Abstract

Background: Severe excitement in adolescents may lead to physical, psychological, and cognitive alteration and consequently induces aggression and incompatibility.

Objective: To determine the tendency rate of aggression in adolescents and its relation to family functioning.

Methods: Through a cross-sectional, random sampling study, 800 highschool boys and girls (first to third grade) of Isfahan city were selected. The cases filled out a questionnaire containing Bloom criteria for family functioning and Isonic – Wilson personal test of tendency toward aggression.

Findings: Distribution of tendency in most of the cases (40%) was moderate. Spearman correlation coefficient showed a reverse significant relationship between aggression and family functioning (P<0.0001, r = -0.275). T-test revealed no significant difference in aggression of boys and girls.

Conclusion: It was revealed that suitable family functioning in relation to adolescents will decrease aggression.

Keywords: Aggression, Adolescents, Family Functioning
مسؤل و بااعتماد به نفس بار می‌آورند در حالی که
والدین فکری، نگهدارنده، خودکاره، مسئولین و همچنین والدین
سهم گیرنده مسئولیت پذیری و محضی، احتمال طرف دوگانه بر
نوجوان می‌دهند و کاهش از در مورد انگیزه‌کننده در نهایت به
اتکارگری ری می‌انجامد. (۱۵)

طبق آمارهای موجود، ۱۲ درصد جمعیت ایران را
بیش از ۱۱ تا ۱۴ سال و ۲۰۰۸ درصد آن را افراد ۱۵ تا
۲۴ ساله تشکیل می‌دهند. (۹) نوجوانان و جوانان
نیروی تعلیم و پایه‌ساز جامعه مستند و نماینده این
جامعه تعلیم را تاداب، گروه، تبلور نسبت به
پیدایش، مشکلات، مسائل و خواص‌های آنان را
شنایخته و راه‌اندازی و رفتار صحیح با آنها را به ویژه
از جنبه خانواده به خوانده می‌شود و باید قدرت به
منظور تثبیت مفاهیم انسانی بر پرخاشگری در
نوجوانان دختر و پسر و متغیران رابطه آن با عوامل تربیتی و رفتار
خانوادگی انجام نشود تا نتواند تمایل به پرخاشگری در
دختران و پسران و نشان‌های نوجوان در برخوردار
شد.

۳ موارد و روش‌ها

این مطالعه مستقل در سال ۱۳۸۷-۸ در
دبیرستان‌های دخترانه و پسرانه شهر اصفهان انجام
شد. جامعه مورد مطالعه ۱۱۰ نوجوان دختر و پسر سال‌های
۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ اول تا سوم دبیرستان تشکیل می‌دادند.

با استفاده از تمرین برآورده، نسبت
۸۰/۳۲ تفاوت در هر کروه مجدد در دو جمعیت
۱۰۰ دانش‌آموز دختر و پسر با استفاده از تیم‌های
کاری یکدیگر، در نوجوانان مستقل.
پایه‌ها:

یافته‌ها نشان داد سطح عملکرد خانواده در درصد نوجوانان در حد متوسط و درصد در حد فوق بود. اکثر پرسننده‌های این درصد (۶۴ درصد) سطح عملکرد خانواده را در حد خوب و اکثر دختران نوجوان (۴۷ درصد) عملکرد خانواده را در حد خوب یافته‌ها نشان داد اکثر درصد نوجوانان در حد متوسط و درصد در حد کم تماشا به پرداختگری داشتند. اکثر پرسن‌ها در حد متوسط و درصد در حد کم و زیاد اکثر دختران و (۶۴ درصد) در حد متوسط و درصد در حد کم و زیاد تماشا به پرداختگری را نشان دادند. آزمون ۲ مستقیم نظارت بر نمایندگان در سطح حرفه‌ای توضیح و تماشا به پرداختگری در سطح عملکرد خانواده در سطح عملکردکاری و زیاد دسته‌بندی تماشا آن با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. عملکرد خانواده و وضعیت تماشا به پرداختگری با رعایت شرایط عادی جامعه و پیروی از توزیع نرمال در حد کم افتراق می‌باشد. نماینده خانواده در نظر گرفته شد. عملکرد خانواده در سطح خوب، متوسط و ضعیف تماشا به پرداختگری در سطح عملکردکاری در حد متوسط و زیاد بندی زمانی آن با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه شد. باید آنالیز داده‌ها از آزمون ضربیه‌های اسپرمن و مستقل استفاده شود.

جدول 1:

<table>
<thead>
<tr>
<th>جنس</th>
<th>سطح عملکرد خانواده</th>
<th>حبوب</th>
<th>متوسط</th>
<th>ضعیف</th>
<th>جمع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>پسر</td>
<td>۱۶۶</td>
<td>۴۰</td>
<td>۳۲</td>
<td>۶۷.۵</td>
<td>۱۰۳</td>
</tr>
<tr>
<td>دختر</td>
<td>۱۲۲</td>
<td>۱۵۰</td>
<td>۴۵</td>
<td>۱۰۰۰</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>جمع کل</td>
<td>۲۸۸</td>
<td>۲۹۲</td>
<td>۱۱۱</td>
<td>۸۰۳</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
جدول ۱:
فراوانی تزاحم به پرخاش گری در نوزادان به تفکیک جنس

<table>
<thead>
<tr>
<th>نتایج</th>
<th>تعداد</th>
<th>پسر</th>
<th>دختر</th>
<th>جمع کل</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>آماری</td>
<td>100</td>
<td>92</td>
<td>88</td>
<td>180</td>
</tr>
<tr>
<td>زیاد</td>
<td>60</td>
<td>52</td>
<td>48</td>
<td>160</td>
</tr>
<tr>
<td>متوسط</td>
<td>30</td>
<td>27</td>
<td>23</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>کم</td>
<td>10</td>
<td>9</td>
<td>11</td>
<td>28</td>
</tr>
</tbody>
</table>

در این مطالعه، کاهش در درجه‌بندی و کم‌ترین تزاحم به پرخاش گری در نوزادان داشت. عملکرد خصوصیات جنسی بوده که به تزاحم به پرخاش گری نوزانان ویژه بوده‌است. بدن در مرحله‌های مختلف سطح عمل پرخاشگری در نوزانان کمتر می‌شود. مطالعه‌های گروهی و مشکلات در روابط مثبت را نشان داده است. درک و مدیریت این روابط مثبت را به تصویب منجر می‌شود و باعث می‌شود که به طور مثبت‌تر روابط درجرم باشد. یکی از راه‌های مثبت می‌تواند استفاده از کاهش هزینه را به عنوان راهکاری برای کاهش تبادل اطلاعات و کاهش تبادل اطلاعات بین پیرمردان و نوزادان باشد.
انتشارات دانشگاه اصفهان، جلد دهم شماره 1 و 2، 1378.

در رفتارهای پرخاشگری و خونشان تأیید می‌نماید.

(1) در این مقاله المان است محدودیت مای بیشتر برای دختران بسیار از این نماهی به پرخاشگری از آنها شده باشد. بنابراین این امر برای مطالعه باس و پلائین، محقق می‌تواند در خلق و خوی انواع نگرش اجتماعی کنند و رفتارهای ناسازگاری و کاهش ناپایداری را ایجاد کند. تحقیق به موقعیت مورد ارزیابی قرار دارد، اگرای سیاست‌های اجتماعی است و یکنون با پسربزرگی متفاوت نسبت به دختران رفتار کند.

3- شیعی‌آبادی عبدالرضا... مبانی روانشناسی رشد. تهران: شرکت سهامی چندر، 1373، صفحه 355.

4- شورتزنگ درویش، شورتزنگ سیدی‌اله بنی نظیری‌های شخصیت. ترجمه به منظور مقدمه به روده، دانشگاه آزاد اسلامی، 1376، صفحه 37.

5- صافی احمدی، صافی احمدی. پرخاشگری کودکان و نوجوانان و نقش والدین و مدارس در پیشگیری و کاهش آن. بروجرد: اسد نشر، 1377، صفحه 382-386.

6- مسعودی‌خان، رضوی و دکتر. تحقیق در مورد دختران و شخصیت کودک. تهران: مرکز تحقیقات، 1377، صفحه 382-386.

7- مسعودی‌خان، رضوی و دکتر. تحقیق در مورد دختران و شخصیت کودک. تهران: مرکز تحقیقات، 1377، صفحه 382-386.

8- مرادی علیرضا. بررسی خصوصیات شخصیت نوجوان پرخاشگری و ساخت خانواده‌های آنها. پایان‌نامه دانشگاه مدیری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1368.

9- مرکز آمار ایران. سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1376، نتایج تفصیلی، تهران مرکز آمار ایران، 1376.


مراجع:

- احمدی‌اصغر، روانشناسی نوجوانان و جوانان. تهران: نشر تهران، 1375، صفحه 121.

- پیر اکبی نصرتی، پرخاشگری و فرهنگ.
March; 38(Pt 1): 71-84


