REFERENCES


Duval, S., Hensley, U. and Neelu, R., Attribution of an event to self and helping behaviour as a function of contiguous vs. non-contiguous presentation of self and event; Unpublished Manuscript, University of Southern, California, 1975.


Elig, T.W. and Frieze, I.H., A multi-dimensional scheme for coding and interpreting perceived causality for success and failure events; *JSAS Catalog of Selected Documents in Psychology*, 1975, 5, 373 (Ms. No. 1069).


Etaugh, C. and Brown, B., Perceiving the causes of success and failure of male and female performers; *Developmental Psychology*, 1975, 11, 102-105.


Feather, N.T. and Simon, J.G., Causal attributions for success and failure in relation to expectations of success based upon selective or manipulative control; *Journal of Personality*, 1971, 39, 527-541 (b).


Festinger, L., A theory of social comparison processes; *Human Relations*, 1954, 7, 177-140.


Frieze, I.H., Causal attributions and information seeking to explain success and failure; Journal of Research in Personality, 1976, 10, 293-305.


Green, S.G., Aptitude test scores, past performance and causal attributions about the poorly performing student; Journal of Educational Psychology, 1978, 70 (2), 242-247.


Gilmor, T.M. and Reid, D.W., Locus of control and causal attributions for positive and negative outcomes on university examination; Journal of Research in Personality, 1979, 13, 154-160.

Goldberg, C. and Scott, E., Causal attribution of success and failure as a function of authoritarianism and sex; Perceptual and Motor Skills, 1976, 42 (2), 499-510.


Heider, F., Social perception and phenomenal causality; Psychological Review, 1944, 51, 358-374.


McNeill, B.W. and Jacobs, M., Effects of locus of control, sex and failure on causal attribution; Psychological Reports, 1980, 46 (3), 1137-38.


Miller, I.W. and Norman, W.H., Learned helplessness in Humans: A review and attribution theory model; Psychological Bulletin, 1979, 86, 1, 93-118.


Rotter, J.B., Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement; Psychological Monographs, 1966, 80 (1, whole No.609).


Thibaut, J.W. and Reichcn, H.W., Some determinants and consequences of the perception of social causality; Journal of Personality, 1955, 24, 113-133.

Tucker, D.H. and Rowe, P.M., Relationship between expectancy, causal attributions and final hiring decisions in the employment interview; Journal of Applied Psychology, 1979, 64 (1), 27-34.


Wolosin, R. J., et.al., Effects of co-operation and competition on responsibility attribution after success and failure; *Journal of Experimental Social Psychology*, 1973, 9, 220-235.

Wortman, C.B., Causal attributions and personal control; In J.H. Harvey, et.al. (Eds.), New Directions in Attribution Research (Vol.1), Hillsdale, N.J.: Erlbaum, 1976.


Wortman, C.B., et.al., Attributions of causality and reactions to uncontrollable outcomes; *Journal of Experimental Social Psychology*, 1976, 12, 301-316.


Zuckerman, M., Attribution of success and failure revisited, or: The motivational bias is alive and well in attribution theory; *Journal of Personality*, 1979, 47 (2), 245-287.
પ. અ-૧
ત્મક સંઘટના ઉપર કામ કરતાં તમારી સામેની પાણી વળતી કારીગર કરતાં તમારી કાર્યક્ષમતા માટે તમે વધારે જાવે છે કે બોધક? 
- વધારે / બોધક

પ. અ-૨
તમારી કાર્યક્ષમતા (તમારી કરીફલાર કારીગરની મુલનામીં) વધારે/બોધક આવેલાં મુખ્ય મુખ્ય કારણો કાઢવાયા.
કારણો :-

પ. અ-૩
તયારે તમારે એ કર્ણ કરાયા તમારી ટ્રિટટે લાંબારીક છે કે વાળું સાથી છે કે અસાથી, નિર્દેશિત ના શકી તેણું છે કે અનિર્દેશિત છે કે શાક્યવાનું છે (અથવા શું વિદ્યાપૂર સાથેની વિસ્તારી સમજવાયેલ).
કારણ :- લાંબારીક/વાળુ, સાથી/અસાથી,
નિર્દેશિત/અનિર્દેશિત.

(કર્ણ કરાય તમારે કારીગર સ્વાધીન સાધારે લાઘુ પહલા માનના પરત નિર્દેશન કરેલ)
プッシュ-1

तમारा ज सांख्य कि धवलमव तमारी नामेनी
पाणी वाणी कारागर (जेडी हार कारागर)नी कारकित तला
तमारा धवलमव भैंटे जाणे धवारे आदे हे के भेट्ठी?
-धवारे/अधूरे।

プッシュ-2

तमारा जेडी हार कारागरनी कारकितला (तमारी
कारकितलानी पुलले) धवारे/अधूरे आवदना तमारे बागला
मुख्य कारागरे झालवे

कारण :-

プッシュ-3

छो तमारे जा हरेक कारागर तमारी हृदयेरे अंदरिक
हे हे बाल, साखी हे हे असाखी, निर्निर्लक्ष भावी सते
तेअु हे हे अविनयतिरी से राजिवले हे। (आ सुसाना ब्यांके
साधे विचारधी राष्ट्रियां)

कारण :- अविनयतिरी/बाल, साखी/असाखी,
निर्निर्लक्ष/अविनयतिरी

(हरेक कारागर मधे कारगरना भवाने साधरे बागु पहला,
पाणी भावाना भाणतु विनयन करवू)