## بر سیى رابطءّ بين تجارب معنوى و مسئوليت پذيرى

## زنان با انسجام خانواده در زنان تحت پوشش كميتهٔ

امداد امام خمينى

$$
\begin{aligned}
& \text { مزگَان حياتى } \\
& \text { استاديار گروه روانشناسى و علوم تربيتى دانشگًاه پيام نور، تهران، ايران } \\
& \text { مههناز فاطمى عقدا" } \\
& \text { كارشناس ارشد علوم تربيتى و عضو هيأت علمى دانشگاه پيامنور، تهران ايران } \\
& \text { هدف از پزوهش حاضر، بررسى ارتباط بين تجارب معنوى و مسئوليتپپیی زنان با انسجام خانواده بـود، }
\end{aligned}
$$

بين مؤلّفههاى مسئوليتپٍيرى در زنان و انسجام خانواده آنها نيز رابطَٔ مثبت و معنادارى وجود داشت.
( $\mathrm{\Downarrow}=0 / 00$ )

$$
\begin{aligned}
& \text { وازگًان كليلىى }
\end{aligned}
$$

تجارب معنوى، مسئوليتپِيرى، انسجام خانواده، زنان سریرست خانوار

تاريخ دريافت:/4/9/4
DOI: 10.22051/jwsps.2017.12359.1317

## مقدمه و بيان مسئله

خانواده از لحاظ تربيتى و اجتماعى داراى اهميت و جايگاه ويزهاى است. افراد از خــانواده گـام بــه عرصهٔ هستى مىنهند و جامعه از تشكيل افراد قوام مىيابد. نهاد خانواده، مولد نيروى انسانى و معبر ساير نهادهاى اجتماعى و ركن اصلى هرجامعه بهشمارمىرود. بهنجارى و نابهنجارى جامعه، درگرو





 (ييوند عاطفى و هيجانى بين اعضاى خانواده و احساس نزديك بودن) از طريق احساس تعلـق


 افسردگى و كاهش پذيرش اجتماعى منتهـى شود، پايين بودن انسجام با احساسات عــــم تعلـق همراه است (ونديتا و همكاران، 10 (Y).








[^0]مىبخشد، همدلى و درك يكديگر را بالا مى برد و هيجانات منفى از قبيل نااميدى، ترس، خشم
 زندگى، احساس كارآملىى را در آنها افزايش مـىدهـا

 و تفسير مذهب و معنويت مىتواند باعث كاهش بحرانها و موقعيتهاى استرسزا، اضطراب، و افزايش كيّفيت زند گى شود كه به عنوان روشههاى مقابلهاى معنـوى تعبيـر مـى شــود. نتـايج











 آرامش دلهاست و مصداق آن آيات شريفه(الا بذكر الله تطمئن القلوب)" و (امن يتو كل علـى الها
فهو حسبهه) است.

تحقيقات متعددى تأثير مذهب و تو كـل بـه خـــدا را بـر سـالمت جـسـم و روح و كـاهش
 معنوى، بحران معنوى به كمبود انرزى، اضطراب، افسردگى، دردهاى غيرطبيعى، گريه و انـــووه،

[^1]${ }^{2}$. Kotrla, Dyer \& Stelzer

فقدان كنترل بر تفكّر و عواطف، احساس رهاشدگى و احساس تنهايى منجر مى شود. احـساس گناه، عصبانيت، انكار، ناميدى و درماند گى از ديگر پيامدهاست. در شرايط حاضر افـراد دپــار

 درون خود احساس آرامش كنند (كينجر سكى و اسكريپنکگ'، • (Y)، نسبت به خداوند متعـال


 روانشناختى با بهز يستى معنوى پر ستاران بخش ويزها) نشان داد كه بين پيوند معنوى و سـرمايئ

 زوجين متقاضى طلاق و زو جين عادى نشان داد كه زوجين متقاضى طلاق نسبت بـه زوجـين عادى باورهاى غير منطقى و ناگويى خلقى بيشتر و تجارب معنوى كمتـرى دارنـــــ خـــدادادى

 مى كند. على بخشى، ممقانيه و على پور (• •1 ا)، نشان دادند كه مذهب و پايبندى به اعتقـادات معنوى به عنوان نهادى جامعنگر، حافظ بهـداشت جسمانى و روانى پيروان خود است. از ديگر






[^2]بدون قبول مسئوليت نمىتواند رشد كند و براى موفقيت بايــد مـسئوليت بيـــيرد（ووبولينـاگ،












 مسئوليتپ．يرى با انسجام خانواده زنان تحت حمايت كميته امداد رابطه معنادار وجود دارد؟

## روش پ夫ٌوهش

روش پ夫وهش توصيفى از نوع همبستگى و از نظر هدف كاربردى بوده است．محقق با مراجعه


 در اين پ夫وهش تجارب معنوى مؤلّفههاى آن（احساس حضور خداوند، ارتباط با خداوند و و احـساس مـسئوليت در قبـال ديگـران）؛ مـسئوليت پــنيرى و مؤلّفـهههـاى آن（خـود مـــيريتى،

[^3]نظمپـذيرى، قانونمندى، امانتدارى، وظيفهشناسى، سازمانيافتگى و پيشرفت گرايیى) بـه عنـوان متغيرهاى پيشبين و انسجام خانواده به عنوان متغير ملاكى در نظر گرفته شدهاند. جامعأ آمارى اين تحقيق را كليهٔ زنان تحت پوشه

 تصادفى ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. در اين پزوهش از ابزارهاى زير استفاده شد:

 براى هر گويه طيف ليكرتى (كاملاً موافقم، موافقم، نظرى ندارم، مخالفم و كــاملاً مخـالفم) وجــود
 ¢ (همبستگى با پدر و مادر، ملدت تعامل، مكان، تصميم گیرى، ارتباط عاطفى، روابط زناشويى و روابط والدين با فرزندان) براى ارزيابى انسجام خانواده در نظر گرفته شده است. ضـريب پايـايیى مقيـاس انسجام خانواده در تحقيق سامانى (INAI! به نقل از جمشيدى، رزمى، حقيقت و سامانى، IYNV) به

 ضريب آلفاى كرونباخ هఎ/ • بهدست آمل. در تحقيق براى همسانى درونى از ضريب آلفاى كرونباخ


 دانشجويان دانشگاه شيراز هنجار كرده است. مقياس اصلى داراى 19 ماده است، امـا از فـرم كوتــاه شش مادهاى آن نيز در مطالعات مختلف استفاده شده است (تنيگان، و التر و اندروود، Y ب ب به نقل

 خود گزارشى به منظور اندازهگيرى تجارب معنوى روزانه يا اين جهانى تهيه شده و تجاربى ازقبيل









 ٪-

 آمد. روايى آزمون با دو روش روايی محتوايى و روايى سازه بروزي










 بهدست آمد كه همه نشان دهناءٔ پايايیى مطلوب و مناسب آزمون است.

## يافتههاى پثزوهش

يافتههاى پزوهش در دو بخش آمار توصيفى و آماراستنباطى ارائه مىشود، همانطور كــه جـــدول 1
 KY/A! با انحر اف اف معيار

 مسئوليتپٍ




جدول (: آمارههاى توصيفى، ميانكين و انحراف معيار متغيرهاى پثروهش

|r/IT9 HY/A| نسجام خانواده







 مى شود، بين تجارب معنوى با انسجام خانواده زنان سريرست خـانوار (تحـت پوشـش كميتـــ


| 197 |  | بررسى رابطهٔ بين تجارب معنى و مسئوليتذيرى |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| جدول ז:ماتريس همبستگى بين تجارب معنىى با انسجام خانواده |  |  |  |
| r |  | 1 | متغير |
| 1 |  | 1 | تجارب معنوى |
|  |  | -/00. ${ }^{* *}$ | انسجام خانواده |
| $\mathrm{P} \leq \cdot / \cdot 0^{* *}$ |  |  |  |

جدول(٪) نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم را نشان مىدهل، براساس جلدول مسئوليتپپيرى و انسجام خانو اده زنان سرير سـت خــانوار(تحـت پوشـش كميتــة امــداد امـام
خمينى) تأييد شد.

جدول ז: مـاتريس همبستگى بين مسئوليتپذيرى با انسجام خانواده


همانطور كه ملاحظه مىشود، بر اساس جدول(٪) بين مسئوليتپپیرى با انسجام خـانواده زنان سريرست خانوار(تحت پوشش كميته امداد امام خمينـى) رابطـــٔه مثبـت و معنـادار وجــود
 (r=•/9• Q






جدول ٪:نتايج تحليل رگرسيون انسجام خانواده بر اساس مسئوليتپֶيرى و تجارب معنوى

| Sig-F | F | ADJR2 | $\mathrm{R}^{2} \quad \mathrm{R}$ | Sig-t T | B | SE | B | بيشبين |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\cdot / \cdot \cdot 1$ | ltray9 |  |  |  | - | r/0.9 | 9/T.r | ثابت |
|  |  |  |  |  | - $\times 90$ | -/•1r | . $/ .97$ | مسئوليت |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -ror | . 1.99 | ./49. | تجارب |
|  |  |  |  |  |  |  |  | معنوى |

براى تعيين تأثير مسئوليتپپيرى و تجارب معنـوى بـر انـسجام خــانواده زنــان سريرسـت خانوار(تحت سرير ستى پوشش كميته امداد)؛ مـسـئوليتٍـــيرى و تجــارب معنـوى بـه عنـوان

 مسئوليتپِيرى و تجارب معنوى بر انسجام خانوادهٔ زنان تحت سرير ستى پوشش كميتهٔ امـداد با P=•/•1، معنادار است. به عبارت ديگر مجموع مجذورات باقى مانــده بـه آن
 بر اثر تصادف و اتفاق نيست، بلكه بر اثر مسئوليتپٍ يرى و تجارب معنوى است. بر اين اساس
 واريانس انسجام خانواده اين زنـان را بـه صـورت تعــديل شــده تبيـين كنـــــ بيـشترين ســمـ



## بحث و نتيجه گيرى

در بررسى فرضئُ اول تحقيق (ابين تجارب معنوى با انسجام خــانواده در ز زنـان سريرسـت خانوار رابطه وجود دارد)،، نتايج تحقيق رابطهُ معنادار بين تجارب معنوى و انسـجام خـانواده در زنان تحت پوشش كميته امداد را نشان داد، بدين معنى كه هر قدر سطح تجارب معن معنوى روزانه اين زنان، بالاتر بوده به همان مقدار از انسجام خانوادگى بالاتـو
 همسو و همخخوان است كه به نقش تجارب معنوى در از هـم پاششـيدگى خــانو ادههـا و كـاهش
 مسئو ليتٍذيرى با انسجام خانو اده در زنان سرير ست خانوار رابطه وجود دارده)، نتـايج تحقيـق










 بعضاً نقش سرپرستى خانوار را هم بر عهله دارند و وارد عرصهٔ اقتصادى و بازار اشتغال شـــــه

و امور اقتصادى خانواده را نيز هدايت مى كنتد و به دليل دسترسى نداشتن به مشاغل بـا با منزلـت،










زنان نقش مهمى خواهل داشت

منابع

بررسى رابطه تجارب مذهبى /معنوى با آسيب هاى رفتارى-اجتمــاعى زنـان شـاغل. طـرح پرّوهشى.
اسدى، مريم.، اسد زندى، مينو و عبادى، عباس (Y (IY). تأثير مراقبت معنـوى مبتنـى بـر مــل قلب سليم بر تجارب معنوى بيماران تحت عمل باى پس عروق كرونـر، نـشـريه پرستارى
قلب و عروق، r(Y): • • • •ץ.

 پپزشكى كرمانشاه.

 بيرجند، 19،(r): 19-r|l
 زوجين متعاضى طلاق و زوجين عادى، پايـان نامـهـ كارشناسـى ارشــد رشـته روانـشناسى، دانشگاه شيراز


بالينى، Y(Y):
 موثر بر سلامت خانو اده هاى نظامى: يكى مطالعه كيفى، مجله علوم مر/قبتسى نظـامى، با (Y): $.14 \mu-144$
 علامه طباطبايى.

Agha, S., Zia, H., Irfan, S., (2013). Psychological problems and family functioning as risk factors in addiction, J Ayyub Med Coll Abbottabad, 1(2): 1-12.
Anroved, L. Teresi, H. (2002). The Daily Spiritual Experience Scale: Development, Theoretical_Description, Reliability, Exploratory Factor Analysis, and Preliminary Construct Validity Using Health Related Data", Journal of Behavioral Medicine, 24(1).

Asadi, M. Assad Zandi, M. Ebadi, A. (2013). Effect of Spiritual Care Based on Salim's Heart Model on the Spiritual Experiences of Patients under Coronary Artery Bypass Graft. Journal of Cardiovascular Nursing, 2( 2): 40-30.
Barrick, M. R., Mount, M. K., \& Judge, T. A. (2001). Personality and performance at the beginning of the new millennium: What do we know and where do we go
بررسى رابطءٔ بين تجارب معنوى و مسئولیتپپیی
next? International Journal of Selection and Assessment, 9, 9-30.
Barss, K. (2012). An affirming model for inclusive spiritual care. Journal of Holistic Nursing. 30(1): 24-34.

Behdabi S. Dastjerdi, R. \& Sharif Zadeh, Gh. (2012). Relationship between trust in God and self-efficacy with mental health of type 2 diabetic patients. Journal of Birjand University of Medical Sciences. 19( 3):311-302.
Brown, K. W., \& Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 84,822-848.
Ebrahimi, I. Samui, R. Arman, s. Mirzaei, F. Nourian, I. (2011). Investigating the Relationship between Religious / Spiritual Experiences and Social-Behavioral Damage of Employed Women. Research Project.
Fallah, R. (2010). Spirituality, Hope and Mental Health in Breast Cancer Patients Palliative medicine in the 21st century, Adelaide, Australia.
Fisher, J. (2011). The four domains model: Connecting spirituality, health and wellbeing. Religion; 2(1): 17-28.
Fisher, J. (2012). Staffs and family members, $\neg$ spiritual well-being in relation to help for residents with dementia. Journal of Nursing Education \& Practice. 2 (4): 77-85.

Frey, B. (2005). Measuring a Dimension of Spirituality for Health Research Validity of the Spirituality Index of Well-Being, research on aging, v 27.
Gamari, M. (2011). Comparing the dimensions of family function and quality of life and the relationship between these variables among addicted and non-addicted individuals. Quarterly Journal of Addiction Research,. 5, 18: 68-55.

Glaseer, W. (2005). Defining mental health as a public health issue: A new leadership role of the helping and reaching profession. Chatswoth, CA: William Glasser Institute .

Hamadanchi, A. Sahaf, R. Fadaye Vatan, R.\& Khanka, H. (2013). Experiences of spirituality in elderly children with intellectual disabilities; phenomenological research. Iranian aging magazine. Eighth, No. 29, Pages 78-71.
Imani, A. (2015). Investigating the relationship between spiritual bond and psychological capital with spiritual well-being of nurses in special section.


Nursing, Nursing Faculty, Kermanshah University of Medical Sciences.
Jamshidi, B. Razmi, M. Haghighat, Sh. \& Somoni, S. (2008). Relation of the coherence and flexibility of the family with the dimensions of perfectionism. Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 2010, No. 2, Pages 205-199.

Kerry, Gerald (2012). Counseling and psychotherapy (theory and practice). Ninth edition Yahya Sayed Mohammadi translation. Tehran, Arasbaran Publishing (original release date, 2013.(
Khodadadi, Sangheh, J. Ahmadi, Kh. Amosti, F. (2015). Identification of Spiritual Factors Affecting the Health of Military Families: A Qualitative Study. Journal of Military Science, 3 (3), 144-133.

Kinjerski, V. \& Skrypnek, B.J. (2010). Measuring the intangible: Development of the spirit at work scale. Paper Presented at the Sixty-fifth Annual Meeting of the Academy of Management, Atlanta, GA.

Kotrla, K., Dyer, P., \& Stelzer, K. (2010). How clergy sexual misconduct happens: A qualitative study of first-hand accounts. Journal of the Scientific Study of Religion. (48) 4, 817-824.
Lingren, H. G. (2003). Creating sustainable families. Published by cooperative extension Institute of Agriculture and Natural Resources.University of NebraskaLincoln.

Mattes, R. (2013). Spiritual Need One: Spiritual Development: The Aging Process: A Journey of Lifelong Spiritual Formation, Journal of Religion, Spirituality \& Aging, v 17.

Naomi, V. Ekas, S. Christine, K. Ghilain, H. Megan, L. Pruitt, S. Seniz, H. Celimli, K. Anibal, M. Gutierrez, D. Michael, G. Alessandri, R. (2016). The role of family cohesion in the psychological adjustment of non-Hispanic White and Hispanic mothers of children with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 21, 10-24 .

Nasabe, M. (2006). Investigating the Role of Religious Beliefs and Beliefs in Mental Health. Master's thesis, Department of Clinical Psychology, Shiraz University.
Olson, D. H. (2010). Circumplex model of marital and family systems. Journal of Family Therapy, 22, 144-167.
Olson, D.H. (2000). FACES IV and the circumplex model: Validation study.


Journal of Marital and Family Therapy. 37, 64-80.
Olson, DH. Olson-Sigg A., \& Larson, PJ. (2008). The couple checkup: Find your relationship strengths. Nashville, TN: Thomas Nelson.

Paziresh, F. (2005). Comparison of irrational beliefs, mood and spiritual experiences in couples applying for divorce and normal couples. Master's Degree in Psychology, University of Shiraz.

Roland, J.P. (2010). The cross-cultural generalizability of the five-factor model of personality. New York, NY, USA: Kluwer Academic / Plenum Publishers.

Sawatzky, R., Ratner, P. A., \& Chiu, L. (2014). A metaanalysis of relationship betweenspirituality and quality of life. Social Indicators Research, 72: 153-188.

Sessanna, L. Finnell, D. and Jezewski, M. (2008). Spirituality in nursing and health related literature. Journal of Holistic Nursing. 25(4): 252-62.

Shafi Abadi, A. (2006). Theories of counseling and psychotherapy, Tehran: Publication of the university center.
Sima Nemati, P. (2007). Standardization of the accountability questionnaire: construction and standardization. Allameh Tabatabaei University.

Tabatabai, N. Tabatabaee, S. Kaka, Y. Mohammadi Aria, A. (2012). Relationship between identity styles and accountability with academic achievement in adolescents aged 15 to 18 in Tehran. Quarterly Journal of Research in Social Welfare, 44, 12: 42-23.

Vaillanta, GJ. Templeton, M., Ardelt, S.E. \& Meyer. S. (2008). The Natural History of Male Mental Health: Health and Religious Involvement, Social Science \& Medicine, 66, 221-231.

Vandita, L. Rajesh, G. Pamela, M. Diamond, H.Margaret, R. Spitz, K. Anna, V. Wilkinson, L. (2015). Smoking Initiation among Mexican Heritage Youth and the Roles of Family Cohesion and Conflict. Journal of Adolescent Health, 57, 1, 2015, Pages 24-30
Villagomeza, L.R. (2008). Mending broken hearts: the role of spirituality in cardiac illness: a research synthesis. Holistic Nursing Practice. 20(4):169-86.

Wubbolding, R.E., Robey, P., \& Brickell, J. (2014). A partial and tentative look at the future of choice theory, reality therapy and lead management. International journal of choice theory and reality therapy, 19(2): 25-34.

Yaghoblu, Ali. (1394). Effectiveness of cognitive-behavioral group therapy on selfesteem, behavioral behavior and life satisfaction in parents of mentally retarded children. Master's Degree in Clinical Psychology, Islamic Azad University, Qom.

## نويسندگان

مزڭ
دكترى مشاوره از دانشگاه علامه طباطبايى و عضو هيأت علمى دانشگاه يِيام نور


درمانى، مشاوره كودك و خانواده

 اجرای r ب طرح تحقيقاتى داخلى

 ارائٌٔ ب مقالئ علمى تخصصى داخلئى

## مهناز فاطمى عقدا

كارشناس ارشد علومتربيتى و عضو عيأت علمى دانشگاه رِيام نور
مترجم دو جلد كتاب در زمينئ علوم تربيتى متيا


ارائه \} مقالةٔ علمى تخصصى در مجله رشّهد آموزش

# A Study on the Relationship between Spiritual Experiences and Women's Responsiveness with Family Integrity in Women Covered by the Imam Khomeini Relief Foundation 


#### Abstract

Mozhgan Hayati ${ }^{1}$ Mahnaz Fatemi Aqda² Abstract The aim of this study was to investigate the relationship between spiritual experience and responsibility of women with family cohesion. The research method was descriptive-correlational and the statistical population consisted of all women covered by the Rescue Committee of a district of Karaj city in Alborz province, with 2536 people, of whom 335 were selected by simple random sampling. The research questionnaires included Family Solidarity Scale (Samani, 2002), Daily Scale of Spiritual Experiences (Anroved, Teresi, 2002) and Accountability (Nemati, 2007). The multivariate regression analysis of data shows that between spiritual experiences with family cohesion ( $\mathrm{r}=0.55, \mathrm{p} \leq 0.05$ ), and between general score of accountability with family cohesion ( $\mathrm{p} \leq 0.05$; r = 571/0) There was a positive and significant relationship between the components of responsibility in women and their family cohesion. Also, accountability and spiritual experiences can predict the variance of women's family cohesion ( $\mathrm{F}=112.746, \mathrm{P}=0.001$ ), with the highest predictive share of accountability with the beta coefficient (+ 0.395), and experiences spirituality with the beta coefficient $(+0.353)$ was ranked next.


## Key word

Spiritual Experiences, Responsibility, Family Cohesion, Female Headed Households.

1. Associate Professor, Department of Psychology, Payam-e-Noor University
2. Department of Psychology, Payam-e-Noor University

DOI: 10.22051/jwsps.2017.12359.1317
Submit Date: 2016-10-27 Accept Date: 2017-08-15


[^0]:    ${ }^{1}$. Olson
    ${ }^{2}$. Lingren
    ${ }^{3}$. Vaillanta,Templeton, Ardelt \& Meyer

[^1]:    ${ }^{1}$. Olson, Olson-Sigg \& Larson

[^2]:    ${ }^{1}$. Villagomeza
    ${ }^{2}$. Kinjerski \& Skrypnek
    ${ }^{3}$. Fisher
    ${ }^{4}$. Barss
    ${ }^{5}$. Sessanna, Finnell \& Jezewski
    ${ }^{6}$. Glaseer

[^3]:    ${ }^{1}$ ．Wubbolding
    ${ }^{2}$ ．Barrick，Mount \＆Judge
    ${ }^{3}$ ．Brown \＆Ryan
    ${ }^{4}$ ．Roland

