


#### Abstract

چچیده انتخـاب همسـر و شـيوههاى متفـاوت آن از ديربـاز همواره مـورد توجه جامعه شناسـان بـوده اسـت. يكى از انواع خطاهاى همسـرگزينى، خطاهاى رفتارى اسـت. ضرورت و اهميت انتخاب همسر از آن روست كه خوشبختى زندگى آينده را رقم مى زند. با اين حال برخى افراد با بىدقتى در انتخاب همسر، گرفتار خطاهاى رفتارى مىشوند كه بر فرايند همسرگزينىشان تأثيــر مى گـذارد و منجـر بـه يـى انتخـاب نامناسـب مى شـود. وسـواس در انتخــاب، برقرارى رابطه دوسـتى براى شــناخت فرد مقابل، خطاى تعجيل، نیرسـيدن سؤالات كافى، به دنبال انسـانى چشـم و گَوش بسـته بودن، خطـاى نرمش كه ناظر بـه خود فرد اسـت و نيز خطاى اجبار و انتخاب طرف مقابل براى فرار از شرايط، مشكلات كه ناظر به غير است، از ممهمترين خطاهاى رفتارى در همسرگزينى است. پ夫وهش حاضر كه از نظر هدف بنيادى و از نظر روش توصيفى - تحليلى است، در صدد بررسى اين خطاهاست. وازگان كليدى: ازدواج، همسرگزينى، خطاى رفتارى.

^[ 1. دانشآموختـه سطح shakbarz21@gmail.com ]


## مقدمه


 هستـه اصلى ازدواج كه قوام و موفقيت زندگى مشتركى را تضمين مى كند، انتخاب و وگزينش


















 در هر يكـ از اين ابعاد دحیار خطا شود.



خطاهاى شـناختى، خطاهايى است كه عموماً منجر به نتيجهكيرى اشتباه مىشود. اكر چجه همه اطلاعات به شيوه صحيحى به مغز مىرسد، اما شخص آن ها ار ا اشتباه تفسير مىكند؛

 ممكن اسـت همه خطاها شـناختى به نظر برسند؛ زيرا پشت هر رفتارى، فكرى نهفتهـ است، امـا ملاك تقسـيمبندى خطاها اين است كه در مقـام تصميمگَيرى و انتحاب همسـر، خطا
 جمله خطاهايى است كه ممكن است فرد در مقوله رفتار و در حين تصميمگيرى نهايى در مسير انتخاب همسر به آن دهار شود.





 ونيز اشـتباهاتى مانند نپرسـيدن سـؤالات كافى، ناديده گَرفتن نشـانههاى هشـارداردهنده و






 درآيد و به چاه بيفتد. فردى كه تنها به دنبال فرار از محيط خانه اسـت، نمىتوانواند آنگونه كه

بايد، معيارها را در نظر بگيرد و همسـر مناسـب خود را انتخاب كند. بنابراين شايد به صورت


بررسى پيشـينه اين موضوع و مطالعات و كاوشها هاى انجام شـده در اين زمينه، گوياى
 قالب كتاب و مقاله است؛ اگر چه منابع محدودى به صورت اجمالى تحت عناوينى همچحون انحراف از ملاكىهاى همسـرگّزينى، اشـتباهات بزركَ در همسركزينى، دلايل نادرست ازدواج، موانع تحقيق و شـناخت طرف مقابل به آن اشـاره كردهاند. از اين رو پ夫روهش حـر حاضر در صدد



 خطا در خطاهاى ناظر به غير، بيرونى است.

## خطاهاى رفتارى ناظر به خود فرد

خطاهايى همچحون وسواس در انتخاب، برقرارى رابطه دوستى براى شرد شناخت فرد مقابل،
 خطاهاى رفتارى ناظر به خود فرد است كه در ادامه مورد بررسى قرار مىگيرد. ا. وسواس در انتخاب
 انتخاب است. حنين فردى همواره احساس مىكند اطلاعات كافى درباره فرد مورد نظر را به دسـت نياورده اسـت؛ پس بايد تلاش مضاعف كند. اين تلاش وكوشـش مدت هاه

 ادامه دارد. از آنجا كه براى شـناخت هر فردى زمانى طولانى صرف مىكند و در پايان نيز تن



به انتخاب نمىدهد، روزگارش نيز به بطالت سيرى مى شود. بدينسان يكى از علل بالا رفتن


## r. برقرارى رابطه دوستى براى شناخت فرد مقابل



 وآنان معتقدند تنها در سايه چنين ارتباط مستمرى مىتوانند شخصيت، انديشه و رفتارهاى





 خاص ارتباط و علاقهاى ميان آنها ايجاد شده باشده، از نظر دينى دينى نهى شده است؛ ؛ زيرا معلوم
نيست چنين ارتباطى چه سرانجامى خواهد داشت (كوشكى، rar זا، ص ra).
 ازدواج نيست؛ زيرا ازدواج نوعى مشاركت در يك اجتماع كوچکى (خانواده) است كه در آن دو انسان بايد از جهات گوناگون با يكديگر تناسب عملى داشته باشند. آنحّه عامل تعيينكنـنده


 آشنايی و ارتباط دختر و پسر در محيط اجتماع بيشتر از آنكه معرفتساز باشد، معرفتسوز
 عشـقى كه ايجاد شـده است، نتواند عيوب طرف مقابل را ببيند و جوانب مختلف قضيه رابه

خوبى بسـنجد. از اينروست كه قرآن كريم هر گونه دوسـتى پسر و دختر راكه بر خلاف موازين



 در فضايى آكنده از احساسـات و عواطف و اميال غريزى رد و بدل مى شـود، بسيار سطحى و تا حدودى غير قابل اعتماد است. ضمن آنكه ممكن است يكى از دو طرف يا يا هر در دو به رفتار

 ارتباط و تزلزل زندگى مشـترك در صورت منجر شـدن رابطه بها ازدواج، از ديگر معايب حنين ارتباطى است. بنابراين با توجه به هزينه زياد چريني
 دقيـق يكديحر ايجـاد مى شـود، قدرت انتخـاب را از طرفين سـلب مىكند و موجب مى شـود
 محبت اوليه، دو طرف به نقايص يكديگر و ناهماهنگى هايشـان پی مى برند و زمينه درگّيرى ميان همسـران ايجاد مى شـود(همان، ص זعا). افراد در اين نوع مراودات به دليل نداشـتن كفتكوهاى هدفمند اغلب به حاشـيه مى روند و به جاى اينكه تلاش كنند تا شـناخت بـا بـتر و ور بيشـترى از هم پيدا كنند، به سـمت وابسـتگى احساسى پيش مى روند كه خود مانعى براى
 دوستى هاى پيش از ازدواج به دليل حاكم بودن قواعد خاص ارتباطى و يا هيجان رابطه پنهانى، داراى شرايطى است كه با بسيارى از قواعد رابطه زناشويى ناسازیًار است(جان بزرگى،
 راتغيير ندهند، ممكن است قواعد روابط دوستى (نامشـروع) را به روابط زناشـيـى تبديل




متفاوتى دارد و بازگشـت به ارتباط مبتنى بر ازدواج كه لازمه تداوم آن احترام متقابل اسـت،

 آن ها با جنس مخالف موجب مى شود نسبت به همسر خود دیار سو سوء كه همسرشـان با افراد ديگر نيز ارتباط داشته است و بدينسان جوّ بى اعتمادى به اختلاف



 از اين راه مبادرت به همسركزينى مىكنند، داراى مسائل و مشكلات بسيارى همحیون تزلز خانواده هستـند. چنين روابطى در جامعه ما پٍ يرفته نيسـت؛ زيرا در در كنار دلايل ذكر شـده،



 در چنين شرايطى نه تنها هدف اصلى كه شناخت است است، تأمين نمى شود؛ بلكه ممكن است







## r. تعجيل

خطاى شـتابزددى و تعجيل، كونهاى از خطاست كه دختر يا پسـر بدون مطالعه و با يكـ
 شتابزدگى در انتخاب موجب مى شود نتوان به زواياى تاريك و پنهمان شخصيتى طرف مقابل




 يك ماجراى عشـىى به هم علاقهمند مى شـوند، ابتدا تصور مىكنـند سرنوشت آن ها ها را رِيش
 بر اسـاس احساسـات زودكَر تصميم خود را براى ازدواج قطعى كنند. افرادى كه شـخصيت

 خواهان ازدواجى موفقيتآميز هستند، نبايد سريع و ساده عاشق شوند؛ بلكه بايد شرايط را به خوبى بررسى كنند كه آيا مىتوانند با طرف مقابل خود رابطهاى سـالم و احترامآميز برقرار كنند يا خير(همان، ص צب).

انتخاب همسـر نيست؛ بلكه اين انتخاب به نوعى انتخاب مادر و يا پֶر نيز استـ استـ بنابراين


 مراسـم ازدواج موجب مى شود كه امر تحقيق مورد بیتوجهى قرار گیيرد. سفر زودهنگام يكى از دو طـرف يـا خانواده آن ها، نزديكى بودن ايامى كه رعايت شعائر مذهبى در آن لازم استـ،



مـرى قريبالوقوع يكى از بسـتگان و ...، از جمله دلايلى اسـت كه موجب مى شـود ازدواج با



 ازدواج فرزندان شـان از شتـابزدگى خوددارى كنند و همواره به ياد داشتـه باشند كه فرزندان وسيله برآورده كردن آمال و آرزوهاى آنان نيستند و فشار براى ازدواج


٪. F. نيرسيدن سؤالات كافى
در هر انتخابى بهويرّه انتخاب همسـر بايد سـؤالات كافى پرسـيـيده شود؛ زيرا در ازازى آن،

 يك جفت كفش بخرند نيز سؤال نمى پرسـند. اين اشتباه فرصت كشف چیيزهايیى را از آدمى




## ٪. F.ا. مخدوش شدن جنبه هاى عاشقانه ارتباط از طريق پرسش

طرفين نمى پرسند؛ زيرا مىترسند رابطه عاشقانهشان از بين برود. برخى افراد میانديشند
 از نظـر آن هـا بيرون رفتن براى شـام، ميهمانى و تحسـين و و تعريف از يكديگر و انواع و اقسـام
 فيلمهها ديده و در كتابها ها خواندهاند كه عشق اين چنين است است و در آن نيازى به سؤال كردن


كردن از همسر آينده به منظور شناخت او شايد عاشقانه نباشد، اما تنها راه هوشمندانه براى شناخت اوست.





كه ممكن است اين رابطه را خراب كند، پرهيز مىكنند.



 دلايل از پرسيدن سؤال طفره بروه، در واقع احساس عز عزت نفس و احترا داده است و احتمال اينكه دركير يك ازدواج ناموفق شود، بسيار زياد است.
.F-F
 برخوردار است تا درباره آن ها سؤال بيرسد. افرادى كه به اين دليل سؤال نمى پرسند، افرادى هستند كه نياز بها آموزش جدیى دارند ور ها هنوز به پֶختگى كامل درباره ازدواج نرسيدهاند. پرسيدن


 در حالى اسـت كه هر چه اطلاعات فرد درباره طرف مقابل بيشـتر باشد، بهتر مىتوتواند درباره



## ه. به دنبال انسانى چشم و گوش بسته بودن


 براى شروع زندگى به دنبال دخترانى هستند كه منزوى وگوشاكَير باشند و مراودات اجتما اجتماعى



 اجتماعى هستند كه مىتوانند چرخخه زندگى و خانواده را به گَردش درآر رآورند و مادران صالحى

\&. نرمش

سـازش هاى عجولانـه و زودهنـامام و تسـليم در برابـر عشق ديگـرى، از جملـه خطاهاى نرمش است كه در ادامه مورد بررسى قرار مىگيرند.

## \&_ا. سازشهاى عجولانه و زودهنگًام

 خود اسـت تا وانمود كنند كه با فرد مقابل توافق و هماهنگگى دارند. آن ها در ابتداى آثـا آشـنايى

 است كه براى عقايد، باورها وعلايق خود اهميت كمترى قائل شوند تاوانمود كنند كه بسيار با
 تفاهم، قلابى است. سازشهاى عجولانهـ معمولاً در موارد زير خود رانشان مىد اندهند:


طرفين از همخوانى كافى برخوردار نباشند، دو راه پيش روى اوست: يا باورهاو ارزشههاى خود را حفظ كند و يا براى رسيدن به او از باورها و ارزنشهاى خور خود حشمه پوشى نمايد.
 علايق و فعاليت هاى فرد رخ خمىدهد كه اين كار معمولاً به دو صورت انجام مىكيرد:
 كارهاى او براى طرف مقابل اهميتى ندارد يا با آينده مشترك شان تعارض دارد.

 است، اماوقتى اين سـازش زودهنگام و ناپֶته و از شـرايط بالغانه به دور باشــ؛ تأثير مخربى در ارتباط خواهد داشت. روابط سـالم، حاوى درجاتى از سـازش اسـتـ وقتى فرد به زندگى با با فرد ديگرى متعهد مى شود، ديگر نمىتواند همانند زمان مجردى زندگى كند. از آنجا كه قبل از ازدواج هنوز به فردى تعهد نداده است، مىتواند دقت بيشترى به خرج ده دهد؛ زيرالازم است


## \&_r. تسليم در برابر عشق ديگَرى

اكر يكى از عشاق به اين نتيجه برسد كه طرف مقابل مناسب او نيست، قصد جدا شدن


 رسـيدند؛ ممكن اسـت فرد مطرود مجبور شـود براى هميشـه از موضع ضعف برخورد كند يا بعد از مدتى كه شـور عشـق به پايان برسـد، دو طرف متوجه شوند كه ازدواجشان از ابتدا كار عبث و بيهودهاى بوده است. اگر هر كدام به اين نتيجه برسند كه طرف مقابل فرد مناسبى براى ازدواج نيست، بايد وى را ترك كند و تسـليم خواهشه او او تمناى يار قرار نگگيرد. اين كار





و نسـبت بـه هـمـ صميميت داشـته باشـند، براى يكديگـر فداكارى كنـــد و هر كـدام از آن ها


نيـاز و ضـرورت انكارنايذير اسـت، امانمىتوان از روى اضطرار به آن تن داد يا كسـى را مجبور


 مستقيم از جوانان مى خواهند كه بايد با فرد خاصى ازدواج كنند. به نظر مى رسد رسد زنان بيشتر در معرض اين استرس هسـتند؛ اين در حالى است كه اگر حنين فردى ازدواج كند، ممكن
 در آن دوره زمانى نبوده است و يا همسرش آن كسى نيست كه اكنون مى خير آواهد و در نها نهايت منجر به سرخوردگى فرد مى شود(آسايش و وكيلى،

 براى مثـال در روايتـى آمده است كه ابى يعفـور از امام صادق عا


 پـدر و مادر پسـنديدهاند، رهاكـن)، روايات درباره دختر باكره محدويت قائل شـده و ازدواج او را بـه رضايت پֶر مشـروط دانستـهاند كه بیترديـد براى حفظ مصالح دختران مقرر شـده است(بستان، זגזّا ص \&\&).

 كه امام على بن ابيطالب با






عزيزش در ميان كَاشت، ولى آن حضرت بر خلاف نوبتهاى ديگر چهره خود را برنگَرداند و با سكوت رضايتش را به پدرش فهماند. يـيامبر اكرمَ

ازآنجا كه ازدواج ييمانى است كه بر اساس آن، زن و و مرد موظفند تمام سال ها هاى عمرشان رادر كنـار يكديگَر بگذرانـــد، نارضايتى و بـىرغبتى هر يكـ از طرفين نسـبت به طرف مقابل بر روحيه و اعصاب آنان اثركَذار است و موجب بسيارى ازواكنشه هايشان در رقبال زندگى مشترى مى شـود؛ واكنش هايـى كـه اغلب خوشـايند نيسـتـ بنابرايـن وقتى كفتـه مى شـود تحميل
 آنكه در مواردى تبعات ازدواجهاى تحميلى به اختلافات خانوادگى، قهر و آشتى هاى كوتاه يا يا بلندمدت، از هم پياشيدگى كانون خانواده و بیى سريرستى كودكان محدود نمى شودو وبسيارى از خودكشى ها و نيز قتل همسر ريشه در همين امر دارد(اثنىعشرى، ، وّا|، ص 9 و 99). بنابراين اختيار و اراده افزون بر اينكه از شرايط آمادگى هاى پيش از ازدواج است، يكى از عوامل مهمه




در ازدواج اجبارى دختران سه حال را مىتوان متصور شد. در حالت اول برخى دختران

 در حالت دوم دختران بدون ميل باطنى و صرفاً به خاطر شرم و حيا و حفظ احترام والدين

 همسـر برايش اثبات شـود. در حالت سوم دختر داماد رانمى یسندد و به اين ازدواج رضايت
 اگر چـهـ حالت اول و دوم اجبارى اسـت، اما دختر خود را با شـرايط وفق مىدهـد و و مىتواند


 واهى اسـت، همسرش را دوست ندارد، به زندگى عشق نمى وررزد و خانه شوهر برايش زندان






 بنابراين انسان نبايد در انتخاب همسر تحت تأثير زورگويى ديگَران (يدر، مادر ، برادر، ، دوست، آشنا و...) قرار گيرد و آينده خود را تباه كند(امينى كلستانى،

 مى یسندند، براى فرزندان شان بيسندند. از اينرو امكان دارد در انتخاب همسر فرزندان شان
 بيوشـانند. اصطلاحاتى همحـون (ازا ارث محرومت مىكنمر) يا (اشيرم را حلالت نمىكنمه)،








خـود رااز جـوان جــدا مىكنـنـد و با جوانى كه نيازمند همسـويـى و همراييى و همفكرى اسـت،


 كنند؛ زيرا آن ها تجارب بسيارى دارند كه مىتوانند از آن براى راهنمايیى فرزندان خور اس استفاده


 ميان آن ها برقرار شود. جوانان نيز اگر براى ازدواج با فردى تِ تحت فشارند، بايد صبر كنند، به
 شتابزده بيرهيزند. اين كار هم به نفع او، هم به نفع همسر آينده او و همه به نفع فرزندان است. آنان بايد بدانند كه تجربه والدين در برخى امور بسيار قابل توجه و مهمه است(آسايش و وكيلى، هو ها، ص

 معيارهاى اساسى انتخاب همسر كه بيان شد، ازدواج نمايند(صدرى مازندرانى، جوانان بايد مراقب باشند كه تحت فشارهاى عاطفى والدين (اشك و آه و ناله ها و نگَاههاى
 براى والدين پيش خواهد آمد، به طور قطع بيشـتر از رنجشى اسـت كهـ امر امروز با مخالفت آن


## r. انتخاب طرف مقابل براى فرار از شرايط


 و حمايت رادر بر مىگيرد؛ اما برخى افراد بها اين دليل خواهان ازدواج هستند كه مى خواهند از

يك محيط (نامناسب) فرار كنند. به عبارتى انتيزه آن ها از ازدواج و انتخاب طرف مقابل، فرار
 و گَمـان مىكنـــد مسـافرى سرگشـتـه روى دريايـى پر از امواج هسـتند و زندگى مشتركى، تنهـا
 آن را نقطه پايانى براى تمامى مشـكلات و نطقه شـروعى براى خوشبختى مى دانند. اين باور



 هيجان ازدواج، مشكلات موقتاً از نظر ينهان بماند؛ إما در بلند مدت اين مسائن ائل جهره عوض
 به شمار نمىرود؛ بلكه مشكلات ديگرى را نيز به بار مى آورد.



 حل مسئله، حل اختلاف و تصميمگيرى نيازمندند تا بتوانند با با موقعيت نامناسبى كه دي در آن به سر مى برند، كنار آيند. افزون بر اينكه در كام بعدى بايد به آن ها كمك كرد تا تا تا با يـيامدهای آي
 داشت كه نه به دليل فرار از محيط نامناسب، بلكه منطقى تصميم به ازدواج بكَيرند (قهارى،
 است، ازدواج به نيت فرار از محيط خانواده نيز خطاست. كاهنى ممكن است فرا فرد در صورت
 محيط خانـه بوده است و عجله دارد، نمىتواند آنگونــه كه بايد، معيارهـا را دا نظر بـگيرد و

 ميان افراد ايجاد مى شود، نمىتوانند عيوب طرف مقابل و جوانب مختلف قضيه را بسنجند؛ زيـرا علاقه قبل از شـناخت دقيق يكديگر صورت ترفته است و و در نتيجـه قدرت انتخاب را ار

آنان سلب مىكند و موجب مىشود طرفين بدون شناسايى دقيق انتخاب كنند. خطاى شـتابزدگى و تعجيل زمانى اسـت كه دختر يا پسـر بدون مطالعه و با يكـ بررسى

 بايد در ازدواج فرزندان شـان از شـتابزدگى خوددارى كنند و همواره به ياد داشـته باشـنـد كه فرزندان وسيله برآورده ساختن آمال و آرزوهاى آنان نيستند. در انتخاب همسر بايد سؤالات كافى پرسيده شود. افراد ممكن است به دلايل مختلفى همچچون از بين رفتن رابطه عاشـقانه، ميل به ازدواج با فرد، ترس از مورد سؤال واقع شـدن
 شاهراه شناخت ديگًرى است؛ زيرا هر چهه اطلاعات درباره يك فرد بيشتر باشد، بهتر مى توان دربـاره او تصميـم گرفت. برخى جوانـان خواهان دختران منزوى وگوشـهكيرى كـه مراودات اجتماعى نداشته باشند، هستند و دليل اين كار راسبكسرى و غير قابل اعتماد بودن برخى از دختران مىدانند. كسـانى كه چحنين طرز تفكرى نسـبت به ديگران دارا هستـند، به نوعى انديشه شكاك دارند كه نمىتوانند به ديگران اعتماد كنند.
 آن ها ارزشها و رفتارهاى خود را به سرعت تغيير مى دهند يا يا براى عقايد، باورها و علايق خوا اهميـت كمترى قائل مىشـوند تاو انمـود كنند كه با فرد مقابل توافق و هماهنتگى دارند؛ در حالى كه اين تفاهم قلابى است. همحِنين كاهى اوقات يكى از طرفين به اين نتيجه مى رسد كه طرف مقابل فرد مناسبى براى وى نيست و قصد جدا شدن مىكند، اما وقتى طرف مقابل

 مى يابد كه فرد به هدف خود مىرسـد، اما پّ از رسـيدن به يكديگر فرد مطرود مجبور شود براى هميشه از موضع ضعف برخورد كند و يا ممكن است اين دو بعد از مدتى كه شور عشق به پايان رسيد، متوجه شوند كه ازدواجشان از ابتدا كار اشتباهى بوده است. اكر هر هر كدام به

 آموزش مهارتهاى حل مسئله، حل اختلاف و تصميمگيرى نيازمندندند تا تبا بتواند با ما موقعيت نامناسبى كه در آن به سر مى برند، كنار بيايند و موفق به حل مشكلاتشان شوند.

## فهرست منابع

## m

 تهران: نشر دانشكاهى.
 نگَين.




 و ومربيان.

 خمينى
 آهنگَ قلم.






 نسل نو انديش.







100


> اوحدى.
> 1. حر عاملى، محمد بن حسـن، (f.9 اق )، وسـائل الثشيعة إلى تحصيل مسائل الثريعة، چاپ اول، قم: مؤسسة آل البيت
أميرالمؤمنين على

