INDIVIDUALĂ INTERPERSONALĂ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivelul disfuncției | Sentimentul identității | Auto-controlul | Empatia | Intimitatea |
| 4 – disfuncție foarte severă | Trăirea unicității propriei persoane precum și sentimentul de acțiune și autonomie sunt teoretic absente sau sunt organizate în jurul ideilor de persecuție. Limitele față de ceilalți sunt vagi sau lipsesc.  Prezintă o imagine de sine slab conturată sau distorsionată, a cărei stabilitate este amenințată de interacțiunea cu ceilalți; prezintă distorsiuni semnificative și confuzie cu privire la propria evaluare.  Emoțiile nu sunt congruente cu contextul și trăirile interioare. Efectele dominante sunt, de obicei, ura și agresivitatea, deși aparent le dezaprobă și le atribuie altor persoane. | Are dificultăți în diferențierea gândurilor de acțiuni și din acest motiv capacitatea de a-și alege obiectivele este sever compromisă, cu scopuri nerealiste și lipsite de coerență.  Standardele interioare de comportament practic lipsesc. Împlinirea autentică a individului este, practic, imposibilă.  Este profund incapabil să analizeze constructiv propriile trăiri. Nu își recunoaște motivațiile și/sau le resimte ca exterioare propriei persoane. | Prezintă o incapacitate pronunțată de a ține cont și înțelege trăirile și motivațiile celorlalți.  Atenția acordată opiniei celorlalți este practic absentă (individual este hipervigilent, dar atenția este concentrată asupra realizării nevoilor personale și către evitarea vătămării).  În cadrul interacțiunilor sociale este confuz și dezorientat. | Dorința de socializare este limitată datorită lipsei profunde de interes sau deoarece se așteaptă să fie detașată, dezorganizată sau total negativă.  Relațiile sunt private doar sub forma capacității lor de a-i asigura confort sau, dimpotrivă, de a-i provoca durere și suferință.  Comportamentul social sau interpersonal nu este reciproc; mai curând este îndreptat către asigurarea propriilor nevoi de bază sau către evitarea durerii. |