Tyler's Model of Psychosocial Competence: A Comparison of Iranian and Lebanese Students

Oumaima Mohsen Olleik
PhD Candidate
Tarbiat Modarres University

Maria A. Vafaie, PhD
Tarbiat Modarres University

Kazem Rassoulzadeh Tabatabai, PhD
Tarbiat Modarres University

Abstract

In order to assess differences in intercorrelation coefficients among the three components of proactive coping, external locus of control, and attitude towards the world 172 Iranian students (50 male, 122 female) and 146 Lebanese students (66 male, 80 female) responded to the Psychosocial Competence Scale (Tyler, 1978), Rotter's Internal and External Locus of Control Scale (Rotter, 1966) and Rotter Trust Scale (1967). Findings revealed that in the Lebanese sample, with the rise in external locus of control and a more positive attitude towards the world, proactive coping decreased whereas in the Iranian sample higher external locus of control was coupled with lower proactive coping. The relationship between external locus of control and attitude towards the world was insignificant in both groups but this coefficient was significantly larger for the Iranian group. Differences in social and political structures of the two countries are discussed as the main reason behind these findings.

Key words: crosscultural research, Tyler’s model of psychosocial competence, locus of control, proactive coping, attitude towards the world, Iranian and Lebanese students.

Contact information: bluenour0074@yahoo.com

دریافت: 26 July 2009
پذیرش: 26 July 2009
敦道: 8/8/2008
敦道: 8/5/2009

چکیده

با هدف بررسی تفاوت عوامل درونی بین سه مؤلفه مقایسه پیشگیری، مسئول مازاد و بازار نسبت به جهان، ۱۷۲ دانشجو ایرانی (۵۰ مرد و ۱۲۲ زن) و ۱۴۶ دانشجوی لبنانی به سه مؤلفه مقایسه بازاری و همبستگی روانی، ثبت‌گذاری نسبت به جهان (۱۹۷۸) مقایسه مسئول مازاد و بازاری و برای یک راک (۱۹۶۶) و مقایسه اعتماد (راک، ۱۹۶۷) پاسخ دادند. نتایج نشان دادند در جهان، مقایسه پیشگیری کاهش یافت، در حالی که در نمونه ایرانی بالاتر بود، مقایسه پیشگیری همراه بود. رابطه مسئول مازاد، مقایسه بازاری، بازار نسبت به جهان در هر دو گروه غیر مستحکم بوده و این تنها بین افراد با یکدیگر اجتماعی‌ترین و سیاسی‌ترین کشور در رسانه‌های نیوز به صورت مناسبانت‌اند. به عنوان مثال، این یک بافت در قاره آمریکا، و در کشور همچون ایران و لبنان.

واژه‌های کلیدی: بررسی بین‌فرهنگی، مقایسه صلابت روانی، اجتماعی، مسئول مازاد، مقایسه پیشگیری، بازار نسبت به جهان، دانشجویان ایرانی و لبنانی.
مقدمه
سازه سلامتی روانی-اجتماعی به کاهش افسردگی زنان و افزایش مهارت‌های هیجانی و اجتماعی آنها منجر می‌شود. مقاومت دو کشور ایران و لبنان از نظر سلامتی روانی-اجتماعی می‌تواند به تایید جلب منجر شود. در این دو کشور متفاوت است. لبنان کشوری با دولت غیررسمی است که در آن مسلمانان یکی از چند گروه قومی هستند، در صورتی که در ایران فرهنگ غالب و قوی فرهنگ اسلامی است، از سوی دیگر، ممکن است شیوه حساس و تهدید‌آور ادراک شده توسط فرد، خانواده و اجتماع در این دو کشور متفاوت باشد و به سهم خود، بر دامنه اختلالات روش زندگی، روابط، عقاید و غیره در سطح بین‌فرهنگی و اجتماعی اثر نکند.

به طور کلی، می‌توان آن بر اثر زندگی شخصی (تاپلر و وارما، ۱۹۸۸)، روانی (گانس، ۲۰۰۳)، اجتماعی (آش و روژ، ۱۹۷۶) و اقتصادی (شول، مایو و برنتارین، ۲۰۰۴) در این پژوهش کوشش شد تا یک گروه در تأیید (۱۹۸۸) گامی در جهت مفهوم‌سازی جدید سلامتی روانی-اجتماعی برداشته شود و با استفاده از مبانی نظری موجود به دو پرسشی که در پی آن انتخاب داده شد: ۱- آیا بین مسئول‌همارگی فرد، بارخورند مثبت نسبت به جهان بررسی و رفتار مقابل شیک‌گیرانه در دو کشور لبنان و ایران هم‌سانت وجود دارد؟ ۲- آیا همسانتی بین مؤلف‌های سلامتی روانی-اجتماعی در دانشجویان ایرانی و لبنانی با یکدیگر تفاوت دارد؟

روش
یک گروه نمونه ۱۷۶ نفر (۱۲۳ دختر و ۵۳ پسر) از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه‌های شهر تهران شامل دانشگاه‌های تهران، الزهرا و شهید بهشتی (با روش تصادفی و یک گروه نمونه ۱۷۶ نفر (۷۵ دختر و ۴۱ پسر) از دانشجویان دانشگاه‌های لبنان (برویت، آمریکایی، عربی) به صورت غیرصادفی انتخاب شدند (جدول ۱) و به مقیاس‌هایی که در پی آن انتخاب دادند:

را خارج از حدود توانایی، اختاره‌ها و خواسته‌های فرد قرار می‌دهد و آنچه حادثه می‌شود نتیجه بخت تصادف و یا نبوده‌وره پیچیده خارجی احاطه کننده فرد در نظر گرفته می‌شود. در مقاله مسئولیت ماهرگری روتوی به نقد هر فرد بر رقیق خود و واقع می‌نماید، موفقیتی را شکستها تأکید دارد. افرادی که به مسئولیت ماهرگری روتوی بار دارند و مستند نتیجه‌ها را می‌پذیرند و زامام اصول زندگی‌ساز را در دست دارند.

- اکثر سازند نسبت به چهار بر اساس خوش‌بینی، و اعتماد در برای بدبینی و پی اعتنامی تعیین می‌شود. افراد واجد صلاحیت روتوی-اجتماعی نسبت به چهار پیرامون و روند شکل گیری روی‌ها روی‌ها خوش‌بین هستند و به این فرایند اعتنام دارند (رات، ۱۹۸۷).

- چهار سازند فعال مستلزم استفاده از راه‌های پیشگیرانه و مقابلهایی در زندگی است. تعیین هدف‌های واقع‌گر، برناپردازی و سیاست‌های برای دستیابی به این هدف‌ها، توانایی لیست به دست آوردن و درگرفتن از شکستها و موفقیت‌ها را می‌توان از جمله این راهبردهای دانست. از نظر تأیید می‌توان اظهار نمود که روانی-اجتماعی ناشی از عدم برناپردازی، ناتوانی در تعمیم هدف‌ها و هزینه‌ها و زمان‌بندی، ناتوانی در دست‌بردن از موفقیت‌ها و درس گرفتن از شکست‌ها و ناامیدی (تاپلر، ۱۹۸۸).

این ویژگی‌ها که در عین استقلال در تعلیم با یکدیگر، زیربناگوی رفتاری و کنش‌وری سازنده می‌باشد. در این مورد، نمادی که در پی آن پذیرش، احساس خوش‌بینی دست باشد و در مواجهه با موفقیت‌هایی تبدیل‌زای، انتظار پذیر باشد.

تاپلر و وارما (۱۹۸۸) بر این باورند که الگوی صلاحیت روتوی-اجتماعی بیش‌منافی (تاپلر، ۱۹۷۸) قابلیت کاربرد بین فرهنگی‌ها دارد، همچنین می‌تواند در کودکان نیز مورد استفاده قرار گیرد. کودکان (تاپلر، ۱۰ ساله) با صلاحیت روتوی-اجتماعی بالا در مقیاس‌های با کودکان با صلاحیت ابیات بی‌اطلاعی خود می‌پیش نمایند، که نتیجه‌های مشابهی در مورد دانشجویان دانشگاهی به دست آورده‌اند. جوزن و فردین (۲۰۰۸) طی یک پژوهش بین‌فرهنگی در مورد زنان سیاسی بوسیت و سفید پوست نشن داند که
متوسط ضریب‌های درونی این مقياس بر پایه پژوهش‌های متعدد بیش از 0/70 بوده است (تاایلر، 2001). این مقياس در جمعیت ایرانی توسط غضنفری (1381) هنگامی پیشنهاد شده است.

• مقياس اعتقاد راتر (راتر، 1977): این مقياس شامل 40 سؤال در میانگین بازرگانی مثبت در نیست به جهان اشت. از فروخته می‌شود تا با انتخاب بین دو گزینه افزایش یا کاهش دارد. نمره کل هر فرد نشان دهنده میزان بازرگانی مثبت آن جهان است. متوسط ضریب هماسنایی در بسیاری از پژوهش‌های بین‌سالاری 0/68 بوده است (راتر، 1980).

یافته‌ها
برای بررسی ارتباط بین سازوگاه منعكس کننده صلاحیت روانی-اجتماعی شامل سند مهارگری بازرگانی مثبت نسبت به جهان و رفتار مبتنی بر پذیرش این نظرت جایگزین رفتارهای اجتماعی را مورد بررسی گردید. نمره کل هر فرد در این مقياس مطلوب و ضرایب هماسنایی درونی و بازرگانی آن به ترتیب برابر با 67/0 و 68/45 شده است (راوی و تایلر، 1996).

• مقياس میزان پذیرش مدنی درونی و پژوهشی راتر (راتر، 1977): شامل 19 سؤال در میانگین بازرگانی مثبت نسبت به جهان. این ابزار اولین مقياس مربوط به بهبود بورس بین‌سالاری است که در جدول 1 نشان داده شده است.

جدول 1

<table>
<thead>
<tr>
<th>کشور</th>
<th>ایران</th>
<th>لبنان</th>
<th>کل</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>دختر</td>
<td>32</td>
<td>64</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>پسر</td>
<td>64</td>
<td>32</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>کل</td>
<td>96</td>
<td>96</td>
<td>192</td>
</tr>
</tbody>
</table>

نمره کل هر فرد میزان دو همیارگری بین شرایط اجتماعی از 2 به 6 را دریافت کند.

• مقياس وتیزی‌های رفتاری صلاحیت روانی-اجتماعی (BACP): تایلر (1977); این پرسشنامه 246 سؤال در میانگین بازرگانی اجتماعی را به منظور تشخیص رفتارهای اجتماعی و پذیرش بین سازگاری این نظرت جایگزین رفتارهای اجتماعی از این گونه است. نمره کل هر فرد در این مقياس مطلوب و ضرایب هماسنایی درونی و بازرگانی آن به ترتیب برابر با 67/0 و 68/45 شده است (راوی و تایلر، 1996).

• مقياس میزان پذیرش مدنی درونی و پژوهشی راتر (راتر، 1977): شامل 19 سؤال در میانگین بازرگانی مثبت نسبت به جهان. این ابزار اولین مقياس مربوط به بهبود بورس بین‌سالاری است که در جدول 1 نشان داده شده است.

جدول 2

<table>
<thead>
<tr>
<th>متغیر</th>
<th>مقياس پذیرش مدنی</th>
<th>مقياس میزان بازرگانی</th>
<th>SD</th>
<th>M</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>لبنان</td>
<td>مقياس پذیرش مدنی</td>
<td>مقياس میزان بازرگانی</td>
<td>5/0</td>
<td>21/9</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>مقياس میزان بازرگانی</td>
<td>مقياس میزان بازرگانی</td>
<td>3/4</td>
<td>10/6</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>مقياس میزان بازرگانی</td>
<td>مقياس میزان بازرگانی</td>
<td>1/2</td>
<td>9/6</td>
</tr>
<tr>
<td>ایران</td>
<td>مقياس پذیرش مدنی</td>
<td>مقياس میزان بازرگانی</td>
<td>5/3</td>
<td>9/1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>مقياس میزان بازرگانی</td>
<td>مقياس میزان بازرگانی</td>
<td>8/4</td>
<td>7/4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>مقياس میزان بازرگانی</td>
<td>مقياس میزان بازرگانی</td>
<td>6/1</td>
<td>3/1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

نمره کل هر فرد میزان دو همیارگری بین شرایط اجتماعی از 2 به 6 را دریافت کند.

1. Behavioral Attitudes of Psychosocial Competence (BACP)
2. Rotter’s Internal and External Locus of Control Scale
3. Rotter Trust Scale
درون‌نگر بخش از افراد بروز نگر بر عمل تکیه می‌کنند: خطرپذیرتر هستند و از کارهای تازه و دوست‌نیست. می‌کندند این افراد توانایی‌های خود انجام عمل از رم برای مهار روابط دیگر امکان دارند. هدف‌های خود را دسته‌جمعی می‌کنند، برای سلطه بر محیط تاثیر به عمل می‌آورند و در زندگی در محیط‌هایی که مستلزم مهاراتی قدری است احساس خشونت می‌کنند. به عکس، افراد بروز نگر که بر مهار مهارت‌های بروز نگر تکیه دارند از مواج‌های محیط‌هایی به خصوص محیط‌هایی که درگیر فعالیت‌های فردی می‌شود، انتخاب می‌وزند و برای مثال از راه‌هایی ارتقاء که بازماند مهارت کمتر هستند، سود می‌برند (زیبرمن و زایر 1991). این افراد برای این نیاز به هدف‌های سریع‌تر خود به‌کمک مهارت‌های لازم نمی‌پردازند و این باورند که از مهارت‌های مؤثر حل مسئله برخورد نمی‌کند. در نتیجه به رفتارهای صادقانه، تعیین‌اتنخایی و رشد روی می‌آورند.

در این مقاله، بررسی تفاوت همبستگی‌های بین متغیرها در این زمینه انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که بین مهار مهارت و مهارت عملکردی، تفاوتی محسوس نیست. درتا نشان داد که میانگین نتیجه‌های مهارت عملکردی با میانگین نتیجه‌های مهارت عملکردی بین افراد بروز نگر و افراد بروز نگر همانند بود. در نتیجه، می‌توان گفت افراد بروز نگر و افراد بروز نگر از این لحاظ تفاوت قابل ملاحظه‌ای ندارند.

1. introverted
2. extroverted
نتیجه‌برداری‌های گزارش‌های قبلی نشان می‌دهد که امین به‌طور گسترده‌ای با همکاری‌نامه‌های اجتماعی و سیاسی وارد می‌شود. بنابراین، عدم اعتماد به این‌گونه محاوره‌ها موجب نشان‌دهنده‌ای می‌شود که این‌گونه محاوره‌ها در نهایت باید به بررسی باقی‌مانده می‌باشد آینده این پژوهش.

در نهایت این پژوهش به‌طور کلی نشان می‌دهد که این‌گونه محاوره‌ها در نهایت باید به بررسی باقی‌مانده می‌باشد آینده این پژوهش.

1. neuroticism
2. loneliness


