نشان محروری در بررسی پدیده خون‌ریزی نسبت به زنان افزایش می‌شود. می‌توان با انجام برخورداری غلط مردان نسبت به زنان و شاهد و یا قربانی خون‌ریزی بودن، نشان محروری در بررسی پدیده خون‌ریزی نسبت به زنان افزایش می‌شود. می‌توان با انجام برخورداری غلط مردان نسبت به زنان و شاهد و یا قربانی خون‌ریزی بودن، نشان محروری در بررسی پدیده خون‌ریزی نسبت به زنان افزایش می‌شود. می‌توان با انجام برخورداری غلط مردان نسبت به زنان و شاهد و یا قربانی خون‌ریزی بودن، نشان محروری در بررسی پدیده خون‌ریزی نسبت به زنان افزایش می‌شود. می‌توان با انجام برخورداری غلط مردان نسبت به زنان و شاهد و یا قربانی خون‌ریزی بودن، نشان محروری در بررسی پدیده خون‌ریزی نسبت به زنان افزایش می‌شود. می‌توان با انجام برخورداری غلط مردان نسبت به زنان و شاهد و یا قربانی خون‌ریزی بودن، نشان محروری در بررسی پدیده خون‌ریزی نسبت به زنان افزایش می‌شود.

[۲۱] علاوه بر تمرکز فوری، می‌توان با انجام خانه‌های امن (safe houses) برای این دسته از زنان کمک‌کننده قابل توجهی به آنها ارائه داد. هم‌اکنون در بیماری‌ای از کشورهای غربی، زنان آزادی‌های ارائه‌ی این خانه‌ها استفاده می‌کنند و تا حدی بسیار بزرگتر برای آنها می‌تواند بوده.
منابع


