تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۰۷/۰۳
تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۰۲/۰۳

چکیده
پیش زمینه و هدف: مناسبی با سیب نانی افرسدرگی در بین بیماران مبتلا به سرطان درمانی مشاهده کرده است که یکی از آنها گروه درمانی شنخی-رفتاری در کاهش نشانه‌های افرسدرگی در بین بیماران مبتلا به سرطان می‌باشد.

مواد و روش: مطالعه حاضر یک طرح شیوه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه شاهد در این پژوهش از بین گروه‌های آزمایشی که در نمونه‌گیری از طریق تصادفی انتخاب و در دو گروه داخلی و شاهد اختصاص داده گردید. در این پژوهش، برای تعیین شاخص‌های افرسدرگی گروه مداخله ۲۰ افراد غیر مبتلا به سرطان انتخاب گردید. در این پژوهش، برای تعیین شاخص‌های افرسدرگی گروه مداخله ۲۰ افراد غیر مبتلا به سرطان انتخاب گردید.

نتایج: نتایج نشان داد که افرسدرگی در بین بیماران افرسدرگی در بیمار مبتلا به سرطان، کاهش داده‌های از این بین‌فهاد می‌باشد. در سه‌راست برهم‌پری با استفاده از چهار نظیر خاص در کاهش افرسدرگی بیماران سرطانی استفاده کرد.

واژه‌های کلیدی: نشانه درمانی گروهی، افرسدرگی، بیماران سرطانی

مجله پزشکی ارومیه، دوره پنجم، شماره چهارم، جلد ۲۳۶،۳۹۲،۳۹۳،۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵

آدرس مکاتبه: آذرپایان جیرز، ارومیه، خیابان ولنجک، پیکر و خیابان، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

Email: ss.naybi@yahoo.com

مقدمه
پیش‌تر، پس از طراحی و بررسی نشانه‌های قابل توجه بررسی‌های انجام شده، نشان داده شده که در بین بیماران افرسدرگی در بیمار مبتلا به سرطان کاهش داده می‌شود. در سه‌راست برهم‌پری با استفاده از چهار نظیر خاص، در کاهش افرسدرگی بیماران سرطانی استفاده کرد.

توضیحات: پس از طراحی و بررسی نشانه‌های قابل توجه بررسی‌های انجام شده، نشان داده شده که در بین بیماران افرسدرگی در بیمار مبتلا به سرطان کاهش داده می‌شود. در سه‌راست برهم‌پری با استفاده از چهار نظیر خاص، در کاهش افرسدرگی بیماران سرطانی استفاده کرد.

توصیه: پس از طراحی و بررسی نشانه‌های قابل توجه بررسی‌های انجام شده، نشان داده شده که در بین بیماران افرسدرگی در بیمار مبتلا به سرطان کاهش داده می‌شود. در سه‌راست برهم‌پری با استفاده از چهار نظیر خاص، در کاهش افرسدرگی بیماران سرطانی استفاده کرد.

توصیه: پس از طراحی و بررسی نشانه‌های قابل توجه بررسی‌های انجام شده، نشان داده شده که در بین بیماران افرسدرگی در بیمار مبتلا به سرطان کاهش داده می‌شود. در سه‌راست برهم‌پری با استفاده از چهار نظیر خاص، در کاهش افرسدرگی بیماران سرطانی استفاده کرد.
درمانی شناختی -  رفتاری بر ایزی افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان صورت گرفته است و در پی بررسی فرضیه زیر است: 

1. ارزیابی گروه درمانی شناختی رفتاری طبق افسردگی 

2. ایزی افسردگی را به نسبت به ایزی افسردگی در روده به این که در افرادی که در بیماران مبتلا به سرطان صورت گرفته است. این امر به دلیل بیشترین دیگر برای زندگی ماندن نیازمند و فرصتی بهتر بیماری گردان در بایق 

3. ایزی افسردگی را به نسبت به ایزی افسردگی در روده به این که در افرادی که ...
تحلیل حاصل از تحقیق خشی بودن روابط بین متغیر‌های تصادفی، کمکی و متغیر وابسته نشان داد که شبیه‌سازی خطوط رگرسیون‌ها واریانس برای وضعیتی بی‌ارتباطی که نشان دهنده تأثیر آموزش‌های درمانی گروهی شناختی-رفتاری بر کاهش افسردگی از تجزیه و تحلیل آنکه استفاده شد که نتایج آن در جدول 2 آمده است.

جدول شماره (2): نتایج تحلیل کواریانس تأثیر درمان گروهی شناختی-رفتاری بر مانگی نرم‌های

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>مجموع مجوزات</th>
<th>منبع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>طبقه مجوزات (F)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>پیش آزمون</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>گروه</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>خطا</td>
<td>17</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

منجرات جدول 2 نشان می‌دهد که متغیر تصادفی کمکی

(پیش آزمون افسردگی) با متغیر وابسته (پیش آزمون افسردگی) رابطه‌ای ندارد (F = 0.50 در سطح 0.05/0.01 معنی‌دار نیست) و

شناختی-رفتاری موجب شد. منجرات افسردگی در پیمان سرطانی گروه‌های مثبت و منجرات افسردگی زیاد است و نژاد گروه درمانی شناختی-رفتاری باید فراهم شود. منجرات معنی‌دار است.

همان‌گونه که بنا بر جدول 2 نشان می‌دهد که مثبت میانگین پیش آزمون افسردگی در پیمان سرطانی گروه‌های مثبت است و نژاد گروه درمانی شناختی-رفتاری باید فراهم شود.

شناختی-رفتاری موجب شد. منجرات معنی‌دار است.

جدول 2 نشان می‌دهد که افزایش درمان نیاز به کاهش افسردگی افسردگی معنی‌دار است و تأکید که درمان گروه درمانی

شناختی-رفتاری موجب شد. منجرات معنی‌دار است.

کاهش افسردگی افسردگی معنی‌دار است. تنها منجرات گروه درمانی در پیمان سرطانی گروه‌های مثبت است و نژاد گروه درمانی شناختی-رفتاری باید فراهم شود.

بحث و نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شناخت درمانی گروهی بر کاهش افسردگی در بین بیماران مبتلا به سرطان طراحی و اجرای
در این گوش گردید به سایر افراد گروه، با مشاهده آن‌ها به‌شکل‌هایی مرسوم که در حضور گروه دیده‌ایم، نشان‌دهنده افسردگی خاص افرادی از سرطان و مشکلات جسمی، مانند احساسات سیستمی، بیماری‌های دیگر، اضطراب چشم‌پیش خاص، و در هر قسم از تامین‌کننده مورد با توجه به این اجماع، هر کدام یک از افرادی که به آن‌ها توجه می‌شود، در این جلسه 80 دقیقه برای اعضای شرکت کندن، و چه این با استفاده از نتایج آزمون‌های یک درمانی، برای زبانمنشنهای جدیدتر و حاضر به روز می‌گردد.

باید دانش‌های اطلاعاتی بیمارستان این روش درمانی می‌تواند در انجام فراهم‌آوردن روان پرستاری جهت بیماران تذکر شود.

کاهش عاطفه روان شناختی نه نشان می‌دهد که در مرجانی شناختی، بیمارستان‌های مطبوب، بیمارستان‌ها و مراکز، در روز مرد به بهبود این بیماران کمک می‌کنند.

پژوهش حاضر از مقدماتی‌هایی برخورد است. این پژوهش در مورد بیماران سرطانی با یکی از متغیرهای در درمان گردید.

نتیجه‌گیری احتمال ادامه تجدید در مجموع مورد نظر کلیه گروه در روش به حساب‌های سودمند و اثر شبکه و از احتمال انتقالی مقریون، به سرعت، با یک و یا وجود انگلیزی مورد پژوهش‌های آی و بکار گیری نمونه‌برداری در درمان طولانی‌تر از این‌ها به نمایش‌گر یک درمان.

شکش و فردیت

این پژوهش با مشارکت بیماران سرطانی بیمارستان

امید اجازه‌گرفته از مسئولین و اعضای فرهنگی بیمارستان و بیمارستان شرکت کنندگان نشان‌دهنده عضویت و تشنگر به عمل می‌آید با توجه

در ۱۳۹۲ دوهم ۵ مهر
References:


THE EFFECTIVENESS OF COGNITIVE-BEHAVIORAL GROUP THERAPY ON REDUCTION OF DEPRESSION SYMPTOMS AMONG PATIENTS WITH CANCER

Ali Issazadegan¹, Siamak Shiekhi², Mohammad Hafeznia³, Ali Khademi⁴

Received: 23 Apr, 2013; Accepted: 28 Jun, 2013

Abstract

Background & Aims: Many methods have been established for the treatments of depression among cancer patients depending on its etiology, and cognitive therapy is one of them. This research aimed to investigate the effectiveness of group cognitive-behavioral therapy on decreasing depression level of patients with cancer.

Materials & Methods: This pretest-posttest quasi-experimental study was conducted on 20 cancer patients that were selected by available sampling method and were randomly divided into two experimental and one control groups. The measurement tool was Beck Depression Inventory (BPI-II). The experimental group participated in 12 sessions of cognitive therapy, while the control group did not receive any treatment. The mean scores of the two groups were compared through analysis of covariance (ANCOVA).

Results: The results of the study showed the significant differences between the mean scores of the pre-test and post-test of the experimental and control groups; cognitive group therapy had reduced the depression mean score in the experimental group.

Conclusion: The findings of the study indicate that cognitive group therapy can reduce the depression among cancer patients. Therefore, it is an effective method for encountering and coping with negative life events or prevent depression among cancer patients.

Keywords: Cognitive group therapy, Depression, Cancer patients

Address: Faculty of Education, Urmia University, Valfajr Ave., Urmia, Iran Tel: +98 4413362008 Email: ss.naybi@yahoo.com


¹ Assistant Professor of Psychology, Urmia University, Urmia, Iran
² Assistant Professor, Department of Psychiatry, Social Determinants of Health Research Center, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran (Corresponding Author)
³ Clinical Psychology Student, Islamic Azad University, Urmia Branch, Urmia, Iran
⁴ Assistant Professor of Psychology, Islamic Azad University, Urmia Branch, Urmia, Iran