

آثار روان شـناختى رسـانه بر خانواده، از ابعاد مختلفى قابل بررسى است. هدف پثروهش پيشرو، بررسى نقش رسانه در ايجاد و تقويت كاملگرايى در مسائل مربوط به خانواده است. براى دسـتيابى به اين هدف، در اين پ夫وْهش از روش تحليل محتوا اسـتفاده شـده و ضمن تعريـف مضاميـن مرتبـط با رسـانه، خانـواده و كاملگرايـى به بررسـى تطبيقى ايـن مفاهيمر با
 در ايجاد و تقويت كاملگرايـي در مسـائل مربوط به خُانواده دارد. تأثيرات اين امر را مىتوان در بخشهاى ((تربيت فرزند))، ((سبك زندگى)" و (ازدواج و زندگى زناشويى)" مشاهده كرد. از نظر نگارندگان و با توجه به توسعه روزافزون رسانه، نمى توان با حذف به مقابله با پیيامدهاى منفى رسانه پرداخت؛ بلكه راهكارهايی همچֶون افزايش سواد رسانه در جامعه و آموزش تفكر نقاد، مىتواند به پيشگیرى از آسيب هايى همچچون كاملگرايی منفى در خانواده كمك كند. وازگًان كليـدى: كاملگرايـى خودمحـور، كاملگرايـى دگرمحـور، كاملگرايـى جامعهمحور، رسانه و خانواده، رسانه و ازدواج، رسانه و تربيت كودكان، سندرم زندگى دوم.

Psyhamedani@gmail.com (نويسنده مسئول) ا. دكترى انقلاب اسلامى ايران. دانشگاه معارف. قم


## مقدمه

زندگى انسان ها امروزه به صورت همه جانبه و فزاينده، تحت تأثير رسانه هاى اجتماعى و





 مىتواند توسط رسانهها تقويت يا ايجاد شود. كاملترايیى كه يك ساختار حندوجهمى وبه معناى داشتن انتظارات بسيار متعالى وبىنقص در زندگى و عدم انجام اشتباهات در انجام امور است(Feher, Saklofske and Others, 2020, p. 37)،










 خانواده مىتواند به خدشـهدار شـدن ارتباط بين فردى اعضاى خانـوان اده من منجر شود. در اين




مىتواند موجب افزايش تنش بيشتر در محيط خانواده شود.
بنابراين پرسشى كه اين پ夫وهش به دنبال پاسخ به آن است، بررسى نقش رسانه در ايجاد و يـا تقويـت كاملگرايـى در خانواده اسـتـ. از اينرو ابتدا با تبيين رسـانه و انـواع كاملگرايـى، نقش آن در خانواده بررسـى شـده و سـپس با بررسـى چند نمونه، چاسخ سؤال اصلى را پیش روى مخاطـب قـرار گرفتـه اسـت. روش ايـن پ夫روهـش بـه صـورت تركيبى اسـت كه بـا تكيه بر اسـتدلال عقلى و همراه تحليل مضمون در زمينههاى ذكر شــهه، به تبيين و بررسـى مسـئله پرداخته است.
 فرهنگى، اقتصادى، سياسى و ... تحت تأثير اين پيشـرفت و به صورت اختصاصىتر متأثر از فضـاى مجــازى قرار گرفتند. به تبع زندگى انسـان ها نيز تحت تأثير اين تغيير بزرگَ قرار گرفته است؛ باگونهاى كه امروزه فضاى مجازى در كنار فضاى حقيقى، به زيستگاه دوم انسان ها و در واقع زندگى دوم' آدمى بدل شده و در تمامى جنبهههاى روانشناختى، مذهبى، اجتماعى
 فضاى مجازى به يكى از عوامل معضلات فردى و خانوادگى تبديل شده است. انسان ها آنحپه راكه نيستند، در خيالات خود مىسازند وآن رادر فضاى مجازى در قالب آواتارهاَ به واقعيت تبديـل مىكنـــد و در ايـن عالم مجاز و در خيـال خود، زندگى دوم خود را سـامان مىدهند. آنحֶه مىتواند ذهن و فكر فرد را نابود كند، عدم تناسـب زندگى واقعى و مجازى اسـت. اين، همان چیيزى است كه از آن با عنوان (سندرم زندگى دوم)" پياد مى شود. رسانهها نقش هاى مختلفى از جمله انتشار اخبار، آگاهى دهندگى، تبليغ انواع محصولات و در مـوارد بسـيارى هدايـت قلب و ذهن افراد جامعـه را بر عهمده دارند. ايـن نوع نقش ها در

[^0]2. Avatar
3. second life syndrome

دو حيطه احساسات (تحريك عواطف و تكانشهاها) و عقلانيت „(تحريك استدلال هها و تفكر") همواره قابل مشاهده هستند. اهميت فعاليت رسانهها تا آنجاست كه محققان در دهd هاى
 عمومى را از اين پديده افزايش دهند. با تكيه بر موضوعات تشـريح شـده، امروزه رسانهها در ادر جهتدهى افكار و احساسـات و شـكلدهى عقايد و باورها نقشى حياتى ايفا مىكنند و با در دسترس قرار دادن اطلاعات زياد و در عين حال متنوع، به صورت گسترده به جذب مخاطب مى یردازند. همين امر نيز موجب شده است تا منبع عظيمى از قدرت كه آن هم قدرت آرت كنترل
 كمال تأسف آموزش استفاده از رسانه ها همحچنان بها جا افتادگى لازم نرسيده است و تمامى افراد با هر سن و شرايط روان شناختى، در رسانه ها در حال جذب اطلاعات وگذراندن اوقات خود هستند. از اينرو مطالعه بر روى رسانهها و وفضاى مجازى به دليل نفوذ گسترده آن در

زندگى فردى و خانوادگى بشرى، از اهميت ويرّهاى برخوردار است.
 زندگى بشر در همه سنين و در ميان همگان، اكر اين ابزار به صورت اشتباه مورد استفاده قرار


 عواقب ناگـوار استفاده نادانسـته از فضاى مجـازى و رسـانهها، آموزش تفكر نقـاد و افزايش

 موضوع و جمعآورى اطلاعات حول محور آن و تطبيق موضوع مربوطه با نظام عقيدتى و باور خود، به پذيرش ياعدم پذيرش مفهوم پیش روى خود بيردازد. سواد رسانه به معناى ايجاد



در فضاى هاى مجازى است. سواد رسانه نيز از ديگر راهكارهاى مؤثر است كه مى توان از آن براى جلوگيرى از به دام افتادن افراد بهره برد(آزادى و همكاران،

ا. تأثير رسانه در جامعهپֶيرى (هويت اجتماعى/ ملى)

 جامعهیپيرى افراد مؤثرند كه مى توان از خانواده به عنوان مهمّترين آنه ها نام برد، اما افزون


 كـه امـروزه در كنار سـاير عوامل ذكر شـده در روند جامعهاهِيرى مؤثر اسـت، رسـانه و فضاى
 امر رامى توان بسيار عميقتر و گستردهتر از عوامل ذكر شده در نظر گَرفت. حضور هميشگگى رسانهها در زندگى انسـان ها از دوران كودكى و سـال هاى نخسـتين زندگى فرد، ايـن تأثير را

اجتناب نایذير مىكند.
 نظر گرفت. نمود اين نوع هويت در ارتباطهاى بين فردى افراد با يكديگَر قابل مشاهده و از عوامل مدنظر روان شناسـان بوده استـ. هويت ملى اين نوع هويت كه زير مـير مجموعه هويت اجتماعى است، به احساس انتساب به مجموعه افكار و يا احساساتى مى پردازد كه ها حارحوبى
 r. تأثير رسانه در شكلدهى ذهنى افراد
 با برداشت هاى خود از واقعيت زندگى مىكنند و اين برداشت ها ها وا و تصورها در ابرا ابعاد مختلف زندگى به تصميمگییرى هاى افراد جهت مىدهد. اساساً پحنين برداشت ها هاى متفاوتى است كه

موجب مىشود دو فرد هنگام مواجهه با يك وضعيت يكسان به صورت متفاوت عمل كنند. براى مثال هنگام فوت يك عزيز در عين حال كه شرايط يكسان است، اما فردى با باشيون هاى

 همواره در برداشت هاى افراد مؤثر و در شـكلدههى ذهنى افراد بسـيار حائز اهميت هستند.
 شكلدهى ذهنيت و نحوه تفكر افراد بهكونهاى خاص از اهميت بسزايیى برخوردارند كه يكى إي از اين آثار رامىتوان در شكلگيرى و يا تقويت كاملكرايیى در خانواده مشاهده كرد(حاجيانى
 امروزه رسانه ها با در دست داشتن منابع غنى و دسترسى همه جانبا دانبه به افراد در سراسر دنيا، قادر به شـكلدههى افكار افراد به صورت دلخواهشان هستند و بهكونهاى فريبنده افراد




 انسـانها نقش حياتى ايفامىكنـنـد و با القاى مفاهيمر مختلف و جــــا

 فعال. اين در حالى است كه در صورت افزايش سواد رسانه و تفكر نقاد، به ميزان قابل توجهى


 ايران مىتوان اين نقطه مشترك را ايافت كه اكر كاركتر اصلى به دنبال ازدواج است، از امكانات



به آرامش باطنى و تكامل است. از اينرو صيانت از كانون خانواده بسيار حائز اهميت است. حفاظـت از خانـواده در برابر مشـكلاتى كه فضاى مجازى در خانوادهها ايجاد كرده است، از

 خانمان برانـدازى كـه در فضاهـاى مجازیى و رسـانهها در حـال تبليـيغ اسـت، از راهكارهـاى
 تأثيرات رسانه بر خانواده از جنبه هاى مختلف سياسى، فرهنگى، اجتماعى، روانى و .... قابل بررسى است كه يكى از ممهمترين جنبهه هايى كه رسـانه بر روى آن اثر مى گـذارد، عوامل روان شـناختى است. بـراى مثال ترويج عادات مخـرب مانند مصرف مشـروبات الكى، روابط جنسى نامشـروع، احسـاس خودكم بيينى ايجاد شـده در افراد به دليل القاى براد برخى تفكرات، كامل كرايـى و بینقص بـودن و ... بـه روان افراد آسـيب وارد مىكند و اختلالاتى را براى افراد

 سـريالها مىتواند زمينهسـاز اين مشكلات در خانواده وروابط بين فرين فردى آنها شود. ترويج زيبايىى هاى ظاهرى نامعقول براى زنان و مردان و القاى تفكر كاملترين بودن و و بهترين بودن بـا تبليغ ماشـين يا خانـهاى خاص و نيز ايجاد كردن ذهنيت هـاى نامعقول براى نوجوانان و

جوانان، زمينهساز كاملكَرايـي در افراد مى شودر. پرداختـن بـه تأثيـرات فضـاى مجازیى بر امـور مهم خانـواده مانند ازدواج و طـلاق، به باز








(آواتارها) در فضاى مجازى و انتشـار تصاوير از امكانات سرشـار، تفريحات شـاد، لحظات زيبا


 متعددى قابل بررسى است كه در اين پزوهش از ميان تأثيرات رسـانه بر خانواده و نيز تأثير آن در ايجاد اختلالات روان شناختى، به موضوع كاملَرايیى پرداخته میى شود. در ادامه تلاش مى شود با تبيين انواع كاملگرايی، نتش رسانه در تقويت و ايجاد آن مورد كنكاش قرار گيرد.

## كاملَكرايى





 (Feher, Saklofske and Others, 2020, p.37)





 بررسى است. محور اول، نترانى براى اشتباهات كه به معناى دل لنترانى مداوم افراد كمالكرا

[^1]3. Hewitt
4. Flett

بـراى اشتباهات شــان اسـت. محـور دوم، اسـتانداردهاى شـخصى اسـت كـه فرد بـه صورت خودجوش براى خود وضع كرده است و محور سوم، انتظارات والدين است كه مؤلفههايى از سوى پدر و مادر برای فرد وضع مىشود. محور چهارم نيز انتقادگرى والدين است و عملكرد فرد توسط والدين مورد ارزيابى و نقد قرار مىگیيرد. محور پنجم، شك در مورد عملكرد است كـه فـرد همـواره ترديـد را در انجـام امـور تجربه مىكنــد و محور ششـم از سـاختار كاملگرايـى ((فراست)،، سازماندهى است كه به نظمبخشى امور مى پردازد(Stober, 1998, p.481). از آنجـا كـه يكـى از مباحثى كـه كاملگرايـى بـا آن مرتبط بوده اسـت، تلاش بســيار بالاى افـراد بـراى دسـتيابى بـه اهــداف دور از دسـترس و در اكثر مواقع غير واقعى اسـت؛ سـاختار كاملگرايـى همـواره چنــد بُعـدى خوانده شـده اسـت و به هميـن دليل بسـيارى از محققان ماننــد (هويـت)" و (ڤفلت)" بـراى اين صفت، سـاختارهاى چچندمحـورى را در نظـر گرفته و در سـه حوزه به مؤلفههاى كاملگرايی پرداختهاند. انتظار از خود و ديگَان براى بهترين بودن همـراه انتظار ديگران از بهترين بودن شـخص، سـه حوزهاى اسـت كه ((هويـت) و ((فلت)) به تقسـيمهبندى كاملگرايى در آن پرداختهاند(Tan,2023, p.2). حوزههاى كاملگرايى از ديدگاه ((هويت)) و ((فلت)" عبارت است از: كاملگرايى خودمحور، كاملگرايى دترمحور و كاملگرايى جامعdمحـور(Feher, Saklofske and Others, 2020, p.37). در ادامـه تـلاش مى شـود تا به تبيين اين سه محور پرداخته شود.

كاملگرايی خودمحور بدين معناست كه فرد براى خود معيا رها و اهداف كمالگرايانهاى را تنظيم كرده اسـت و همواره به كنترل اعمال خود مى پردازد و خودانتقادىهاى شـدیدى هنـگام شكسـت يا نقص در كار نسـبت به خود دارد. چنين افرادى بهگونـهاى افراطى انتقاد مى مكنــد و تمايـل دارنـد كــه هميشـه در همــه جنبه هـا بهترين باشـند؛ از ايـنـرو تلاش هاى اجبارى دارند و پذيراى اشتباهات خود نيستند. آنان انگيزهاى قوى براى رسيدن به بهترين
 مىگیــرد. منبـع كاملگرايـى در ايـن بُعـد از درون فرد اسـت و بُعدى درونى در اعمـال فرد به




نوع دوم، كاملگرايى دگرمحور بيانگر انتظارات بالاى فرد از ديگران و انتقادات شـديد او نسبت به ساير افراد است. اين نوع از كاملگرايى با بىاعتمادى و احساس خصومت نسبت بـه ديگـران همراه اسـت و به ارتباطـات ميان فـردى آسـيبزا مىانجامد؛ مانـــد گرايشههاى كمالگرايانه والدين براى فرزندان خود با خشـونت و سـرزنش. ايـن نوع از كاملگرايی، بُعدى بيرونـى دارد و در برگيرنـده ابعـاد ميانفردى ارتباط با سـاير افراد اسـت(همان، ص 19) . نوع سوم كاملگرايى با نام جامعهمحور به صورت احساس ضرورت در برآورده ساختن انتظارات نامعقول جامعه كه از سـوى افراد مههم و سرشـناس القا شـده است؛ بروز مىكند. در اين بُعد فرد مى خواهد با برآورده كردن انتظارات نامعقول و دسـتنيافتنى توسـط جامعه مورد تأييد واقـع شـود. در ايـن بُعـد منبـع كاملگرايـى بيرونى اسـت، اما الزامـات آن از درون فرد نشـأت مىگیيرد. اين معيارهاى سـختگيرانه، احساسـاتى در فرد ايجاد مىكنند كه غير قابل كنترل است و به وحشتزدگى، هراس اجتماعى، اختلال وسواس و ... مى انجامد(همان). پ夫روهش هـاى متعـددى وجـود همبسـتگى ميـان مؤلفــه كامل گرايـى بـا عناصـرى مانند ويزگی هـاى شـخصيتى، رفتارى و روانشـناختى را تأييد كردهاند. كاملگرايى خويشـتن مدار بـا مؤلفههايـى مثبـت ماننــد عـزت نفـس و خودشـكوفايى و بـا مؤلفه هايـى منفـى از جمله سرزنش خود، افسردگى و احساس گَناه همبستگى نشان داده است. كاملگرايـى دگرمحور با گرايش به اقتدار، شـخصيت نمايشـى يا هيستوريك، شخصيت خودشـيفته يا نارسيستيك، شخصيت ضداجتماعى وسلطهطلبى همبستگى قابل توجهى نشان داده است. كاملگرايى جامعهمحور نيز با منبع كنترل بيرونى، خودسرزنشگرى به همراه دگرسرزنشگرى، شكست، ترس از مورد ارزيابى منفى واقع شدن، اضطراب، افسردیى، پرخاشگرى و در نهايت اختلالات شخصيتى از جمله اختلال شخصيت مرزى، اسكيزوئيد، اسكيزوتايپپال و اجتنابى، همبستگى قابل اتكايی نشان داده است(بشارت، شیזا، ص r). بنابراين مىتوان نتيجه گرفت كه از ميان سـه مؤلفه كاملگرايیى كه توسـط ((هويت)) و (فلت)) به آن ها پرداخته شـده است، محور اول يعنـى كاملگرايـى خودمحور داراى جنبهه هاى مثبتى اسـت؛ بدان معنا كه اگر كاملگرايـى در درون فرد خودجوش باشد و به صورت كنترل شده بروز پیيداكند، نه تنها آسيبزا نيست؛ بلكه

سـازندگى آن مىتواند در بخشهاى مختلف زندگى نمايان شـود و مسير ييشرفت شخص را تسهيل كند.

نقش رسانه در ايجاد و تقويت كاملگرايى در خانواده
 مؤلفه به بنيان خانواده حائز اهميت بوده است. افرادي كـي كه كمالگرا هسـتند، همواره انتظار دارنـد بـا تلاش وكوشـش مستـمر بهتريـن نتيجه ممكن را بكيرنـد و روى كاملـى از خود رابه
 در تمامى ابعاد زندگى فرد قابل مشـاهده اسـت و تمامى نقش هاى او همحچون همسـر، مادر
 خانـواده، اهميت اثركذارى خانواده بر شـكليَيرى صفت كاملكرايی در فرزندان نتايج قابل
 مى توانـد بـه صـورت مثبـت ومنفى باشـد. در ادامـهـ بـه كاملكرايـى شـكلكَرفته بـه صورت مثبت در فرزندان توسط خانواده پرداخته مى شـود. دو مؤلفه انسـجام و انعطاف پپـيرى در خانواده، از مؤلفههايى هستـند كه در كاملَرَايیى فرزندان از خود اثربخشى نشـان دان دادهاند. منظور از انسـجام در خانواده، احسـاس همبستتگى و پييوند موجود ميـان اعضاى خانواده و انعطاف پٍيـرى بـه ميـزان تغييرات ايجاد شـده در نقش هـا و قوانين و ضوابط در خانواده





 آن پرداخته خواهد شد.


 رسـانه اهميت پیدا مىكند و به آرامى خود را نشـان مىدهد. در اين محور انتظارات بيرونى، اجبارى در فرد ايجاد مىكنند كه او ناحار است دست به اعمالى بزند كه انجامشان و يا رسيدن به آن ها بســيار دشـوار اسـت. امروزه رسـانه ها بـا القاى زيبايـى هـاى اغراق آميز، سـرمايههاى هنگَفت، خانههـا و ماشـين هاى ميلياردى، بهترين بودن در عرصه تحصيل و شـغل، دلربا و جذاب بودن به صورت هميشگى در ديدگاه ديگران در قالب ويديوها و به وسيله سلبريتىها واينفلوئنسـرها، به رشـد كاملگرايیى جامعهمحور در نوجوانان و جوانان پرداخته و آنان را در معـرض بيمارى هـا و اختلالات روانى قرار دادهاند كه براى نمونه مىتوان به اختلال اضطراب تعميميافته، افسـردگى، اختلال وسـواس و ... اشـاره كرد. چنين مسـائلى در ميان نوجوانان مىتواند به عنوان سايهاى بر سبکـ زندگى، ازدواج و زندگى شغلى آن ها تأثيرگذار باشد. كاملگرايى هاى ترويج شده، انتخاب جوانان هنگام ازدواج راتحتالشعاع قرار مىدهد و آنان را به سمت تكامل هاى ظاهرى و ايجاد استانداردهاى بالا و غير معقول سوق مىدهد. ايـن اصـل در زندگى خانوادگى به تفكـرى مىانجامد كه فرد ديگر نمىتواند نقصهاى سـاير اعضـاى خانواده را بپذـيرنـد و مدام به كنترلگرى آن ها مى پردازد و در برخى موارد بهگونهاى وسـواسگونه به انجام دادن تمامى كارها به صورت شـخصى و افراطى مى انجامد كه موجب سـرخوردگى و وابسـتگى سـاير اعضاى خانواده و بروز اختتلالات روانى ديگرى مى شود. موارد ذكـر شـده، روى ديگـرى از كاملگرايـى در خانواده اسـت كه همم مىتوانـــــــاز طريق والدين به فرزندان القا، و هم مىتواند از طريق فرزندان به والدين منتقل شود. ا. كاملگرايـى در تربيت فرزند

آرات حسـينى كودك سـلبريتى شـش سـال و هفت ماهه كه در شـبكههاهى اجتماعى به عنوان يك اينفلوئنسـر فوتبالى معروف شـده اسـت، نمونه خوبى براى ترويج كاملگرايى در حوزه تربيت كودكان و نوجوانان اسـت. دكتر فاطمه قاسـمرزاده، مدرس، پ夫وهشــگر و مشـاور

1. Hewitt
2. Flett

امـور آموزشى و روان شناسى كـودكان و نوجوانـان در رابطـه بـا رفتارهاى محمد حسـينى با يسرش آرات چنين میگويد:
(اتفكرات غلط يـك پدر موجب مى شـود كودكى مثل همر سنوسالان خود كودكى نكنـد و هميشـه خواسـتههاى پدر رالازمالاجـرا بداند. سوءاستـا و در واقع منابع مالـى درست كردن از كودك، دقيقـاً كودكـ آزارى اسـت. با با

 گَذاشت. با اين رفتار حق سلامت از كودى گَرفته مى شود، حق كودكى و حق
 به دلخواه خودش به سـمتش برود، از كودك مى میيرد. همه اين ها مصا مصاديق كودك آزارى است و ترديدى در آن نيست)، دكتـر منصوره كريـمزاده، مدير گروه رشـد و پرورش كـودكان پيش از دبســتان نيز در اين رابطه مىگويد:
(„ايـن روزهـا بها دنبال اين هستيم كـه فرزندانمــان عادى باشـند، معمولى رفتار كنند. اتفاقاً عادى بودن و معمولى رفتار كردن خيلى هم انم خوب استـ.
 يكاستتعداد خارقالعاده داريم. ما بايد تلاش كنيمّ تا بسـترى ايجاد كنيم تا تا بحهه هاى مان از قابليتهايی كه دارند، استفاده كنند و آنه ها را شكوفا كنند،


 بعدها از نظر شخصيتى آسيب خواهد ديد)،. اين عضو هيئت علمى دانشـكاه علوم بهزيسـتى و توانبخشى با تأكيد بر اينكه رفتار پدر آرات در قبال فرزندش از اين قاعده مستثنى نيست، مىگويد:

＂（جـدا از اينكـه اين كودك مراحل رشـد راطى نكرده، ممكن اسـت بعدها در
زمينه هايـى كـه پـدر از او انتظـار دارد وآن موفقيتهايـى راكه فكـر مىكند،
بـه صـورت كاذب كسـب نكند؛ آنگگاه اين شكسـت و ناكامى ها به اين كودكى
آسـيب خواهد زد．مانند همان انتظاراتى كه پدر و مادر در كنكور از فرزندان در تصور خود داشتند؛ چرا كه فكر مىكردند فرزندان شان نخبه هستند و به همه نيز مىگفتند كه اينها خيلى توانمند هستند، اما بعد آن فرزند مىرفت در آزمون با استرسى كه داشت، نمىتوانست قابليت هاى خود را بروز دهد．از طرفى افرادى نظير پدر آرات با اين كار خود اجازه رشد در جنبه هاى ديگر به كودك خود نمىدهند و باعث مى شوند اين كودك در واقع اصلاًكودكى نكند． دنياى كودكى را تجربه نكند و با يک دنيا كمبود وارد بزرگسالى مىشود و بعد اينها ممكن است خيلى مواقع اين آرمان ها و ايدهآل هاى كاذب خانوادهها را نتوانـــد محقـق بكنـــد و دجـار عذاب وجدان بشـونـد و خدايـى ناكرده در آينـده روى شـخصيت آن هـا اثر بحـذارد و در خيلـى از مواقع، حتـى اقدام به خودكشى مىكنند）＂．

دكتـر منصوره كريمزاده با اشـاره به اينكـه در اينگونه موارد بپهه ها احسـاس بىكفايتى و
 دنيايى اسـت كه پدر و مادرانشـان براى آن ها ترسییم مىكنـند و اگر نتوانند آن استاندارهاى پِ و مادر راد ر واقع محقق كنند، احساس بىكفايتى و ناشايستگى مىكنند．اين ناشايستگى ممكـن اسـت آن هـا را به سـمت اختـلالات روانتنـى سـوق بدهد））（سـايت خبرگَزارى جمهورى اسلامى ايران،＂پدران سوداگر وكودكان كار مجازی؟؛ خودكشى يا اختلالات روانتنى در انتظار آراتها）،، ．（1ヶ१9／०ケ／．9

## 「．كاملگَايـى در سبك زندگى

مورد ديگرى كه مىتوان تأثيرات رسـانه بر خانواده را مشـاهده كرد، نقش كاملگرايى در سـبك زندگى و زندگى حرفهاى اسـت．در اين راسـتا به اعترافات چند چچهره شـاخص فضاى

مجازى اشـاره مى شـود. سـخنان سـلبريتى معروف (اسـلنا گومز)، پييرامون شـبكه اجتماعى

 به سـلامتى روانش آسـيب مىرسـاند، از تلفن همراه خود حذف كرده اسـتـ. او در جشــنـواره فيلـم كـن نيـز كفتنه بـود كه شـبكههاى اجتماعى براى نسـل من مخـرب هسـتند، اما فردى
 روى گوشى اش پاک كرده اسـت؛ زيرا اين برنامه به سـلامت روحىاش آسـيب زده و موجب افسـردگىاش شـده است. اين سـلبريتى كه يكى خانمر جوان است، در پاسخخ به اين سؤال كه چرا برنامه اينستاگَام راندارد؟ پֶاسخ داده است كه زيبايیى و بهترين و وامل بودن بيش از حد ساير دختران و زنان در او نوعى احساس خلأو خودكمبيبنى ايجاد مى ركرد و همين امر مورين شد تا او ديگر از اين برنامه استفاده نكند. تمام اينهها در شرايطى بود كا كه خود او د دخترى زيبا به صورت طبيعى بود و زندگى موفقى در حرفه خود داشت.
 مطالعاتى كه روى پنج هزار كاربر اينترنتى انجام شـده است، اينسـتاكَرام بـه عنوان بدترين شـبكه اجتماعى بـراى سـلامت و شـادابى روان در فضـاى مجـازى شـناختـه شـده اسـتـ. خصوصيـات منفى از جملـه بـه هـم زدن كيفيت خـواب، احسـاس منفى كرايـ، افسـردگى و افزايش عصبانيت از جمله مواردى است كه درباره عوارض استفاده از اينستا آرام كَتنه شده است. طبق نظرات متخصصان اين تحقيق، افراد جوانى كه بيش از دو ساعت از شبانهروز را در شـبكه هاى اجتماعى صرف مىكنند، استـرس و ناراحتى هاى روانى بيشترى دارند. زمانى كه افراد مدام دوستـان خود رادر حال سـفر، گردش، مهمانى و تفريحـات مختلف و جذاب مى بينند، احسـاس سرشكستتگى مىنمايند وگمان مىكنند زندگى شان از دست رفته است و فراموش شـدهاند؛ اين در حالى اسـت كه اطرافيان آن ها در حال لذت بردن از زند انى خـى خود هستند. اين احساسات باعث مى شود خود را با ديگران مقايسه كنند و از زندگى خود نا اميد



شوند(سـايت خبرى آخرين خبر، (اثرات مخرب اينسـتاگرام به بهانه ترك آن توسط سـلنا گومز با IDT


سـلبريتى ديگـرى كـه مىتـوان از او نـام برد، ((تـام هالند)' اسـت كه مىگويد شـبكهه هاى اجتماعى بسيار فشارآورنده هستند و موجب ناراحتى و خستگى او مى شوند. او از شبكههاى اجتماعى بـراى مدتـى كنارْگيـرى مىكند، اما خيلـى وارد جزئيات اين موضوع نمى شـود. با كمى مطالعه و تحقيق مىتوان به علت اين كار او پى برد. واضح است كه او نمىتواند مسائل مختلف و اسـتانداردهاى القا شـده به صورت ساعتى را بر روى خود به عنوان بازيگرى موفق تحمل كند. اينكه او با چه كسى بر سر قرار میرود یا چه مى پوشد و با چه كسانى به ميهمیانى مـىرود، همـواره مـورد قضاوت قـرار مىگيرد و ايـن تنـها مخختص به يكـ يا دو شـخص معروف نيست. از ديگر سلبريتى هاى مطرح در حوزه موسيقى، (اكاميلاكابيو)" است كه هنگام پاسخ بـه علـت كنارهگيرىاش از فضاى مجازى مىگويد كه مى خواهد بـا اين كار انرزى خود را هدر ندهد. او اذعان دارد كه با وجود اينكه هميشه تمام تلاشش راصرف مىكند كه در حرفهاش كارى عالى را منتشـر كند و زندگى در خور خودش را داشـته باشد، باز هم مورد انتقاد كاربران فضـاى مجـازى واقـع مىشـود و اين امـر او را آزار مىدهــد. او مىگويد اينكه هميشـه ديگران برايـت تصميـم بگَيرند كه چگَونه باشـى و اسـتانداردهاى متعددى برایـت وضع كنند، حس خوشـايندى نيست(اسلايس، (اصحبت ץץ سـلبريتى در مورد اضطراب فضاى مجازى و علت خروج

## ץ. كاملَرايیى در ازدواج و زندگَى زناشويىي

در حوزه نقش رسانه بر كاملگرايى در ازدواج و زندگى زناشويى، مىتوان به آثار سينمايى
نيـز اشـاره كـرد. در اين بخش بـه تبيين يكـ فيلم سـينمايـى پرداخته مىشـود كـهـ به ترويج كاملگرايـى در ازدواج و زندگى زناشـويى مىپـردازد. (ادختـر گمشـده)" فيلمى آمريكايـى

1. Tom Holland
2. Camila Cabello
3. Gone Girl



 مسـائلى همحِون اختـلاف فرهنگى، اقتصادى و خيانت در زندگى زناشـويى، رسـانه، انتقام، تأثير فرايندهاى اقتصادى روى زندگى خانوادگى و ظاهرسازى مى يردازد. در تحليل محتواى




 ازدواج باز مى دارد و اين مفهوم رابيان مىكند كه هيتج فردى قادر به پيداكردن انـي انسانى وفادار


 زوجين در مقابل يكديگر اشاره مىكند كه اين مفهوم به صورت كنترل نشده به تبديل شدن

رابطهاى بر مبناى دروغ بين زوجين مى انجامد كه براى هر دو آسيبب زاست



 زندگى زناشويى تراز كه اين معياريابى كمالگراياينه از سوى رسانها ها استا
 نقش آن بـر خانواده صورت گيرد تا ضمن افزايش اطلاعات عمومى افراد جامعه، ابعاد ديگر


رسانه هاى جمعى نيز آشكار شود كه دور از نتاه هممًان است. درباره مؤلفههاى كاملرًايیى و
 اين امر رامورد توجه قرار دهند و به اثركَارى آن در حوزه ها هاى مختلف اهتمام ويرّزاى بورزند.



## نتيجدگيرى

رسـانهها همواره از اهميت زيادى برخوردار هسـتند و آشـنايى با تأثيرات مخرب آن ها بر
سطح برزيستى بسيار مؤثر است. تستردگى تسلط رسانه ها در تمامى محورها با بهويرْه سلامت روان، از دغدغههاى محافظان سلامت روان از هنگام آغاز اين پديده نو ظهور بوده است؛ استا اما در ميان تأثيرات مختلف رسانهها بر عناصر متفاوت روانشناختى، كاملكرايى از مؤلفدهاى اسـت كه مىتواند با تأثيريذيرى از رسـانهها با بدكونهاى جلوه كند كه در ظاهر سـا سازنده اسـت،



 كامل گرايـى بـا در نظر كرفتن خانواده به عنوان جلوهاكاه آن ها موجب حفظ بنيان خانواده و
ارتقاى سلامت روان در سطح جامعd مىشود.

 دارد. نگَارنـدكان بـر اين باورند كه از طريق افزايش سطح آكَاهى مردم، مىتـوان تا تاحد زيادى از آسيبهاى رسانه در اين عرصه جلوكيرى كرد. اگر چحه افرادى همحِّون ((سلناگومز)، ، ((تام هالند)،

 به پيشگَيرى از تأثيرات مخرب رسانه در مسئله ايجاد و تقويت كاملرَايِيى در خانواده پرداخت.


3. Shannon, A., Goldberg, J. O., Flett, G. L., \& Hewitt, P. L. (2018). The relationship between perfectionism and mental illness stigma. Personality and Individual Differences, 126, 66-70.
4. Stöber, J. (1998). The Frost Multidimensional Perfectionism Scale revisited: More perfect with four (instead of six) dimensions. Personality and individual differences, 24(4), 481-491.
5. Tan, J. S. T. (2023). The mediating role of self-compassion in the relationship between trait perfectionism and psychological resilience among Filipino university students. Cogent Psychology, 10(1), 2168424.

## سايتها

1. https://akharinkhabar.ir/girly/5376501
2. https://plus.irna.ir/news/83766990
3. https://www.slice.ca/20-celebrities-talk-about-social-media-anxiety-and-why-they-quit-the-internet/

[^0]:    1. Second Life
[^1]:    1. Influencer
