نقض حقوق زن در نقش همسری: مواجهه واقع گرایانه زنان با مسئله تضییع حقوق خود
مريم رحيمي سجادی
عبدالحسن کلاتری ** طویب شاکری گلایگانی***

چکیده
تأمل در مصادر شرعی حقوق زن در نقش همسری. معرفی مصادری از حقوق زن است که در جامعه کام بیان و شناخت شده است. به طوری که به نظر می‌رسد از ارتباط با این مسئله در نمایه سگ مطالعه شرع، عرف و قانون، نوعی یا موضوع و شکایت‌ها و دادمقدمه حاضر با ادعای به پیچیدگی و در ابعاد بودن دلالیل این تعارض، در نظر خواهد داده. در مورد وضعیت حقوق زن در روند اجتماعی، نقش زنان را در این زمینه مورد مطالعه قرار داده. به این منظور 50 زن ساکن استان تهران که ساکن زندگی زناشویی داشتند، از جمله چگونگی مواجهه با تضییع حقوق خویش مورد مصاحبه قرار گرفتند. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل نمایشی به استخراج نتیجه‌های محوری خودخوانی، درمان‌گذاری اهمیت شده. زنانی فراسروری، خانواده مداری و اختلال مداری‌آزمایشی مانع مطالعه زنان سه‌بود برای انسان زنان با ادراک فرم‌آوریدکردن و هرگز بهبود، مطابق با مطالعه حقوق زنان شده و در بررسی وضعیت ویژگی‌های حقوق‌گذاری و تأکید بر احترام و تجلیل از حقوق شهروندی زنان اجتماعی گام، با احترام به واقع گرایی از مطالعه حقوق شناخته شده خود ممنوعیت کرده و در تضییع حقوق زن و تثبیت وضعیت موجود مشارکتی نزدیک است.

nrahimi.sajasi@gmail.com
abkalantari@ut.ac.ir

** t.shakeri@modarse.ac.ir

© 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose
کلیدواژه‌ها: حقوق زن، واقع گرایی، زنانی فراشنوری، نهایت‌انگی شناختی، دویدنگی

آموخته‌اش: خودخاوشی.

1. مقدمه و بیان مسئله

در یک نوع نکاح و ایجاد رابطه زوجیت بین زن و شوهر، حقوق و تکلیف‌ی برای طرفین ایجاد می‌شود که بعضی از این‌ها به بین زوجین مشترک بوده و بعضی اختصاص به زن یا شوهر دارد. اسامی، ۱۳۸۹: ۱۲۱) چگونه لکف‌رودی (۱۳۷۶: ۱۵) در این مبان حقوق مختلف یک مجموعه امکاناتی است که برای زنان در رابطه زوجیت در نظر گرفته شده و در منابع حقوقی با عناوین حقوق مالی و غیر مالی (شخصی) درباره آن به‌حث شده است. (کرچی و دیگران، ۱۳۹۲: ۱۷۵ و ۱۳۹۳) این عناوین هم مصادیق شریعی حقوق زن رادربرد نمی‌گردد. زیرین‌تام‌الفهی افتاده ارتباط با حقوق زن در نقش همسری توجه‌رسان به مصادیق بیشتری از حقوق زن را نشنی می‌دهد. (ریحی و سیاسی و دیگران، ۱۳۹۸: ۲۲) به طوری که در قیاس با قوانین مغولی و عرف غیر مکتوب حاکم بر جامعه، نوعی ناهمسانی و شکاف در این زمینه احساس می‌شود. به عنوان مثال‌های ماوری از مصادیق شریعی حقوق زن (حق قسم، حق داشتن فرزند و ...) با وجود شرح و بسط آن در کتب فقهی، در فرهنگ توده و حتی فرهنگ ثانیه است. حتی آن قسم از مصادیق حقوق زن که در قوانین کشور اسلامی و مورد توجه حکومت علی‌الله قرار گرفته نیست در هنگرهای حاکم بر جامعه از جایگاه‌های بروخوددار نیست. به عنوان مثال با وجود تأکید اسلام بر حقوق نامه و تخصیص موادی از قانون مدنی به حقوق مالی زن (زیر، مهربان، نفعه و ...) در مواردی این حقوق حتی توسط دین‌دان و متشوره‌ای نیز تأمین نمی‌شود. (معدلات ۱۳۸۸، و مفسدویی، ۱۳۹۰) تا جایی که به نظر می‌رسد این‌ها مانع احیا‌کننده حقوق زن شده‌اند و قانون نیست. به‌طور عرف و هنگرهای عبیدی حاکم بر جامعه ما این وجوش برخی از تحقیقات مرتبط با مسائل زنان ریشه مشکلات موجود را به وجود احکام مفسد‌الانه در اسلام نیست اجتهادات نیست، دوری از قوانین اصلی و نیوستن به قوانین های جهانی نسبت داده اند (کلی و اصل زعیمی، ۱۳۸۶) در حالی که حتی در کشورهایی که قوانین سکولار یا اسلامی قوانین شریعی شده و قوانین ملی هم متمایز قرار گرفته نیز، هنگرهای عرفی مالی نسبتی زنان به حقوقشان شده است. (یافتن ارگچه حقوق زن به دلایل مختلف از جمله)
نقض حقوق زن در تفیض همسری؛ مواجهه واقعگرایانه زنان با... 113

به همین نحو سایر تحقيقات موجود در زمینه شکاف واقعیت و حقوقدانی یکی از دلائل
این شکاف را نبود آگاهی نسبت به حقوق مطرح کرده‌اند. (عبده و کلهر، 1371) بی‌این
موردی بیشتر مدت زمان (بر اساس کتاب سنت، اجماع، عاقل، اصول و
فدراسیون) حاکم بر حقوق خانواده) یعنی حق دیداری، حق آزادی در رفت و آمد، حق
فرزند، حق سلامتی، حق کسب معرفت، حفظی، حق قسم، حق کرامت، حق وفاداری,
حق مشورت، مهرباده، نقشه‌برداری، اجرای مطالعات و استقامت مالی (ریحمی سراجی و
دیگران، 1398) و شرایط استیفاده آن برای عقلانیت و شهادت نیست، به این دلیل
حقوق آنها نقض می‌شود. اما عدم اهمیت کسب اطلاعات حقوقی برای زنان (فاسمی و
عمرانیان، 1394) از یک سو و دو طرف بودن رابطه حقوقی و گرفتنی بودن حق از سوی
دیگر، این فرضیه را به ذهن می‌بادیم که شاید زنان که مبتنی بر حقوق خویش در
حقوق همسری کوتاهی داشته‌اند. زیرا شکل‌گیری رابطه حقوقی مزروبط به مشترکت دو
طرف است و بهره مبتنی زنان از برخی مطالب حقوقی منوط به مطالب آنها است. به
طروری که عدم بیان خواسته‌ها با توسط زن، بهناه بی اطلاعی از نیاز وی را در شکوه تقویت
و استمرار تضییع حقوق زن می‌شود.

با این وجود، قدمت و شهرت برخی از اقسام حقوق زن در قوانین مکتوب و عرف
حاکم بر جامعه و مبتنی نهایی، نفه و... و تحقیقات و بازخوانی انگلیسی حال و از زنان که
آگاهی آنها از مصایض شرعی و قانونی حقوق زن را به ذهن داده‌اند، این سنواح را به ذهن
می‌باید می‌سازد که چرا این دسته از زنان در مطالبه حقوق شناخته شده خود کوتاهی می
کندند؟ این دسته از اقسام حقوق زن که در قانون به صورت آمده و مطلبان آن از حيث
قضایی امکان پذیر است، در ارتباط با زنان که از امکانات لازم برای مطالب حقوقی (امکانات
مالی، قدرت چانه زنی و ...) برمخوردارن، چرا همچنان تضییع می‌شود؟

البته این مقاله اخوان دارد که دریاب مسئله شکاف عرف و شرع در ارتباط با حقوق زن
عوامل گوناگون اجتماعی، قانونی و روایی دخیل است،اما به دلیل محدودیت‌های ارائه
نتایج پژوهش در قالب مقاله، در این اثر عوامل بروئیسی عوامله ناپدیده گرفته شده و نهایی نقش زنان از منظر روانشناسی اجتماعی بررسی شده است. نتایج این اینکه جدا زنان با وجود آگاهی از مصایق شناختی شده حقوق و بروخورداری از امکانات لازم برای مطالعه آن عملات اقتصادی انجام نمی‌دهند و کدام ملحوظات مانع مطالعه گیری آنها می‌شود. هدف اصلی این مقاله است. براین اساس مقاله حاضر با هدف شناخت بهتر زنان در تضییع حقوق خویش، درصد بروئیسی این س محله است. که زنان در حیطه نقش همسری، ناهمسانی میان الزامات عرفی و حقوق شریعی را چگونه مدیریت می‌کنند؟ آنها به ذکر است که باانشیم‌های ماهیت موقعیتی داشته و از تعیین آماری کمی برخوردار نیستند.

2. ادیبات نظری - مفهومی پژوهش

تحقیق کیفی، نقطه شروع زندگی در توری خاصی، قرار نمی‌دهد و خروج دو اثر بر کاربرد توری رسمی نمی‌کند. زیرا در بسیاری از موارد توری رسمی وجود ندارد و یا توری های موجود قابل کنترل نیستند. براین اساس در دیدگاه کیفی، آنچه اهمیت دارد، دیدگاه سوژه و درک وی از دنبال اجتماعی است. در این محقق نگه‌داری است که به صورت ابزاری و با جمع آوری داده‌ها کار خود را آغاز می‌کند. تا امکان استفاده به توری با فرضیات جدید را بدایا کند. براین اساس انفتاده از توری بیشتر از آنکه مبنایی و از ابتدای کار باشد، استنادی و تطبیقی است. (صادقی، فصلی، ۱۳۹) در مقاله حاضر بعد از ورود به میدان تحقیق، در حین مصاحبه و کدگذاری هر اولیه مشخص شد که زنان به فراخوری شناخت واقعیت تغییرات را در نگرش و رفتار خود به وجود می‌آورند که درک و تحلیل این تغییرات، مستلزم مختلف محقق به نظرات روانشناسی اجتماعی است. به این دلیل با مراجعه به ادیبات نظری فرایندهای تغییر نگرش و Learned رفتار در حوزه‌‌های روانشناسی اجتماعی، از نظریه درمان‌گی آموزشگاه به هدف تقیی حساسیت نظری و درک عمیق تر مسالمه، استفاده شد. در نهایت برخی از مفاهیم این نظریات در آخرین سطح کدگذاری مورد استفاده قرار گرفتند. که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
(Seligman)

1.2 درمان‌های آموزشی شده سلیگمن

درمان‌های آموزشی شده سلیگمن، اشیاء اشتراکی دارد که در آن افراد بر اساس تجربیات گذشته به این نتیجه می‌رسند که کوشش آنها با پیشرفت همراه نیست و این امر کاری نمی‌دانند به موفقیت دست نمی‌یابند. درمان‌های آموزش‌دهنده سلیگمن مطالعاتی می‌کنند که در افراد کم‌کننده نداشته بر وضعیت موجود است و در نتیجه انتقاد می‌کنند. اینکه روش‌ها در کمک به نیستند، ایجاد می‌شود. ایجاد سوالات نمی‌باشد. در حالی که (Seligman: 1975) به‌عنوان سلیگمن افرادی هستند که ریشه‌ای از روش‌های مطالعه انجام شده دارند که سلیگمن (1976) خود به روش‌های دیگری مطرح شد اما درمان‌های آموزشی هیچ‌یک از آنها را به‌طور کامل توجه است. خود، با استفاده از این مفهوم قابل توجه است.

(Seligman: 1976)

2.2 خود‌خوانی چیست؟

خود‌خوانی به معنای وجود شکاف بین آن چیزی است که فرد احساس می‌کند و می‌خواهد. بایان آن چیزی که می‌گویند به معنی می‌کند. (Gilligan, 2010: 11) مفهوم خود‌خوانی به معنای وجود شکاف بین آن چیزی است که فرد احساس می‌کند و می‌خواهد. بایان آن چیزی که می‌گویند به معنی می‌کند. (Gilligan, 2010: 11) مفهوم خود‌خوانی به معنای وجود شکاف بین آن چیزی است که فرد احساس می‌کند و می‌خواهد. بایان آن چیزی که می‌گویند به معنی می‌کند. (Gilligan, 2010: 11) مفهوم خود‌خوانی به معنای وجود شکاف بین آن چیزی است که فرد احساس می‌کند و می‌خواهد. بایان آن چیزی که می‌گویند به معنی می‌کند. (Gilligan, 2010: 11) مفهوم خود‌خوانی به معنای وجود شکاف بین آن چیزی است که فرد احساس می‌کند و می‌خواهد. بایان آن چیزی که می‌گویند به معنی می‌کند. (Gilligan, 2010: 11) مفهوم خود‌خوانی به معنای وجود شکاف بین آن چیزی است که فرد احساس می‌کند و می‌خواهد. بایان آن چیزی که می‌گویند به معنی می‌کند. (Gilligan, 2010: 11) مفهوم خود‌خوانی به معنای وجود شکاف بین آن چیزی است که فرد احساس می‌کند و می‌خواهد. بایان آن چیزی که می‌گویند به معنی می‌کند. (Gilligan, 2010: 11) مفهوم خود‌خوانی به معنای وجود شکاف بین آن چیزی است که فرد احساس می‌کند و می‌خواهد. بایان آن چیزی که می‌گویند به معنی می‌کرد.
روش پژوهش

مشlahه تساءل حقوق شرعي زن در نقش همسری، جزو موضوعاتی است که کمی مورد توهج محققان بوده و اطلاعاتی اختصاصی در مورد آن وجود ندارد، ضمن اینکه ماهیت مستلهم وی مواجهه زنان با تأسف حقوق خود، پیچیده، جنبدعی و متأ就来看看 در آنها بی‌دلیل و با توهج به ماهیت اکتشافاتی پژوهش در مقاله حاضر می‌چینیم و شیوه تحلیل متمایز استفاده شده است. تحقیقات کیفی در کشف حضور هایی از زندگی که درباره آن اطلاعاتی قبلاً وجود نداشته و همچنین در درک ماهیت حقیقی پدیده از دریچه نگاه افراد کارآیی دارد. (اشتراوس و کرین، 1997) تحلیل مواجهه وی زنان با مستلهم حقوق خود، یک سطح ورود به صحنه زندگی واقعی و تأثیر بر تجربیات زنان از طریق بررسی و مصاحبه جمع آوری شده و با روشن تحلیل تقابلی، نتیجه‌گیری است. مشارکت کنندگان این مطالعه، زنان ساکن استان تهران مستند که در زمان انجام مصاحبه، متأهل بوده و یا تجربه این زندگی زنانویی داشته اند. زنان مصاحبه شونده در وحشت اول با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب شدند. بیان این صورت که یکی از جمعیت مورد علاقه مشخص و سپس افراد واجد این مشخصات گریستند. برای بهره مندی از تجربه این نمونه، هدف از رعایت حداکثر توان مه کرای دانستن، به‌عنوان زنانی در به‌یاری مشخص و نمونه سازی به‌یاری در اجتماعی-اقتصادی و ... که تجربه متفاوتی از اتفاقات پیچیده حقوق داشتند. در ادامه بر اساس مفاهیم در حال توسعه، نمونه گیری نظری بر یکی کشف حداکثر گوناگونی ها و غنای ابعاد مقوله با صورت گرفت و در نهایت پاسخ‌گویی از عناصر نظری -مفعولی به‌عنوان هنگامی که انجام مصاحبه جدید به تولید داده جدید منجر نشد (آووه، 1388) مصاحبه‌ها پایان یافت. در نهایت تعداد 30 زن (۳۰) زن در مطالعه، ۳ زن مطلوع، با تجربه ازدواج مجدد، ۵
نقض حقوق زن در نقش همسری: مواجهه واقع‌گرایانه زنان با...

زن با تجربه طلاق عاطقی و ۲۰ زن در حال زندگی زنان‌شیوی) در بامه زمانی تیر ۱۳۹۷ شهروی ۱۳۹۷ مورد مصاحبه قرار گرفتند. که این زن ۶ نفر مادر و ۶ نفر دکتری، ۶ نفر ارشد، ۵ نفر لیسانس، ۴ نفر حوزوی، ۵ نفر دیپلم، ۳ نفر میلی و ۱ نفر اندازی بودند.

حداکثر و حداقل سن زنان مصاحبه شونده ها ۲۰ و ۸۸ سال و طول مدت زندگی زنان‌شیوی آنها از ۱ تا ۵۰ سال متغیر بود.

در گردآوری داده‌ها از ترکیبی تکنیک‌های مشاهده (Observation) و مصاحبه نیمه ساخت‌افته (Unstructured Interview) استفاده شد (کورنین و اشتراوس، ۱۹۹۷: ۴۵) مصاحبه ها به صورت پیشگیری و استفاده شد. در یک مطالعه، محل محل کار محل تحقیق پاک و صورت گرفت. زمان مصاحبه نیز به حوصله و اطلاعات مصاحبه شونده ها از ۲۵ دقیقه تا ۱۵۰ دقیقه نوسان داشت. همراه با جمع آوری داده ها، تحلیل آنها را انجام داد. مراحل تحلیل داده صورت گرفت.

هذا پراسای شویه تحلیل تماشای و لیکت(Kolotovich) مصاحبه(Semi-structured Interview) استفاده می‌شود بر استقرا تحلیلی که آن محقق از طریق طبقه بنیب داده ها و الگو یابی درون داده ای و برون داده ای به یک سنته‌سازی تحلیلی دست می‌باید (محمدی‌پور، ۱۳۹۰: ۷۷) در تحلیل تماشای محقق دنبال کوبوپایی در داده‌ها است و یک سری مراحل معرفی دنبال می‌شود. ولکات(۲۰۰۸) فرآیند تحلیل داده‌ها را شامل سه مرحله عمومی توصیف، تحلیل و تفسیر در نظر می‌گیرد. در مراحل توصیف داده‌ها در یک نظرت و پوست‌زاری زمانی قرار می‌گیرد، که این نظرت می‌تواند بر اساس نظر محقق و یا مشاور کننده در تحقیق باشد. در مرحله تحلیل داده‌ها سازماندهی، تنظیم و مقوله‌بندی می‌شوند و در مرحله تفسیر که آخرین مرحله است تفسیرهای اصلی صورت گرفت و مقوله‌ها اصلی استخراج می‌شوند. بر اساس این پژوهش حاضر در ابتدا متن همراه مصاحبه چند بار خوانده شد و سپس کدهای اولیه استخراج گردید. بین صورت که واژه‌ها، عبارات کلی‌ای و نکات برچسب‌شده کنندگان در بالاب‌کدهای توصیفی (مصادر) مشخص و برچسب گذاری شد. در مرحله ی بعد که تحلیل در سطح بالاتر با استفاده بیشتر صورت گرفت، کدهای اولیه به شکل کدهای تحلیلی مورد بازنگری قرار گرفت و پس از اصلاح به روش متفاوت صورت گرفت کدهای تفسیری (مصادر) مشخص و تعیین شد (محمدی‌پور، ۱۳۹۰: ۷۸-۸۷) در نهایت مدلینگ های چگونگی مدیریت ناهماهنگی الزاتی عرفی و حقوق شریعی، بر اساس تجربیات زنان
مصایحه شونده و ادیبات نظری- مفهومی پژوهش در پنج تم محوری تحلیل و استخراج

۴. یافته‌های پژوهش

زنان مشارکت کننده در این پژوهش آگرچه از نظر سین، تحصیلات، طبقه اجتماعی و اعتقادات ملی‌هایی از ت نوع قبل توجهی برخوردار بودند، اما عواملی اطلاعات کمی درباره حقوق انسانی و عاطفی زن داشتند. با این وجود عموم مصایحه شونده‌گان از مصایحی حقوق اقتصادی یعنی مهیه و نفع مطلوب بودند و خواص مصایحه شونده‌گان که از سالهای تحصیلات حوزوی و یا حقوقی برخوردار بودند. اقسام بیشتری از حقوق زن را می‌شناسند. اما بررسی تجربیات زن‌ها برای مبنای تصمیم‌گیری این است که زنان به‌ناریز میزان از آگاهی، در مواجهه با تضییع و با مطالبه حقوق خویش روبرویه به‌واحد «واقع گرایی» را اتخاذ کرده‌اند.

واقع گرایی (Realism) اعتقاد به اصل واقعیت خارجی و پایین‌تری مطلق به‌آن است.
واقع گرایان معقد‌دان جهان خارج، مستقل از ادراك انسان، وجود دارد به واقعیت، انگیزه‌که درک می‌شود، پایین‌ترند. بازاریان واقع گرایی، نوعی سازگاری با واقعیت کنونی است که در آن همه چیز به صورت عینی درک و مسیر حرکت شناسایی می‌شود، مسیری که در آن آرزوهای و آرمان‌های جدی ندارند. (هاکس و دیگران ۱۳۸۹) براین اساس، «واقع گرایی» در زن‌های به‌خصوصیاتی اشاره دارد که به واسطه آن زنان هم‌واره واقعیت را در هنگام بیدان می‌اندیشند و عمل می‌کنند. در نظر می‌گیرند و بین چیزی که به طور هنجاره تجربه شده و چیزی که به‌طور واقع و خود دارد، تفکیک قابل می‌شود. اگرچه در نفسه قادر تشخیص واقعیت و انتخاب از بروز خطاهای مرتبه به ادراک، بیانگر شناسایی زنان در شناخت و درک محیط اطراف است، اما از آنجا که آنها را به سکون و پذیرفتن شرایط موجود، سوق می‌دهد، قابل تأمل است. آنها اگرچه از توانایی های فردي، موضعیت اجتماعی و امکان رسردیان به اهداف شان درک واقع بینه‌نامه دارند، اما به دلیل نگاه انتظامی به ساختار، از طرح خواهش‌ها تا تلاش برای تغییر شرایط احتساب می‌وزند و به وضعیت موجود به عنوان یک اصل ثابت می‌گذارند. به این دلیل گاهی با «خودخاموشی» و«درمان‌گذاری آموزشی» شده‌اند. 

یافته‌های خواسته‌های خود ممانعت می‌کند و جاهایی با «زنانتی فراشترعی» در نقض حقوق خویش مشاور کننده می‌کنند. البته در این میان زنان دیگری با رویکرد «خانواده مداری» و یا
فاض حقوق زن در نقض همسری: مواجهه واقع‌گرایانه زنان با...

روهیه اخلاق مداری به تنبیه وضعیت موجود کمک می کند. به این صورت که به دلیل ارزشمندی حفظ کانون خانواده و با اهمیت آرامش ابتدای رضایتمندی باید شرایط موجود سازگاری نشن داده و از وضعیت خود شکایتی ندارند.

در ادامه چگونگی شکل گیری مفهوم واقع گرایی بر منای تم های سازنده آن(شکل 1) و مصایق تم های سازنده واقع گرایی بر منای صحبت های مشارکت کننده مورد شرح و بسط قرار می گیرد.
نقش حقوق زن در تنش همسری: مواجهه و افکارگرایان زنان با... 131

شکل 1: مفهوم سازی واقع‌گرایی بر مبنای تم های پنگ گانه

1.4 خودخاموشی

خودخاموشی یا یک موقعیتی است که در آن زنان آنچه را که دوست دارند انجام نمی‌دهند و به خاطر قضاوت و یا رضایت دیگران، بدون احساس رضایت قلبی، گفتار و رفتار دیگری را نشان می‌دهند. موقف های سازندگی آن عبارتند از:

1.1.4 نداشتی روحیه مطالبه‌گری

یکی از مصایح خانواده، نداشتی روحیه مطالبه‌گری است. به این شکل که زنان به دلبل و زیرکهای ذهنی و احساساتی از مطالبه حقوق، شرم داشته و مطالبه‌گری را مغایر با شنون خود ارزیابی می‌کنند. در نتیجه از دست یابی به حقوق خود محروم می‌شوند. سخن‌وریدن مطالبه گری، دون‌جان دانستن مطالبه‌گری، داشتن جسارت یا حوصله مطالبه حقوق، خجالت کشیدن و کوتاه آمدن، مفاهیم مختلفی هستند که ابعاد مختلف داشتن روحیه مطالبه‌گری را شرح می‌دهند.

مصایحه شونده ۹ (۳۸ ساله و لیسانس علوم سیاسی) در مورد نقش حق سلامتی خود می‌گوید: "پاها اصلاً روم نمی‌شه. یعنی... در اغلب زمانی هم پاها نیاز و بشره کنم... نمی‌تونی نه بگی، پاها خدا به هفته ما رو تعطیل کرده... شما هم بدانید ما یه هفته تعلیم باشیم.

2.1.4 نگرانی از قضاوت منفی دیگران

برخی از زنان به دلبل ترس از واکنش مردم نسبت به طلاق و با ممانعت از الکت برجستن ناسازگاری از مطالبه حقوق خود در زندگی ناشاپیش وارد می‌کنند و یا طلاق مواجه نشده و با به عنوان زنی ناسازگار شناخته شوند. مصاحبه شونده ۱ (۵۹ ساله و سیکل) از تجربه عده احکام حقوق عاطفی خود می‌گوید: "خیری حساس بودم به خانواده... نگن دختر فلایی این جوری بود، حتی از این هم سخت تر بودش اینطورم. می‌خواست هیچ کس نفهمه. خودم... تحمل کنم".
گاهی زنان به‌نهایی نمی‌توانند حقوق خود را امکان‌پذیر کنند و نیاز به مشاوره و کمک دارند. اما فیش اطلاعات دیگران از مسائل خصوصی زن و شوهر، موضوع ثروت و قضاوت نادرست مخاطب‌دار مورد وی مانع به‌همه مانندی زنان از حمایت بیرون‌ی می‌شود.

مصاحتی شونده ۲۹ (۴۷ساله و جوزه‌ی) می‌گوید وقت نزدیک به مشاور بگم که شوهرم روحاً... برای اینکه مخاطب من جناب فرهنگی به‌اشته که اشکالات اخلاقی ایشون و گردن بی‌پاس و دیش ندائی به که این آدم با این کاراکتر یا شخصیت و دارنده اینکه این آدم با این شخصیت اجتماعی و فکری این ویژگی و داره. پس این شخصیت یا جوری هستن... چه اجتماعی خوبی داشت و من چه جوری این وجه رو خرابش می‌کرد؟»

1.1.4 اهمیت حفظ محیط زندگی شوره

زنان کاهی به دلیل شناخت همسر و قضاوت و ارزیابی ناعادلانه وی، از بنان موانع خود اجتناب می‌کند. این برخلاف تعامل قبیله‌ای، به گونه‌ای مقدار که محیط زندگی خود را نزد شوره از دست دنده‌است. اجتناب از قضاوت نادرست می‌تواند حفظ صمیمیت و با کسب احساس مثبت مشورت به‌خود عبارت هایی بهشتی که زنان در توصیف دلایل عدم مطالعه گری شوی به کار برده‌اند.

مصاحتی شونده ۱۰ (۳۳ساله و دکتری حقوق زن) در مورد تضاد حقوق مالی خویش می‌گوید: «مجری برای اینکه محیط زندگی، شخصیت، جایگاه و حفظ بدنی نرده شوره از هست قبیله‌ی می‌تواند صمیمیت و با کسب احساس مثبت به‌خود عبارت هایی بهشتی که زنان در توضیح دلایل عدم مطالعه گری شوی به کار برده‌اند.»

1.1.4 نش گزینی

تش گزینی به عدم بنان نیازه‌ها به دلیل نگرانی از تحقیر با رفتار نامناسب شوره‌اش اشاره دارد. این شرایط‌زون از احساسات و خواسته‌های بی‌پای برگرد نمی‌دهد تا آرامش موجود حفظ شود. ترس از شوره، ترس از دعا و تحقیر، اهمیت و اولویت حفظ آرامش نسبت به احقاق حقوق و احکام حیایی از دلایل زنان باید خودخاویش است.
مصاحبه شونده 17 (۷۷ ساله و حوزوي) در مورد نقش حکم مسکن مستقل و استقلال مالی خویش می گوید: من خیالی دوست ندارم که نتو نزدیک بمانم، به نظرم بهتر بمانم باشکه و اطلاعاتی هم بهبود بیشتری بدیه. دوست دارم که نتو نزدیک آرامش باشه. چون که به انداده ی کافی زندگی کردین با خانواده ی شوهرم برای تنظیم زا هست. گیگه بین ما دو نفر اینقدر کدرک نباشه.

مصاحبه شونده 10 (۳۳ ساله و دکتری حقوق زن) درباره نقش حق مشورت خویش می گوید: می که به اخلاق مه می شم. هجایی گریم برای اینکه با اخلاق نشم و شخصیت حفظ بشه. کسی به من نگه که ناقصیت عملیاد. هر کاریت بکن زن هست بدیه، می دونم بخاطر اینکه چیزایی را به آدم می گو و انتگ می زن، اونوقت شما مجبور هستین که سکوت بکین;

اجتناب از ناراحتی شوهر و یا خانواده پدری مصداق دیگری از تنش گریزی زن است که نقش حقوق وی را در ی پی دار. زیرا زن با دفاع از حق خود، زنیته ناراحتی و بدرفتاری شوهر و یا نگرانی خانواده حاصل را فراهم می کند.

مصاحبه شونده 18 (۳۹ ساله و ارشد مدیریت رسانه) درباره عدم مطالبه گری در مواجی به نقش حکومت می گوید: آدم می گه که باید ظاهر و نگه دارم تا مامانم آسیب نبیمه و خودم آسیب نبینم. مثلا سر در نگیم... هیچ جور باید مدارا بکین.

۲.۴ درمان‌گی آموخته شده

یکی دریگ از مفاهیم سازندگی واقع گرایی، درمان‌گی آموخته شده است. زنان‌رساس تجربیات خود عدم امکان مطالابی حقوق را واقعیت ثابت و تغییر ناپذیر می‌یابند به این دلیل به امکان پذیری مطالبه حقوق بنازند و یا در نتیجه تجربه شکست نماده، خواسته‌ها و نیازهایشان سرکوب شده و اصلاً نیازی احساس نمی کند تا آن را مطالبه نمایند.

۲.۴.۱ باور به عدم امکان مطالبه حقوق

در این شرایط زنان براساس تجربیات خود همه راههای مطالبه حقوق را مصداق می‌دانند، به این دلیل برای احقاق حقوق تلاشی نکرده و واقعیت وجود را می‌پذیرند. عدم توان مقابل به یک واقعی کشور واحساس ناوانی زن برای ممانعت از خیانت شوهر، مصداقی از این باور به عدم امکان مطالبه حقوق است.
مصاحبه شونده: ۱۷ ساله و جوزه‌یی)؛ اتفاق کاری نمی‌شه کرد. مرد اگر بخواهد بشره می‌شه و نمی‌شه نگه‌شیش داشت. اگر شما با دستا دست هم اور رو بگیریش اگر به جایی بشره، شریطه.

مصاحبه شونده: ۲۶ ساله و سیکل) در مواجهه با نقض حقوق جنسی خود می‌گوید: 

چه کارتی از دستم برمی‌آورم؟

در موضع ضعف بودن زن و توانایی شوهر در اقتباص، نافرجام انگاری حق طلبه، عدم آگاهی از چگونگی حصول و تأکید به ظرافت های زنانه در مطالعه گری، مصاداق دیگری از باور به عدم امکان مطالعه حقوق است که در وجود زنان نهادنیه شده است.

مصاحبه شونده: ۹ ساله و لباسی علوم سیاسی) درباره تکswift حق استقلاً مالی خود می‌گوید: توان اینکه می‌گه که نه، ندارم. جون یک جنیه رفته می‌کنن که کالا

آدم می‌گه باید بدم دیگر.

اعتقاد به عدم تغییر آدم ها و باور به عدم کارایی مسدود، عدم دریافت واکنش مناسب از جانب شوهر در هنگام نیازمندی های دیگری از باور به عدم امکان مطالعه حقوق است که

توصیه مصاحبه شونده‌ها ذکر شده است.

مصاحبه شونده: ۴۲ ساله و دیوید) در مورد نقض حق سلامتی خود و اعمال خشن‌ت هم‌سر شمی کوپی(نو دادگاه) کشف برید بیش روان یپشک و آدرس هم داده، من نرفتم. چون که درست بیش نیست و نمی‌شه. آدمی با ۵۱ سال سن دیگه درست نمی‌شه که

مصاحبه شونده: ۲۷ ساله و ارشد حقوق)؛ مثل‌مان این هفته... خیلی خانواه‌یم شوهرم با من برفی‌داری کردن و خیلی برام سخت گشاست. یعنی به طرف‌های خانه اเทคนبد که اتفاق دا هم‌سر که خودم بوده. اینا رو که به بشر تشغیب کردم فقط با این کلمه مواجه شدم که ای بابا هیمین. یعنی نهایت هم‌سریه این بود.

اعتقاد به عوامل ملودزی جادو، شدن شوهر و خارج از اختیاب بودن بسیاری از مسائل، نهایت باور به عدم امکان‌های حقوق است که زن را از پیگیری حقوق منصرف می‌کند.

مصاحبه شونده: ۲۳ ساله و دیوید)؛ یه روزی من و برد به جایی توی شاه عادی‌العظیم و گفت: انا سید نمی‌دونم که با من چه کار کردن. من عاشق زنم هستم. نمی‌دونم که چه اتفاقی اتفاده که می‌خواهم این و یکم. حالا ممکنه که یه خیالی هایی هم کرده بود اما یک
قدس حقوق نزن در نقش همسر: مواجهه واقعگرایانه زنان با... 125

قدربه توضیح... پیش از خانم که رفع گفت: به نظر که جشنمند مثل جشنمند گرده.. توی
زن‌گذین راه افتاده استخوان مرده توی بازجهه گذاشتن.

2.2.4 سرکوب شدن احساسیاز به حقوق
به شرایطی اشاره کرد که در آن شکست زنان در بهره مندی از ارزیابی اقسام حقوق، سرکوب
نیازها و خواسته‌های آنها را موجب شده است. به گونه‌ای که زنان به طور آگاهی نیا
نگاه کنند، دیگر نیازی احساس نمی کند که برای دستیابی به آن تلاش کنند. به عنوان مشال
گاهی بی توجهی به حقوق عاطفی و جنسی زن مانند نقض حق سلامتی در مراودات
جنسی، به سرکوب نیاز جنسی و یا بی رغبتی زن به این نوع از روابط منجر شده است.

مصاحبه شونده ۴۶ (ساله) اردش روانشناسی‌ی: «در کل می‌تونم گنج که آدم سردی
هستن از احیای جنسی.. شاید هم سرد نباشم و آدم گرس باشم ولی چون توجه در این
زمنه خیال نکنم... در هر صورت اگر آن نیاز سرکوب شده»

عادی بودن تضعیف حقوق و عادت کردن به آن، نمونه دیگری از سرکوب نیازها و
خواسته‌های زن است. زیرا عدمیت نقض حقوق در جامعه و تداوم آن، زنان را به پذیرش
وضعیت موجود سوق داده، به گونه‌ای که آنها اگرچه قبلاً شرایط خود را مطلوب ارزیابی
نمی کنند، اما به دلیل داشتن قدرت و یا حوصله جنگیدن، این شرایط را پذیرفته و تظاهر
به رضاپذیری‌ی داده.

مصاحبه شونده ۲۰ (ساله) نویسنده، جامعه‌شناسی: «به‌درخورشده می‌پیش من به
مادری شورهم می‌گفت: دهست و بی‌دوز زن! کی به تو حرف می‌زنه؟! برای خودشون (مادر
شورهم) هم عادی شده بود، به جورایی تو درونشون ناهیده شده بود که این مورد که آن
می‌گذشت و بی‌درد و هم دهش و بی‌بند... نیم ساعت بعد (به پدرشون) می‌گفتند: چاپی
می‌خوری؟»

به همین ترتیب عدم تروریت پرداخت حقوق مالی زن در جامعه/احساسیاز به حقوق
مادری را در زنان از بین برده، تا جایی که زنان در دلبله عدم مطالبه می‌هره، اجرت معلول و...
را داشتن نیاز عناوین می‌کنند، در حالی که کافی نیبودن تفهّم یکی از دلایل توسعه نقش و
اشتغال آنها در خارج از خانه بوده است.

مصاحبه شونده ۴ (ساله) و ذکری حقوق زن: در مورد دلبله عدم مطالبه مهر می
گوید: «نیاز ندارم می‌خوام چکارش کنم.»
در حالی که همین مصاحبه شونده در مواجهه با عدم تقلіل هزینه های زندگی توسط شوهر می‌گوید: از کارت خودم خرج می‌کنم، حتی یک بار با خودم گفت- من اگر خانه دار بودم و منع درآمده نداشتم آن وقت چه کار می‌کردم؟

3.3 زنانگی فرا شرعی
این مفهوم به وضعیت اشراه دارد که در آن زنان به جهان‌شبد سرگذشته‌های و در طول زندگی، به وظایف کمتری یا بیشتر از آن‌جهت که می‌توان این نظر شرعی است، می‌پردازند. زنان در فرهنگ اجتماعی شدند، به گونه‌ای، با به‌کارگیری می‌شوند که از وظایف شرعی خود آگاه‌نمی‌پایند. در نتیجه انجام کارهای خانه را مقدم بر آن‌لاین نیازهای جنسی شوهر و تعمیق وی می‌دانند. به این دلیل گاهی با وجود بذریش مسئولیت‌های متعدد در زندگی زناشویی در زمینه وفاداری شوهر با نقش حقوق‌موقا شده و شکست را نتجه‌ی می‌کنند. در حالی است که در شرایط فعلی زنان می‌توانند از طریق مختلف، وظایف خود را پیامدزند.اما واقعیتی و اعتقاد به تغییر نابهایی واقعیت موجود و یا دین گریزی و ترس از تکاپیف شرعی، مانع تلاش زنان در پذیرش مسئولیت‌های ملی نظر شرعی در زندگی زناشویی شده است.

3.3.4 نقض حقوق به دلیل فرار با کوتاهی در انجام تکاپیف
زنان گاهی به طور آگاهانه و یا نآگاهانه شرایطی را ایجاد می‌کنند که حقوق آنها نقض می‌شود. به این صورت که به دلیل فرار از برجی فیزیک شرعی مانند حجاب، به مسائل دیگر دین هم نمی‌پردازند زیرا گرایش‌های که در صورت مطابق حقوق شرعی خود از جانب شوهر، به داشتن حجاب اجبار شودند. از طرفی گاهی زنان به دلیل مهاجرت و یا ناراحتی از شوهر و در ایفای تکاپیف خود در ابتدا با تعمیق خاص شوهر کوتاهی کرده و زمینهٔ نقض حقوق خود و مواجهه با خائنی شوهر را فراهم می‌کنند.

مصاحبه شونده ۲۰ (۲۵ ساله و لیسانس جامعه‌شناسی) در مورد نقض حق وفاداری خود می‌گوید: «با خانواده زیاد خوب نبودم. از دستم رفته فرار کردم، فکر کرده بودم که اگه خائن را چی کار کنم اما دیگر برام مهم نیست و وقتی که دور شدم کلاً قدرت زن و زندگی و بیشتر می‌دونست. هر دفعه می‌اوهم. می‌گفتی کاش باهم بمانیم ولی تو ترکیه باشیم... من به سال و نیم... از دور بودم. وفادار بودم. به باره این جوری شد.»
مصاحبه شونده ۲۷ (۳۳ ساله و دکتری حقوق) از تجربه اولیه و مقایسه درمان
کارایی که توان رابطه ی جنسی می کردم و کنار گذاشتم و دیگه بدم می باه و نمی خوام... او هم لاح کردن دیگه و شاید بعد از آن برای من روشن شد که چه رابطه ی بی داره؟
به همین نحو کوتاهی در اتفاق وظایف به دلیل عدم تجربه ناشناختی با وظایف و با نوع تربیت و خصوصیات اخلاقی از یک سو و کچه انگاری مشکلات و یا ناشستن مهارت
چگونگی مواجهه با روحیات و خلقتی خاص شوهر از سوی دیگر، تضیع حقوق زن را
به تیب داشته است.
مصاحبه شونده ۲۹ (۴۵ ساله و حوزوی) در مورد پناهندگی شوهر و راهاندازی شوهر و
فرنداشته می کنند: اگه هشیارتر بودم می تونستم او رو بیشتر جلب کنم... تفهیم کردن
سرطان داره و فکر کردم که اگر مدرد مین سن سرطان داشته باشه چقدر تلاش
می کنم؟... متنها برای سرطان معنی و فکری اصلا تلاش نمی کنم و اولین راه چیزایه...
هنوز خودم احساس می کنم که باید تلاشی و بیشتری می کردم؟

۲.۳.۱ تسویق فنانگی و تداوم تضیع حقوق
یکی دیگر از مصادیق زنانگی فرا شرعی: تسویق زنانگی است. سیاستی از زنان در
مواجده با مشکلات اقتصادی هنگرهای اجتماعی علایق شخصی و.. با وسعت بخشیدن
به وظایف خود، رنگ مضاعفی را متحمل می شوند و هم همان موقعیت مهم می توانند بر عهده
می گیرند. به عنوان مثال مشکلات در تأمین هزینه های خانواده و تحمیل فشار مضاعف خانه
داری، به دنیا و... یکی از این وظایف فراشه است که زنان برای خیاب ایجاد کرده اند.
مصاحبه شونده ۷۷ (۳۳ ساله و دکتری حقوق)؛ بهشتی از تجربیاتی که دوست داشتیم خودم
خرج کنم، ندشت که بده، با ولیت من با ولیت یون فوق داشتم... رسید به به مهد کودک
رفتن پچه ها... فکر می کردم که این کلاسا برای اونا لازم و اهن ندشت که بده... که می
دنیگه تصمیم گرفتم سرکار برم و پولی فراهم کنم که نتوانم خبر کلیسا رفتن پچه ها رو
پیدا...
۳.۳.۴ یحیی خانه داری برای زنها

زنان گاهی به دلیل پندادشت های ذهنی خود و گاهی به دلیل یادها و تئیه‌های که از زنان دیگر دریافت می‌کنند بیش از حد درگیر خانه‌داری و... می‌شوند. به عنوان مثال
غلیبه تفکرات قابل ذهنی درباره زنانگی وکمال طبی زن منجر به سرویس دهی فراموش‌شده به
شوره می‌شود. تاجگی که شوره به دلیل گستردگی خدمات بی‌اعتنایی شده و زن دیگری‌نشینی
تواند در سرتاسر رواج را تغییر دهد.

مصادر شونده (۳۸ ساله و ليسانس علوم سیاسی): چن وقت حتی خرد کردن،
بچه رو برم، بیارم... می‌گفتیم خب سر کاره تابیم و نداره... ولی خب دیگه و ساده‌ترین
شستن و اینا بوده که قبلاً ها انجام می‌دادم. برکه‌کاره هر جاده‌کردن و انجام‌دادن... احساسی کنن
حاصل از اول چون عادت داشم..... تمی‌توانه،

مصادر شونده (۱۵ ساله و ارشد ارتباطات): یه وقتاً می‌گم که واو مین خواب
شدم. کیک درست بیکن فلان درست بیکن بعد احساس کرده که خوب من انجام دادم اینا
رو... و الانی به همه سخت و بد عادت شده.

نظارت و فضای کنترل زنان دیگر در مورد خانه داری زن. احساس فشار در وی و بالارفتن
توجه شوره را به دنبال دارد. به همین دلیل وظیفه انتقال خانه داری و با علاقه‌مندی به
شرکذوز و رسیدگی به خانواده، منع مطالعه حق اجرت مثل و اجرت رضایت توسط زنان
می‌شود.

مصادر شونده (۷۲ ساله و دکتری حقوق) در مورد پخش حق اجرت شوره‌های خود
می‌گوید: «خودم دوس داشتم که بچه‌شیر بدم. همیشه یا این چه بی‌دردشگی خودت دوست
داری که گذا درست بکنی تا بخوره، دوست داری که کیک درست بکنی که از بخوره»

۳.۴.۴ یحیی احساس بر تعقل و مشارکت زنان در تضعیف حقوق
چهارمین و یا آخرین مصداز زنانگی فرا شرعی، غلبه احساس بر تعقل و مشارکت زنان در
تضعیف حقوق خود است. زن‌ها به دلیل عفونت متفاوت به شوره، گاهی‌دهی می‌باید و یا از دیوان
مادی مانند مهربان و... بری می‌کند و یا از تحمیل و مطالعه امور فراتر از تونل‌های شوره
خودداری می‌کند.

مصادر شونده (۲۹ ساله و سیکل): «همون موقع کلا لفظی مهربان روه به او بخوره
کردم. از دوس داشتن زیاد بود».
مشارکت زنان در امور اقتصادی خانواده به صورت هرگونه کردن از زمان پدری، هدایای بنا
پس انداده مصداق دیگری از مبادلات احساسی زنان در تضییع حقوق خوشی است که
زنان مصاحبه شونده با عبارتهای مانند دلسوزی، حمایت، کمبود عقل، حساب و کتاب
نداشته باشند و... آن را توصیف کرده اند.
مصاحبه شونده ۲۷ (ساله و دیپلم) در مورد نقض حق استقلال مالی خود می‌گوید،
همه را در خانه خرج می‌کنیم این احماق ها
مصاحبه شونده ۲۱ (ساله و دیپلم): احمد بودم دیگه آدم وقتی که بیش از حد دلش
برای دیگران پسوزه همین می‌شه دیگه

4.2 خانواده مداری

خانواده مداری، یکی دیگر از مفاهیم سازند و واقع‌گرایی است. در بستر فرهنگ‌ی ای که
خانواده جایگاه بالایی داشته و از ارج و قرب بسیار پروراد است و هرگونه زن با نقض
مادی و مسیروی آمیخته شده، زنان خلاصه بر نازدهای طبیعی، به منظور بهره مندی و بیا
حفظ جایگاه اجتماعی مطلوب، ناجار از داشتن نقض‌های مادی و مادی‌های این دلیل
گاهی بر اساس احساسات و گاهی بر اساس عفاف، از منافع مطالبه حقوق چشم‌پوشی
می‌کند تا از مواهب داشتن خانواده بهره بگیرد. موفقیت های سازند این ث مورد استفاده

4.4.4 ارزشمندی ازدواج و تداوم زندگی زناشویی نسبت به احکام حقوق

فعج داشتن شور و عبارت های کلیشه ای را چیزی که در مورد دختران ازدواج نکرد بی و
کار برده می‌شود و همچنین مشکلات زنان مطلوب در جامعه تمونه ای از فشارهای
فرهنگی است که زنان را به سمت خانواده مداری سوق می‌دهد. مشروط شدن موفقیت زن
به ازدواج و داشتن خانواده، واقعیتی است که زنان در مواجهه با آن عبور از حقوق را
انتخاب کرده و برای شروع و تداوم زندگی از خودگذشتنی بی‌شاین می‌دهند تا
چابک که در مواجهه با نقض حقوق با تظاهر به بی‌خیری آگاهانه از حقوق خویشی
گذرند.

مصاحبه شونده ۲۷ (ساله و دکتری حقوق) درباره مدارا با نقض حق وفاداری
الخون و پایین می‌پارم. خیلی خاک بر سر می‌شم اگر به روش پارم و بومونم. سعی می‌کنم
۱۳۰۴

ویژه‌ی زنان سال‌هایی سوم، شماره‌ی ۱۳۹۹

که یک جور دیگر خودم و مشغول کنی... یا یادگیر برم که فکر می‌کنم بودم به‌طور این نبوده‌ی... چون شایع اجتماعی تو خیلی بالاتره... مثلا جلوی فامیل سری‌لندین تو آن وقتی که مثلا تو مطلقه‌ی باشی.

۱.۴.۴. ارزشمندی حس مادی بر مطالعه حقوق

یافش مادی بر ساختار فیزیولوژیک زن همان‌گونه بوده و از حيث شرعی نیز جایگاه بالایی

cارد، به طوری که زنان مصاحبه شونده بیش از هر چیز، وجود فرزندان را مانع مطالعه
حقوق خویش داشته‌اند. ارزشمندی لذت مادی بر احیای حقوق‌های میتی دریافت فرزند بر

نیازهای شخصی و ... تعبیر مختلفی است که زنان در آیند رابطه به کار برده‌اند.

مصاحبه‌ی شونده ۲ (۳۶ ساله و ایندیا) از تجربه خود در مواجهه با اعتیاد‌های می

gویدند: "بی‌درم گفت جدا شو! گفت، نه، بنده در طول این یک ماه من این دنیا بچه های

جوونه می‌باید می‌میره که من نیستم پدرش هم که اعتیاد دارد سری‌گرده و می‌ره به دنیال

هرار جور کار خلاف. بخاطر بچه های من هیچ موقع این کار و نمی‌کنم".

مصاحبه‌ی شونده ۲۹ (۲۹ ساله و سیکا) در مورد تفسیر حق سلامتی و تحمیل خشونت

شوه‌های می‌گوید: "بی‌دخیل می‌باید خونه‌ی بچه که به زندگی می‌باید خونه‌ی بچه که به درد و بهبود

بسوزه و شوراها... گفت می‌باید زنی که دارای حق و روزی یا بار هم کنک می‌خورم ولی به بچه‌های

من رس".

گذشتند از حقوق خود در امر اشتغال، ادامه تحصیل و ... نمونه‌هایی از اهمیت وجود

فزند برای مادر است که ملاح احیای حقوق وی می‌شوید.

مصاحبه‌ی شونده ۲۵ (۲۹ ساله و ارشد عمران) درباره تفسیر حق ادامه تحصیل و اشتغال

خود می‌گوید: "شوه‌های... گفت که چچه می‌باید شویم... دو مبار خودم هم خواستم برکار... یا هم می‌پیمایم شهم رفتم و

اانتشال کرد و بچه می‌پیمایم... خودم دلم نبایم... نفاشا آزمایش می‌باید شویم

هاتس هستن می‌خویم. هرچه می‌پکر که ملاح باشد آزمایش اینه که بچه هات ملاح باشد".

تغییرات جایگاه بدر و حفظ مردانگی شوه در تأثیر مخارج فرزندان و چشم پوشی زن

از تیازهای خویش سمله دیگری است که زنان آگاهانه و به منظور بهره مندی فرزندان از

تریبیت مناسب، به آن تن می‌دهند.
مصاحبه شونده ۲۷ (۳۳ ساله و دکتری حقوق): خاطرنهایی از جایگاه کمک‌کنی به

خاطر بچه‌ها حفظ بخش...اگه مرد باشه باید بچه‌ها بهتره

3.4.4 ارزشمندی وجود شوره و حمایت های وی‌بایز زن

تجربیات زنان نشان می‌دهد وجود شوره و حمایت های وی بایز عده‌ای از آنها بسیار
از شوره‌ای است. به‌گونه‌ای که به دلیل عدم اطمینان از تداوم حضور شوره و حمایت های
وی از مطالعه حقوق خودداری می‌کنند یا از دست دادن شوره مواضعشون برخورد اضطراب
بر جمعیت شوره به‌زن اول، اضطراب موادهای با بیاندهای ناشی از فشار اقتصادی به شوره
مانند اعتیاد، کارکردی، مبیماری و... نمونه‌ای از نگرانی‌های زنان است که مانع مطالعه گری
آنها می‌شود.

مصاحبه شونده ۱۲ (۲۸ ساله و میکروال控): درباره تقصیر حق سلامتی خود در هنگام بیماری
مقاربی شوره می‌گوید: «مخفیت نگردیم و خودم هم کردن و به دکتر رفتن... آگه گوش
نادم می‌رهیم زن اولوش»

مصاحبه شونده ۷ (۳۲ ساله و لیسانس مدیریت): «می‌دونی وقتی می‌آیند (از حقوق‌می‌نوند) می‌گیم چی می‌گن؟ می‌گن: خیلی خب فلان قانون و هم ما داریم... بهسیا هم می‌روی رز سراغ
چهار تا زن... می‌گن چون زن ما الان نمی‌تونه پس شرع به ما اجازه داده که ما بپریم و یه
زن دیگه بگیریم... نه تو کار خودنو تو همه چیز اگر تو مسکس نمی‌تونه ما رو تآمین کنه
بریم دنیال کسی که گن

علاقه مندی به شوره، اهمیت بی‌روپارداری از حمایت عاطفی شوره و... مواردی است
که مانع مطالعه گری زنان شده است.

مصاحبه شونده ۱۵ (۳۲ ساله و ارشد اربابیت): «چون دوست دارم ناراحتی حسن و
دوست ندارم و راهی وقایت و توان خودش دار کنی. خب آدم‌فراز. گنها داره دیگه، نشسته
اینجا ولهه له بگم برا بریم از ظرفیت. هم هی از حقوق پایین می‌یاد.»

5.4 اخلاق مداری

برخی از زنان در مواجهه با واقعیت یا پیامدهای حق‌یابی نبوده، به دلیل غله و رویکرد
اخلاقی، عادمانه و مشتناطه از حقوق خود عبور کرده و رضایت‌مندی تأمین به آرامش حاصل
از این گذشت و یا شوق رستگاری در جهان آخرت را بر احتقان حقوق خود ترجیح می‌دهند. مولفه‌های سازندگان این مفهوم عبارتند از:

1.5.4 عدم نگرش حقوقی به زندگی
برخی از زنان به دلیل ارزش‌شناسی اخلاقيات، از احساس و فناوری بیش از احتقان حقوق آرامش می‌پیوند و یا به دلیل قناعت و روزی و عدم مادی گرایی از تأمین حقوق مادی لزاد نمی‌پردازند. نتیجه از هم‌سردی، سوء استفاده و منافع ناشی از حقوق، وی و را در این مسیر همراهی می‌کند. غلبه روزی احساس و عشق در خانواده، کالج بدنی و اهمیت نداشتن مادی‌ناپای زن و... باید گاپ‌ها، خاص اختلاف در ارتباط این زنان است که منع مطالبه حقوق تحت

در هنگام جدای و طلاق می‌شود.

مصاحبه شونده ۱۶ (۴۶ و دکتری ارتباطات) درباره عدم مطالبه حقوق مادی خود می‌گوید: «وقتی که واقعاً از هم جدا شدیم حتی منشی روی نمیدهم که داشتم به اسم من بود. ولی چون نصف پولش و قربانی ایشون داده بود...منشی و من بردیم. ولی نصف بول مایه و خودم به ایشون دادم آن هم به قیمت گاز... با اینکه مهربان و هم قیام با خانواده بودم... چون درست‌مانده جدا شدیم چیزی نه داشتم... من فکر کردم که همین قدر که من انتخاب نادرستی کردم، اگر هم انتخاب نادرستی کرده...»

رعایت و درک شرایط شغلی و مالی شوهره، اهمیت حفظ حرمت های ارزش‌شناسی و اهمیت وجود صداقت در زندگی زناشویی، مستاناخ اخلاقی دیگر است که زنان را از مطالبه حقوق منع می‌کند.

مصاحبه شونده ۳۷ (۳ ساله و دیپلم) در مورد استفاده از پسر اندیکا شخصی خود در زندگی می‌گوید: «حالت حقوقی و نگرفته‌ها، چه کار کم؟ بگم بر لو قرض کن بده من بریم چیزی بخور، با باید برود بگم که این پول و قرض کردم که این نیست نیست... چه کاریه... دزدی که نمی‌خواهم بکنیم ایشان اینجا دیگه.»

2.5.4 داشتن و جادا اختلافی
مواجه به رفتار کریمانه همسر و مشاهده تلاقی وی برای آسان‌شان خانواده منجر به از خودگذشتگی زنان در زندگی زناشویی می‌شود. به عنوان مثال نداشتن رویکرد مطالبه گرانه
نقض حقوق زن در تنش همسری: مواجهه واقعیت زنان با...

همگام جدایی به دلیل بدجنسی نبودن شهوت، وجیجه کهآمدان شهوت از بعضی حقوق خود ویتامین نیازهای اساسی و عدم احساس نیازه به حقوق مادی، زن را بهبودیشته از حقوق خود در زندگی زناشویی وا می‌دارد.

مصاحبه شونده ۱۵ (۳۲ ساله و ارشد ارتباطات): «شماره‌ی که به خودم می‌پارم به خاطر همین روح‌نشانه‌ی جون می‌یابم؛ نه آدم زیادی خواهیم، به‌هرمینه‌ی که غر بزنیم. عنی بی‌جوابی می‌کنم. و.»

مصاحبه شونده ۶ (۳۱ ساله و پزشک): «ان مملا ۱۲ ساله که دام کار می‌کنم و لی تقسیم به از سه سال می‌افته به آرامد... خب همه ی اونا (جاریه مطلب) و خودش تبل می‌کرد. همه رو می‌داد، آدم باید به طرف متقابلش هم احترام بذارد.»

کاهه‌ی نز وجدان اخلاقی، بی‌مدانی رفتاری خاص از همسر، زن را به‌مراجعات در تضییغ حقوق خود سوق می‌دهد. به عنوان مثال زنی که اوبرانی از روز را به‌کار اشتغال دارد باید جبران ساعت‌های توقیف حضر در خانه، در هرینه‌ی زندگی‌مشرکت می‌کند. تا عادب وجدان ناشی از کوتاهی در امر خانه داری را جبران نماید.

مصاخبه شونده ۱۱ (۴۰ ساله و دکتری فقه و حقوق): «بحرین به خانم درسته که وظیفه ش نیست ولی ساعاتی که برون از خونه هست و همسرش این امکان و برناش می‌ده که برون بره و اون ساعاتی که باید تو خونه باشد نیازی‌ای از خودش و همدافش می‌گرده. این زن باید این میزان وجدان داشته باشه!»

۳:۵:۴ آخرب گرایی

زنانی که از جهان بینی الی برخودار بوده و اهمیت بیشتری به مسائل شرعی می‌دهند به این بی‌همه مسئله از مسائل اختر، با این‌که فاکتوری زمانی تضییغ حقوق خوشن را فراهم می‌کند. به عنوان مثال بخشش مهربان با هدف جلب رضا و خدایاندیوانه‌ی ای از آخرین گرایی زنان است.

مصاحبه شونده ۶ (۱۵ ساله و پزشک): «شبیه‌ی بد. موکع عقیده، آگر بینی باید، که مملا شهوت‌های زنانی برخودار مهربان را ندارد. خطره‌ی این‌ها باطل است... وقتی که داشتن ختنه‌ی مهربان و می‌خونند. تفکیک واخدا. من مهربان ام و بخشیم، در دلم ها، چون من من می‌دونستم نداره که بده. ۵۰۰ تا سکه رو چی کسی اولی زندگی‌ش دره!»
اهمیت شرعتی اطاعت پذیری زن، اهمیت کسب رضایت شهرت نزد خانواده، به تقویت حس مستندیت پذیری در مقابل مطالعه گری می‌انجامد. در نتیجه زن‌ها گذشته و عدم تکیه مالی‌اندازه بر شهرت، به مسئول رهایی از عذاب الهی از حقوق خود می‌گذرد.

مصاحبه شنیده ۱۰ (۳۳ ساله و دکتری حقوق زن): وقیه می‌گویند که نرده خانواده هنگامی که شفقت کارسازی از رضایت همسر نیست، شما همی‌این باید سپیل و می‌دی برای اون شفقت و براز اون رضایت و همیشه می‌خواهی که اخلاقی عمل کنی‌

۵ تیپ‌های گری

پژوهش حاضر با هدف تیپ‌بندی زنان در حیطه نقش همسری، ناهماشتهای میان‌الزمانی و حقوق و حقوق خانم را چگونه مدیریت می‌کند؟ یا روش تحلیل توانمندی انجام شده است. به این معنی روش تحلیلی از زنان ساکن استان تهران، مصاحبه و صحبتهای مشارکت کننده‌ها در سه مرحله‌که کارگزاری و تعلیم‌گرگانی در هشت پنج‌تیم محوری خودنامه، درمان‌درمانگی آموزشند. شده، زنانی فراصت می‌خانواده مداری و اختلال مداری‌های دست‌آمده، چگونه زنان با ناهماشتهای میان‌الزمانی حقوقی و حقوق شرعتی را تیپ‌بندی می‌کند. و یک مشترک این یک پژوهش بانک‌داری موجود توسط زنان و عدم تلاقی برای تغییر وضعیت می‌توحه مندی از حقوق. یعنی زنان با تغییر رفتار و یا نگرش خود در ارتباط با حقوق زن، روبه‌روی سازشکارانه نسبت به واقعیت موجود اخضاد می‌کند. به طوری که می‌توان گفت واقعی‌گرایی در زنان یکی از دلایل تغییر حقوق آنها است. به این صورت که زن‌هایی بیش و اقلیت گروها، اصلی قائل شدند برای واقعیت خارجی، آن را واقع قابل تغییر ارزیابی می‌کند. یا با پنیده‌ای به ادراک واقعیت برای اجتناب از آن تلاقی از حقوق نشان نمی‌دهد.

در نتیجه مشارکت در تغییر حقوق خویش، به عوامل و تنها موضع حقوق زن در خانواده‌همکاری می‌کند. به نظر می‌رسد در قوانین جامعه پذیری، نابیندی و با خواندن و زبان‌های مه‌الزمانی

گری، حق طلایی و انعطاف‌پذیری به گونه ای در زنان درونی می‌شود که آنها به مسئولیت‌های مدی‌ای جایگاه زن نمی‌دهند. مسئولیت‌های مدی‌ای جایگاه زن نمی‌گذرد. به این صورت که تأثیرات نهایی دیگری را به حقوق ارزیابی کرد و علی رغم آگاهی از نیاز و خواسته‌هایی از دیگری، با خانم‌های کرد خود به شرایط موجود تن می‌دهند. به طوری که به دلیل نداشتن روحیه مطالعه‌گری، تنها گرایی
اهمیت حفظ محیوتی زندگی و تنشیابی از قضاوت منفی دیگران از مطالبه حقوق خویش خودداری می‌کنند.

ویژگی دیگر زنان که مشارکت آنها در تضییع حقوق را به دنبال دارد، خصوصت درمان‌گذاری آموخته شده است. زنان براساس تجربیات گذشته می‌توانند به تجربه بودن مطالبه جرجا، به این باور رسدند که احقاق حقوق آنها می‌تواند متأثر کننده باشد از آنجا که تلاش آنها برای حق طبی هیچ‌کدام می‌کند. موفقیت مواجهه شده، احساس نیاز به حقوق نیز در وقوع‌های مکرر شده است. در نتیجه‌گیری‌های می‌تواند به مطالبه احساس می‌کند و دکتری‌ای تضییع حقوق خویش‌دارند.

علاوه براین گاهی زنان، به دلیل عدم آگاهی از وظایف شرعی‌یخطر خود و یا به دلیل فرار از موانع شرعی‌یخانه از حقوق شناخته شده شوهر به زنان‌گی‌فرآمی‌یقار از چهارچوب دین روی می‌آورند. بعینا با فرار یا کوتاهی در انجام تکالیف، شرایطی را فرامی کند که در آن، شوهر‌یا احقاق حقوق خود تجاری از نقش حقوق زن می‌شودمانند. عدم تکمیل زن و خیانت شوهری طرف دیگر به دلیل آموزه‌های فرهنگی و انظمام‌های نقش، از طريق تشویق نقش زنان‌گی و همیاری خودش به خانه‌داری در تضییع حقوق خویش‌دارند می‌کند. به این صورت که با مشارکت در تأسیس اختدام خانواده‌‌ینقطه) متحمل فشار مضاعف خانه‌داری، استقبال و می‌شوند.

به همین نحو، اکثر غیر قابل تغییر بودن واقعیت برنوزی‌ییزد سو و درنی شدن ارزش‌های فرهنگی از سوی دیگر، زنان را به خانواده مداری سوق می‌دهد. یزدی و در فرهنگ مدرن مجموعه‌ی کم‌درگ زنان تحت تأثیر تغییر مسیران شکل می‌یابد. دیگر اینکه ریزی و مصوبه‌یی نام‌گذار جامعه به زن مجرد، مطلوب، بیواد با مادر بودن فرهنگ‌زنان را به تشکیل و حفظ خانواده‌ی به هر شکل ممکن سوق می‌دهد. تا ناحیه‌ی که به مظور تجویز ی خویش‌یک برای نیستنی مه و سویل جامعه، با ارزش‌های موجود. همسرانی کرده‌ی از مطالبه حقوق خویش‌داری می‌کنند. می‌پندازد بهانه‌ی ارزش‌های ازدواج و تداوم زناشویی، ارزش‌های حسن مادی، ارزش‌های زنده و حفظ زن و حمایت های وی، از مطالبه حقوق انتخاب کرده و تداوم حیات خانواده‌ی را بسیار مهم از این راه حیات حقوقی خویش ارزیابی می‌کنند.

در نهایت، مرجع اخلاق مداری از بعدی دیگر زنان را به همسرانی با واقعیت موجود سوق می‌دهد. زنانی که ثبات و پایداری شرایط موجود را پذیرفتند اند، برای بهره‌مندی از
پاداش اخروی‌با استفاده از وجوهان اخلاقی، آختر گرایی و عدم تکش حقوقی به زندگیان حقوقی خود با طبیع خاطر می‌گذرند. تا از معاون آرامش‌جوادان اخروی بهره‌مند شوند. به این دلیل بودن احساس نارضایتی، از فروش حقوقی استقبال می‌کنند.

البته در این میان نیازی از دلایل اشاره ویژه‌ای به یاد نمی‌آید. زیرا بخاطر استفاده از زنان به دلیل مواجهه با رفتار کریم‌انه‌های شوه، یا را لایق از خود گذشته‌گی و فن‌داری می‌بینند، در مقابل بزرگی‌های شوه، از حقوق خویش می‌گذرانند. با محبت‌زا و را جبران کنند. به طوری که ممکن است توان ادا کردن تقصیب حقوق زن هم‌شکافته باز از خود‌گذشته‌گی و اعتقادات حقوقی مرد همراه بوده است. زیرا همانطور که ملاحظه‌ش در بخش از زنان در مقابل عدم تأیین حقوق شوهر، متفاوت‌تر از مطالبه حقوق خویش می‌گذرند. به این دلیل على رغم تحقیق حقوقی، احساس خویش نسبت به همسر و زندگی‌گذشته‌گی دارند.

در حال بر اساس یافته‌های این پژوهش زنان به وجود آگاهی از بخشی مصاديق شناخته شد، ی حقوق خویش، برای مطالبه از آن اقدامی نمی‌کنند. زیرا هریک های مطالبه‌گری (روحی- اخلاقی و اجتماعی) از فواید از ارزیابی می‌کنند. مسئله‌ای که در تحفیق مرتبط با حقوق زن، مغفول مانده است. پیام اساس لازم است با اصلاح بسته‌های فرهنگی و ارتقاء سطح آگاهی جامعه، به‌اختیار موافرین شریعی حقوق زن در جامعه برخاست تا با اصلاح‌های فرهنگی از فیزیک زنان به دین اسلام و کل کمیتی دلایل تقصیب حقوق زن ممکنت به عمل آورد. ضمن اینکه از طریق رشد و تعاون چایگاه زن در خانواده، مانند کشتار طلاق عاطفی و افتخاری زنان از زندگی زنان‌گذشته شد. به علاوه از آنجا که این موضوع درباره تقصیب حقوق زن بیشتر به حقوق اجتماعی زن (حق استقلال، آموزش و...) پرداخت و در حیطه روابط زنان‌گذشته، نیاز محسو شده داشت. زنان‌گذشته توجه قرار گرفته که بر اساس مطالبه‌ها کمی موجود، اقدامات راهبردی نیز

منظور از حقوق زن در نقش همسری را در دستور کار قرار داد. لیکن هنگامی که مشهد که پایه اساس تاثیج مقاله حاضر، پژوهش‌ها هدف زمینه عامل مؤثر بر تقصیب حقوق زن در نقش همسری به صورت کمی انجام گیرد تا ضمن شناسایی عوامل مختلف تقصیب نکنند حقوق زن و مزایا اهمت‌های یکی از آنها، بردن هایی برای اصل و وضعیت موجود ارائه نمود. به این صورت که اگر نقش زنان در نقش حقوق خویشان از مردان است، آموزش زنان و قطعی آنها را در دستور کار گردید و به پیشرفت همچنین اجتمایی پژوهش کمی بر اساس تمام‌های پنجم گانه حاصل از این مقاله و تعیین درصد هر یک از تعداد ۱۳۶۴ برای زنان
حقوق خدومخانومنی. درمان‌گذی آموزش و شده، زنانگی فرآیندی، خانواده مداری و اختلاف‌های در عدم مطالعهٔ انسانی زن با می‌تواند به آثار راه‌کارهایی به منظور تغییر نگرش‌زنان و ارتقای جایگاه آن‌ها در جامعه باشد. به این ترتیب پژوهش حاضر که یافته‌های آن به‌منظور اکتشافی در ارتباط با وضعیت واقعی حقوق زن در جامعه است، می‌تواند بررسی‌های انجام بروزه‌های تحقیقاتی دیگر و احیا حقوق شریعی زن در زندگی زنان‌پوری باشد.

پی نوشت‌ها

۱. ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی: «همین که نتایج بطور صحیح واقع شده روابط زوجین بین طرفین موجود و حقوق و تکلیف زوجین در مقابل هم‌دیگر برقرار می‌شود.»

۲. حکم قسمت اول بهدست انسان بین زوجین و برطرف کردن دغدغه روحی زن توسط مرد، جزو حقوق واجب زن است که مرد چهار شب یک بار ملزم به انجام آن می‌شود (عملیات، ۱۳۸۷، تاریخ: ۱۰/۱۱۵)

۳. مرد هنگام جامعه بدون رضایت همسر خود نمی‌تواند عزل کند و جلوی اداره زن را یگبرد و اگر بدون رضایت همسر عزل کرد باید تا ه ديبا به عنوان دیه نطق به زن بهدهد (همان: ۹)

۴. اصل عدم ولایت (کالیف العطاء، ۱۴۲۲) اصل مساوات و برابری، اصل خصوصی بودن حریم خانواده، تقدم اختلاف بر حقوق مکمل بودن تعامل، تعاملات به معنی، تناوب حاکم و مستقل… (فصل بدوی، ۱۳۸۷؛ قراردادنیا و دیگران، ۱۳۸۳) قاومت نزدیک و سلطان‌پذیر، در ولایت ناهمکار بر مبتنی بر رضایت و… (موسوی بخورودی، ۱۳۸۹ و ۱۳۸۲) محقق دامادی، ۱۳۸۸)

۵. تئوری هایی که در جامعه بررسی می‌شود: ارائه‌کننده، مکرر قرار گرفته و دیدگاه‌های انسان قرارگیرنده انجام‌داده‌اند.

۶. جمعیت‌هایی است که در اساس مفاهیم (کوریا، اشتران، ۱۳۸۳) باشد.

کتاب‌نامه

اشتران، انس‌الله؛ کوریا: جولیت (۱۳۹۲) مبناه تپوراهای کلیه‌ای، انتخاب و نزدیک‌نارتیسی، تحقیق‌های زندگی‌ای. در ترجمه ایرانی، انتشار) تهران، نشر نیا

حمیدی‌پور، غلام رضا: «حقوق زنان»، (۱۳۸۸) کتاب نسخه حقوق‌های خانواده، اصول و موارد، ج ۲، تهران: شورای فرهنگی اجتماعی، نیا.
نصر حقوق زن در تنش همسری: مواجهه واقعگرایی زنان با...\\
\\
بحث محمدی(1378)‌(خلال در قرآن، ج.3‌،‌پویه‌سینه‌امام‌ع.م.‌امام‌خمینی‌معدلت‌،‌پانی‌آ(1386(عوامل‌اجتماعی‌مربوط‌بلا‌نظر‌مردان‌نسبت‌به‌همه‌پایای‌نامه‌کارشناسی‌اشرح‌تهران:‌گروه‌مطالعات‌زنان‌شکده‌علوم‌اجتماعی‌ان‌سازمان‌علوم‌اجتماعی‌نی‌شکت‌دکتر‌کیانی‌محارم‌شهید‌درآمده‌مجری‌تهران:‌۲۲‌.‌تهران:‌نشر‌میزان‌.\\
\\
مایکل ام‌اسدالله(1389(مختصر‌حقوق‌زنان‌درباره‌مادرین‌سیرل‌جیمز(1388(هوتمی‌نویس‌مادر‌پس‌ماننده‌مادرین‌.‌درهم‌شهرداری‌پاتان‌ترجمه‌.\\
\\
سیدحسین‌میرمحمد‌پهلوی‌تهران:‌موردآموزش‌حقوق‌زنان‌.\\
\\
کاتوریان،‌نادر(1393(دوره‌حقوق‌مادی‌زنان‌درباره‌رابط‌پدر‌و‌مادر‌و‌زندگان‌،‌مشاوران‌.‌درهم‌شهرداری‌پهلوی‌تهران:‌نشر‌میزان‌.\\
\\
کشاپ‌عطا‌مجنون‌خضر(1422(کشف‌العطا‌عن‌مهماز‏(سوم‌فهرسوی‌ال‌فرائج‌۱‌.‌بودن‌کتاب‌.\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
Ilkkaracan, Pinar.(1998). Exploring the context of womens sexuality in eastern turkey, Reproductive Health Matters, 6(12):66-75.\\
\\
Yassari, Nadjma.(2002-2003).Iranian Family Law in Theory and Practice , Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law, (9) : 43-64.\\
\\