ماده می تاثر می‌کند به همهمیت زنان در ایران

حسین محمودیان

چگونه بهبود موقتی زنان شرطی تولید برای توانمندسازی و اجتماعی و اقتصادی می‌تواند در ایران در بهبود جسمانی و اجتماعی دختران انسانی تغییرات اجتماعی و اقتصادی انجام گیرد؟ گزینه است بر اثر تحولات و تغییرات اجتماعی و اقتصادی موقتی زنان در ایران در دهمه چهار هزار پیش از اواخر یک بخش از این بخشی زنان را می‌دهد. اگرچه این بهبود هنوز نیز صادق است، شدت و قدرت بیشتر آن برای زنان (در بعضی از بخش‌های زندگی آنها) به کمتر شدن شکاف جنسیتی در وضعیت اجتماعی و اقتصادی بین مردان و زنان منجر شده است. این مقاله بر این است با استفاده از داده‌های سرشماری (از سال ۱۳۴۵) و سایر منابع (طرح آماری گری از ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها در ایران که توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۰ انجام شده است) بهبود مقیاسی زنان را در مقایسه با مردان مورد تجزیه و تحلیل قرار داده یافته‌ها بهبود بیشتر موقتی زنان در زمینه‌های آموزش، بهداشت و تصمیم‌گیری در خانواده را نشان می‌دهند. با این حال می‌توان گفت موارد مشترک اقتصادی اجتماعی و سیاسی در جامعه قدرت‌بخشین بوده و دنبال انتقال اتیست. کلی از جهت‌های افزایش عادت جنسیتی در خانواده‌ها سباستی های جامعی و توسعت متعدد جهت افزایش توانمندی زنان تأکید ویژه دین اسلام بر رعایت حقوق زنان و عادت جنسیتی و انگیزه قوی زنان برای بهبود موقت خود از مهمترین عوامل تبدیل کننده بهبود موقتی زنان می‌باشد. ماهیت نامتجانس این توانمندساری می‌تواند از این برخوردار باشد که به همراه داشته و راه‌کارهای متفاوتی را مطالعه کنند. زنان توانمند از طریق افزایش مهارت‌ها تخصیص‌ها و ایده‌های نو در طلب مشترک بیشتر اقتصادی و اجتماعی خواهد بود با توجه به مشترک کم آنها، بهترین حضور گرفته از جمعیت نیازمند تغییرات ساختاری در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است. توانمندی بیشتر زنانی در عرض، این بستری‌های را تقویت خواهد کرد. این تمام به سطوح بالاتری از برادران جنسیتی و توانمندزاری زنان بر این هدف توسعت و هزاره، منجر خواهد شد.

hmahmoud@ut.ac.ir

استادیار گروه جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
واژه‌های کلیدی: زنان، موقعیت زنان، توانمندی‌سازی، برادری جنسیتی، مشارکت اقتصادی و اجتماعی، توسعه پایدار

مقدمه
وضعیت و موقعیت زنان، همانند مردان، در طول تاریخ جوامع انسانی تناکی تغییر کرده است. با این حال، ماهیت این تغییر برای مردان و زنان متفاوت بوده است. این تفاوت می‌تواند به عوامل زیستی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نسبت داده شود. نظر به توسعه جدید جوامع انسانی، حرکت از جامعه ماقبل مدرن (اقتصاد کشاورزی) به جامعه مدرن (اقتصاد صنعتی و تجاری)، تغییرات در وضعیت هر دو جنس اساساً بوده است. به علت موقعیت بالاتر مردان در جوامع، آنها می‌توانستند زودتر و بیشتر از مواهب توسه به خوردار شوند. این نابرابری که در اکثر جوامع، بالاخص در جوامع در حال توسعه، نمایان است، حرکت به سمت توسه پایدار را به‌مشکل مواجه کرده که برای توانمندی زنان برای نیل به درجه بالاتری از برادری جنسیتی کامی اساسی برای دستیابی به این توسه است.

اهمیت تعامل موقعیت زنان با ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی، توجه بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی در جهت افزایش برادری جنسیتی را به خود جلب کرده است. کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه قاهره در سال 1994 حق زنان بر کنترل تمامی جنبه‌های سلامت و بهداشت خود را مورد اشتهار قرار داد و برادری زن و مرد در روابط جنسی، و تجدید نسل را مورد تأکید قرار داد. این توجه به برنامه‌های عملیاتی چهارمین کنفرانس جهانی زنان در سال 1995 که بر یک دیدگاه کلی، نگر و مبتنی بر چرخه زندگی در مورد بهداشت و سلامت زنان استوار بود، دنبال شد (صدونق جمعیت سازمان ملل، 1999). معاونه حرفه‌ای انجمن اشکال تبیعی بر علیه زنان که چارچوب قانونی را برای توسعه برادری جنسیتی آماده می‌کرد توسط اکثریت قربانی به‌انفجاح کشورها مورد تصویب قرار گرفت (برنامه توسعه سازمان ملل، 1999). برادری جنسیتی به عنوان یک حق انسانی یکی از اهداف توسعه انسانی را تشکیل داده و شاکلی که اساسی برای برداشته به هفت هدف دیگر می‌باشد. سازمان ملل این هدف را در سرواله‌ای اهداف توسعه انسانی در 2000 قرار داده است (صدونق جمعیت سازمان ملل، 2005: 1).
ماهیت نامتجانس بهبود موقعیت زنان در ایران

ایران نیز مراحل مهم انتقال جمیعی را پشت سر گذاشت این میزان‌های باروری و مرگ و میر به شدت کاهش یافته‌اند و میزان رشد فعلي جمعیت (۱/۲ درصد) در حد نسبتاً پایین قرار دارد. به همراه این تغییرات، موقعیت زنان به طور کلی نیز به طور قابل توجهی بهبود یافته است. این بهبود به کمک عمده‌ای در تحقیقات و سلامت و بهداشت حاصل شده است. توسط گزارش‌های سازمان‌ها، نتایج سرشماری‌ها و بررسی‌های ملی مستند شده است (مثلاً در دولت ۱۳۸۳؛ مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۳؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۲۰۰۵ و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگران، ۱۳۸۱). با توجه به اهمیت تحولات و تغییرات اقتصادی و اجتماعی کشور در دهه‌های اخیر، بررسی و تیبین تغییرات وضعیت زنان در مفايعه با مردان، با توجه به تبعات و الزامات سیاسی و برنامه‌ریزی، نیازمند توجه‌های ویژه‌ای می‌باشد.

با استفاده از داده‌های موجود (سرشماری‌های کشور در فاصله ۱۳۶۵ و سایر مقاله‌ها)، این مقاله بررسی میزان باربری جنسیتی و وضعیت توانمندسازی زنان در دهه‌های اخیر را هدف اصلی خود قرار داده است. تیبین این تغییرات و ارائه‌های از دیدگاه‌های سیاسی در جهت افزایش باربری جنسیتی در نیل به توسعه پایدار، اهداف دیگر این مقاله را تشکیل می‌دهند.

مباحث نظری

از آنجا که ایده‌گری توسعه پایدار تأکید عمده‌ای بر توانمندسازی زنان دارد، توجه به موضوع باربری جنسیتی اهمیت قابل توجهی یافته است. تلاش‌های زیادی از سوی محققان برای تبیین نابرابری جنسیتی انجام شده است و اقدامات فراوانی، چه از نظر ملی و چه از نظر بین‌المللی، برای رفع موانع توانمندسازی زنان و نیل به سطح بالاتری از باربری جنسیتی صورت گرفته است. مطالعات نظری مربوط به این موضوع بیشتر به دیدگاه‌های فمینیستی مرتبط می‌باشد. این دیدگاه‌ها پایین‌ترین میزان زنان را ناشی از نبود فرصت‌های لازم برای زنان، پایین‌بودن سطح تحقیقات آنها و محدودیت‌های مختلفی که در مورد زنان در خانواده اعمال می‌شود می‌دانند. به‌عنوان آنها زنان باید هم‌دست مردان از فرصت‌های لازم در جامعه استفاده کنند.

(چگر، ۱۳۸۳; ۲۷; سارجنت، ۱۹۹۹: ۱۳۲؛ والری، ۱۹۹۹: ۱۰)
دیدگاه‌های مرتبط با توامن‌دز زنان بر نظر به‌های فeministi و تجربیات کشورهای در حال توسعه در این خصوص مبتنی هستند. افزایش توانایی‌های اعتماد به نفس و حق انتخاب زنان از اهداف مهم این دیدگاه‌ها می‌باشد. توامن‌دز زنان می‌تواند در پنج مرحله انجام گیرد: مرحله‌های رفاه سه‌پتی (رفع تبعیض جنسیتی در تعلیم و دانشگاه)، مرحله‌های دسترسی (دسترسی به زمین، کار و سرمایه)، مرحله‌های آگاهی (آگاهی از وضعیت خود)، مرحله مشترک (مشارکت اقتصادی و اجتماعی) و مرحله کنترل (برابری جنسیتی در قدرت).

(کتابی و دیگران، ۱۳۸۲: ۱۱).

از نظر جمعیت‌شناسی، موضوع موقعیت زنان بسیار مهم می‌باشد. زنان نقش اساسی را در فراگیری جمعیت‌های بزرگی که به‌همراه می‌کند و به‌همراه موقعیت آنها تأثیر بی‌-selection را بر اعمال جمعیت‌های نظیر تولید، مصرف می‌پردازند و به‌همراه اعمال خواهد کرد. در حالی که این امر تحت داشته باشد، می‌تواند درآمد و استاندارد زندگی خانوار یک‌پیه‌و می‌پوشید. به‌همراه مشترک سیاسی زنان، فراکس清洗 واژگونی در سیاست‌های عمومی را دگرگون کرده و حکومت را به‌سوی مساوات و برای‌ما بیشتر هنیه می‌کند (بانک جهانی، ۱۹۹۴: دلار ۱ و گنی ۵: ۱۹۹۹، ۱۹۷۹: ۱۹۹۷؛ صندوق جمعیت سازمان ملل، ۲۰۰۵: ۱۱).

هرچند به‌همراه موقعیت زنان می‌تواند در توسعه نقش داشته باشد، توسعه نیز می‌تواند وضعیت زنان را دگرگون کند. توسعه اقتصادی و اجتماعی اثرات متغیری را بر موقعیت زنان اعمال می‌کند. توسعه می‌تواند از طریق مشترکن زنان در اقتصاد و فضای عمومی جامعه به آزادی بی‌پرداز و سطح بالاتری از برابری جنسیتی منجر شود. سرمایه‌داری ممکن است زنان را از کارها و فعالیت‌های تولیدی باز داشته و آنان را در یک حلقه شخصی محدود کند. در این حال، آنها ممکن است کنترل خود بر سیاست‌های جهانی از جهیزه‌ها از دست داده و به مردان وابسته شوند. توسعه، همچنین، به استثمار زنان متعاقب می‌شود: زنان ممکن است حضور

1. Sargent
2. Valeri
3. World Bank
4. Dollar
5. Gatti
6. Razavi
7. UNFPA
ماهیت نامتجانس بهبود موقتیت زنان در ایران

کستردهتری در کارهای تولیدی داشته باشند، اما به علت بازار دودگانه‌کاری، عموماً در مشاغل دست دوم باید متحمل کمتر متمرکز می‌شوند (آیوی و والاس، 1380: 71). فرض اساسی تمامی این دیدگاه‌ها بر این است که وضعیت زنان در موقت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه، در بسیاری از کشورها، همانند وضعیت مردان نیست و بهبود موقتیت زنان و حصول به درجه‌ای از برابری بین مردان و زنان در این زمینه‌ها نیازمند تغییر در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه است. این تغییرات که خود از طریق توسعه و شرکت همگانی افراد جامعه حاصل می‌شود، تضمین کننده پابندی توسعه و افزایش برابری جنسیتی خواهد بود.

روش بررسی و تعریف مفاهیم

این تحقیق بر تحلیل ثانویه داده‌های موجود استوار می‌باشد با استفاده از این داده‌ها موقتیت زنان و روند تغییرات آن در دهه‌های اخیر، با توجه به اهداف فوق الذکر، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

داده‌های مختلفی برای این بررسی مورد استفاده قرار گرفتند. داده‌های منتشر شده سرشماری‌های عمومی نفوس و زیست در سال‌های 1345، 1355، 1365 و 1375 که در بزرگ‌ترین متغیرهای مهم اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی می‌باشد. این داده‌ها، با استفاده از این داده‌ها، وضعیت مردان و زنان با توجه متغیرهای مهم نظیر میزان تحصیلات، مشارکت اقتصادی در نیروی کار، وضعیت تاهل و تعداد جمعیت طی دوره‌های 1325-1345 مورد بررسی قرار می‌گیرد. داده‌های حاصل از طرح آمارگری از ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی خانوار مرکز آمار ایران در سال 1380 بخش دوم داده‌ها را تشکیل می‌دهد.

این بررسی نمونه‌های 468 خانوار در سطح کشور را تحت پوشش قرار داده است. همانند داده‌های سرشماری، این طرح مهندسین متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی را پوشش می‌دهد. علاوه بر آن، متغیرهایی نظیر رابطه خویشاوندی با همسر، نحوه انتخاب همسر، تعداد فرزندان زنده به دنیا آمد، استفاده از روش‌های جلوگیری از حاملگی، و نگرش زنان نسبت به برابری جنسیتی و اقتدار زنان در خانواده مورد استفاده قرار گرفت.

مفهوم اصلی مورد بررسی در این مقاله عبارت است از:
توانمندسازی ۱ زنان: در معناي ساده، توانمندسازی زنان به معنی افزايش مهارتها و قابلیت‌های فكری، اجتماعي، سياسي و اقتصادي زنان در جهت افزایش مشارکت بيشتر آنها در جامعه مي باشد. تمریف متفاوتی برای توانمندسازی زنان ارائه شده است (آتوب و والاس، ۱۳۸۱: شادي طلب، ۱۳۸۱؛ كنابي و ديغران، ۱۳۸۳). شادي طلب (۱۳۸۱: ۵۴) توانمندي را بهصورت زير تعریف کرده است: "توانمندسازی يعني اينكه مردم باید به سطحي از توسعه فردي دست یابند که به آنها امکان انتخاب براساس خواسته‌های خود را بدهد." به زعم آتوب و والاس (۱۳۸۱: ۱۳۱) توانمندسازی فرايندي است که طي آن زنان توانايش تشكيل و سازماندهي خود را پيدا مي كنند كه تواند اعتماد به نفس خود را افزایش دهند. حق انتخاب آزادانه و مستقل برای خود طلب كنند و متابعي را كه به مبارزه با فرودرستي ايشان و مهو اين فرودرستي مدل مي ساند تحت كنترل بگيرند.

برابری جنسيتی ۲: برابری جنسيتی به معنی حقوق برابر زنان و مردان در استفاده از امکانات و فرصت‌هاست. آزاد ارمک و غفورتيا (۱۳۸۰: ۳۰) برابری جنسيتی را "پايانها و فرصتهای برابر بين زنان و مردان و حق برابر زنان و مردان در استفاده از نعمت‌های مادي و معنوي موجود در جامعه مطلوب با كار انجام شده" تعریف کرده‌اند.

توسعه پایدار ۳: توسعه پايانه دوم و جامعيت توسعه اقتصادي و اجتماعي را مطالبه مي كند. از اين نظر توسعه اقتصادي و اجتماعي برای نسل های كنوني باید طوري طراحي شود كه هيچ آسيب به يک نسل ديگر نسل هاي آتى به همراه نداشته باشد (لوكاس و مير، ۱۳۸۴: ۱۳۱).

ميزان عدالت جنسيتي در ابعاد مختلف

عدالت تحصيلي

جدول ۱ نشان دهنده ميزان تحصيلات زنان و مردان و سال تشيير طلي دورة ۸۰–۱۳۴۵ مي باشد.

همانطور كه نشان داده شده است، ميزان تحصيلات هر چند در دوره مورد نظر بهطور قابل توجهی افزایش يافته است، هرچند ميزان افزايش برای زنان بيشتر بوده است. توزيع افراد بر حسب ميزان تحصيلات

1. Empowerment
2. Gender equality
3. Sustainable development
ماهیت نامطجیس بهبود موقعیت زن در ایران

برای هر دو جنس در سال ۱۳۸۰ تقیتاً مشابه بود. هرچند زنان نسبتاً از میزان تحصیلات پایین تری برخوردار بودند. میزان پی سوادی زنان با کاهش ۶۵ درصدی از ۸۰ درصد در سال ۱۳۴۵ به ۲۴ درصد در سال ۱۳۸۰ رسید. در کل سطح نسبتاً بالایی از درآموزی جنینی در حوزه آموزش در دوره مورد نظر حاصل شده است. نشانه‌هایی از افزایش بیشتر میزان تحصیلات زنان در آینده وجود دارد. درصد دانشجویان زن در دانشگاه‌ها مداومًا در حال افزایش می‌باشد. این رقم از ۲۸ درصد در سال ۱۳۷۰ به ۳۵ درصد در سال ۱۳۸۳ افزایش یافته است (موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۲)

جدول ۱: توزیع نسبی مردان و زنان ۶ ساله و بیشتر بر حسب میزان تحصیلات ۱۳۴۵-۸۰

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>۱۳۴۵</th>
<th>۱۳۵۵</th>
<th>۱۳۶۵</th>
<th>۱۳۷۵</th>
<th>۱۳۸۰</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>زنان</td>
<td>۴۶</td>
<td>۵۷</td>
<td>۶۲</td>
<td>۷۴</td>
<td>۷۸</td>
</tr>
<tr>
<td>مردان</td>
<td>۶۳</td>
<td>۵۱</td>
<td>۴۷</td>
<td>۳۲</td>
<td>۲۳</td>
</tr>
</tbody>
</table>

نتیجه نشان می‌دهد که زنان در حوزه آموزشی بالایی را دارند و درصد افزایش باعث می‌شود. در سال ۱۳۸۰، نیمی از دانشجویان زن در دانشگاه‌ها بهبود یافتند.

منبع: نشانه‌هایی از افزایش بیشتر میزان تحصیلات زنان در آینده وجود دارد. درصد دانشجویان زن در دانشگاه‌ها مداومًا در حال افزایش می‌باشد. این رقم از ۲۸ درصد در سال ۱۳۷۰ به ۳۵ درصد در سال ۱۳۸۳ افزایش یافته است (موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۲)

عدلت جنسیتی در فرصت‌های شغلی

جدول ۲ نشان دهنده میزان فعالیت ۱ زنان و مردان ۱۰ ساله و بیشتر در حوزه امنیت ۱۳۴۵-۸۰ ارکان سال ۱۳۸۰. ارکان سال ۱۳۸۰ براساس جمعیت ۱۳۸۰ سال برای مشاهده طرح "پروسیس ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی خانوار" مرکز آمار ایران می‌باشد.

همانطور که مشاهده می‌شود، بازاریابی زنان در نیروی کار بهبود قابل توجهی را نشان دهد. میزان

۱ میزان فعالیت از تقسیم فعالیت اقتصادی (سیگنال و بیکاری در جستجوی کار) بر جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر حاصل شده است.
فامیلت مردان از ۷۲ درصد در سال ۱۳۸۵ به حدود ۶۵ درصد در سال ۱۳۸۰ کاهش یافته است. این کاهش می‌تواند به افزایش سن شروع بکار و عدم فامیلت سالمندان در سال‌های پایانی دوره مورد نظر، احتمالاً به علت بهره‌برداری از مزایای تأمین اجتماعی، نسبت به داده شدید میزان فامیلت زنان در این دوره کاهش یافته‌است. افزایش، کاهش در دوره ۱۳۵۵-۶۵ و افزایش طی ۱۳۶۵-۷۵ بوده است. ۷۲ درصد از زنان و ۷۸ درصد از مردان شاغل ۱۵ تا ۴۴ ساله در سال ۱۳۴۵ در بخش‌های کشاورزی و صنعت مشغول به کار بودند در حالی که ارقام مشابه برای زنان و مردان در سال ۱۳۷۵ ۲۵ و ۷۸ بوده است.

افزایش و کاهش میزان فامیلت زنان در دوره مورد بررسی می‌تواند از عوامل متعددی تأثیر پذیرد. انتقال نیروی کار (مهمتر شدن بخش‌های صممت و خدمات)، تغییرات اقتصادی و اجتماعی در کشور (عدم‌دایمی ناشی از موقعیت اقتصادی) و تغییرات در موقعیت زنان (افزایش میزان تحصیلات) از مهم‌ترین آن‌ها می‌باشند (محمودیان، ۱۳۸۲: ۲۱۳). شکاف بین مردان و زنان از نظر میزان مشابهت در نیروی کار و تبییر معنی نداشته است. هرچند در سال‌های پایانی دوره مورد مطالعه، میزان فامیلت زنان افزایش محسوسی را نسبت به دوره‌های قبل نشان می‌دهد. توانمندی زنان در جهت افزایش مشابهت در نیروی کار توجه خاصی را در سال‌های اخیر به خود جلب کرده است. با این حال، انتقال بیازار کار و حجم زیاد جمعیت در سال کار (هدیه جمعیتی) ناشی از انتقال جمعیتی) اشتغال زنان را با مشکل روبرو کرده است. میزان بیکاری زنان تقییاً به ۱۳۸۳ میزان مشابه برای مردان است. در سال ۱۳۸۳، میزان بیکاری زنان در حدود ۷۲ درصد و میزان بیکاری مردان در حدود ۱۱ درصد گزارش شده است (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۲۰۰۵).

عدالت جنسیتی در بخش بهداشت

۱ Demographic bonus
پیش بینی عمده‌ای در زمینه بهداشت و سلامتی زنان در دهه‌های اخیر رخ داده است. میزان مرگ و میر دختران کمتر از پنج سال در حدود ۲۵ در هزار می‌باشد که از میزان مشابه برای پسران (۳۴ در هزار) کمتر می‌باشد. درصد زایمان‌های انجام‌شده در کلیین‌ها و مراکز بهداشتی از ۷۹ درصد در سال ۱۳۷۶ به حدود ۸۸ درصد در سال ۱۳۷۹ افزایش یافته است. همچنین، درصد زنان بارداری که حذف آن با حداقل از شش مراحل و کنترل بهداشتی طی دوره حاملگی به‌هم‌بندی بودند از ۶۰ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۸۰ درصد در سال ۱۳۷۹ 

<table>
<thead>
<tr>
<th>سال</th>
<th>مردان</th>
<th>زنان</th>
<th>مردان</th>
<th>زنان</th>
<th>مردان</th>
<th>زنان</th>
<th>مردان</th>
<th>زنان</th>
<th>مردان</th>
<th>زنان</th>
<th>مردان</th>
<th>زنان</th>
<th>مردان</th>
<th>زنان</th>
<th>مردان</th>
<th>زنان</th>
<th>مردان</th>
<th>زنان</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۱۳۸۰</td>
<td>۵۱۰</td>
<td>۴۵۰</td>
<td>۴۵۰</td>
<td>۴۰۰</td>
<td>۴۰۰</td>
<td>۳۵۰</td>
<td>۳۵۰</td>
<td>۳۰۰</td>
<td>۳۰۰</td>
<td>۲۵۰</td>
<td>۲۵۰</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۷۵</td>
<td>۴۰۰</td>
<td>۳۵۰</td>
<td>۳۵۰</td>
<td>۳۰۰</td>
<td>۳۰۰</td>
<td>۲۵۰</td>
<td>۲۵۰</td>
<td>۲۰۰</td>
<td>۲۰۰</td>
<td>۱۵۰</td>
<td>۱۵۰</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۷۰</td>
<td>۳۰۰</td>
<td>۲۵۰</td>
<td>۲۵۰</td>
<td>۲۰۰</td>
<td>۲۰۰</td>
<td>۱۵۰</td>
<td>۱۵۰</td>
<td>۱۰۰</td>
<td>۱۰۰</td>
<td>۵۰</td>
<td>۵۰</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۶۵</td>
<td>۱۰۰</td>
<td>۵۰</td>
<td>۵۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۶۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۶۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۶۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۶۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۶۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: نشریات سرشناسی کشور برای سال‌های ۱۳۶۵-۱۳۷۵. ارقام سال ۱۳۸۰ براساس داده‌های طرح "پروری و یزدگری اقتصادی و اجتماعی خانوار" مرکز آمار ایران می‌باشد.
افزایش یافت. ٧٧ درصد از زنان بازار دقیق و در سالن وارد شده جلوگیری از حاملگی استفاده می‌کرده و میزان نسبت روشنایی جدید به حاملگی از حاملگی ٦٥ درصد بوده است. موقت کشی نخور ایران، از نظر میزان مرگ و میر اطفال و مرگ و میر مادران، نسبت به کشورهای همسایه در مجاورت مادری قرار گرفته است (صندوق جمعیت سازمان ملل، ٢٠٠٥؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۱٣٨١).

جدول ٣- نسبت جنسی جمعیت ایران، ١٣٨٤-٧٥

<table>
<thead>
<tr>
<th>سن</th>
<th>١٣٧۵</th>
<th>١٣٧٦</th>
<th>١٣٧٧</th>
<th>١٣٧٨</th>
<th>١٣٧٩</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۱-۰</td>
<td>١٠٤</td>
<td>١٠٤</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
</tr>
<tr>
<td>۱-١</td>
<td>١٠٤</td>
<td>١٠٤</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
</tr>
<tr>
<td>۱-٢</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
</tr>
<tr>
<td>۲-٢۵</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
</tr>
<tr>
<td>۳-۲۵</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
</tr>
<tr>
<td>۴-۳۵</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
</tr>
<tr>
<td>۵-۵۵</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
</tr>
<tr>
<td>۶-۵۵</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
</tr>
<tr>
<td>۷-۷۵</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
</tr>
<tr>
<td>۶-۷۵</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
<td>١٠۴</td>
</tr>
<tr>
<td>جمع</td>
<td>٧٣۶</td>
<td>٧٣۶</td>
<td>٧٣۶</td>
<td>٧٣۶</td>
<td>٧٣۶</td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: نشریات سرشماری کشور برای سال‌های ۱٣۷۵-۷۶.

جدول ۴- نشان‌دهنده درصد زنان و مردان هر گروه ازدواج نکرده ۱۵-۲۹ ساله طی دوره ۱۳۴۸-۵۰ می‌باشد.

این درصد برای زنان افزایش قابل توجهی را ظل سال‌های مورد بررسی نشان می‌دهد و میزان افزایش با گروه بینی رابطه مستقیمی داشته است. درصد زنان ازدواج نکرده ۱۵-۲۹ ساله در سال ۱۳۷۰ به ۳۲ درصد از پنج برای میزان مشابه در سال ۱۳۵۵ بوده است در حالت که میزان افزایش درصد مورد نظر برای زنان ۱۵-۱۹
ماهیت نامتجانس بهبود موقتی زنان در ایران

ساله در دوره مورد نظر در حدود ۲۲ درصد بوده است. افزایش میزان تحصیلات زنان قطعاً نقش تمیزندگی در این زمینه داشته است (محمودیان، ۱۳۸۳). تغییرات در درصد افراد ازدواج نکرده برای مردان در ابتدا با افزایش (دوره ۱۳۵۵-۵) و بعد با کاهش (۱۳۶۳-۶۵) روبرو بوده است. این تغییرات همگرایی بیشتر رفتار مردان و زنان از نظر ازدواج و تشکیل خانواده را متمایز می‌کند.

جدول ۴- درصد افراد هرگز ازدواج نکرده زنان و مردان ۱۵-۲۹ ساله، ۱۳۴۵-۵۰ ساله

<table>
<thead>
<tr>
<th>سال</th>
<th>زنان</th>
<th>مردان</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۱۳۸۰</td>
<td>۹۶</td>
<td>۹۶</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۸۵</td>
<td>۶۱</td>
<td>۶۱</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۷۵</td>
<td>۴۶</td>
<td>۴۶</td>
</tr>
<tr>
<td>سن</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: نشریات سرشماری گزارش سال‌های ۱۳۶۵-۷۵. ارقام سال ۱۳۸۰ براساس داده‌های طرح "پروری ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی خانوار" مرکز آمار ایران می‌باشند.

سنين بالایی ازدواج برای زنان درای تبعات متفاوتی بوده است که کاهش شدید باروری می‌تواند یکی از آنها باشد. میزان باروری در دهه‌های اخیر کاهش شدیدی را تجربه کرده است. جدول ۵ میزان باروری کل را برای دوره ۱۳۵۵-۱۳۷۹ نشان می‌دهد. هم‌اکنون طوری که نشان داده است، میزان باروری طی دوره ۱۳۵۱-۵۹ (درصد روند افزایشی بوده است. این افزایش می‌تواند تا حد زیادی به تغییرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از وقوع انقلاب اسلامی که از طریق تقویت ارزش‌های مذهبی نقش مهمی را در کاهش سال ازدواج ایفا کرده است، نسبت داده شود (آقاجانیان، ۱۹۹۱). کاهش درصد افراد ازدواج نکرده مرد و تغییر ناشی از درصد فوقالکربن برای زنان در دوره ۱۳۵۵-۵۹ می‌تواند موجب تغییرات اجتماعی و اقتصادی و کاهش پروری ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی گردد.

سرعت نسبتاً بالایی کاهش یافته تغییرات اقتصادی و اجتماعی که موجب بهبود موقتی زنان را فراهم کردن، زمینه‌ساز اصلی این کاهش به‌شمار می‌رود.

۱. Aghajanian
جدول 5: میزان پاروری کل، ۱۳۵۱-۷۹

<table>
<thead>
<tr>
<th>میزان پاروری</th>
<th>سال</th>
<th>میزان پاروری</th>
<th>سال</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۶۸</td>
<td>۱۳۶۶</td>
<td>۵۹</td>
<td>۱۳۵۱</td>
</tr>
<tr>
<td>۶۵</td>
<td>۱۳۶۷</td>
<td>۶۹</td>
<td>۱۳۵۲</td>
</tr>
<tr>
<td>۶۳</td>
<td>۱۳۶۸</td>
<td>۶۳</td>
<td>۱۳۵۳</td>
</tr>
<tr>
<td>۶۴</td>
<td>۱۳۶۹</td>
<td>۶۱</td>
<td>۱۳۵۴</td>
</tr>
<tr>
<td>۶۴</td>
<td>۱۳۷۰</td>
<td>۶۱</td>
<td>۱۳۵۵</td>
</tr>
<tr>
<td>۶۲</td>
<td>۱۳۷۱</td>
<td>۶۱</td>
<td>۱۳۵۶</td>
</tr>
<tr>
<td>۶۲</td>
<td>۱۳۷۲</td>
<td>۶۲</td>
<td>۱۳۵۷</td>
</tr>
<tr>
<td>۶۱</td>
<td>۱۳۷۳</td>
<td>۶۱</td>
<td>۱۳۵۸</td>
</tr>
<tr>
<td>۶۲</td>
<td>۱۳۷۴</td>
<td>۶۱</td>
<td>۱۳۵۹</td>
</tr>
<tr>
<td>۶۳</td>
<td>۱۳۷۵</td>
<td>۶۱</td>
<td>۱۳۶۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۶۲</td>
<td>۱۳۷۶</td>
<td>۶۱</td>
<td>۱۳۶۱</td>
</tr>
<tr>
<td>۶۳</td>
<td>۱۳۷۷</td>
<td>۶۲</td>
<td>۱۳۶۲</td>
</tr>
<tr>
<td>۶۳</td>
<td>۱۳۷۸</td>
<td>۶۳</td>
<td>۱۳۶۳</td>
</tr>
<tr>
<td>۶۲</td>
<td>۱۳۷۹</td>
<td>۶۳</td>
<td>۱۳۶۴</td>
</tr>
<tr>
<td>۶۳</td>
<td>۱۳۸۰</td>
<td>۶۳</td>
<td>۱۳۶۵</td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: عباسی شوارز و دیگران، ۲۰۰۵

توانمندسازی زنان

روند توانمندسازی زنان همچنین می‌تواند از طریق مقایسه ویژگی‌های زنان از نسل‌های متوالی مورد سنجش قرار گیرد. جدول ۶ نشان دهنده توزیع نسبی زنان ۲۰-۴۹ ساله بر حسب گروه‌های سنی ۱۰ ساله و متغیرهای اجتماعی و جمعیتی مسئول در سال ۱۳۸۰ آمی‌باشد. همانطور که نشان داده شده است، زنان جوان‌تر نسبت به زنان دیگر از میزان تحصیلات بالاتری برخوردار بودند. همچنین، درصد زنان به‌سواد ۴۰-۴۹ ساله بیش از چهار برابر درصد مشابه بیشترین در زنان ۲۰-۴۹ ساله بوده است. زنان در سن‌های بالاتر از میزان فعالیت بالاتری برخوردار بودند که می‌تواند به مهارت و تجربه بیشتر آن‌ها مرتبط باشد.

از نظر سن ازدواج و سن مادر در تولید اولین فرزند، تفاوت معنی‌داری بین نسل‌های متفاوت زنان وجود ندارد. همسانی زنان از نظر متغیرهای فوق الذکر با توجه به تفاوت تحصیلی شدید، موضوعی قابل بحث بوده.

1. Abbasi-Shavazi
ماهیت نامتجانس بهبود موقعیت زنان در ایران

و می‌تواند نقش عوامل دیگر تفسیر عوامل فرهنگی را منمکس کند. میزان استفاده از وسایل و روش‌های ژل‌گیری از حاملگی برای زنان ۶۹-۷۲ ساله بالاتر بوده است که می‌تواند ناشی از فرزندآوری بیشتر در این سنین باشد. زنان جوانتر بیشتر به روش‌های موقت ژل‌گیری از حاملگی نظر قرص و آب‌یابی متكی بودند در حالی که زنان مسنتر بیشتر از روش‌های نهایی استفاده می‌کردند. قرار گرفتن زنان مورد بررسی در مراحل مختلف دوره فرزندآوری، این تغییرات در نوع روش مورد استفاده را موجب شده‌اند. برای نمونه زنان ۲۹-۴۰ ساله، در سال‌های پایانی دوره فرزندآوری خود قرار داشته و احتمالاً باروری مورد نظر خود را کامل کرده بودند. نکته قابل توجه این است که زنان جوان‌تر نسبت به زنان دیگر بیشتر، از روش‌هایی نزدیکی منطقع استفاده می‌کردند.

از آنجا که ازدواج فامیلی می‌تواند نشان‌دهنده از قدرت و نفوذ نظام‌های خانوادگی پدرسالی باشد، داشتن ژولر خویشانند ممکن است عامل محدودیت قدرت زنان شود. لذا داشتن شوهران غیر خویشانند با توانمندی و اقتنان زنان همبسته است. همان‌طور که نشان داده شده است، احتمال داشتن همسر از خویشانندان نزدیک برای زنان جوانتر بیشتر از بقیه بوده است. هرچند تفاوت در خویشانندی با شوهر بین نسل‌های مختلف معنی‌دار نبوده است. در حدود ۶۰ درصد از زنان مورد بررسی دارای همسر غیر خویشانند بودند.

رابطه بین میزان ازدواج‌های ای پیش‌تمین شده و سن زنان مستقیم است. درصد زنان ۲۹-۳۰ ساله که همسران خود را شخصاً انتخاب کرده بودند نزدیک به دوباره درصد مشابه برای زنان ۳۰-۳۹ ساله بوده است. از آن طرف، همسری‌بایی برای بیشتر از ۶۰ درصد از زنان ۳۰-۳۹ ساله با توصیه پدر و مادر انجام شده بود در حالی که درصد مشابه برای زنان جوانتر (۲۹-۲۹ ساله) در حدود ۴۰ درصد بوده است. این وضعیت که می‌تواند با سایر ویژگی‌های فردی نظر افزایش میزان تحصیلات زنان مرتبط باشد، توانمندتر شدن زنان از نظر کنترل زندگی شخصی طی سلسله‌های متوالی را هم‌یونا می‌سازد.

جدول ۶ - توزیع نسبی زنان ازدواج کرده بر حسب گروه‌های سنی

| متغیرها | تحقیقات | ابتدا | راهنما
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۱۳۸۰ سال</td>
<td>۲۳۸۱</td>
<td>۲۳۸۲</td>
<td>۲۳۸۳</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۳۸۶ سال</td>
<td>۲۴۸۱</td>
<td>۲۴۸۲</td>
<td>۲۴۸۳</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------------------------------------</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>255</td>
<td>275</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>متوسطه</td>
<td>200</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>دانشگاهی</td>
<td>135</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سایر</td>
<td>40</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>درصد پس سوار</td>
<td>101</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>درصد فعالان اقتصادی</td>
<td>162</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>میانگین سن ازدواج</td>
<td>168</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>میانگین سن در تولد اولین فرزند</td>
<td>205</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>میزان استفاده از وسایل چلنجیری</td>
<td>81.3</td>
<td>66.7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>نوی وسایل چلنجیری</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>قرس</td>
<td>34.2</td>
<td>31.8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>آبودی</td>
<td>38</td>
<td>9.8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>کاندومن</td>
<td>65</td>
<td>8.5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>بستن ولعزن</td>
<td>28.9</td>
<td>22.3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>نزدیکی منقطع</td>
<td>17.2</td>
<td>15.6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>همکار</td>
<td>12.3</td>
<td>8.3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>نسبت به همسر</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>خویشاوندان نزدیک</td>
<td>20.5</td>
<td>19.7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سایر خویشاوندان</td>
<td>19.2</td>
<td>11.9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>غیر خویشاوندان</td>
<td>80.4</td>
<td>58.3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>انتخاب همسر</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>توصیه پدر و مادر</td>
<td>42.6</td>
<td>48.8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>توصیه خویشاوندان نزدیک</td>
<td>41</td>
<td>7.2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>توصیه سایر خویشاوندان و دوستان</td>
<td>23</td>
<td>52</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>توصیه دوستان فرد</td>
<td>13</td>
<td>18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>انتخاب شخصی</td>
<td>58.1</td>
<td>37</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>تفاوت تخصصی زوجین</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>تحلیلات بیشتر زن</td>
<td>11.9</td>
<td>17.8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>یکسان</td>
<td>38.3</td>
<td>34.6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>تحلیلات بیشتر مرد</td>
<td>31.8</td>
<td>35.7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>تفاوت سنی زوجین</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سن بالاتر زن</td>
<td>13.6</td>
<td>10.8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>همسن</td>
<td>52</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سن بالاتر مرد (3-7 سال)</td>
<td>28.6</td>
<td>35</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سن بالاتر مرد (8-10 سال)</td>
<td>28.4</td>
<td>20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سن بالاتر مرد (9 سال و بیشتر)</td>
<td>25.4</td>
<td>19.8</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

"منیو دار در سطح P<0.1"
برتری تحصیلی زنان نسبت به همسران خود برای زنان جوانتر بیشتر از زنان مسنتر بوده است. تنها در حدود 11 درصد از زنان 49-20 ساله نسبت به شوهران خود از تحصیلات بالاتر خروپوردار بودند در حالی که این درصد برای زنان 20-49 ساله در حدود 28 درصد بوده است. این وضعیت موجب شد تا از درصد زنانی که دارای میزان تحصیلات مشابه با همسران خود بودند در نسل‌های جوانتر کاسته شود چرا که تغییرات بین نسل‌های زنانی که دارای تحصیلات بالاتر نسبت به شوهران خود بودند نبود. با افزایش تحصیلات زنان در خانواده، بالطبع، میزان اقتصادی و کنترل آن‌ها بر زندگی شخصی و خانوادگی نیز افزایش خواهد یافت.

برتری زنان جوان نسبت به همسران خود در مقایسه با زنان مسنتر، کاهش یافته است. در حدود 12 درصد از زنان 49-20 ساله از شوهران خود مسنتر بودند در حالی که این درصد برای زنان 20-49 فقط پنج درصد گزارش شده است. بیش از 80 درصد از زنان، در کل، دارای همسران مسنتر از شوهر بودند.

درصد زنانی که دارای همسران مسنتر از خود برای جوانتر نسل بیشتر از بقیه خوده است اما مقدار تفاوت سنی با جوانتر شدن نسل‌ها کاهش یافته است. این بدان معناست که میانگین تفاوت سنی زوجین برای نسل جوانتر کمتر از سال‌های بوده است. هرچند، برابری سنی زوجین و برابری جنسیتی می‌توانند رابطه متقابلداشت باشد (کسترلاین و دیگران، 1984: 175). نشان داده شده است تفاوت سنی زوجین بیشتر از اینکه ناشی از عوامل اقتصادی و اجتماعی باشد یک ترجیح رفتاری است (محمودیان، 1384). ترجیحی که خریداری فرهنگی و مردم‌شناسی آن مهم‌تر از سایر عوامل است.

نگرش زنان نسبت به برابری جنسیتی و میزان اقتصادی در خانواده در جدول 7 نشان داده شده است. در مورد امتیازات و حقوق مساوی زنان و مردان در آموزش، اشتغال، فعالیت‌های سیاسی و غیره، تفاوت معنی‌داری بر حسب نسل وجود ندارد و انفجار نظر کلی در تمامی موارد مرتبط با این موضوع بین تمامی زنان حاکم بوده است. با این حال، میزان اهمیت موارد متفاوت بوده است. برابری جنسیتی در تعیین تعداد و فاصله بین موالید، انتخاب همسر و آموزش، بهترین بیشتر توجه را به خود جلب کردن. از این طرف، برابری در پست‌های باندیاپی حکومتی و فعالیت‌های سیاسی، بهترین کمتر، اهمیت را به خود اختصاص دادند.

بنابراین، تمایل زنان در مشارکت سیاسی کمتر از سایر موارد بوده است.

1. Casterline
اظهارات زنان در خصوص سهم مساوی زوجین در تربیت و پرورش فرزندان و خانهداری متفاوت بوده است، هرچند تفاوت بین نسلی معنی‌داری در این مورد نیز وجود ندارد. تنها حدود ۴۲ درصد از زنان صریحاً معتقد بودند که در پرورش فرزندان سهم مرد و زن مساوی است. در حدود ۴۵ درصد از زنان موافقت خود را با عبارت "تا حدودی" محدود کردند. در مورد خانهداری، درصد موافقتان قطعی برایی به نصف کاهش می‌یابد (حدود ۲۰ درصد). این نتایج اهمیت و قدرت اگرها فرهنگی و اجتماعی در تعیین نقش‌های جنسیتی را نشان می‌دهد.

جدول ۷: توزیع نسبی زنان ازدواج کرده بر حسب گروه‌های سنی و متغیرهای مربوط به نگرش زنان نسبت به برای برنمی‌کنند و میزان اقدام آنها در خانواده، ۱۳۸۰

<table>
<thead>
<tr>
<th>متغیرها</th>
<th>۶۵-۷۴ سال</th>
<th>۷۵-۸۴ سال</th>
<th>۸۵-۹۴ سال</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>اعتقاد به امین‌ترهای حقوق مساوی زنان در ایران</td>
<td>۸۲.۳</td>
<td>۷۱.۶</td>
<td>۶۹.۸</td>
</tr>
<tr>
<td>اموزش</td>
<td>۷۶.۱</td>
<td>۷۸.۸</td>
<td>۷۵.۵</td>
</tr>
<tr>
<td>اشتغال</td>
<td>۷۶.۱</td>
<td>۷۸.۸</td>
<td>۷۵.۵</td>
</tr>
<tr>
<td>فعالیت‌های سیاسی</td>
<td>۷۶.۱</td>
<td>۷۸.۸</td>
<td>۷۵.۵</td>
</tr>
<tr>
<td>پست‌های انتخاب‌پذیری حکومتی</td>
<td>۷۶.۱</td>
<td>۷۸.۸</td>
<td>۷۵.۵</td>
</tr>
<tr>
<td>تصمیم‌گیری‌های محلی و ملی</td>
<td>۷۶.۱</td>
<td>۷۸.۸</td>
<td>۷۵.۵</td>
</tr>
<tr>
<td>انتخاب همسر</td>
<td>۷۶.۱</td>
<td>۷۸.۸</td>
<td>۷۵.۵</td>
</tr>
<tr>
<td>تمایل و قابلیت در فرزندان</td>
<td>۷۶.۱</td>
<td>۷۸.۸</td>
<td>۷۵.۵</td>
</tr>
<tr>
<td>اعتقاد به سهم مساوی زنان و مردان در پرورش فرزندان</td>
<td>۴۱.۹</td>
<td>۴۲.۱</td>
<td>۴۳.۴</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۰۰</td>
<td>۴۳.۴</td>
<td>۴۵.۵</td>
<td>۴۷.۴</td>
</tr>
<tr>
<td>انتخاب همسر</td>
<td>۷۸.۵</td>
<td>۷۹.۲</td>
<td>۷۸.۸</td>
</tr>
<tr>
<td>تمایل و قابلیت در خانهداری</td>
<td>۴۰.۴</td>
<td>۴۴.۳</td>
<td>۴۹.۴</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۰۰</td>
<td>۴۴.۳</td>
<td>۴۹.۴</td>
<td>۵۳.۴</td>
</tr>
<tr>
<td>تصمیم‌گیری در خانواده شاخص (تعداد خاندان)</td>
<td>۷۴.۱</td>
<td>۷۸.۰</td>
<td>۸۱.۷</td>
</tr>
<tr>
<td>نشون‌دهنده</td>
<td>۷۴.۱</td>
<td>۷۸.۰</td>
<td>۸۱.۷</td>
</tr>
<tr>
<td>شوهر نشون‌دهنده</td>
<td>۷۴.۱</td>
<td>۷۸.۰</td>
<td>۸۱.۷</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۰۰</td>
<td>۷۸.۰</td>
<td>۸۱.۷</td>
<td>۸۱.۷</td>
</tr>
<tr>
<td>تصمیم‌گیری در خانواده شاخص (فصلی بین فرزندان)</td>
<td>۷۴.۱</td>
<td>۷۸.۰</td>
<td>۸۱.۷</td>
</tr>
<tr>
<td>نشون‌دهنده</td>
<td>۷۴.۱</td>
<td>۷۸.۰</td>
<td>۸۱.۷</td>
</tr>
<tr>
<td>شوهر نشون‌دهنده</td>
<td>۷۴.۱</td>
<td>۷۸.۰</td>
<td>۸۱.۷</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۰۰</td>
<td>۷۸.۰</td>
<td>۸۱.۷</td>
<td>۸۱.۷</td>
</tr>
</tbody>
</table>
نتایج گیری

همان‌طور که نشان داده شده است، افزایش میزان تحصیلات به‌دست‌آمده هدیه به‌اشتهای و سلامتی، کاهش باروری و سنین بالاتر ازدواج موجب توانمندی زنان را فراهم کرده و حركت به سمت سطح بالاتری از برآب‌دوری.
جنسیتی را فراهم آورده است. با این حال، حضور موتر اقتصادی و اجتماعی زنان توسعه قابل توجهی بود.

نکردی است. میزان مشارکت زنان در نیروی کار در ایران، در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، در سطح نسبتاً پایین قرار دارد. این وضعیت می‌تواند تا اندازه‌ای عدم دستیابی زنان به مهارت‌ها و توانایی‌های لازم برای مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه را منعکس کند.

تجزیه و تحلیل نسیج، نتایج کمایش مشابهی را نشان داده است. از نظر آموزش و تحقیقات، تفاوت بین نسیل معنی‌دار بوده و نسل‌های جوانتر به مراتب از میزان تحققات بالاتری برخوردار بودند. میزان بی‌سواصد کاهش شدیدی را در فواصل بین نسل‌ها از نسل مسن‌تر به نسل جوان‌تر نشان داده است.

هرچند میزان نسبتاً پایینی از باروری در سال‌های اخیر حاصل شده است، ولی کننده‌ی ازدواج کرده در نسل‌های مدور برسی در سال‌های اخیر، شروع زندگی‌اوری و میزان استفاده از وسایل جلوگیری از حاملگی تفاوت زیادی با یکدیگر نداشته‌اند. این بین دو نسل ممناسبت که عوامل دلخیل در محدودیت باروری، نظر تحقیقات زنان، تأثیر خود را در داخل ساختارهای حامی عمومیت ازدواج و اهمیت فرزندآوری زودرس انجام داده‌اند. زنان جوان‌تر اقدار بیشتری را در انتخاب همسر از خود نشان دادند در حالی که نسبت خویشاوندی بین همسران تغییر بین نسل‌هایی چندان ناشته است. افزایش میزان تحقیقات زنان تفاوت تحت‌الحمیز زوجین را تحت تأثیر قرار داده و درصد زنانی که نسبت به همسران خود از تحقیقات بالاتری برخوردار بودند در نسل‌های جوان‌تر افزایش یافته است. نسبت ازدواج‌هایی که در آن‌ها سن شوهر از سن زن بیشتر است در فاصله‌های بین نسلی افزایش یافته است. اما میزان تفاوت سنی زوجین با سبیر نزولی هرHAL بهره است.

نگرش زنان نسبت به برای‌بر جنسیتی در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تغییرات بین نسلی مهمی را نشان نداده است. زنان ارتجعت بیشتری را برای برای برای فعالیت‌های مربوط به زندگی خصوصی قادر شدند. سطح نسبتاً بالایی برای برای جنسیتی در تجربیات گیرشی‌های مربوط به فعالیت‌های درون خانه نشان دهنده‌ی اقدار بالایی زنان می‌باشد. این برای برای زنان جوان‌تر بیشتر از زنان مسن‌تر بوده است.

نگرش زنان نسبت به برای‌بر جنسیتی و اقدار به‌همراه قابل توجهی ملمع از تعاریف فرهنگی و اجتماعی وظایف مرد و زن در جامعه می‌باشد. این تعاریف در میزان اهمیتی که زنان برای هر یک از وظایف و نقش‌ها قابل بودن نمایان شده است. میزان پایین مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان، توجیه آن‌ها را بیشتر به فعالیت‌های درون خانه‌ای که هرکدام که رابطه تگنگ‌تری با زندگی شخصی آن‌ها دارد، مطالبات بیشتری داشته باشند. مطالباتی که اگرچه چند زبان‌دا
ماهیت نامعینس به‌وهود موقعیت زنان در ایران

تایب به‌وهود موقعیت آنها (عمدتاً از نظر آموزش و بهداشت) بویه است، خود می‌تواند به انتظارات تیره‌ور از خانه‌که نیازمند حضور و تجربه بیشتر زنان است سرایت پیدا کند مشروط بر اینکه فضای لازم برای این حضور و تجربه وجود داشته باشد.

به طور آشکارا یافتن که توانمندساری‌ای زنان عمدتاً در اشکال تنبیه‌های ایمداز و نگرش‌های بویه است. تغییرات مهم در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور طی دهه‌های گذشته، فضای کافی‌تری را به به‌وهود موقعیت زنان به‌وجود آورده است. انقلاب اسلامی که ملی‌های از اعتقادات مذهبی بود افزایش سطح زندگی افراد و گروه‌هایی که در وضعیت پایین‌تر اقتصادی و اجتماعی قرار داشتند را به‌هدف افزایش شرایط برادری و مسواک سرولوگ خود قرار داد. در این میان زنان، به‌عنوان یکی از گروه‌های جمعیتی محروم از امتیازات و حقوق (ناضی‌ی از نظامهاي اجتماعی و سیاسی استبدادی) توجه ویژه‌ای را به خوی جلب کردن. بنابراین ایده‌های توانمندساری و رعایت حقوق زنان که توسط دین اسلام پیشینیان می‌شود (اوبرمر ۱۹۹۴، هودفر ۱۹۹۵) به‌راه‌های در سیاست‌های توسعه‌ای دولت قرار داده شدند. علاوه بر آن، با توجه به تنبیه‌های در ساختارهای اقتصادی، نظام‌های خانوادگی و ارزش فرزندان، توانمندساری‌ای زنان و برادری جنسیتی پیش‌بینی‌گی قوی بر در داخ خانواده‌ها پیدا کرد. سعی خانواده‌ها بر آن است که با ارائه فرصت‌ها و امکانات مساوی به فرزندان، بدون توجه به جنس آنها، آینده بهتری را برای خانواده به ارمنان بیاورند. همچنین، زنان با برخورداری از قابل‌یت و امکانات جدیدی که به‌دست اوره‌های دارای اندیشه‌های قوی برای دسترسی به موقعیت‌های بالاتر بوده و نیازهای مضاعفی را برای به‌وهود موقعیت خود به عمل می‌آورند.

توانمندساری‌ای زنان در ایران، همانطور که مورد اشاره قرار گرفت، دارای یک ماهیت نامعینس است. موقعیت زنان در بعضی از حوزه‌های زندگی نظیر آموزش و بهداشت به‌وهود قابل توجهی داشته است در حالی که وضعیت آنها در بعضی دیگر از حوزه‌ها نظیر آثار مشترک اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تنبیه جنجالی بی‌شناس نکره است. این عدم تجانس بیانگر آن است که انجام توانمندساری و حفظ آن در نظام‌های اقتصادی و اجتماعی قشنگ‌شده می‌باشد. می‌تواند در حوزه‌های مختلف زندگی، با توجه به تعامل عوامل گوناگون در شکل‌دهی زندگی اجتماعی، متفاوت می‌باشد (لسته‌هاق ۲۰۰۳).

۱. Obermeyer  
۲. Hoodfar  
۳. Lesthaeghe
و سورکین۱ (1995). ارتباط متقابل بین نظام‌های قشرندی شده و تغییرات جمعیتی توجه ویژه‌ای را در محافل علمی به خود جلب کرده‌اند. ادیانت مرتب با برابری جنسی نشان می‌دهد که علیرغم اهمیت برابری جنسیتی در انتقال جمعیتی، نظام‌های قشرندی شده مبتنی بر جنسیت و قوع این انتقال را مانع نمی‌شوند (محمودیان، 2005).

توانمندی نامتجنس زنان می‌تواند تبعات مختلف و الزامات سیاستی متفاوتی را به همراه داشته باشد. تغییرات زنان به تحریکات بالاتری توانایی‌ها و مهارت‌های آن‌ها را افزایش خواهد داد. بنابراین زنان برای تصمیم‌گیری و اقدامات مختلف می‌شوند. با توجه به میزان پایین مشارکت زنان در نیروی کار و حضور مرکزی آن‌ها در فعالیت‌های سیاسی، تدوین سیاست‌های مرتب و انجام اقدامات ویژه برای ادغام سیاسی و اجتماعی این جمعیت توامند، ضرورت اساسی خواهد داشت.

سن ازدواج در حال افزایش با توجه به باروری در سطح جانشینی بعضاً متفاوتی از نظر عمومیت ازدواج و بهداشت باروری (مانته و روابط جنسی، استفاده از روش‌ها و وسایل جلوگیری از حاملگی) و توانایی در انجام این کار. وجود مضیقه ازدواجی، در بزرگ‌ترین ازدواجی که به‌طور نامتوانی تا خاتمه بی‌پایان در ازدواج باید موجب می‌شود. می‌تواند میزان بالاتری از تجربه قطعی برای زن‌ها به‌همراه باشد. در نتیجه خانواده‌ای بسیاری از افزایش‌های و کیفیت زندگی در جنین خانواده‌ای شدیداً به موضعیت زنان و استعداد خواهد بود. رفع موانع مرتب به بهداشت باروری در موضعیت که باروری در حد پایین و سن ازدواج بالاتر، نیازمند درجه‌بندی بالایی از برابری جنسیتی می‌باشد. همچنین اقدامات ویژه‌ای در خصوص روابط جنسی سالم، کاهش بهبودهای ویژه از طریق تماس‌های جنسی و استفاده از روش‌ها و وسایل جلوگیری از حاملگی مورد نیاز می‌باشد. در این موضوع به‌پایان خواهد بود.

مشارکت بیشتر مردان در بهداشت باروری عنصری حیاتی خواهد بود.

به‌پایان موضعیت زنان در کشور و تداوم آن به‌واضه با ساختارهای قشرندی شده انجام گرفته است. قابلیت استفاده از تغییرات مورد نظر از این ساختارها را موجب خواهد شد. در نتیجه با توجه به این تکامل، سطوح بالاتری از برابری جنسیتی که برای توسعه پایدار ضرورت تامل دارد حاصل خواهد شد.

۱. Surkyn
منابع

آبوبکر، پامال و کر کلاس (1380) جامعه‌شناسی زنان، ترجمه میثاقه نجم عراقی، تهران: نشر نی. ص 68-69

ابرز، تیمی، تحقیق و گفتگوی نفیسه (1380) جبرایی جنسیت در جغرافیه سیاسی، پژوهش زنان، دوبله ۱، شماره ۱، صص ۲۱-۲۷

کتابی، محمود و دیگران (1382) توانمندسازی زنان برای مشارکت در توسعه، پژوهش زنان، دوبله ۱، شماره ۱، صص ۵۰-۵۲

درودی آهی، ناهید (1384) «الگوی سین سه‌تایی جنسی در ایران (مطالعه مقدماتی)» مقاله ارائه شده در سمینار همایش انجمن جامعه‌شناسی ایران، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

شادی طلب، زاله (1381) توسعه و خالص زنان ایران، تهران: نشر قطره، صص ۱۲۷-۱۲۷۴

لوکاس، دیوید و میر، پاول (1387) درآمدهای بر مطالعات جمعیتی، مرحله حضور محرومیت، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

مطین، عطافالله و دولتی، زاله (1387) جمعیت و تنظیم خانواده در جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر فوزان

محمودیان، حسین (1382) خرید مشترک زنان در نبود و نیاز کار در اینجا در سال‌های ۵۵ و ۶۵ تا ۳۷، نامه علوم اجتماعی، مجله ۱۱، شماره ۲، صص ۱۸۴-۱۸۹

محمودیان، حسین (1387) «سن ازدواج در حال افزایش; بررسی عوامل پشتیبان»، نامه علوم اجتماعی، شماره ۲۴، صص ۲۷-۲۷

محمودیان، حسین (1387) «عوامل مؤثر بر تفاوت سن ازدواج زوجین»، مقاله ارائه شده در گردهمایی تخصصی ازدواج جوانان، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

مرکز آمار ایران (۱۳۸۲) مرکز آمار کودکان در ایران: روند و شاخص‌ها (۱۴۰۰-۱۴۰۳)، تهران: مرکز آمار ایران

موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی (۱۳۸۳) آمار آموزش عالی سال تحصیلی ۱۳۸۲-۱۳۸۳، تهران: موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

وزارت بهداشت، درمان و امور بهزیستی و دیگران (۱۳۸۱) سیمای جمعیت و سلامت در جمهوری اسلامی ایران، مهر ۱۳۷۹، تهران: وزارت بهداشت، درمان و امور بهزیستی


