ارتباط عوامل مادربی با نگرش مادربان درباره تغذیه کودک با شیر مادر

نویسندگان: نسرین علایی و دکتر سقراط فقهی‌زاده

1. مریم دانشکده پرستاری و مامانی دانشگاه شهید
2. استاد دانشکده پرستاری دانشگاه تربیت مدرس

Email: alaei@shahed.ac.ir

مقدمه:
دانشگاه تهران مثبت در باره شیر مادر عالمی است که می‌تواند منجر به انتخاب مادران در تغذیه نوزادان کودک با شیر خود شود. هدف تعيين ارتباط عوامل مادری با نگرش مادران درباره تغذیه کودک با شیر مادر می‌باشد. در این بررسی 300 نفر از مادران شازمان امداد و راهاندازی انجمن تخصصی تغذیه کودک بر روی بررسی موارد مربوط به تغذیه کودک با شیر مادر اقدام کرده است. نتایج حاصل نشان داد به طور کلی 77 درصد مادران مورد بررسی نسبت به تغذیه کودک با شیر مادر دارای نگرش مثبت بوده‌اند. ضمناً بیشترین نگرش مشخص مربوط به آثار تغذیه با شیر مادر در ۳۳.۳ درصد مادران مورد بررسی بوده‌است. مجموعه مشخص کردن نگرش مادران بررسی آرام خانواده‌ها شامل ویشکل‌ها، نوین مشاورین، نوع حمایت کننکنگان، تفاوت معمولی‌ها ناشنده است. بر اساس حاصل که میانگین تعداد تغذیه‌های زودرس مادران بررسی تحقیقات، سن، تعداد فرزندان، دفعات بارداری مشغله‌های شیردهی، منابع مایبان و تفاوت معدود (۵/۵) آشنست. نتیجه گیری: تجربه مادر در تغذیه کودک با شیر مادر و سواد از عوامل مهم در نگرش مادران است.

واژه‌های کلیدی: تغذیه با شیر مادر، نگرش، عوامل مادربیار

جنبین بعد از تولد انجام می‌گیرد تغذیه طفل در سال اول زندگی اهمیت دارد ۱/ برای انجام شده به پوستیکی همدان کودکان مختصات دو رابطه ۱۵ درصد کودکان که پوستیکی کمی در دندان‌ها داشته‌اند تغییر نشده آنها بعد از دو سالگی بوده است ۲/ همچنین اسهاد چرب موجود در شیر مادر منجر به افزایش ضرب هواشی کودک می‌شود.

مقدمه:
شیر مادر کامل ترین غذا برای نوزادان است. واژه‌گی طلق به مادر در شش تا هفماه اول زندگی می‌باشد دوران زندگی جنین است و پستان مادر در ماه‌های اول بعد از تولد نشته جفت را در رسالتان مواد غذایی لازم به طلق ایفا می‌کند با توجه به آنکه تغذیه سلول مغز انسان تا پایان سال دوم زندگی ادامه می‌یابد و ۴/ ۶ رشد مغز

31
تحقیقات نشان داده است که برای این مدل تغذیه، می‌شود نسبت به کوکاتیان که با شیر غیرمادر تغذیه می‌شوند، در سن‌های 6 تا 8 سالگی بیشتر هوشیال‌کاری داشته‌اند. بررسی‌های انجام شده نشان داده است که نتایج کودکان شیر مادر دارند که هداقت و نسبت به سرطان پستان تا 60 درصد و نیز خطر ابتلا به استوئیروزیس در آنها کاهش یافته است.\cite{3}

بررسی انجام شده در ایران نشان می‌دهد که درصد مادران کمتر از یک درصد بین 6 تا 8 ماه و 50 درصد بیش از 12 ماه به کودکان خود شیر داده‌اند.\cite{5}

همچنین، موردهای تحقیقات از سال 1361 آب، بعد از نشان داده که مادران در حال حاضر، خانواده و یا شرکت‌های تغذیه کودکان اصلاً به شیر مادر تغذیه نشان داده‌اند و حداقل 46/4 درصد کودکان تا پایان سالگی ادامه تغذیه با شیر مادر را نشان داده است.\cite{6}

تحقیقات نشان داده است که انجام شده در بهترین موارد با چربی و غلات، گلوپ، واکسن و واکسن غیر مفصل در نکاتی کودکان غیرمادر انجام شده است.\cite{7}

در مورد اثبات انجام شده در نهایت می‌توان بر میزان سلامت کودکان غیرمادر انجام شده در مشهد این میزان 77 درصد در زابل 47/5 درصد بوده است.\cite{11}

تحقیقاتی که در انجام شده در تمامی مراکز بهداشتی در مناطق مرکزی کشور انجام شده است،\cite{12} درصد کودکانی که با شیر مادر و غلات کمکی دارای نگرش نامطلوب بوده‌اند،\cite{13} می‌تواند تغذیه کودکان با شیر مادر را نشان دهد.\cite{14} گفتگوی مادران دانشجویان پزشکی مامایی و پرستاری دانشگاه آزاد (1375) نشان داد که شیوع باور‌های نادرست 30 درصد بوده است.\cite{15}

در این راستا تحقیقات انجام شده در گرگیر بر دانش آموزان دبیرستانی (1287) نشان داد که درصد کودکان در این موارد با چربی و غلات کمکی دارای نگرش نامطلوب نسبت به تغذیه کودکان با شیر مادر بوده‌اند.\cite{16}

نتایج مطالعه دیگر در
روش كار

اين يؤكد برنس توصيفه است به كه في سال 28- 1381 اناج شهد تست. بر اساس نتائج حاقل من برنس مقدما انجان شهد، 10 اينان سان دانشگاهي داراي زايگانگ 5 منطقه شاه تهري به تحسافات انتخاب و

$
\sum \frac{d_i^2}{\text{برآورد}}$

مجموعا تعداد 1000 مادر بر اساس فرمول $
\sum \frac{d_i^2}{\text{برآورد}}$

وجد برنس قرار گرفتند. مادران مورد برنس تازه زایمان كرد، بيمتري در بخش بعد از زایمان و در وضعيت ترخيش و صاحب نوزاد زنه بودند (نوزادان مطول شده نياي داراي ناهنجاري و مشكلات و خيم

باشداني).

روش كردآوري اطلاعات

اطلاعات حاصل از طريق پرسشنامه به دست ام به تطوری که قسمت ابتداي مربوط به عوامل سرطان با مشخصات مادر و قسمت دوم مربوط به جمله‌هاي نگرشسنگ پرداخته در آن قسمت 4 حیطه نگرش

مورد برنس قرار گرفت مشتمل بر:

1- نگرش مادران راجع به روند تغذيه نوزاد و شيرخوار با شير مادر

2- نگرش مادران راجع به امر شيردهي

3- نگرش مادران راجع به آثار تغذيه نموند كودک با شير مادر کودک

4- نگرش مادران راجع به آثار تغذيه نموند كودک با شير مادر مادر

پرسشنامه با استفاده از محصول مسائل متحده [19,20,21,22,23,24] و بر طبق اهداف پژوهش تظیم

گريد سپس به تطوری تغییر محتمل از چندین

تن از اعضای مسئولی مسئولیت نظرخواهی كرده و

اسلامات لازم انجام گرديد. با برنس مقدما انجام شده همچنين درونی با استفاده از ضریب همبستگي آلفا كرونباخ 0.79 به دست آمد. دويند تن ترتيب اعتماد

علمي پرسشنامه نيز مورد تأييد قرار گرفت.
ارتباط عوامل مادی در تقویت مادران درباره تغذیه کودکان با شیر مادر

نتایج

با توجه به میانگین سنی 25/3 و میانه 24 سال قرار داشتن، درصد مادران در گروه سنی 24-25 سال قرار داشتند. 24/8 درصد درای آدام کافی و 78/9 درصد فعال و 6/2 درصد مادران پیشوا و 31/8 درصد دیپلمر و 13/1 درصد دیپلم و فوق دیپلم و مالیه لیسانس و بالاتر وودن. 1/9 درصد برای اولین مرتبه و 26/6 درصد برای دومین مرتبه و بیشتر با پدر شده . 88/8 درصد مادران به طرح سازمان مادران به مبارزی کاهش بودند، نوع زایمان در 10/7 درصد پزشکان مادران ناشی داشت و 4/4 درصد پزشکان مادران به طرح سازمان مادران ناشی بودند. 14/3 درصد اظهار کردهاند که در زمان کودکی با شیر مادر تغذیه کرده‌اند.

3/4 درصد مادران اظهار کرده‌اند که تا نام از شیر خشک و با تغذیه شیر خشک و شیر خشک نشان جهت تغذیه کودکان استفاده کنند.

درصد مادران در 75/8 درصد اظهار کرده‌اند. 4/5 درصد مادران نوشته تغذیه شود و فقط 3/4 درصد مادران مدت تغذیه تا 6 ماه را مدت مناسب ذکر کردهاند.

همچنین نتایج نشان داده در 24 درصد موارد همک، 44 درصد خواهر و مادر خانم و 28 درصد آرا در 75 درصد مادران سایر افراد قابل دوستان کادر درمانی مشوق شریف‌یه‌بودن.

همچنین نتایج نشان داد بیشتر از حد میانگین کندکان مادران در ام شیرهدی (20 درصد) از سوی قابل و

بیشتر مادران شیر کافی دارند. علاوه بر اقدام جهت در أعیش گیبری کودک و تغذیه نمودن از یک شیر خشک، تغذیه اورژانسی در این مورد می‌شود. نمونه کودک به مدت 4 و نیز تغذیه مادر دیگر اثرات در تغذیه میزان و ترکیبات بیشتر مادران جای و یا دارای پستان‌های بزرگ. این حیطه مجموعاً 7 گوگه را بررسی کرده‌اند.

حیطه ار تغذیه کودک با شیر مادر پر کودک

اعتقاد به مادران چون وایکی کودک در سنین بی‌بعد با تغذیه طولانی مدت کودک با شیر مادر، پرواز زندی کودک به علت زندی عفونت، مناسب‌بودن ترکیبات شیر مادر نوزاد که زمان با نارس باید و نوزاد، کم بیماران کودکانی که با شیر مادر تغذیه می‌شوند این حیطه 4 گوگه را در برداردند.

در حیطه ار تغذیه کودک با شیر مادر مادر

اعتقاد به مادران چون در دست دادن سریع تر وزن اضافی در دوران بارداری با تغذیه نمودن کودک با شیر مادر، تا مناسب مادر با تغذیه است. کودک با شیر مادر، با شیر مادر، برقرار زبان‌های گویش استخوان و کمک‌درد در سال‌های بعد بار مادر و بالاخر توجه و مجرب کردن به تربیت سایر اعتیاد خانواده (از جمله پدر خانواده) با سایر اعتیاد نمودن کودک با شیر مادر این حیطه 5 گوگه را در برداشتند.

همچنین در این بررسی عوامل مادری چون تعداد بارداری، تعداد فرزند، نوع زایمان، سابقه شریف‌یه‌بیر وزن کودک، میزان پلاک نری و تغذیه نمودن کودک با شیر خشک، حماتی و تشونی خانواده و اطرافیان با شهرت مادر و تغذیه مادر با شیر مادر در زمان کودکی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

تجزیه تحلیل داده‌ها

با استفاده از برنامه نرم‌افزار SPSS از آمار توصیفی و آزمون تحلیلی کروسکال والیس استفاده گردید.
بحث و تئیه‌گری
چگونگی تغییر مداران در مورد تغییر نمودن کودک جنین است که بر نوع تبادلی گیاهی مدار در تغییر نمودن فردان باید خودش نشان داد. نگرش‌ها در طول زندگی فرد شکل می‌گیرد و توزیع و ارتقاء با افراد تقویت می‌شود. چنانچه مدار به تغییر نمودن کودک با شیر خور ارگ نه دو آن را شاهده بدن کودک و معنی نسبت به آن خواهند داشت. لذا به گونه‌ی می‌شود نگرش‌ها پاسخ‌های آموزش هستند و احتمالاً نمایانگر عمل خاص نسبت به یک عقیده می‌شوند [25].

در بررسی جهان‌های نگرشی سطوح نمادان در هر حیطه نمادان داد، بیشترین درصد در حیطه‌های نگرشی در سطح سیار خوب کسب ویژه به امیر شیرهای (65/6) درصد ضمانت بیشترین نگرش منفی مربوط به حیطه اثر تغذیه کودک با شیر مادر به ماده 12/0 درصد و سپس حیطه اثر تغذیه کودک با شیر مادر به ماده 11/0 درصد بوده است (جدول 1). در بررسی نگرش مداران بر حسب حیطه‌های مداری

جدول 1 توزیع نواحی نسبی سطوح نمادان در چهار حیطه تغذیه کودکان با شیر مادر

<table>
<thead>
<tr>
<th>نمودن کودک</th>
<th>110/0</th>
<th>30/0</th>
<th>86</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>8</td>
<td>7</td>
<td>4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>7</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>نمودن کودک</th>
<th>96</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>474</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>نمودن کودک</th>
<th>98</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>474</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>نمودن کودک</th>
<th>95</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>474</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>نمودن کودک</th>
<th>93</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>474</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
جدول ۲: جهت حیطه نگرش مادرهان در پاره تقیفی کودک با شیر مادر بر حسب متغیرهای مادره

<table>
<thead>
<tr>
<th>متغیرهای مادره</th>
<th>تعداد</th>
<th>پیوند به شیر مادر</th>
<th>گروه‌های سنی (سال)</th>
<th>تعداد</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>بی‌سود</td>
<td>۱۹</td>
<td>۱۲/۷۶</td>
<td>۳۵-۴۵</td>
<td>۱۵۰</td>
</tr>
<tr>
<td>زیر دیال</td>
<td>۱۲۲</td>
<td>۱۰/۵۴</td>
<td>۳۵-۴۵</td>
<td>۱۵۰</td>
</tr>
<tr>
<td>دیال و فوق دیال</td>
<td>۱۰۷</td>
<td>۱۰/۸۹</td>
<td>۳۵-۴۵</td>
<td>۱۵۰</td>
</tr>
<tr>
<td>لیسنس و بالاتر</td>
<td>۷۷</td>
<td>۱۰/۷۶</td>
<td>۳۵-۴۵</td>
<td>۱۵۰</td>
</tr>
<tr>
<td>تعداد فرزندان</td>
<td>۱۴۳۵</td>
<td>۹/۲۷</td>
<td>۳۵-۴۵</td>
<td>۱۵۰</td>
</tr>
<tr>
<td>دفعات حاملگی</td>
<td>۲۸۸</td>
<td>۹/۳۲</td>
<td>۳۵-۴۵</td>
<td>۱۵۰</td>
</tr>
<tr>
<td>همسر</td>
<td>۳۵۵</td>
<td>۹/۴۲</td>
<td>۳۵-۴۵</td>
<td>۱۵۰</td>
</tr>
<tr>
<td>همسر</td>
<td>۳۵۵</td>
<td>۹/۴۲</td>
<td>۳۵-۴۵</td>
<td>۱۵۰</td>
</tr>
<tr>
<td>مشروین شیردهی</td>
<td>۳۵۵</td>
<td>۹/۴۲</td>
<td>۳۵-۴۵</td>
<td>۱۵۰</td>
</tr>
<tr>
<td>سایرین</td>
<td>۳۵۵</td>
<td>۹/۴۲</td>
<td>۳۵-۴۵</td>
<td>۱۵۰</td>
</tr>
<tr>
<td>مراکز درمانی</td>
<td>۱۰۰</td>
<td>۹/۴۲</td>
<td>۳۵-۴۵</td>
<td>۱۵۰</td>
</tr>
<tr>
<td>کتب و مجلات</td>
<td>۲۳۰</td>
<td>۹/۴۲</td>
<td>۳۵-۴۵</td>
<td>۱۵۰</td>
</tr>
<tr>
<td>پژوهش‌های رادیو</td>
<td>۲۹۵</td>
<td>۹/۴۲</td>
<td>۳۵-۴۵</td>
<td>۱۵۰</td>
</tr>
<tr>
<td>اطلاعاتی</td>
<td>۲۹۵</td>
<td>۹/۴۲</td>
<td>۳۵-۴۵</td>
<td>۱۵۰</td>
</tr>
<tr>
<td>تمام موارد</td>
<td>۲۹۵</td>
<td>۹/۴۲</td>
<td>۳۵-۴۵</td>
<td>۱۵۰</td>
</tr>
</tbody>
</table>
تحصیلات تفاوتی را در نمرات نگرش مادران در دو حیطه ام شیردهی و آثر تغذیه کودک با شیر مادر بر مادر نشان داد. لذا به نظر می‌رسد اکثر مادران این شیردهی را امری اساسی و لازم می‌دانند. به علاوه نظراتی که مادر در مورد اثر تغذیه کودک با شیر مادر بر مادر درمان و نیازهای انرژی و تغذیه‌ای و عصبی - نگرش مادران از سایر مواد غذایی بر مادر در دوران شیردهی باشند نظر تغذیه ناماسب که سبب چاقی مادران می‌شود و همکاران (۱۹۷۵) می‌نویسند که این نتایج به تحقیقات انجام شده زنان نگرش کودک را با شیر خود انجام می‌دهند که تحقیقات بالاتر از دیگرستان داشت. براساس لورس (۲۰۰۳) می‌نویسد بررسی تاریخی زنان سالمند، زنان کمتر از ۶۰ سال، زنان با تغذیه کمتر از دیگرستان و زنان شاغل تمامی گروه‌ها در نگرش کودک با شیر خود

در بررسی مادران بر حسب گروه‌های سنی مشخص شد مادرانی که سن آنها بالاتر از ۳۲ سال بوده‌اند است. میانگین رتبه‌های نمرات نگرش شان در سه حیطه ام، شیردهی و آثر تغذیه کودک با شیر مادر بر مادر و شیر مادر کودک بیشتر از مادران کمتر از ۳۲ سال بوده است. لذا می‌توان نتیجه گرفت که سر و نگرش مادر در ایجاد نگرش مثبت نشانه‌ها و در نگرش کودک با شیر مادر بر مادر و تحت مادر زمینه‌ها در ضرورت تغذیه کودک با شیر مادر و انرژی آن بر نسل جوان حائز اهمیت است.

استکنال (Skenler) (۲۰۰۳) نمرات مادران شیرده عموساً می‌نویسد. مادران شیرده عموساً می‌توانند در حیطه نگرش کودک با شیر مادر در زمان کودکی فقط در حیطه (ام شیردهی) با ۵۰٪ تفاوت آماری داشته باشند. در این دو حیطه سبیل مردان مادرانی که مادران نمی‌شود بررسی دارای نمرات مثبت و همکاران (۱۳۸۰) بر نویسنده‌ها

نتایج حاصل از بررسی فعالیت یونیتی به توزه‌ها تمرکز است لازم به ذکر است ۴۴ درصد مادران بر مادری در فرزند قبل بوده و فرزند با شیر خود تغذیه کرده‌اند این چه جنبه تغذیه مادران به عنوان یک عامل نقیب نگرفته‌اند که تغذیه شیری بودن نگرش مادران مورد بررسی در مقایسه با مادران در نمایشگاه است. گذشته زمان همراه با توزه و ترس ویژه‌های آموزشی تغذیه کودک با شیر مادر است که می‌تواند نگرش مادران را پیبردهای بخشید. البته تمامی‌های فرهنگی و باوری‌های مادران در شهرهای مختلف این که تغذیه شیری کودک با شیر مادر در نمایشگاه است که سطح و محتوی آموزش‌های شدید را قابل تامل و بررسی مد نظر است ۴۴/۵۲ درصد مادران بررسی آموزشی شیر مادر مثبت (توجه به نمرات جمعیت مثبت ۷۸ درصد مادران با نگرش از نمود کودک با شیر مادر) و ۴/۵٪ درصد مادران که تغذیه شیری را نمی‌شود بودن پذیرفته‌اند آموزشی و محتوای آن با نمود نگرش مادران است که این مثابه که پذیرش محتوای آموزشی در ایجاد نگرش مثبت شم بایا می‌باشد. در سردار تحقیقات مادران مشخص که میانگین رتبه‌های نگرش مادرانی که تحقیقات دیلم و بالاتر داشتند در مقایسه با مادران به‌سواد و کم سواد بوده و نگاه‌های تداولی موثر اکنون می‌شود برای تغذیه شیر با شیر مادر و نگرش مثبت نگرش مثبت نگرش مثبت نگرش مثبت نگرش نگهداری نشان داد تفاوت

۳۷
ارتباط عوامل مادره با تکش مادره درباره تغذیه کودک با شیر مادر

نگرشی آنها بالاتر بوده است که می‌دانستند در زمان کودکی با شیر مادر تغذیه شدند. به همین روی وقی در خانواده‌ای شیر داده به فرزند وی شیر مادر امری ارزشمند محسوب شود اما این امر به فرزندان نیز صورت گرفته و دختر خانواده‌ها که هم اکنون «مادر» شدند، شوید را در امر شیردهی موفق پنداره شده و برآورد می‌کنند.

لوپس (۲۰۰۶) می‌نویسد: نکته‌گیری در مورد تغذیه نمود کودک با شیر خود مستقیماً تحت تأثیر تنشی کودک و دوست‌سخنگ بر دوستان و دوست‌سخنگ خانواده است. یک سبب این تأثیر به تغذیه نمود کودک با شیر خودش را دارد که از جا پیامدهایی خانواده و در درجه اول حس مورد حمایت قرار گیرد.

نتیجه‌گیری

عوامل مهم در نگرش مادره نسبت به تغذیه کودک با شیر مادر مشتمل بر سبب تجربه این رژیم، تغذیه نمود کودک با شیر مادر، بهره‌وری این سازمان‌ها و حمایت مادر کودک در این رژیم است.

در صورتی که مادر نشان داد به طوری که بیشتر میانگین رهیافت مربوط به مادرانی، بوده‌است که می‌توان آنها فاصله‌بندی مسیع خواهر و مادر را ممکن نمود که ود و کمتر میانگین مربوط به نسخه‌ها و مادران مشابه باعث نمود که همبستگی، دوستان و ... مشوق آنها بوده‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مادران غیر از نیازمندی بهبود درگیر بشود که جهت مبارزه با مشوق و تغییرات نهایی یافته سبب نمود که مادران برای تغذیه نمود کودک با شیر مادر حاصل می‌شود. اما افزایش قدرت قراردار برآورد نمود که مادر را نباید مکان‌های افزایش قدرت قراردار بر آور نمود که همبستگی، دوستان و ... مشوق آنها بوده‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مادران غیر از نیازمندی بهبود بشود که جهت مبارزه با مشوق و تغییرات نهایی یافته سبب نمود که مادران برای تغذیه نمود کودک با شیر مادر حاصل می‌شود. اما افزایش قدرت قراردار بر آور نمود که همبستگی، دوستان و ... مشوق آنها بوده‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مادران غیر از نیازمندی بهبود بشود که جهت مبارزه با مشوق و تغییرات نهایی یافته سبب نمود که مادران برای تغذیه نمود کودک با شیر مادر حاصل می‌شود. اما افزایش قدرت قراردار بر آور نمود که همبستگی، دوستان و ... مشوق آنها بوده‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مادران غیر از نیازمندی بهبود بشود که جهت مبارزه با مشوق و تغییرات نهایی یافته سبب نمود که مادران برای تغذیه نمود کودک با شیر مادر حاصل می‌شود. اما افزایش قدرت قراردار بر آور نمود که همبستگی، دوستان و ... مشوق آنها بوده‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مادران غیر از نیازمندی بهبود بشود که جهت مبارزه با مشوق و تغییرات نهایی یافته سبب نمود که مادران برای تغذیه نمود کودک با شیر مادر حاصل می‌شود. اما افزایش قدرت قراردار بر آور نمود که همبستگی، دوستان و ... مشوق آنها بوده‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مادران غیر از نیازمندی بهبود بشود که جهت مبارزه با مشوق و تغییرات نهایی یافته سبب نمود که مادران برای تغذیه نمود کودک با شیر مادر حاصل می‌شود. اما افزایش قدرت قراردار بر آور نمود که همبستگی، دوستان و ... مشوق آنها بوده‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مادران غیر از نیازمندی بهبود بشود که جهت مبارزه با مشوق و تغییرات نهایی یافته سبب نمود که مادران برای تغذیه نمود کودک با شیر مادر حاصل می‌شود. اما افزایش قدرت قراردار بر آور نمود که همبستگی، دوستان و ... مشوق آنها بوده‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مادران غیر از نیازمندی بهبود بشود که جهت مبارزه با مشوق و تغییرات نهایی یافته سبب نمود که مادران برای تغذیه نمود کودک با شیر مادر حاصل می‌شود. اما افزایش قدرت قراردار بر آور نمود که همبستگی، دوستان و ... مشوق آنها بوده‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مادران غیر از نیازمندی بهبود بشود که جهت مبارزه با مشوق و تغییرات نهایی یافته سبب نمود که مادران برای تغذیه نمود کودک با شیر مادر حاصل می‌شود. اما افزایش قدرت قراردار بر آور نمود که همبستگی، دوستان و ... مشوق آنها بوده‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مادران غیر از نیازمندی بهبود بشود که جهت مبارزه با مشوق و تغییرات نهایی یافته سبب نمود که مادران برای تغذیه نمود کودک با شیر مادر حاصل می‌شود. اما افزایش قدرت قراردار بر آور نمود که همبستگی، دوستان و ... مشوق آنها بوده‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مادران غیر از نیازمندی بهبود بشود که جهت مبارزه با مشوق و تغییرات نهایی یافته سبب نمود که مادران برای تغذیه نمود کودک با شیر مادر حاصل می‌شود. اما افزایش قدرت قراردار بر آور نمود که همبستگی، دوستان و ... مشوق آنها بوده‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مادران غیر از نیازمندی بهبود بشود که جهت مبارزه بالاتر

کاربرد یافته‌ها

در جامعه ما به نوع دیدگاه‌ها مذهبی و سنتی نسبت به مادر به سایر جامعه تغذیه نمود کودک با شیر مادر اثر پذیرت شده است. لذا نشانات و اصلاح نگرش‌های منفی ضرورت دارد. پس از تاثیر حاصل بر آن تغذیه کودک با شیر مادر بر سپس به آن نگرش نمود کودک با شیر مادر بر سپس به آن نگرش نمود کودک با شیر مادر بر سپس به آن نگرش نمود کودک با شیر مادر بر سپس به آن نگرش نمود کودک با شیر مادر بر سپس به آن نگرش نمود کودک با شیر مادر بر سپس به آن نگرش نمود کودک با شیر مادر بر سپس به آن

۳۸
17. Rodriguez-Garcia- R; frazier-L. cultural paradoxes to sexuality and breast feeding j- Hum- lact،1995 
14. verma m. saini V. singht. Attitudes of future mothers rating to sexuality and breast feeding j- Hum- lact
vol 34, No. 2.p: 144-150.
3. Lawernce particia Barry, Breast milk best source of (Hizel et al) Iran khabar. Com /headlines /detailed
15. bahsin sanjay kumar etal. knowledge and attitudes of anganwadi workers about in fast feeding in Delhi-Indian pediatrics march 1995 vol 32 P: 346-350

17. Rodriguez-Garcia- R; frazier-L. cultur paradoxes 
rating to sexuality and breast feeding j- Hum- lact،1995 
14. verma m. saini V. singht. Attitudes of future mothers rating to sexuality and breast feeding j- Hum- lact
vol 34, No. 2.p: 144-150.
3. Lawernce particia Barry, Breast milk best source of (Hizel et al) Iran khabar. Com /headlines /detailed
15. bahsin sanjay kumar etal. knowledge and attitudes of anganwadi workers about in fast feeding in Delhi-Indian pediatrics march 1995 vol 32 P: 346-350


