بررسی تأثیر اماکن مذهبی در احساس امنیت زنان (مورد مطالعه: امامزاده یحیی شهر ساری)

غلامرضا لطفی، ایمان فلدنیان، حضور سرگری

نکته دریافت: 1396/6/28 تاریخ پذیرش: 1396/6/28

چکیده

تأثیر امنیت و احساس امنیت به عنوان یکی از عوامل طراحی فضاهای شهری مطرح شده و ارائه شده. احساس امنیت در فضاهای شهری موجب کاهش سرزندهکی و حضور بادی در این فضاهای بوده‌است. اکثر این احساسات به موارد احساسات بادی و فضاهای شهری بخشی از فضاهای طبیعی استفاده می‌شود. در این پژوهش میزان احساس امنیت به عنوان یکی از عوامل مهم در شهر ساری با آنالیز یک تحقیق

عمومی و بین‌ی امامزاده به عنوان یکی از اماکن مذهبی از نظر احساس امنیت

---

* دانشیار کرده برترانبری دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علوم طبیعیی (نوبندان، مسئولیت) عنوان پروپسته
* کرده مطالعات فضاهای

rlatifi@tayyareh.com
iman gh2@yahoo.com
s.sargazi@tayyareh.com

** دانشجوی دوره دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس
*** دانشجوی دوره ارشد طراحی شهری دانشگاه امام رضا
پرسی نژاد اماکن معنوی در احساس امیت زنان ...

مورد سنجش قرار گرفته است. دروس تحقیق حاضر کمی از نوع پیشی‌آمده است و اطلاعات پژوهشی به حجم ۹۲ نفر، به‌صورت مستندات و مصاحبه و بررسی‌های جمع‌آوری کلیه‌ای است. برای بررسی مزارع احساسی امیت زنان در این فضای شهری معنی‌داری اماکن مذهبی به عنوان منجر مستقل و احساسی امیت به عنوان منجر و ایستگاه معرفی‌های مانند خوانا بویه، مسجدی‌گیری و نیز مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج پایان‌های حاکم از این است که بیشتر از نویس از زنان وجود ارامنه‌ها امداد را بر احساس امیت خود، مؤثر است. بنابراین، فرصت‌های پژوهشی بین وجود امداد امدادگران (اماکن مذهبی) در شهر را احساس امیت را به‌راه‌های مستقیم و حجیت‌دار.

واژه‌های کلیدی: احساس، امیت، زنان، اماکن مذهبی، فضای شهری

مدت‌های و چرخ مسئله

یکی از ویژگی‌های فضای شهری موفق، مسجدی‌گیری و حضور پدیده‌ای آن است. احساس امیت یکی از پایه‌های اصلی حضور مردم در فضاهای شهری و در نتیجه بویه کشور هاست و پادتای آن از نظر روشنی، منجر به تاریکی و غنی‌ترین نوع و بی‌بیان از ممکن حضور در عرصه‌های عمومی می‌گردد. احساس امیت در ارگان با نویج به گروه‌های سنی و حجمی متغیر است. هاوارد (۱۹۹۹) معناد است. تحقیق، سن، تجریه‌های گذشته در مورد جرم، محب و جغرافیا قومیت و فرهنگ و برخی متغیرهای دیگر در احساس امیت مؤثر است. جنسیت به عنوان مهم‌ترین عامل شخصیتی در درک امیت محصول می‌شود؛ زیرا نوع جنابت و حس امیت در مورد زنان و مردان متغیر است، اما عموماً زنان ترس بیشتری حس می‌کنند تا مردان؛ گرچه ممکن است کنترل از مردان قربانی شوند.
زنان تربیت کننده نسل آینده و بستری حضور زنان در جامعه هستند. از طرفی در شرایط کنونی حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بسیار کمتر از ظرفیت‌های آنها است. با این حال، می‌توان نشان داد که سایر فعالیت‌های زنان در جامعه به همراه افزایش مناسبی در برای حضور زنان فراهم شده‌اند. در حالی که در فضاهای شهری نگاهی جنسیتی بوده و در برای حضور مردان مناسب است، زنان در این فضاهای احساس انگیزه‌هایی نیز شده‌اند. این نتایج می‌تواند باعث شود که نقش اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان در توجه کننده‌تری می‌شود. این موضوع می‌تواند نتایجی از اهمیت زنان در روند توسعه و تاریخچه جامعه باشد. باید به طور مداوم توجه و حمایت به این زمینه‌ها داشته باشیم.

برداشت‌های تحلیلی اینکه تعداد گونه‌ای ارتباط احساسات که در فضای شهری با مؤلفه‌های مختلفی هستند، از منظر کالبدی کاربردی ماهیت کننده، نوع طراحی و دسترسی به واحدهای زنان بودن و نور بردازی یک فضا از جمله این عوامل است. به عقیده لینجر ارزش‌ها، باورها و اعتقادات مهم‌ترین عوامل فرهنگی به محتوای انسانی درون و رابطه برخوردها معقد است. عامل فرهنگی بزرگ‌ترین اعتقادات ماهیتی انسانی می‌باشد. انسانیت‌ها از نظرهای زیست‌گاهی انسانی بوده و در نظرگیری شده‌اند. ماهیت غالب به شبیه‌ی نمادگرایانه عملاً کاربرد است. ساخت و سازخا و کاربردی‌های منطوقی در طول تاریخ بر اساس ویژگی‌های ماهیت انجام و احتمال شدن‌های زیست‌گاهها و آموزشگاه‌ها در زمینه کاربردی‌های ماهیتی قرار می‌گیرند که بر اساس این اعتقادات و باورها دیگر ایجاد شده و مورد استفاده کاربران هستند.

شهرهای ایران با توجه به سابقه فرهنگی و دینی دریمان، دارای کاربردهای ماهیتی بسیاری است. در شهر سالی نیز در آموزش و زبان‌گذاری اماندگان در قسمت مرکزی شهر و ورودی شهر مستقر هستند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر این اماکن
بررسی تأثیر امکان مدهی در احساس اهمیت زنان...

مدهی به عنوان یکی از مؤلفه‌های مکانی فضای اطرافه یعنی واقع در مرکز شهر ساری
بر احساس اهمیت زنان (به عنوان گروهی از گرفتگان) انجام گرفته است.

ضرورت و اهمیت موضوع

زنان در جامعه سنتی ایران بیشتر در "آبادان" زندگی می‌کرده‌اند. زندگی خارج از خانه و مکان کار، زندگی "بیرونی" خلق می‌شد و این‌طور که نر بود با بخش خارجی خانواده صورت گرفته با دلیل مهمی داشت. تنهایی زنان در هر شرکت در مراسم و اعیاد مذهبی و با وقت گذشته با همسایه‌ها و دوستان و اقوام در خانه‌ها با تحریک‌ها بیشتر افراد خانواده خاصه می‌شد (رحیمی آبادی، 1287: 95). مهم‌ترین مکان‌های مورد استفاده باشماک غازی و مکان‌های طبیب، تکیه برای شرکت در مراسم تعزیه که جدایی کامل فضاهای زنان و مردان در آن تحقق می‌بایست، امکان زیارتی و نمایی خارج از شهر و سرودن به قبور خویشاندازی در عصرهای پنجمشنیبی، باز رها حضور عمومی، و نیز منزل دوستان و اقوام.

این امکان در دنیای مردم‌های خانگی (برای اتفاق نقض‌های سنتی زنان) و کاملاً زنانه بود و در عمل زمان زیادی از وقت باشماک در این امکان می‌گذشت (علی‌رضا‌زاده، 1345: 120-135) (شهری، 1367: 47).

در صنعت دانش‌های فضای اطرافی و کاربرد شده به اهمیت مفهوم مکانی خاص

خود را برای همیشه از دست داد؛ سیستم تولیدی انتقال از خانه به محله و قبادهای، به گزارش کرد. این تولیدی‌ها نه تنها در عرصه‌های عمومی شهری که آموزش بلکه با نوعی چگونگی حضور زنان در محیط شهری را تحت تأثیر خود قرار داد. (براهمند و همکاران، 1392). حضور زنان در فضای اطراف شهری مانند کاهش محدود به بخش فعالیت‌ها و ساختن خاص نبود بلکه به بسیاری متنوع و متنوع شده بود. لازم است، مناسب‌سازی فضای برای حضور این قشر اسکندر است. امکان یکی از ویژگی‌های مؤثر
فضای شهری در حضوربیشتر بیشتر کاربران است. بر اساس بررسی مطالعات (نوروزی و فولادی سپهری، ۱۳۸۸) فضاهای عمومی بسیار محدود شده و فعالیت زنان در محیط‌های عمومی می‌شود و حضور زنان در شهر با به عنوان یک شهر زن می‌شود. محقق‌ها با مشکل مواجه می‌شوند.

بررسی جنبه‌های کیفی و کمی امکان‌پذیری از لحاظ کالبدی چه از لحاظ اجتماعی در داخل هریک از فضاهای شهری امری ضروری است (فرازی و همکاران، ۱۳۸۹). ضرورت و اهمیت بررسی این موضوع هنگام آشکارتر می‌گردد که نوبت امکان و احساس امکان برای زنان، بسیار می‌شود که زنان نتوانند به عناوان یک شهر زن شوند. تمام عبارت حضوراپت و به راحتی مشارکت عمومی داشته باشند (زنجلی امیری و اعضا، ۱۳۸۱).

از طرف دیگر برنامه‌های و طراحی برای فضاهای شهری بدون نوبت به امکان آن، منجر به افزایش هزینه‌های جوان روز از ساختن یا به هزینه کردن آن با استفاده از تجهیزات ابیمی و افزودن به تعداد کارکنان امکان خواهش‌ساز کلانتری خیابان‌های شهری و همکاران، دهه ۱۳۸۶-۱۳۹۲: به عبارتی وجود فضاهای نامن و عدم احساس امکان زنان در فضاهای شهری مشارکت کامل آنان را در اجتماع محدود می‌کند و علاوه بر آسیب‌های روانی، بر خانواده‌ها و در نهایت کل جامعه نیز تأثیرات منفی بر جیای می‌گذارد.

پیشنهاد

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر امکان مدهی بر احساس امکان زنان انجام گرفته است. اهداف خرد عبارتند از مطالعه تأثیر امکان مدهی بر حضور بیشتر زنان در فضای شهری و بررسی تأثیر کاربری مدهی امن‌زیاده بجای ساری بر احساس امکان زنان.

پیشنهاد پژوهش
موضوع احساس امنیت و کاهش جرم‌خیری فضاهای موضوع نظریات منفوع و پژوهش‌های مختلفی است. در زمینه احساس امنیت، جیسن چیکووا (1388) موضوع وحشی‌گری خیابانی را مورد بررسی قرار داد. بر طبق نظریه جشن‌های خیابان چیکووا، از مهم‌ترین مولفه‌های برقراری احساس امنیت، کاشتهای بودن جشن‌هایی رو به خیابان است. هیل و پین (2000) در پژوهش با عنوان "آبیپینی ترس و مکان ترس زنان از حمله و محيط انسان‌ساخت" در شهرهای آمریکای و هلندی در برگزاری موفقیت ترس زنان از حمله در دو شهر، دال بر تأثیر محیطی است که در آن، تجربه ترس داشته اند. همچنین ماهیت اجتماعی این دو مکان متفاوت نیز سبب افزایش متفاوت ترس می‌شود.

جوه و پاسکال (2007)، در پژوهشی تنشان داده‌اند که زن‌ها و دخترانی که زندگی کرده‌اند در مکان‌هایی که دارای جرم و ناب‌پایی بسیاری است، در حسی و نسبت به آنها احساس نامتناسبی می‌کنند. استاتکی و انسمنس (2009) در مطالعات خود در آمریکا نشان دادند که از سایر مناطقی که کاربری خاص نداشت و از جهان جنایت و مقدار خشونت را بیش‌پیشی می‌کند، استاتکی گزارش کرده‌است که جنایت‌های غیر‌سکوتی با میزان بالای جرم و برخی دیگر، با تعداد کمتری از جرم‌های از ارتباط هستند. فوستر و همکاران (2014) تأثیرات ترس از جرم را در راه رفتن و پیداکردن افراد در استرالیا بررسی و تحلیل کرده‌اند. نتایج پایان‌های آنها نشان می‌دهد که با افزایش مداخله و تصمیم‌گیری‌های مشابه ترس از جرم و کاهش داد.

۱. Jane jacobs
۲. Hill
۳. Pain
۴. Bonnette & Pascal
۵. Stucky and Ottenmann
۶. Foster et al
شاگردان و کیانیان (۲۰۱۳) نیز همگامی از چرخ را در فضای شهری از طریق طرایح محیطی در دو کشور ایالات متحده و بریتانیا بطور جداگانه مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار دادند. این تجارب به عنوان پیشنهاد مورد استفاده در مبارکه قابل استفاده است.

در ایران نیز تحقیقاتی در این زمینه به انجام رسیده که برخی از آنها یا در سال‌های اخیر و یا در منابع دیگر استفاده شده‌اند. برای اینکه تحقیقاتی در این زمینه به انجام رسیده، نیاز به درک و بررسی یافته‌های اخیر در این زمینه وجود دارد.

همچنین راشفی، قزاسی و اصغر‌محمدی (۱۳۹۱) در پژوهش «بررسی احساس امنیت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین شهرنشینان»‌رسیدند. نتایج نشان دادند که عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادی مؤثر بر آن بوده و درصدی شناخت میزان احساس امنیت شهرنشینان و شهرنشینان در این پژوهش ۴۳۰ نفر است که به روش نمونه‌گیری خوش‌ساخت جنده برخی از سازمان‌ها و سازمان‌های همراه، با تلقیش کننده انتخاب شده‌اند. جهت سنجش عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت شهرنشینان ما سه، احتمال اجتماعی، اطلاعات اجتماعی، و پژوهشگری شخصیتی و آگاهی اجتماعی، مورد استفاده قرار گرفته است.

۱. Schneider & Kitchen
بررسی تأثیر امکان مذهبی در احساس امتیاز زنان ...

مشکل‌های و همکاران (1392) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده‌اند که مردان در مقایسه با زنان از فضاهای عمومی بیشتر استفاده می‌کنند. و نشان داده‌اند که رابطه معتادی میان استفاده از فضاهای عمومی و نحوه ادراک احساس اجتماعی وجود دارد و

و بیشتری از ویژگی‌های فردی احساس دارند.

ریفیان و همکاران (1394) در مطالعه‌ای با عنوان ارزیابی رضایتمندی از کیفیت فضای شهری با توجه به متغیر جنسیت به این نتیجه رسیده‌اند که جنسیت مهم‌ترین مؤلفه تأثیرگذار در بین ویژگی‌های شخصیتی است. ذهن زنان در خواندن فضا ماهر است و زنان بارزتر از همه درون‌گرایی افراطی و کسانی که از فضای بی‌پردازه سراغ دارند. در شلوغی‌ها و فضاهای شهری احساس ناراحتی می‌کند. همچنین زنان در استفاده از فضاهای شهری نسبت به مردان تفاوت معادلی را از خود نشان می‌دهند.

لیلا سلطانی و همکاران (1395) در پژوهشی با عنوان "تحلیل فضاهای احساس امتیاز در مراحل مختلف شهری" به این نتیجه رسیده‌اند که هرچه میزان رفت و آمد در فضاهای شهری بیشتر باشد، شهرنوی احساس امتیاز بیشتری می‌کند.

با توجه به پیشنهاد پژوهش، تحقیقات گسترده‌ای را جمع به احساس امتیاز زنان در کشورهای مختلف از جمله در ایران انجام شده است. در این پژوهش‌ها تأثیر عوامل مختلف بر احساس امتیاز زنان بررسی شده است. هرچند در برخی پژوهش‌ها اثر کاربردی اراضی بر احساس امتیاز زنان تأیید شده است، ولیکن زمان پژوهش بستگی به سنجش اثرات کاربردی مذهبی بر این تأثیر اندازه‌گیری نشده است. با توجه به سوابق دیدنی و مذهبی شهرهای ایرانی، امکان مذهبی شامل مساجد، آرامگاه‌ها، بقع‌ها، امامزادگان و غیره بیشتری از کاربردی‌های مهم و مؤثر مطلوبیت فضاهای شهری بوده است. از این منظر پژوهش حاضر به دنیای بررسی تأثیر امکان بر احساس امتیاز زنان است.

 تصویر 1- حیطه موضوعی پژوهش را بدانید.
چارچوب نظری
با توجه به ماهیت پژوهش و مطابق تصویر شماره ۱ این مقاله با موضوعات امنیت و احساس امنیت، فضای شهری امن، اماکن مذهبی و زنان در ارتباط است که در مبانی نظریه مورد بررسی قرار گرفته است. جدول شماره ۱ ویژگی‌های مختلف دیواره مفاهیم کلیدی پژوهش را نشان می‌دهد.

جدول ۱- بررسی مفاهیم کلیدی پژوهش

<table>
<thead>
<tr>
<th>مفاهیم کلیدی</th>
<th>تعریف و دریافت ها</th>
<th>محقق</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>اطمینان، عدم خوشمند، در امان پروردن و نهایی</td>
<td>هماهنگی از احساس امنیت (احتمالات و موضعی‌های دیگر)</td>
<td>Brownlow,2005: 586</td>
</tr>
<tr>
<td>نیاز امنیت و اطمینان خارجی (موضعی‌های دیگر)</td>
<td>بوزان،1378</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

با توجه به ماهیت پژوهش و مطابق تصویر شماره ۱ این مقاله با موضوعات امنیت و احساس امنیت، فضای شهری امن، اماکن مذهبی و زنان در ارتباط است که در مبانی نظریه مورد بررسی قرار گرفته است. جدول شماره ۱ ویژگی‌های مختلف دیواره مفاهیم کلیدی پژوهش را نشان می‌دهد.
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم</th>
<th>عنوان</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>احمدی</td>
<td>ارتباط با جرم و مفهوم برترکاری و ترس از بره</td>
</tr>
<tr>
<td>یاری و همبکاری</td>
<td>پروین و همبکاری، 2000: 95</td>
</tr>
<tr>
<td>رمضان</td>
<td>راهکارهای اجرایی مورد توجه در طراحی شهری و معماری، برای کاهش جرم خطری مکان</td>
</tr>
<tr>
<td>فاضلی</td>
<td>فضاهای فرهنگی اجتماعی، مشارکت سازی اجتماعی و فرهنگی نوی اجتماعی</td>
</tr>
<tr>
<td>امانتی</td>
<td>آرامش خاطر بانی و روایی افراد</td>
</tr>
<tr>
<td>گروه</td>
<td>&quot;حقوق&quot; از خود، خودسرد و ودست، اموال شخصی و عضوی</td>
</tr>
<tr>
<td>احمدی</td>
<td>شهرکنندگان، اثرات جایگاه جامعه، با هم‌شهریان</td>
</tr>
<tr>
<td>Carmona</td>
<td>بررسی تأثیر امکان فهملی در احساس امانی زنان... 127</td>
</tr>
<tr>
<td>النص العربي</td>
<td>النص الإنجليزي</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>انتاجات جمعية وروحية، باهراً، جنس مواجنة شؤون</td>
<td>Community and Religious Products, Exalted, Gender Involvement</td>
</tr>
<tr>
<td>تضمين فيدازمان RN الحساس (كتاب: جوين، جيكيويز، 1962،ARR)</td>
<td>Incorporation Fidazman RN sensitive (Book: Goen, Jekky, 1962, ARR)</td>
</tr>
<tr>
<td>ليون (كتاب قضايا قابل لنغ) 1979، مؤسسه</td>
<td>Leon (Book: Issues of Social Change) 1979, Institute</td>
</tr>
<tr>
<td>بيتسيغريز جير جي (كتاب، CPTED)</td>
<td>Betisegriaz Ger Ger (Book, CPTED)</td>
</tr>
<tr>
<td>جلانجيري (كتاب، 1980)</td>
<td>Glenjericy (Book, 1980)</td>
</tr>
<tr>
<td>كيمون، 2008</td>
<td>Kimon, 2008</td>
</tr>
<tr>
<td>هاوارد، 1999</td>
<td>Howard, 1999</td>
</tr>
<tr>
<td>لدعم، 1999</td>
<td>Lambrick &amp; Rainero, 1999</td>
</tr>
<tr>
<td>إزالةpapers</td>
<td>Papers for</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| بررسی تأثیر امکان مذهبی در احساس امیت زنان...

| به ویژه بعد از تاریکی، شدن هوا موجب در خانه ماندن آنها می‌شود و فرق‌ست های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی آنها را کاهش می‌دهد.

| استفاده محدود زنان از فضای اجتماعی در مطالعات شرکت در فضاهای شهری است.

| طراحی و برنامه‌ریزی های شهری کاهش اکثر این توسط مردان انجام می‌شود. بدون آنکه مسائل جنسیتی در برنامه‌ها و طراحی های شهری کجانالیه شود.

| فضای شهری در اهمیت بستری کالبدی-فضایی برای تعاملات اجتماعی، گذشته اوقات فراغت و فعالیت‌های اقتصادی و هم‌ساخت.

| یکی از معترفه‌های مرتبین با احساس امیت، جهت کنترل مذهبی کاربران از این است. در استادیال آپوزه، به کارکرد کارکردک‌های مذهبی به عنوان مانندیر براو ارزش‌پذیر در ارتباط با حاویت استرس زای زندگی، اتصال بین صدای مذهبی و احساس امیت

| الماسی، ۱۳۹۵: ۱۲۱

| مؤثرتر اینجا نظیر عمومی و امیت محیط و یک‌نها به‌بیان مناسب برای جنگی‌های از بروز حرفه و جاییت و امتداد امیت.

| حفظ پیروی اعتراف و کالبدی باها، مذهبی در طول زمان و به‌تدریج محیط و رها شده

| فرایند و همکاران ۱۳۷۹

| ۱۴۸۳: ۱۳۷۶

| Valentine Gill

| Terlinden

| Lapintie
<table>
<thead>
<tr>
<th>طبق بررسی دورو کیمی: تشریفات مذهبی، مردم را گردهم می‌آورند. فرصت جدیدی در تحکیم می‌بخشند.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>کورنری، 1389: 149-167</td>
</tr>
<tr>
<td>در تحقیقی، نشان داد افرادی که اعتقادات مذهبی قوی تری دارند، احساس امیت بیشتری از محیط می‌گردند و سازگاری بیشتری با موقعیت‌های انسسری زا دارند.</td>
</tr>
<tr>
<td>کورنیگ، 1 (2007)</td>
</tr>
<tr>
<td>با الهام از امکاناتی که سپر کمیت و کیفیت معنی‌دار ایپس از مساجد دومین جایگاه را در هنر و معنی‌دار ایران زمین دارند.</td>
</tr>
<tr>
<td>حجایی، 1391: 3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

پا نیمه به چند نیمه با دمیت در امان بودن از هرگونه خطر و آسیب احتمالی است و نقص تعیین کننده‌ای در حضور فردی و پویایی فضای شهری درد چرا که مردم از ماهین در فضاهای نامن خودداری کرده و در مرزینگی آن نقص آینی نخواهد کرد.

احساس امیت، پس از دمیت این مقوله را شامل می‌شود که به جایت از خود امیت در مرتبه بالاتری از امیت قرار دارد، چرا که احساس خطر موجب رنجش خاطر گشته و آرامش و آسیب می‌بخشند. مسیر حضور آزادانه و تفکر اجتماعی و ماهین در فضا گردد. بنابراین احساس امیت در فضاهای شهری به معانی آرامش و آسیب در شهر است. پس، اگر دمیت، گونه‌ای احساس در امان بودن را به وجود می‌آورد. لذا یکی از داشته شهری سززندان بتواند به احساس امیت در شهر غیرقابل انکار است. احساس امیت در زنان و مردان متقابل است و زنان بیشتر از مردان احساس خطر کند. در این استفاده کردن، فضا، زنان به ساله امیت بتواند توجه بیشتری داشته و از حضور در فضاهایی که فاقد احساس امیت است اجتناب می‌کنند. با توجه به حضور

v. Koening
بررسی تأثیر امواج ماهی در احساس امنیت زنان...

حداکثری زنان در شهرهاي امروزي، توجه به احساس امنيت زنان در شهر از اهميت بالایي برخوردار است. در این پژوهش، متغير اساسی احساس امنیت زنان این است که زنان با حضور در اجتماع، در مکانهای عمومی و به خصوص فضاهای شامل اماکن ماهی با چه حالتی امنیت دارند که این امنیت به تامین می‌شود و بدين و اطمینان احساس ترس و تغییر نمایند. این احساس هرگونه تغییرات در تهدید، ترس از تهدید در فضا. ترس از حضور در فضاهای شهری، عدم اعتماد به گریه‌ها و غیره را شامل می‌شود. در صورت فقدان امنیت، هم استفاده از قندری عمومی و هم ایجاد محیط‌های موفقیت‌آمیز که بتواند قرار می‌گیرد. بنابراین نمی‌توان احساس امنیت را از ترس و اضطراب جدا داشته و این که ترس در نتیجه احساس عدم ایجاد می‌شود. جدول شماره ۲ می‌تواند تأثیر در امنیت و احساس امنیت را بر اساس معيارهای مختلف ذکر کند.

جدول ۲- موثران مؤثر در احساس امنیت زنان

<table>
<thead>
<tr>
<th>معیار ادراکی</th>
<th>معیار عملکردي</th>
<th>معیار کالبیکی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۱- فناوری اطلاعات طبیعی</td>
<td>۱- کارکردی فرهنگی (محقق) اجتماعی</td>
<td>۱- نمایشگاه فرهنگی (محقق) اجتماعی</td>
</tr>
<tr>
<td>۲- کنترل ناهنجاری و نظرات اجتماعی</td>
<td>۲- کارکردی اجتماعی</td>
<td>۲- کارکردی شبکه مایع</td>
</tr>
<tr>
<td>۳- ترکم جمعیت و نپایداری و فعال بودن جمعیت</td>
<td>۳- کارکردی نشاطی و زرسی (فرهنگی)</td>
<td>۳- دسترسی به امداد</td>
</tr>
<tr>
<td>۴- سنجش میزان ترکم و امنیت شبانه با شبانه</td>
<td>۴- کارکردی نشاطی و زرسی</td>
<td>۴- روش‌نامه</td>
</tr>
<tr>
<td>۵- خروجی محیط</td>
<td>۵- برنامه سرزمینه فرهنگی شبانه</td>
<td>۵- کارکردی فعال شبانه</td>
</tr>
<tr>
<td>۶- آسان‌الدوله</td>
<td>۶- حمل و نقل عمومی</td>
<td>۶- عصر شبانه و آینا</td>
</tr>
<tr>
<td>۷- تفاوت‌های جابه‌جایی مثبت</td>
<td>۷- حفظ نتوان کاربری</td>
<td>۷- حفظ نتوان کاربری و قابل تشخیص</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| ۸- مراقبت طبیعی و مصنوعی | ۸- برنامه سرزمینه فرهنگی | ۸- نتوان کاربری در لضا
عوامل سببی ییاند افزایش نظارت طبیعی، تراکم جمعیت و پوپولیتی ورکشنی'

با نظر نشانه و آشتی و غیره در احساس امنیت زنن مؤثر است یکی از این عوامل
کارکردی از فرهنگی، مذهبی و اجتماعی فضاهای شهری است. اماکن مذهبی، اماکن
کارکرد مذهبی و اجتماعی هستند که منجر به فعالیت بودن فضا و ارائه برنامه‌های
برای گردش افراد است. این اماکن شامل مساجد، کلیساهای، نکبها و امازدها هستند.

رویکرد توجه به کالبد شهر برای جلوگیری از وقوع جرم نشان می‌دهد که راهبرد مستقیمی
بين امتحان فضای شهری و دوک امتحان و خوانایی و طراحی محسبت وجود
دارد. بعنی هرچه فضا خوانایی و طراحی محسبت بر پایه اصول باشد محسبت امتحان
بالاتری برخوردار است. از جمله راهکارهای اجرایی در خصوص افزایش امتحان
عبارتند از: جایی از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و جایی فضاهای عمومی در مناطق
با دید و نظارت کم، جایی فعالیت‌های خدمتی در مناطقی که نظارت عمومی
کمتری دارد. فرآیندهای اغلب اجتماعی در مهندسی هموار نیروهای اجتماعی
امکان نظارت طبیعی، تقید نظرات مردمی بر فضاهای عمومی و کنترل فضا
بوسیله شهرداران، افزایش امکان دید در طراحی ساختمان‌ها در طراحی شهر، استفاده
مرکب از فضاهای نوفرشته به پایه قواعد شهری و نوسانی آن و افزایش مشارکت
مردمی.

نمونه مورد مطالعه
بررسی تأثیر اماکن مذهبی در احساس امنیت زنان

نمونه مورد بررسی در این پژوهش میدان امام زاده بحیثی در شمال غربی میدان ساعت ساری (در مرکز شهر) است. مقرها و نقشه‌های مبیزکی در مازندران، همیشه معمولاً مذهبی این منطقه را تشکیل می‌دهند. امامزادگان به عنوان بنامی مذهبی شاخص در شهرها و روستاهای مازندران نقش مهمی در تداوم فرهنگ و همیشه مذهبی جامعه دارند. (حجازی، 1339: 12) و کاربری مذهبی متغیر به جهاب کاربری های دیگر از جمله تجارتی می‌شود. مجموعه بافت تاریخی شهر ساری، شامل بازار سنتی ترکسی، مسجد جامع ساری و امامزادگان زین العابدین و بحیثی در نزدیکی میدان ساعت در مرکز شهر ساری قرار گرفته‌اند. تصویر شماره ۲)

به منظور بررسی تأثیر این مکان‌های مذهبی بر امنیت و احساس امنیت زنان لازم است.

متغیرهای تعیین گردید تا با بررسی آنها به هدف مورد نظر دست یابیت.

تصویر ۲- موقعیت مکان‌های میدان امام زاده بحیثی در مرکز شهر

https://earth.google.com

تصویر ۳- امام زاده بحیثی ساری
مقدمه

روش تحقیق

این پژوهش در دسته‌بندی پژوهش‌های تحقیق براساس هدف، جزو تحقیقات کاربردی است و از نظر ماهیت و روش کمی از نوع پیمایش است. بیش از آن، انجام پژوهش در سال 1394 در محدوده مکانی امامزاده بهجی واقع در مرکز شهر ساری است. در پژوهش، تدوین شده توسط نویسنده، پرسشنامه در یکی از طبقات (آنلاین) و در پرسشنامه براساس طیف لیکرت (5 گزینه‌ای) تنظیم شده است. جمعه آماری جامعه‌ای ناحیه ساری 15 نا 50 سال شاخص در شهر ساری هستند. چرا که مجموعه امامزاده در مرکز شهر قرار دارد و راهگذران این فضای شهری از کل شهر هستند.

برآورد حجم نمونه

1. Applied
بررسی تأثیر اماکن مذهبی در احساس امنیت زنان...

نمونه آماری تحقیق شامل ۹۰ نفر از شهروندان خانم بالای ۱۵ سال ساکن شهر ساری و روشن نمونه‌گیری احتمالی و از نوع تصادفی ساده و تجزیه و تحلیل داده‌ها، توسط نرم‌افزار SPSS انجام گرفته است.

جمعیت زنان شهر ساری طبق آخرین سرشماری عمومی نفوس مسکن که ۲۳۹۴۶/۷/۱۲۳۲ نفر است مطلق فرمول کوکران و درصد خطا ۰/۱ از حجم نمونه حدود ۳۰ نفر خواهد شد.

روش نمونه‌گیری

جمعیت آوری داده‌ها بصورة پرستش‌انه و در بعضی موارد مصاحبه و مشاهدات مبتدی صورت گرفته است. دراین تحقیق از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد.

ابزار استفاده در این پژوهش پرستش‌انه تدوین شده توسط موسسه‌گان است.

سوالات پژوهش

آیا اماکن مذهبی باعث ارتقای احساس امنیت در زنان می‌گردد؟

آیا اماکن مذهبی باعث حضور پذیری بیشتر زنان می‌شود؟

آیا کاربردی مذهبی امکان‌های بهبود در ساری در احساس امنیت زنان مؤثر بوده است؟

فرضیه‌های تحقیق

۱- به نظر می‌رسد وجود اماکن مذهبی در ارتقای احساس امنیت زنان مؤثر هستند.

۲- به نظر می‌رسد وجود اماکن مذهبی در فضای سبک‌زی‌مانند در امکانات حضور زنان مؤثر باشد.

۳- به نظر می‌رسد کاربردی ادام زاده بهبود باعث ارتقای احساس امنیت زنان شده است.

متغیرها و تعیین نظری و عملی
اماکن مذهبی: در پژوهش حاضر، اماکن مذهبی، متغیر مستقل مستند که در اینجا مطرح شده است، احساس امنیت: احساس امنیت و اکتشاف عاطفی به جزئیات خاصی از اجتماعی و آسیب‌های فیزیکی با طبقه‌بندی آنها از ایجاد شرایط فیزیکی و عملی به جرم و بی‌نظمی است که افراد جامعه به آن مواجه اند. (Gert, 2005: 25).

در این پژوهش، مبتنی بر احساس امنیت زنان؛ این است که زنان با حضور در اجتماعات مطالعاتی عمومی و به خصوص فضاهای عمومی شامل اماکن مذهبی تا چه حد اطمینان دارند که آنها تأمین می‌شود و چه حد احساس امنیت و تغییرات انسان‌های نمی‌کنند. این احساس انسان‌های تغییرات انسان‌های نمی‌کنند. این احساس انسان‌های تغییرات انسان‌های نمی‌کنند. این احساس انسان‌های تغییرات انسان‌های نمی‌کنند. این احساس انسان‌های تغییرات انسان‌های نمی‌کنند. این احساس انسان‌های تغییرات انسان‌های نمی‌کنند. این احساس انسان‌های تغییرات انسان‌های نمی‌کنند. این احساس انسان‌های تغییرات انسان‌های نمی‌کنند. این احساس انسان‌های تغییرات انسان‌های نمی‌کنند. این احساس انسان‌های تغییرات انسان‌های نمی‌کنند. این احساس انسان‌های تغییرات انسان‌های نمی‌کنند.

با نوشت و مبتنی بر این شاخه، شاخه‌های جهت سنجش متغیر مستقل استخراج گردد است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداشت کردیم: است. از جمله این شاخه‌ها که از مجموع مطالعات دکتر شریعتی می‌توان برداش...
بررسی تأثیر امکان مدهی در احساس امتیاز زنان

ماناها: نگارنده‌گان

با توجه به نظریات ذکر شده در قبل می‌توان مدعی بود چنانچه نظرت بصیره بر فضا بیشتر باشد پناه‌ای امتیاز و احساس امتیاز نیز افراد خواهد یافت در این مورد امکانابی زن و همچنین دیگر مناسب است. همچنین بدلیل حضور افراد با هدف زیارت، همواره افراد و چشم‌های این شرکت بوده و قابل نمایش و خواهان نسبت به زمینه است. تصورات شماره ۴-۶ منشعب و سخت امتیاز است و برای سیریست آن منحصر

معروف‌هایی در جدول شماره ۴ ذکر شده است.

جدول ۴- منشور وابسته و معروف‌ها

<table>
<thead>
<tr>
<th>معروف درجه ۳</th>
<th>معروف درجه ۲</th>
<th>معروف درجه ۱</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>تاثیر کاربری عمومی بر ضریب شناسه و منشور طبیعی و همکاری</td>
<td>تاثیر نشانه نشانه مردم از رونق جمعیت نظریت طبیعی و منشور</td>
<td>دسترسی به تنوع نشانه مردم از رونق جمعیت نظریت طبیعی و منشور</td>
</tr>
<tr>
<td>دسترسی به تنوع نشانه مردم از رونق جمعیت نظریت طبیعی و منشور</td>
<td>دسترسی به تنوع نشانه مردم از رونق جمعیت نظریت طبیعی و منشور</td>
<td>دسترسی به تنوع نشانه مردم از رونق جمعیت نظریت طبیعی و منشور</td>
</tr>
<tr>
<td>رونق جمعیت علومی از رونق جمعیت نظریت طبیعی و منشور</td>
<td>دسترسی به تنوع نشانه مردم از رونق جمعیت نظریت طبیعی و منشور</td>
<td>دسترسی به تنوع نشانه مردم از رونق جمعیت نظریت طبیعی و منشور</td>
</tr>
<tr>
<td>دسترسی به تنوع نشانه مردم از رونق جمعیت نظریت طبیعی و منشور</td>
<td>دسترسی به تنوع نشانه مردم از رونق جمعیت نظریت طبیعی و منشور</td>
<td>دسترسی به تنوع نشانه مردم از رونق جمعیت نظریت طبیعی و منشور</td>
</tr>
</tbody>
</table>

۱- نظریه جعبه حیوان جن جیکوبی، نظرت مردمی بله دلهره، فضایه‌ای قابل دفاع اسکار نیوم

۲- کفشه شک، که دهن زنان در خوانند فضا ماهر است.
<table>
<thead>
<tr>
<th>میزان حضور در فضا</th>
<th>کاربری های فعال همکف</th>
<th>متغیر و پاسخ احساس امیت</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>توجه و عضویت در کنفرانس و روزانه</td>
<td>کاربری های فعال همکف</td>
<td>خواندن بودن</td>
</tr>
<tr>
<td>شناسایی مسئولین</td>
<td>میزان حضور در فضا</td>
<td>مجریانی (پژوهشی جمعیت)</td>
</tr>
<tr>
<td>شلوغی و ازدهام یادبود</td>
<td>کم جمعیت بودن مکان</td>
<td>حضور زنان دیگر در فضا</td>
</tr>
<tr>
<td>بیان موفقیت مکان ها و میزان</td>
<td>اخلاق، تعقیب و خاطره</td>
<td>در بیان خاطره منفی</td>
</tr>
<tr>
<td>اخلاق و تعقیب و خاطره</td>
<td>وضوحی دسترسی به حمل و نقل</td>
<td>دسترسی مناسب</td>
</tr>
<tr>
<td>دسترسی مناسب</td>
<td>حمل و نقل در فضا</td>
<td>شباهت مکان و نفیا</td>
</tr>
<tr>
<td>خوشبختی و بانوان بودن</td>
<td>دسترسی مناسب</td>
<td>شباهت مکان و نفیا</td>
</tr>
<tr>
<td>شرکت در نمایش</td>
<td>شرکت در نمایش</td>
<td>شباهت مکان و نفیا</td>
</tr>
<tr>
<td>روش‌های شیب‌انه</td>
<td>روش‌های شیب‌انه</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| نحوه روشنایی و میزان روشنایی فضا در شب | احساس و احساس احساس احساس
| روشنایی شیب‌انه | احساس و احساس احساس
|
| استفاده از فضا به عنوان یک همراه کمی - همسایه از فضاهای شیب‌انه - احساس دارای جنگلی در فضاهای فضایی | چرخه فضایی (فضایی فلزی)
|
| آزمایشگاه فضایی - فضای فضایی - فضای بزرگ | عدم وجود الگو
|
| نجات های شاهین مرد | فرد از فضا |}

یافته‌ها

یافته‌های حاصل از تکمیل پرسشنامه‌کردن در جدول شماره ۵ آورده شده است. در این فضاهای شهری شیب‌انه می‌رود که زنگ در فضایی میان ادارات پنجی از نظر فضاهای و آمار احساس خطر نموده‌اند. بر اساس نظر سنگین صورت گرفت که در دو دانشگاه در ساری احساس احساسی این فضاهای رو به و وجود افتاده احساس شدید و در هر دو دانشگاه کاربری داشته‌است. نتایج همانطور که در جدول مشاهده می‌شود، تمامی شاخه‌ها به تجربی مورد رضایت و مطلوب بانوان ساروی است. بکارگیری از نقاط ضعف این فضا، ناامیدی آن در شب است. با خاموشی و غیرفعال شدن این کاربرها مسلماً احساس شیب‌انه مخاطرات‌پذیر خواهد شد. اما براساس مصاحبه و پرسشنامه‌های صورت گرفته، براساس فرهنگ و عرف، زنگ از ساعت ۲۱ به بعد به تنهایی در فضای خاصی نمی‌شود و از نظر آنان امن بودن تا ساعت تا ساعت مهم‌ترین فضا و مطلوب نموده است.
جدول ۵- ویژگی شخصیتی فضای اتاقزدایی حیاتی از منظر نمونه آماری

<table>
<thead>
<tr>
<th>شناختی</th>
<th>نادرد</th>
<th>نادرد</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>کاربردی</td>
<td>۷/۸۷</td>
<td>۲/۱۳</td>
</tr>
<tr>
<td>خوراکی</td>
<td>۱/۴</td>
<td>۴/۷</td>
</tr>
<tr>
<td>خصوصی</td>
<td>۱/۷</td>
<td>۲/۴</td>
</tr>
<tr>
<td>غربالگری</td>
<td>۸/۳</td>
<td>۱/۷</td>
</tr>
<tr>
<td>شغل گذار</td>
<td>۱/۳</td>
<td>۲/۲</td>
</tr>
<tr>
<td>شغل گذار</td>
<td>۸/۷</td>
<td>۲/۳</td>
</tr>
</tbody>
</table>

طقب بررسی نتایج جدول، ۴۵ درصد مردم احساس امتیاز بالایی نسبت به این میانگین داشتند. با توجه به تجزیه و تحلیل داده‌ها، طبق فرضیه‌ها مطرح شده، به نظر می‌رسد بین اماکن مذهبی و امتیاز وابستگی وجود دارد. همانطور که در جدول مشاهده می‌شود و با توجه به میانگین مساحت مسکونی (۱۰۰) معنادار (sig=۰/۰۳) می‌توان به این نتیجه رسید که بین اماکن مذهبی و امتیاز وابستگی وجود دارد و رابطه آنها به شکل معنادار است (جدول شماره ۶). ۹/۵ همین‌طور که نتایج نشان می‌دهد فرد در اماکن مذهبی احساس امتیاز بیشتری می‌کند. به نظر می‌رسد وجود اماکن مذهبی در فضای شهری می‌تواند در امتیاز و حضور زنان مؤثر باشد.

جدول ۶- میانگین سطح معناداری اماکن مذهبی و امتیاز

| امتیاز و حضور زنان | حضور اماکن مذهبی |
بررسی تأثیر اماکن مذهبی در احساس امنیت زنان...

<table>
<thead>
<tr>
<th>میزان در</th>
<th>متغیر</th>
<th>مقدار</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Phi</td>
<td>0.6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cramer’s V</td>
<td>0.566</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

SIG = 0.000

با توجه به میزان سطح معناداری (0.000) میتوان نتیجه گرفت که این فرضیه به شکل معنادار بوده و تأییدیه می‌گردد و بین احساس امنیت زنان و وجود اماکن مذهبی رابطه وجود دارد. همچنین آماره‌های همبستگی نشان می‌دهد که بین آنها همبستگی مثبت وجود دارد به این صورت که افزایش اماکن مذهبی در سطح شهر می‌تواند موجب افزایش امنیت زنان شود و میزان این همبستگی 0.566 است که تقریباً همبستگی قدرتمندی را نشان می‌دهد (جدول شماره 8).

<table>
<thead>
<tr>
<th>میزان در</th>
<th>متغیر</th>
<th>مقدار</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Hembakhty Person</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حضور و اماکن مذهبی</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>میزان در</th>
<th>متغیر</th>
<th>مقدار</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Hembakhty Person</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حضور و اماکن مذهبی</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>میزان در</th>
<th>متغیر</th>
<th>مقدار</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Hembakhty Person</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حضور و اماکن مذهبی</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>میزان در</th>
<th>متغیر</th>
<th>مقدار</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Hembakhty Person</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حضور و اماکن مذهبی</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
جدول 9-میزان همبستگی میان امکان مذهبی و احساس امیت

<table>
<thead>
<tr>
<th>حساس امیت</th>
<th>حساس امکان مذهبی</th>
<th>همبستگی پیرسون</th>
<th>سطح معنا‌داری</th>
<th>تعداد</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>احساس امیت</td>
<td>حساس امکان مذهبی</td>
<td>همبستگی پیرسون</td>
<td>سطح معنا‌داری</td>
<td>تعداد</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
بررسی تأثیر اماکن مذهبی در احساس امنیت زنان

فضا و ظرافت سرزمین‌گی می‌گردد (فرضیه شماره ۳). بنابراین ابزار طور می‌توان اذعان نمود که بین اماکن مذهبی و امنیت به خصوص احساس امنیت رابطه‌ای مثبت وجود دارد که باعث حضور بی‌پرست و پیوسته فضای شهری خواهد شد.

در بررسی و آزمون فرضیات ابزار طور می‌توان اذعان نمود که بین اماکن مذهبی و امنیت به خصوص احساس امنیت زنان رابطه‌ای مثبت وجود دارد (فرضیه شماره ۱) که ابن امر واحذه حضور بی‌پرست و پیوسته فضای شهری (فرضیه شماره ۲) خواهد شد.

نتایج گیری

با توجه به سوالات و مقدمات تحقیق و پیامدهای صورت گرفته، مشخص گردید که کاربردی مذهبی امامزاده بحیره، بر احساس امنیت زنان در استفاده از فضا مؤثر بوده است و باعث حضور بی‌پرست بازداشت و امنیت آنان شده است. اما مؤثرتر از اماکن مذهبی عامل اخلاقی کاربردی است و آنگه احساس امنیت را در این فضا ارائه داده نمی‌کند.

ملقب‌های عصر آنها و نامه، کارکرد های فرهنگی، مذهبی - اجتماعی، حوزوی حیاتی محفوظ. این باعث بودن نسخه و ایجاد حاضر مثبت، فضاهای خوانا و قابل تشخیص و حس تعلق و خاطره‌گذاری در احساس امنیت زنان در فضاهای شهری مؤثر است. منجر مزکور اماکن مذهبی امامزاده بحیره ساری، معماری خوب، جذاب و خاص آن را به عنوان عنصری آنها و نشانه شهری تبدیل کرده است. بنابراین برای حاضر بدلیل تاریخی بودن حس تعلق به آن وجود دارد هنگامی به دلیل متفاوت بودن با در فضا و قابل روبی و بودن از دور باعث شناسایی مسیر و در نهایت خوانا فضا گشته است. از دیدگاه مؤلفه‌های تأثیرگذار بر احساس امنیت زنان، نامه‌ای فعال روبه خیابان (چهارراه خیابان)، افزایش نظرات طبیعی، مرافقت طبیعی و مصنوعی است که از خود بتای امامزاده به محبیت دید و
نظام الابحاث وشعوره وجود دارك كأقسام اثنين يا التحق بها فأثاثته من مصروف بلادنا بأعمال اجتماعي ومحبيه معه
جديرواءي شعبية في كبير ومراكزه يدريس اعماله في انضمامه في شهره من اعماله في شهيرودان بخصوم
زنان في مرورتهم من在这里 جاءت معابد اعمال كاريسيويا تجاريا تجاريًا مسكوني في
أطراف خوده است كأثر موضوع احاطه شعبية من اعماله في شهرهم ومحبيه
طبعي ومصري من مرور

في أيام خاص برنامه باهر فرهنگ شعبية إرادة موقد ونموه وويازابه جمعية
في أيام قابل مشاهدة بعث ومؤلفه لكي جزء و العرب ورسالد وال
روشانينا شعبية وأوشن знаю. فعاليت شبان وروزي اعماله في نفس مؤثر خواهد
داط. از أنجبا كنا في مركز شهر قراء دارس عمومي ودسترسى في نوروى
انظامي في نزديك اين مكان ممكن كشته الباعث دسترسى سهل به كمك از طرقب
أبسته شعبية حمل ونقل عمومي ونوروى انظامي نزديك به اين ميدان اجتماعي امكا

يذكر است بابا عائشة مؤلفه لكي دسترسى مانساب ودسترسى سهل به كمك كه منجرب به
أفراش احساسان اثبت حسبه في في فضا موجود است

منفر احساس انثبت في في فضا ما توجه به معرفه كذكر شهبة باحوز
امجازه افراش نافته اثبت. بابا عائشة اين مكان تواسته با حضور خود في اثبتت فضاء
أطراف خود مؤثر مشاء. مكانه يا سبيلا بابا عائشة. جبهت ارتوت احساس
انثبت في شهير نطفة داشته باشت. يطور كتاتب بثبتية ندمد دن Tổng راتب معتاد
بين ماكاي مذهبي واحساس انثبت باست بابا عائشة حسبه في نظوب
اماكن مذهبي واحساس انثبت باست بابا عائشة حسبه في احساس انثبت
بانوان ورده. في إضيقه ونهره لشن شهير كاريسيويا. وميزان رفت ونام. بباحاس
انثبت مؤثر است كأثره نبيته جرفت كبا توجه ببرد شهيرودان به اماكن
مذهبي. إبداع كاريسيويا تأثير سرازيب في احساس انثبت دارن. إن طرفى طبق باسخ
شهرودان اين كاريسيويا در صورتها في حسابه وروزي مؤثر خواهد. بود
بررسی نتایج امکان مده‌های در احساس امنیت زنان...

در واقع بنابر امکان‌یافته بحث سازی، میان‌آمیزی با نقش اجتماعی، فرهنگ‌یافته و مجهت امکانات حاضر در آن احساس امنیت می‌کنند. بنابراین برای اثبات این نتایج و بهبود کیفیت این فضای شهری باید در زیر را ارائه نمود:

فعالیت 24 ساعته کاربردی‌های مذهبی نا به عنوان کاربردی‌های دیگر از جمله تجاری نیز می‌توان طول شبانه روز فعال باشد و در نتیجه منجر به بالارفتن احساس امنیت و حضور بذری و سرژندگی و پیشینه بیشتر فضا خصوصاً در ساعات پایانی شب خواهد شد.

برگزاری جلسات آموزشی فرهنگی و جشن‌ها و مراسم و گردش‌مندی‌های اجتماعی در میان اهالی بحث جهت افزایش حس تعلق و کاهش نامه که منجر به حضور بذری بیشتر و شرت مثبت و احساس بیشتر مردم با فضا گردد.

سپاس از همه دسترسی از عوامل به نیمه عوام و خصوصی تقویت گردد.

چرا که کاربرد هم‌جویی تجاری و کاربرد خصوصی سکوست امکان که در برخی موارد این سیلیس به دو این رفتگی است.

این میزان فاقد میلست که هنوز و استراحت بیاید است؛ نا کاربرد لحظه‌ای به نظر به قبلی. فاقد قدرت، به نتیجه برای گذش نیست، بنابراین باید فضاها و رشته‌گذاری از نظر طراحی شود. باید به میلست این فضا بیشتر توجه شده و تکنیکی مخصوص پایه‌ی عضوی کردد. افراد باید در گروه‌های سی و ایجاد در تکنیکی که جهت تداوم پا به و ماندن در فضای ضروری به نظر می‌رسد. چرا که تمامی عناصر به داخل بنای امکان‌های حضرت نیامده و کاهش از درون محوطه عرض آزادت نموده و به خردی می‌پردازند. فضاها باید به دست دست‌ورشکنان قرار داده شود.

همچنین سطح کف این میزان طراحی گردد و تبیین خود را از خیزبان اصلی نمایان دارد. این میزان نا می‌تواند فضایی مناسب جهت ماندن و استراحت است.

به همین‌وهمین است که کسی که تلفن نبوده شود نا جهت امداد دسترسی سیریت امکان‌پذیر باشد. نبوده کوپله‌های تلفن امداد در میان کمک مؤثری جهت کمک.
رسانای فوری و احساس امنیت خواهد نمود. از طرفی نیروی انظمای یا کشت در فضایی تندبود و ورودی فضا در نظر گرفته شود. بهتر است دسترسی به پلیس را در محدوده خیابان اصلی مجاور میدان (خیابان جمهوری) قرار دهد تا در شرایط اطرافی قابل دسترس بوده و از طرفی منجر به افزایش احساس امنیت گردد.

بنابراین می‌توان جهت استقرار احساس امنیت بشری، ساماندهی و پیاز اطلاعی فضاهای شهری با تأکید بر نقل و نجات آمادگی مالی صورت گیرد. نا حضور مردم و سرودنگی فضا توپیت شود و در نتیجه زنان با توجه به ویژگی‌های جنسیتی بتوانند در این فضاها حضور بخشی داشته باشند.

منابع

- ایبوب، پاپل، و آل اس، کالر (1360) جامعه منشأی زنان. ترجمه: مهربان نجم عراقی، نشر ای.واگ
- احمدی، علیاصغر (1385)، امنیت و احساس امنیت، قلم اجتماعی، شهره قریشی، تهران: انتشارات آنتارد. گری
- کاربردی، مطالعات امنیت اجتماعی، شهره قریشی، تهران: انتشارات آنتارد
- اکبری، رضا، فرمانفرما، سمنان (1391)، تاثیر کالبدی فضاهای عمومی بر احساس امنیت زنان، تشریح: شخصیتی و رفتارهای شهری، سال 17، شماره 42
- مسعود، مستر، عوض (1395)، بررسی عوامل مرتبط با احساس امنیت اجتماعی زنان، مطالعه: زنان ساکن مجموعه های مسکونی شهرهای اسلامی، قلم اجتماعی، مطالعات اجتماعی، روانشناسی، سال 14، شماره 1
- ماما، محمود، رحمان، مجتبی، ضابطه، اسلام (1381)، امنیت تردید زنان در فضاهای شهری و مسئله مشابهی آنها در بخش مرکزی شهر تهران، مجله علمی-پژوهشی تحقیقات زنان، سال دوم، شماره چهارم.
بررسی تأثیر امکان مذهبی در احساس امیت زنان...

- بوزان، باری (1387)، مردم، دولت‌ها و هرس، ترجمه: پرویز‌کیان، مطابق. چاپ اول.

- بروجردی، نیک: نیک: انشغال زنان در فضای عمومی شهری، نشر پژوهشگاه انجمن مطالعات راهبردی، پایتخت، چاپ اول.

- بروجردی، احمد اشترن، به دسته‌بندی، اطلاعات (1392)، دهکده‌های حضور زنان در فضای عمومی شهری: مورد کاری پارک ایت گالی و فناوری تبیینی، شماره 32.

- بروجردی، محبوب، جنابی، محمدی‌زاد، هادی، رقیبیان، مجتبی: انتشار، منابع، پارسی و آذر افلاطونی، تهران: انتشارات دانشگاه علوم و صنعت ایران، چاپ 19، شماره 19.

- ترویج، چمی، (1388)، مرگ و زنده‌گاه شهرهای برگ، ترجمه: حسی‌زاده پارسی و آذر افلاطونی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، شماره 19.

- رحمت‌آبادی، بهرام (1387)، از آن‌رویان تا عرضه عمومی، فصلنامه جستارهای شهرهای زن (بیرزندان شهر)، سال هفتم، شماره 4.


- رهنما، محمد‌بی‌حمید. (1376)، فرهنگ و میراث فرهنگی همبسته‌ای در پاتریلی شماینده، فصلنامه مشکوک شماره 52 و 55.

- رجیانی‌زاده، امیرکبیر. هما (1381)، مشارکت سیاسی زنان، عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، چاپ اول، فصلنامه علم اجتماعی، شماره 19.

- حجازی، معمین، سادات. (1391)، میهن‌بودن و احساس امیت زنان (امامزاده زن‌العلوم)، تهران: نشر آنتی‌تن گالی، چاپ اول.
مقاله بر اساس مطالعه و نویسنده اجتماعی سال همس، شماره ۳۳، تاریخ ۱۳۹۶

- سازمان، آیلیه، بیکان، جعفر، حسین، سیاسی (۱۳۹۵)، تحلیل فضایی احساس امنیت در محلات مختلف شهری (مورد مطالعه: شهر تهران)، پژوهش‌های راهبردی امنیت و سیستم اجتماعی سال پنجم، شماره پایی، ۴۱، شماره سوم.

- شهري، جعفر (۱۳۷۶)، تاریخ اجتماعی تهران در قرون سیزدهم: سنگ، کسب و کار، ۱، تهران، انتشارات اسلامی، صاحب.

- سانعی، احمد، (۱۳۸۵)، جامعه دانش آموختگان ایرانی، انتشارات کلک، دانش.

- کوریز، لوئیس (۱۳۷۹)، سنگ‌کس و استاندیزه برگر، جامعه دانشگاهی، مرکز: محسن، نگار، تهران، انتشارات علمی.

- قاسمی، رضا، محمد، آذر، (۱۳۹۶)، بررسی میزان احساس امنیت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین شهرنشینان ۴۴-۶۵ ساله شهرکرد، قلم‌شناسی دانش.

- انظمام جهادگان و اخياری، سال اول، شماره دوم.

- ترابی، قزایی، رادجاهی، نجفی، رخش، نازیبالا، (۱۳۸۵)، بررسی سنجش حس امنیت در مناطق مختلف شهری، عمرانی و شهرسازی: ایرانشهر، شماره ۴.

- غلیقی، نیاز، مهیلا، سالاری، حسین، (۱۳۸۶)، زن در عرصه عمومی مطالعه‌ای در مورد فضاهای عمومی، قلم‌شناسی علمی اجتماعی، شماره ۳.

- کارمون، میوه‌هیت، نیک، تسلیم، استون، (۱۳۸۸)، مبانی فضاهای عمومی، فضاهای شهری: ابعاد غیرنگون طراحی شهری، مرکز: قزایی قزایی، فن آباد، محیط، شهرتی، زهرا، ایرانشهر، انتشار، نشر دانشگاه هنر، شماره ۲.

- کلالینی خلیل‌آباد، حسن، ایرانشهر، روانک، سرای، احمدی، (۱۳۹۴)، بررسی رله‌های امن شهری رسانه بر تفکیک جنسیتی با روش CPTED ایرانی اسلامی، شماره ۱۲.
بررسی تأثیر اماکن مهمی در احساس امنیت زنان... 159

- مدرسی توسعه و پژوهش. (۱۳۹۱)، ارتباط امنیت شهری با تأکید بر محیط و فضای شهری در تحقیقات برنامه‌ریزی و توسعه پایدار شهری خراسان رضوی، مشکینی، ایوب‌نظامی، حجتی، درخشانی، اسماعیلی. (۱۳۹۲)، ارزیابی امنیت محلاتی و استفاده از فضاهای عمومی: تفاوت های جنسی و سنی در مرکز شهر
- تهران، فصلنامه مطالعات اجتماعی، روانشناسی زنان، سال ۱۱ شماره ۱
- نوروزی، فیض الله؛ فولادی سپهر، سارا. (۱۳۸۸)، بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان ۱۵-۲۹ ساله شهر تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر نظریه فلسفه، سال هجدهم، شماره ۴۳.

- عبرت مشترک شده توسعه زنان در تاریخ ۱۳۹۲ پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت - کد خبر۱۰۷۵ می‌نماید: زنان پیام‌های انتشار: ۱۳۹۲ دوازدهم اردیبهشت لیبک جیری:

http://www.rahayabnews.com/Pages/News.aspx


  http://mineco.fgov.be/informations/statistics/studies/academic/084_en