

## *

تحقيـق حاضـر به منظور بررسـى رابطـه ميان هوش هيجانى و خودمتمايزسـازى با كيفيت زندگى زناشـويى

 تصادفى ساده انتخاب شده است. براى اندازڭگيرى خودمتمايزسازى، از پرسشنامه اسكورون و فريدلندر و براى كيفيت زندگى زناشـويى، از پرسشـنامه پرى و پرسشـنامه هوش هيجانى بار ـ آن اسـتفاده شـده اسـت. روايى هر سه پرسشنامه به تأييد متخصصان رسيده و براى سنجش پايايى ابزارها از آلفاى كرونباخ استفاده شده است كه به ترتيب o/AV، \%/AF، Y/o به دسـت آمد. براى تحليل دادهها از آزمون هاى همبسـتگى اسـتفاده شـده است. بر اساس نتايج به دست آمده، ميان خود متمايزسازى و هوش هيجانى با كيفيت زندگى زناشويى دبيران، ارتباط معنادار مثبت و قوى وجود دارد. وازگان كليدى: خودمتمايزسازى، كيفيت زندگى زناشويى، هوش هيجانى.

## مقدمه

ظهور رويكـرد جديـدى بـه نـام روان شناسـى مثبـت، تأكيـد بـر شايستهسـازى و تعريف



 يكى از حيطههـاى بـزرگى كيفيت زندگى، كيفيت زندگى زناشويى است كـه از مفاهيم



 است كه به وسـيله درجه تعارض زناشـويى، رضايت، نزديكى و توافق در تصميمگيريرى تعيين
 مجـزا نيسـ؛ بلكه بـه صورت درجهبنـدى عناصر روى پييوسـتار از بالا تا پاييـين اندازءكيرى مى شود و از طرفى عوامل ديگَرى نيز همحچون (اعوامل فردى مانند جنسيت، سلامتى، نحوه
 و روابط قبـل از ازدواج)، (اعوامـل ارتباطـى مانــد مــدت ازدواج، تعامـلات، حضـور كودكان،

 مى گَارند. (بوث و جانسون، 1990)

كيفيت روابط زناشـويى، نقش اساسى در ارزيابى كيفيت كلى ارتباطات خانوادگى داردي اردي سـه رويكرد عمده براى مفهومسـازى كيفيت روابط زناشـويى وجود دارد. رويكرد اول مربوط

1. Hagerty
2. Ferrans \& Power
3. Glenn
4. Kurdek



به ليوايز و اسـهانير' (1989) است كه كيفيت روابط زناشـيـى را تركيبى از سازگارى و شادمانى
 روابط زناشويى، منعكسكننده ارزيابى كلى فرد از رابطه زناشويى است. رويكرد سوم مربوط
 است. ماركس (1919) نسـبت بـه فرد، رابطه فـرد با همسـرش و وابطه فرد با ديگـران، نتَرش






 عبارتى اينجـا نيـز از مثلث هـا بحث مى شـود، اما بر خلاف نظـر بوئن كه ديكَرى مــهـمـ را راصرفاً يك شـخص مى داند، ماركس معتقد اسـت كه ديگرى مـهم مىتواند شـغل، سـرگّرمى و ... نيز باشـد. بر اين اسـاس ماركس كيفيت روابط زناشويى را چنين تعريف مىكند: ا(كيفيت روابط زناشويى، نتيجه شـيوههايىى اسـت كه افراد متأهل به طور نظامند خود را را در اين مثلث سا سه
زاويه سازماندهى مىكنند).. (تروكسل، ºo9 )

در كنار اهميت كيفيت روابط زناشويى، متغيير خودمتمايزسـازى نيز در برقرارى تعادل

 فـرد بـراى تفكر واقع بينانه درباره موضوعات عاطفى در خانواده است. تمايزيافتتى، شـامل

[^0]2. Fincham \& Bradbury
3. Marks
4. Bowen
5. Troxel

نوعى ظرفيـت درونفردى براى متمايز كردن تفكر و احســاس و نيـز توانيـى بينفردى براى


 هوش هيجانى نيز به عنوان متغيير ديكر تحقيق به اعتقاد كَلمن' (1999)، شامل ظرفيت فرد براى قبول واقعيات، انعطافپپيرى، توانايیى حل مشـكلات، توانايى مقابله با استرس و تكانه است. وى هوش هيجانى رااز هوش عمومى منفك كرده است است. از نظر او هوش هيجانى، شيوه استفاده بهتـر از هوشبهـر و از طريـق خودكنترلى، اشـتياق، پشتكار و خودانگَيـىى



 كه توانايى موفقيت فرد رادر مقابله با فشارها و اقتضائات محيطى افزايش مىدهدهد در در واقع

 براى كسب رضايتمندى زناشويى بيشتر و حل مسائل افزايش يابد.





 1. Goleman
2. Bar-On
3. Sandford
4. Bograd \& Spilka


همسـويـي دارد．بـروم＇（1991）نيـز دريافت كه ميان درك رفتار همسـر و بروز عواطف مثبت به همسر با رضايت زناشويى، كيفيت زناشويى و ثبات زندگى، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد． در پ夫وهش شـات و همكاران־ است كه افراد با هوش هيجانى بالانمرههاى بيشترى در همدلى، خودباززيستى و خودكنترلى در موقعيت هاى اجتماعى كسب كردند．اين افراد پاسخهاى همراه با يارى و مشاركت بيشتر را در مورد همسرانشان داشتهاند．همحچنين اين افراد روابط نزديكتر و محبتآميزترى رااز خود نشان داده و رضايت زناشويى بيشترى را در زندگى زناشويى خود احساس كردهاند．
 انگَيزش شغلى پرستاران زن، نشان داده است كه ميان كيفيت زندگى كارى و هوش هيجانى با انگيزش شغلى، همبستگیى مثبت و معنادار وجود دارد．خوشايند و سيدان（9V（I）نيز در پ夫روهش خود نشـان دادهاند كه سـبكـ زندگى با كيفيت زندگى كارى معلمان مقطع ابتدايى شهرسـتان تربت حيدريه، رابطه مثبت و معنادار دارد．رجبى نيز（૧૧ّا）در پ夫وهش（＂بررسىى رابطه ايدئولوزى هاى جنسيتى، نقش هاى زناشويى، هوش هيجانى و كيفيت زندگى＂）نشان داده اسـت كـه ميـان هـوش هيجانى بـاكيفيت زندگى زناشـويـى رابطــه معنادار وجـود دارد． فتوت（اهّا）نيز در پزوهشى باعنوان（ابررسـى اثربخشى آموزش هوش هيجانى بر سازگًارى
 سـازگارى زناشـويى دارد．اين محقق با بررسـىهاى پيشـينه داخلى و نبود تحقيق مشـابه بر روى دبيران، درصدد پاسـخگَويى به اين سـؤال برآمد كه آيا ميان خودمتمايزسـازى و هوش هيجانى با كيفيت زندگى زناشويى دبيران نيز رابطه معنادارى وجود دارى؟

## روش تحقيق

پ夫روهش حاضر توصيفى از نوع همبستگى است．جامعه آمارى اين پ夫وهش، همه دبيران مدارس متوسـطه اول و دوم شهرسـتان سبزوار هستند كه شـامل Yo॰ا نفر در سال تحصيلى

1．Broom
2．Schutte
 موركان، تعداد
 زندگى زناشويى در مورد آنان انجام شد.
در ايـن تحقيـق از سـه پرسشــنامه استانـاندارد شـده بـه قرار ذيـل، به عنـوان ابـرار اصلى آلى
كردآورى اطلاعات استفاده به عمل آمده است:

 مهمر زندگى و روابط افراد با خانواده اصلى است. اين پرسشنامه با با مقياس ليكرت در قالب 9



 كرونباخ، AV/. به دست آورده است.
 كيفيت زندگى زناشويى استفاده كرده است كه عبارتند از: (اسنجه خشنودى در در ارتباط) كه
 ميزان سپرى كردن زمان با يكديگر) ، نيز تك پرسشى در يكى مقياس 9 د درجهاى ليكرت است است؛








ارزيابى رفتارهاى مرتبط باهوش هيجانى و اجتماعى تدوين كرد．اين پرسشنامه داراى 9 سؤال


 بين فردى（خرده مقياسهاى همدلى، مسئوليتپپّيرى اجتماعى وروابط بين فردى））؛（اهوش هيجانى＿اجتماعى كنترلتنشتها（خردهمقياس هاى تحمل فشار روانى وكنترل تكانه））؛（اهوش



 انحـراف استاندارد）و استتنباطى（ضريب همبسـتگى）استفاده و از نرمافزارهـاى Spss بهره گرفته شده است．

| جدول ا．بارامترهاى اندازءيرى روابط متغيرها |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| سطح معنادارى | نسبت <br> بحرانى | خطاى معيار | ضرايب غير <br> استاندارد | ضرايب <br> استاندارد | روابط |
| \％ 001 | $4 / 09$ | \％ $\mathrm{VF}^{4}$ | \％／$\mu_{0}$ | －／ヶ9 | تمايزيافتگى و هوش هيجانى |
| \％ 01 | f／bs | －／19 | －／＾¢ | －／ヶ入 | هوش هيجانى و كيفيت زندگى زناشويى |
| \％ 01 | r／at | －／4q | I／VI | －／94 | تمايزيافتگى و كيفيت زندگى زناشويى |

با توجه به مندرجات جدول (، ضريب استاندارد تمايزيافتگى به هوش هيجانى $\beta$ =9؟/.

 زناشويى، باكيفيت زندگى زناشوييى نيز رابطه معنادارى وجود دارد. ضريب استاندارد تمايزيافتنگى به كيفيت زندگى زناشويى نيز تمايزيافتگى باكيفيت زندگى زناشويى نيز رابطه معنادارى وجود داردارد. يافته ها نشـان داده است كه رابطه تمايزيافتگى با هوش هيجانى، رابـى رابطه هوش هيجانى باكيفيـت زندگى زناشويى و رابطه تمايزيافتگى باكيفيت زندگى زناشـويى دبيران، مثبت و معنادار است.

## نتيجدگيرى

مؤسسات آموزشى بهويرّه آموزش و پرورش كه روند رشد و توسعه تعليم وتربيت يك جامعه رار رقم مى زنند، بيشتر متكى بر سرمايه هاى انسانى هستند و واثر اثربخشى آنان تا حدورد زيادى به به

 مى تواند سلامت عمومى وكيفيت زندگى را به خطر اندازد. (صادقى بروجردى، تزلزل و سستى در روابط زناشويى يا عدم وجود يكى ازدواج موفق نيز افزون بر آنكه آرامش روانى
 اينرو اغراق نيست اكر بكوييمه دليل معقول و منطقى مطالعه جزئيات كيفيت زناشويى، درى محوريت آن در سـلامت خانواده و اشخاص است و متأسفانه على رغم اهميت اين موضوع، پ夫روهش هـاى جامعى كـه راهنماى ذى نفعان اين امر باشـد، چֶندان به چششم نمى خورد؛ در حالى كه بررسى سازه هاى مورد نظر و تأثيرات تعاملى آن ها ضرورى به نظر مان مى رسد. در يافتههاى حاصل از آزمون فرضيات تحقيق حاضر، ملاحظه شد كه ميان تمايزيافتتى

و هوش هيجانى با كيفيت زندگى زناشويی رابطه معنادار وجود دارد. بنا بر پروهش اسكورون و فريدلنـدر' (I99V)، همسـرانى كـه واكنـش عاطفـى پايينـى نشـان مىدهنـد؛ داراى تمايـز خودبالايى هسـتند و رابطه زناشـويى رضايتمندترى را تجربه مىكنـند. از اين يافتهها پخنين بر مى آيد كه هر اندازه ميزان تمايز خود همسران پايين باشد، آمادگى بيشترى براى اضطراب رِ دارند و به رويدادها و رفتار همسرشان واكنش عاطفى يا هيجانى شديدترى نشان مىدهند، ظرفيتشـان براى پيوندهاى صميمانه محدودتر اسـت و در صورت نياز براى نزديك شدن بـه يكديگَر، دپـار آميختگگى با همر مىشـوند و اين مسـئله به از دسـت رفتن هويـت خود و فرديـت هـر يكـ از همسـران و بروز خود كاذب مىشـود. ميلر، آندرسـون و كلاr (Y (Y) نيز در پ夫وهشههاى خود به اين نتيجه رسيدند كه زوجهاى برخوردار از سطح تمايزيافتگى بالا، در زندگى زناشويى سازگًارى بيشترى دارند كه اين نتايج با نتايج پ夫وهش همسوست. زن و شـوهرهايى كـه بـه يكـ اندازه از سـطوح بـالاى تمايزيافتگگى برخوردارنــن، مىتوانند
 عاطفى قوى، پخته و غير تهديدآميزى را داشته باشند. اين در حالى است كه زن و شوهرهاى برخوردار از سـطوح پايين تمايزيافتگى، در برقرارى صميميت با مشـكل مواجه هسـتند؛ زيرا فقـط خودهـاى كاذب را پرورش دادهاند. بنا بـر نظر بلاك و هيتون (1999) از آنجا كه مردان و زنان نقشهاى متفاوتى دارند و ديدگاهشـان نيز به ابعاد گوناگون كيفيت زندگى زناشـويى همحچون تقسيم وظايف، فرزندپرورى و صميميت جنسى متفاوت است، ارزشگذارى آن ها به اين قبيل كارها نيز متفاوت است؛ زيرا آن ها بيشتر بر رابطه متمركز مىشوند. بنابراين توجه به سـه سـازه ((تمايزيافتگى)، (اهوش هيجانى)" و (اكيفيت زندگى زناشويى)" منجر به افزايش يا كاهش توانمندى هاى دبيران در زندگى كارى و شخصى نيز مىشود. به نظر مى رسد يكى از فوايد ممهم توانايیى تنظيم هيجان، بهبود هيجانات منفى و پرورش هيجانات مثبت منجر به افزايش توانمندى افراد در محيط شغلى و خانوادگى افراد مى شود.

1. Skowron \& Friedlander
2. Miller \& Anderson
3. Keala
4. Heaton \& Blake

بنابرايـن افـرادى كه در تنظيم هيجانـات خود مهارت دارند، از توانايى بيشـترى براى جبران حـالات هيجانـى منفى از طريق شـركت در فعاليت هاى خوشـايند برخوردارنــد و توانش هاى هيجانى در تعديـل استرس و سـلامت روانى، منجر بـه يـيشـَيرى از حالات افسـردگى افراد
 عنوان چالش و فرصتى براى يادگيرى مىنتَرند و در نتيجه اختلال هاى فيزيولوريكيكى و هيجانى



 زناشويى و هوش هيجانى بالاتر برود، كيفيت زندگى افراد متأهل نيز افزايش پيدا مىكند.
 مديـران در سطح خـرد، بـا اتخـاذ تدابيـرى مناسـب مىتوانـــد از طريـق بركَزارى دورهماى

 پيشنهيادهاى زير قابل بررسى است: - افزايش توانمنـدى دبيـران بايد از غايت هاى پرورشى نظام تعليم و تربيت محسـوب شود؛ چراكه توانمندسازى، جريانى وسيع و مستمر است و اهدافى كلى وغايـى ونسبتاً ديـررس را شـامل مى شـود و همه عوامـل درونى و برونى مدرسـه (جامعه و رسـانهها
 آموزش، وسـيله پرورش است و پرورش مؤلفههاى توانمندسازى بدون آموزش ميسر نمىشود و آموزش مهارتهاى زندگى، كنترل هيجانات وكيفيت زندگى زناشويى و ... به دبيران، به طور شگَفتانگیيزى در تسريع و تسهيل اين فرايند مؤثر است. - مىتوان استنباط كرد كه عدم در نظر كرفتن نيازهاى روانى كاركنان بان به هر شكلى منـير




شـخصى كاركنـان مىتواند زمينه ابتكار عمل و توانمـندى را در دبيران و نيز فراگيران
 خواهند شد.
 كارى براى دبيران از سوى مديريت مدرسه و آموزش و پرورش منطقه، مى توانداند مانع
 افزايش اثربخشى فرايند ياددهى ـ يادگيرى را نيز فراهم خواهد كرد.

## فهرست منابع

## فارسى

ا. ايزدى، احمد، مجيد برزگر و حجتاله جاويدى، وهّا ، ("بررسى رابطه هوش هيجانى و كيفيت زندگى كارى با


نشر رشد.


ص אזץ _ וחז.







$$
\text { مجله دانش و تندرستى ، ش ه، ص V9 _ } 19 .
$$






دانشكده تربيت بدنى.

ش ال،
 نصيرى و اصغر نورى امامزادهاى، چاپ اول، اصفههان: نشر نوشته.


 دانشگاه علامه طباطبايى، دانشكده روانشناسى و علوم تربيتى.


1. Bar-on, R (1997).Emotional Quotient Inventory: Technical Manial, Toronto: Multi-Health Systems.
2. Bowen, M (1978).Family Therapy In Clinical Practice.New York: Jason Aronson.
3. Broom, BL (1998).Parental Differences and Changes In Marital Quality, J Fam Nursing, 4 (1): P 84-113.
4. Bograd, R, Spilka, B (1996). Self-Disclosure and Marital Satisfaction In Mid-Life and Late-Life Marriages, Inter J Aging and Human Develop, 42(3): 161-172.
5. Ferrans, Carol, E, Powers, Marjorie, J (1993).Quality Of Life Of Hemodialysis Patient, ANNAJ.
6. Fincham, F.D, Bradbury, T.N (1987).The Assessment Of Marital Quality: A Reevaluation, Journal Of Marriage and The Family, 49, P797-809.
7. Glenn, ND (1990). Quantitative Research On Marital Quality In The: A Critical Review.J Marriage Fam, 52(4), P 818-831.
8. Glenn, ND (1998).The Course Of Marital Success and Failure In Five American 10-Year Marriage Cohorts, Journal Of Marriage and The Family, 60, P 569-576.
9. Goleman, D (1999). Beyond Expertise: Working With Emotional Intelligence, Bloomsbury Publishing, London.
10. Hagerty, M.R, Cummins, R.A, Ferriss, A.L, Land, K, Michalos, A.C, Peterson, M, Sharpe, A, Sirgy, J, Vogel, J (2001). Quality Of Life Indexes For National Policy: Review and Agenda For Research, Social Indicators Research, 55, 1, P 1-96.
11.Heaton, T.B, Blake, A.M (1999). Gender Differences In Determinants Of Marital Disruption.J Fam Issues, 20 (1), P 25-45
11. Johnson, D.R, Booth, A (1990). Rural Economic Decline and Marital Quality: A Panel Study OfFarm Marriages, Family Relations, 39, 159-165.
12. Kurdek, L.A (1998). The Nature and Predictors Of Trajectory Of Change In Marital Quality Over The First 4 Years Of Marriage For First - Married Husbands and Wives, J Of Fam Psychol, 12(4), P 494-511.
13. Marks, S.R (1989). Toward A System Theory Of Marital Quality, J Marriage Fam, 51, P 15-26.
14. Mayer, J.D, Salovey, P (1997).What is Emotion Intelligence? In P.Salovey and D.J.Sluyter (Eds), Emotional Development and Emotional Intelligence: Educational Implication, New York, USA, Basic Books, P 3-31.
15. Miller, R.B, Anderson, S, Keala, D.K (2004). Is Bowen Theory Valid? A Review Of Basic Research, Journal Of Marital and Family Therapy, 30, 453-470.
17.Perry, B.J (2004).The Relationship Between Equity and Marital Quality Among Hispanics, African American and Caucasians, Unpublished Doctoral Dissertation, Ohio State University.
16. Schumacher, J.A, Leonard, K.E (2005). Husbands and Wives Marital Adjustment, Verbal Aggression and Physical Aggressionas Longitudinal Predictors Of Physical Aggression In Early Marriage, J Consulting Clinical Psychol, 73 (1), P 28-37.
17. Schutte, N.S, Malouff, T.M, Bobik, C, Coston, T.D, Greeson, C,
18. Jedlicka, C, Jedlicka, C, Rhodes, E, Wendorf, G(2001).Emotional Intelligence and Interpersonal Relation, The Journal Of Social Psychology, 141 (4), P 523-536.
21.Skowron, E.A, Friedlander, M.L (1998). The Diferentiation Of Self Inventory: Development and Intitial Validation, Journal Of Counseling Psychology, 45 (3), P 235-240.
22.Troxel, W.M (2006). Marital Quality, Communal Strength and Physical Health, Doctoral Thesis, University Of Pittsburgh


[^0]:    1. Lewis \& Spanier
