**פרק ג'- מתי להינשא?**

המשנה במסכת אבות קבעה ש"בן שמונה עשרה לחופה" (=מומלץ להינשא בגיל 18). אך כיום לא מקפידים להינשא בגיל זה.

גיל 18 הוא גיל של בשלות ובגרות אך לא בכל תחום. (יש תחומים בהם הבשלות באה בגיל מבוגר יותר).

שולחן ערוך והרמ"א: כיום לא נהוג לכוף נישואין בגיל שהמשנה כתבה גיל 18.

השיקולים העיקרים שצריך לקחת בחשבון כאשר מתכוונים להינשא:

**א. בשלות נפשית;**

**ב. לימוד תורה;**

**ג. פרנסה;**

**ד. הרהורי עבירה.**

1. **נישואין ובשלות נפשית**

גורם חשוב ומשמעותי לקראת נישואין הוא **בגרות רגשית ובשלות נפשית של בני הזוג.**

בשלות היא :\*היכולת לבחור, היכולת להכריע , היכולת לקבל החלטה שקולה. והיכולת ליצור התקשרות זוגית.

**התלמוד במסכת קידושין מא, א:**

א) "...אמר רב: **אסור לאדם לקדש את אשתו עד שיראנה**, שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו,

ורחמנא (התורה) אמר: 'ואהבת לרעך כמוך' " (מסכת קידושין)

ב) **...אסור לאדם שיקדש את** **ביתו כשהיא קטנה**, עד שתגדל ותאמר "בפלוני אני רוצה".

על פי הגמרא, אסור לאדם לקדש אישה עד שיראנה (ראייה פנימית וחיצונית) שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו.

**האמורא רב** מבסס את דבריו על הפסוק 'ואהבת לרעך כמוך':

1. "**שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו**"- אם אדם לא יראה את כלתו לפני הנישואין, יכול להיווצר מצב שכשהוא יראה אותה פעם ראשונה, ומשהו במראה החיצוני או אפילו במראה הפנימי (בהתנהגות, במידות) לא ימצא חן בעיניו והיא תתגנה בעיניו (הדבר ידחה אותו) וזה עלול לגרום לכך שהוא יפגע בה או אפילו יגרש אותה בגלל זה. ופגיעה זו היא עבירה על 'ואהבת לרעך כמוך'.

(ההיכרות היא כמובן הדדית. גם האישה צריכה להכיר היטב את האיש איתו היא עומדת להתחתן, כדי שלא ייווצר מצב שהיא לא תהיה שמחה ומרוצה מהזוגיות שלה).

1. **תמצית הנישואין היא קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך**. העיקר בנישואין היא האהבה בין בני הזוג, ולכן חשוב להקפיד על הדרך בה נוצר הקשר בין בני הזוג.

קשר נכון מבוסס על ראייה (=**היכרות הדדית ומציאת חן)**, והסכמה של שניהם לבנות יחד את ביתם באהבה.

ממשיכה הגמרא: "**אסור לאדם שיקדש את** **ביתו כשהיא קטנה**, עד שתגדל ותאמר "בפלוני אני רוצה".

כמו שהאיש צריך לראות את אשתו לפני הנישואין כך גם אסור לחתן ילדה קטנה, שעדיין אינה מיושבת בדעתה ואינה מבינה משמעות של נישואים וחיי משפחה, ולכן **יש לחכות עד שתגדל ותהיה מסוגלת** לומר "בפלוני אני רוצה", ותתחתן מתוך רצון והסכמה.

**פסק הלכה- הרמב"ם:**

* אדם לא יקדש את ביתו כשהיא קטנה עד שתגדל\*.
* לא ראוי שאדם יקדש קטנה.
* איש לא יישא אישה עד שיראה אותה ותמצא חן בעיניו, שמא יראה בה דבר מגונה ויגרש אותה.

**המסקנה הנלמדת ממקורות אלה:**

1. **היכולת לבחור ולהכריע** עם מי אני רוצה להינשא ולקבל החלטה זו בצורה שקולה **דורשת בגרות נפשית**.
2. יצירת קשר זוגי מתבססת על **אהבה**. אהבה דורשת מיומנות ויכולת לתקשר בין המינים. ומיומנות כזו האדם רוכש **במהלך התבגרותו.**

**הרמב"ם הלכות איסורי ביאה:**

מותר להביט בפנויה, כדי שיראה אם היא נאה לו לנישואים וראוי לעשות כן כשמטרה לשם נישואין ולא לצורך אחר.

**הרב אבינר: מסיר מדוע גיל 18 לא מתאים היום לנישואים**

**למה היום אין חובה להתחתן בגיל 18, כמו שכתוב במשנה?**

**1) בעבר,** נער בן 18 היה מספיק בוגר ובשל נפשית להינשא. בגיל זה הנער כבר היה שותף מלא בפרנסת הבית, והיה אחראי לניהול הבית, ולכן ההתבגרות הנפשית שלו הייתה בגיל מוקדם יותר. וכשהגיע לגיל 18 היה בשל לנישואים.

**היום** בחור/בחורה בגיל 18 עדיין אינם בשלים מבחינת היכולת שלהם להיות עצמאיים ולקחת אחריות על בניית בית משל עצמם.

1. **בעבר,** הנישואים היו טכניים- הקמת משפחה והבאת ילדים. לא היו דרישות גבוהות לקשר נפשי בין בני הזוג. **כיום שינויים חברתיים שונים** (כמו שינוי מעמד האישה), הובילו לכך **שהציפיות של בני זוג מקשר זוגי הן גבוהות** **מאשר בעבר**, בני הזוג לא מסתפקים בהקמת משפחה, אלא הם רוצים להרגיש רגשית טוב יותר אחד עם השני. לכן הם רוצים להיכנס לקשר בוגרים יותר, עם יכולות גבוהות יותר ליצירת קשר עמוק ומשמעותי.
2. **נישואין ולימוד תורה**

שיקול חשוב בקביעת מועד לנישואים היא יכולתם של בני הזוג לבסס את העולם הרוחני שלהם. העולם הרוחני משפיע מאוד על האופי והתוכן של הבית שעומד להבנות.

ישנן שתי מצוות:

1. **מצוות לימוד תורה**: "והגית בו יומם ולילה" והיא דורשת התמסרות ועמל תמידי.
2. **מצוות פרו ורבו**: נשיאת אישה והקמת בית בישראל. (שמשמעותה התחייבות הבעל לעבוד ולכלכל את אשתו וילדיו.)

הגמרא דנה בשאלה

**מה קודם למה- לימוד תורה או נשיאת אישה?**

תשובת הגמרא: הדבר תלוי בכל מיני גורמים שמשתנים.

הגמרא קובעת שהדבר תלוי במיקום של הזוג (=**צורת החיים שבכל מקום** משפיעה על גיל הנישואין):

**להלכה פסק הרמב"ם:**- האם אדם יכול לוותר על נישואין על מנת ללמוד תורה?

אם אדם חושש שהנישואין יגרמו לו להתבטל מלימוד תורה (משום שיצטרך לטרוח בפרנסת הבית) -  **מותר לו ללמוד תורה ולדחות את הנישואין**.

הטעם: "**העוסק במצווה פטור מן המצוה**" (=אדם שעוסק במצווה, והזדמנה לו מצווה נוספת- הוא ממשיך לעסוק במצווה שהתחיל ופטור מהמצווה השנייה). וכל שכן אדם שעוסק במצווה חשובה של לימוד תורה- מותר לו לוותר על המצווה השנייה, של נישואין, ולדחות אותה לזמן מאוחר יותר.

אך מי שיצרו מתגבר עליו- חייב להתחתן קודם, שמא יבוא לידי הרהורי עבירה.

הרמב"ם מביא את דמותו של **בן עזאי** כדוגמא לאדם מיוחד שנפשו חשקה בתורה עד כדי כך שבחר ללמוד תורה על חשבון הקמת משפחה (=נישואים).

על פי הרמב"ם **רק מי שיצרו אינו מתגבר עליו** יכול לנהוג כבן עזאי ולהקדים לימוד תורה לנישואין. (כלומר רק אם הוא מצליח ללמוד תורה בטהרה ללא הרהורי עבירה למרות שאינו נשוי!)

הרמב"ם מביא את בן עזאי **כדוגמא קיצונית**, שיצרו לא התגבר עליו.

\*כשהרמב"ם מזכיר את בן עזאי הוא משתמש בביטויים של אהבה גדולה לתורה- "שחשקה נפשו.. ונדבק בה כל ימיו..." ללמד שמדובר כאן על אדם שהתורה ולימודה באמת ממלאת את כל ליבו, נפשו וחייו, עד שלכאורה, לא "נשאר מקום" בליבו עבור אהבת אישה.

**לסיכום:** חשוב להינשא בגיל צעיר, אך הנישואין אינם פוטרים את האדם מלימוד תורה ופיתוח עולמו הרוחני. לכן חשוב שכל אחד מבני הזוג ישקיע בבנייה הרוחנית ובלימוד תורה **לפני הנישואין** ויכנס למערכת נישואין עם עולם רוחני בסיסי.  **מצד שני בכוחם של חיי הנישואין לקדם את לימוד התורה ואת ההתפתחות הרוחנית.** (החיים הזוגיים יכולים להשפיע לטובה על פיתוח העולם הרוחני של בני האדם).

1. **נישואין ופרנסה**

אחד הגורמים המשפיעים ביותר על חייו של זוג צעיר הוא **מצבם הכלכלי**. נשאלת השאלה האם יש להגיע למצב כלכלי ראוי ורק אח"כ להינשא, או להפך?

בחומש דברים התורה מפורטים האנשים הפטורים מלהשתתף במלחמת רשות.

ואלו הם כסדר התורה

* 1. "מי האיש אשר **בנה בית** חדש ולא חנכו"
	2. "מי האיש אשר **נטע כרם** ולא חיללו"
	3. "מי האיש אשר **ארש אישה** ולא לקחה"

מסדר הפסוקים למדו חכמים על סדר החיים של כל אדם העומד לפני נישואין:

 **לימדה תורה דרך ארץ**...- קודם יש לבסס את המעמד הכלכלי ורק אח"כ להיכנס לחיי נישואין:

קודם אדם יבנה בית, אח"כ ייטע כרם (ימצא פרנסה) ורק בסוף יישא אישה.

לחיזוק דבריהם מביאים חז"ל את דברי שלמה המלך במשלי:

"הָכֵן בַּחוּץ מְלַאכְתֶּךָ וְעַתְּדָהּ בַּשָּׂדֶה לָךְ אַחַר וּבָנִיתָ בֵיתֶךָ".

"**הָכֵן בַּחוּץ מְלַאכְתֶּךָ**"- זה בית

"**וְעַתְּדָהּ בַּשָּׂדֶה לָךְ**"- זה כרם ('ועתדה'- לשון דאגה לעתיד)

אַחַר, "**וּבָנִיתָ בֵיתֶךָ**"- זו אישה (הקמת משפחה- נישואין והולדת ילדים)

קודם האדם צריך לבנות לעצמו בסיס כלכלי יציב שיאפשר לו לפרנס בכבוד את משפחתו ואח"כ להקים משפחה.

**לעומת זאת בפסוקי התוכחות והקללות** (דברים כ"ח), בהם מתוארת הפורענות שתבוא על עם ישראל אם לא ילכו בדרך ה', הסדר הוא הפוך:

קודם נושא **אישה**, אח"כ בונה **בית,** ולבסוף **נוטע כרם** (פרנסה).

* **הרמב"ם** מסביר את השוני בסדר בין המקורות:

הדרך הטבעית והנכונה היא קודם מציאת פרנסה והתבססות כלכלית ורק אח"כ להתחתן.

רק לאחר שיש כסף ויש מקום בו ניתן לשכן משפחה- אז מגיע הזמן לשאת אישה וללדת ילדים.

רק **הטיפשים**, כדברי הרמב"ם, הופכים את הסדר וממהרים להתחתן עוד לפני שיש להם יכולת כלכלית לפרנס משפחה ואז הופכים להיות מחפשי עבודה תמידיים ללא יציבות כלכלית ונזקקים לצדקה.

לכן, זהו הסדר הכתוב בקללות, כי מי שנוהג בדרך זו לא יראה ברכה ולא יצליח.

הרמב"ם מצטט פסוק מספר שמואל: "**וַיְהִי דָוִד לְכָל דְּרָכָו מַשְׂכִּיל וַה' עִמּוֹ**":

הצלחתו של דוד והעובדה שה' היה עימו, הייתה בגלל שהוא פעל מתוך (היגיון).

מי שבונה את חייו בסדר הנכון וההגיוני ועושה את המאמץ האנושי הנדרש מהאדם בעולם, הוא יזכה לברכת ה' ושה' יהיה עימו.

אך מי שמתנהל בצורה לא אחראית מבחינה כלכלית אינו יכול לסמוך על חסדי שמיים.

**לסיכום**: כל זוג חייב להביא בחשבון לפני החתונה את יכולתו להתפרנס ולהקים את הבית כראוי, ולא להגיע למצב שבגלל צעדים לא שקולים הקים בית ללא יכולת כלכלית ועתה יהפוך לנזקק לכספי צדקה באופן תמידי.

המטרה בביסוס כלכלי היא לאפשר לזוג להשקיע בזוגיות ובחיי המשפחה בלי הלחץ והעול של הפרנסה.

1. **נישואין והרהורי עברה**

אחת הבעיות המרכזיות בדחיית גיל הנישואין היא ההתמודדות עם הרהורי עבירה (=מחשבות שעוסקות בחטא).

כאשר מגיעים לגיל של בשלות מינית, המתח בין הבנים לבנות הוא גדול.

המתח המיני יכול להביא להרהורי עבירה (מחשבות על קשר מיני) ולעבירה ממש (מגע מיני גם מחוץ לנישואין).

עיכוב בגיל הנישואין עלול לגרום להרהורי עבירה.

וחז"ל קובעים ש**הרהורי עברה קשים מעבירה.** מדוע?

**רבנו בחיי:**

1. **הרהורי עבירה תמידיים מביאים בסופו של דבר לידי חטא.**

כשאדם רגיל לחשוב מחשבות אסורות (בטענה שהוא לא עושה שום עבירה, הוא רק חושב) בסופו של דבר זה יגרור לעבירה עצמה. כלומר הרהור העבירה מעורר יותר תאווה באדם מאשר המעשה עצמו.

1. **מקורו של ההרהור הוא בלב ובנפש**.

**המחשבה מטמאת את הנפש** והטומאה שהאדם יוצר בנפש היא גדולה יותר מאשר בעבירה עצמה, משום שהנפש לא שותפה כל כך אלא הגוף.

**הרמב"ם:**

**המחשבה (=השכל) היא הכוח העליון ביותר באדם.**

**וכשאדם חוטא במחשבה הוא פוגע בחלק המובחר ביותר באדם ועל כן זה חמור יותר**.

הרמב"ם ממשיל את הגוף לעבד סכל (טיפש), ואת הנשמה לבן חורין חכם.

"**ואין אשמת המשתמש בעבד סכל כאשמת המשתמש בבן חורין חכם**"= הגוף, הצד החומרי של האדם בו נעשים מעשי החטא, הוא כעבד סכל, טיפש- אין לו בחירה משום שהוא שבוי בחומריות וביצר הרע, לעומת זאת המחשבה משולה לבן חורין חכם- המחשבה היא רוחנית והיא חופשית, לכן אשמתו של הפוגע בה ע"י הרהורי עבירה גדולה מאשמתו של החוטא במעשה ממש, בחטא.

**בגמרא יש המלצה ברורה להתחתן בגיל צעיר כדי להתגבר על הרהורי עבירה.**

הגמרא מספרת על רב חסדא שאמר לרב המנונא שרב הונא הוא גדול בתורה. ביקש רב המנונא לפגוש את רב הונא. כאשר רב הונא הגיע לרב חסדא, ראה רב חסדא שרב הונא לא נשוי. (לפי זה שרב הונא לא חבש כיפה, שהייתה סימן לאדם נשוי, כמו טבעת נישואים של היום). אמר רב המנונא לרב הונא: תראה שלא תראה פני, לפני שאתה מתחתן (אל תחזור אלי לפני שתתחתן).

מכאן רואים עד כמה היה חשוב לרב הונא שרב המנונא יתחתן בגיל צעיר.

לדעת רב הונא **מי שלא מתחתן עד גיל 20 כל ימיו בעבירה**.

והגמרא שואלת: האם יתכן לומר שכל מי שאינו נשוי חוטא?

אלא הכוונה היא **שכל מי שלא נישא עד גיל 20 יהיה כל ימיו בהרהורי עבירה** (כלומר במחשבות מטרידות של חטא).

ממשיכה הגמרא ומצטטת את **רבא** המתאר את הקב"ה שמצפה לנישואי האדם עד גיל 20 ואם אינו נישא עד גיל זה הוא אומר '**תיפח עצמותיו**' (=סוג של קללה, נזיפה. שאם אין לאדם אישה- הרי חסרה לו הצלע שלקח הקב"ה מעצמותיו ובנה ממנה את האישה ולכן נאמר 'תיפח עצמותיו' שהרי ללא אישה עצמותיו חסרות...)

החשש מהרהורי עבירה אינו קיים רק אצל הבנים אלא **גם אצל בנות**.

**הרמב"ם פוסק** כי אדם צריך להשתדל לחתן את בנותיו כשהן מגיעות לפרקן, כלומר כשהן בשלות לנישואין, כדי שלא יחטאו בעריות (="יבואו לידי זנות") או יגיעו להרהורי עבירה.

הרמב"ם מצטט פסוק באיוב "ופקדת נוך ולא תחטא" = אם תשגיח על ביתך אז תמנע מצב שיהיה בו חטא.

**הרב אליקים לבנון**: האם נכון להינשא בגיל צעיר כדי לא להיכשל בעבירה?

מי שמתחתן בגיל צעיר, למרות שאינו בשל לכך נפשית, רק כדי להימנע מהתמודדות עם היצר, מזיק לעצמו, כיוון שאדם צריך לבנות את עולמו הפנימי ואת אישיותו בשנות הנעורים. וכאשר זוג נמצא בקשר בגיל צעיר, הוא מפנה המון כוחות אחד כלפי השני וכך האדם לא מתפתח בפני עצמו כראוי.

הדרך הנכונה היא לגדול כמו שני אילנות, הגדלים במרחק אחד מהשני, כדי שהשורשים והענפים לא יפריעו אחד לשני בגדילה, ולבסוף, לאחר שכל אחד משלים שיעור קומה מסוים, וכל עץ מניב את הפרי הבשל שלו, אפשר לקטוף מכל אחד את הפרי הבשל, ומשניהם אפשר לעשות מרקחת מלאת טעם וריח...

בנוסף לכך, שגויה המחשבה שניתן לפטור את ההתמודדות עם בעיות היצר ע"י נישואים. נישואים אינם בית חולים לסובלים מיצר הרע... גם אחרי שאדם מתחתן יש זמנים שאשתו אסורה, והניסיונות עצומים.

**לכן הדרך הנכונה היא להקים בית רק מתוך מוכנות ובשלות.**

צריך להתחתן רק לאחר שבני הזוג מרגישים שהם הגיעו למוכנות ובשלות נפשית להקים בית טוב ונעים בישראל. ולא להתחתן מוקדם כדי לברוח מהיצר הרע המיני.

מי שלא מסוגל להתמודד עם היצר לפני החתונה, מן הסתם לא יצליח להתמודד עם הקשיים האלו אחרי החתונה.

(יש לקרוא את כל התשובה מהספר- עמ' 58!)