## ترديد در مسئوليت مدنى محجورين مطلق با رويكردى فقهى

$$
\begin{aligned}
& \text { بير"ن حاجى عزيزى" } \\
& \text { بشرى كريمى " }
\end{aligned}
$$


چركيده



 جبران خسارت زيان ديده و ححجر وارد كننده زيان قرار گرفته و در بين اين دو قربانى ناچار به انتخاب هستند. از از اين رو، تا حلد امكان


است نيز همين رويكرد پذيرفته شده است.
 مسئوليت مدنى محجورين مطلق، بهرغم اذعان به وجود تفاوت در آنها نداريم. لذا با استفاده از ظرفيتهاى مو جود در مبانى شرعى
 و ... مىتوان در گسترش رفتار عادلانه در خصوص اين گروه از افراد بشر تالاش نمود.

كليدو ازءها: مسئو ليت مدنى، عدم اهليت مطلق، صغير غير مميز، مجنون.

## تأثيـر اهليت بر ضمان قهرى از منظر فقه

در خصــوص تعريف حجر در تحرير الو ســيلة آمده اســت: »....

 در شرايع الاسلام نيز دربارهٔ موجبات حجر و محجور كفته شده است: »... و في موجباته و هي سته: الصغر و الجنون و الرق و المرض و الفلس و الســفه ... و الحجور عليه شرعاً هو الممنوع من التصرف في مالهـهـ (محقق حلى، وrVVا: كتاب الحجر ). ضمان در اصطالح فقه اماميه به مفهوم حكم وضعى، عهدهدارى و مسئوليت مدنى است كه اس از از

 سـه عنصر وجود ضرر، ارتكاب فعل زيانبار و رابطه سببيت بين فعل شخص و ضرر وارد ضرورت دارد. پس از بيان اين مطلــع، بايد كفت با با عنايت به اينكه فقها در خلال مباحث مفصل ذيل، عناوين و قواعدى، نظير: قاعدهُ اتلاف، غـرور، اقدام، ضمــان يد، به موضوع ضمان قهرى و مســئوليت مدنى، از جمله مسـئوليت مدنــى محجورين مطلق توجه كرده و و احكام فقهى مربوطه را بيان نمودهاند. لذا در اين مبحث، به بر سرسى مهمترين قواعد فقهى كه خاستگاه موضوع است، مى پردازيم.

## قاعدهُ اتلاف

بر اســاس اين قاعده، هر كس بالمباشــره يا بالتسبيب به ديگرى خســارتى وارد آورد، مسـئول خواهد بود بود. لازم به ذكر است كه |تالاف و تسـبيب از يكديگر جدا نبوده و تنها دو روش متغاوت ورود خســـارت مى باشــنـن، در نتيجه اتلاف به دو قســم اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبيب منقسم مىشود. احاديث متعددى از بيامبر اسلام(ص) در مورد رفع مسئوليت از صغيـر تا زمــان بلوغ و از مجنون تا زمان عاقل شـــنـنش وارد شده است، نظير: >ان القلم يرفع عن ثلاثه. عن الصبى حتى يكتلم، و و عن
 و باعث اختلاف نظر ميان فقهاى اماميه در خصوص مسـئوليت
 مى شــود، اين است كه آيا حكم به مســئوليت صغير غير مميز و
 برخى از فقهاى اماميه' اين گونه بيان داشتهاند: »... الظاهر منه دفع


 لا(أما قول مفتّاح الكرامه: و حثم الصبى و الجنون حكم السفيه فَ وجوب الضهان عليها اذا

بــراى پیى بــردن به اهميت مباحث ضمان و مســئوليت مدنى در فقه، كافى اســت به اين نكته توجه نماييم كه فقه اســـامى به به دو مقولئ مال و جان يكســان مىنگرد و و بر اسـاس اصل "حرمة مال المسلم كحرمة دمهه و 》مال المسلم كدمه حرام《 در پاسدارى از از حقوق مالى به همان اندازه مى كوشد كه براى حفظ جان انسانها تان الاش مى كند. يكى از ابعاد اين قســـــ از مســئوليت، شناسايى اشخاص مسئول جبران خسارت (صرفنظر از موضوع ضرر) است.
 صغيـر، مجنون و ســيهيه در افعال فعليه مؤثر نيســـتـ ولى تأثير آن در اســباب و افعال قوليه، يعنــى عقود و ايقاعات و آنچها نياز

 متأســفانه از آن فلسـغفٔ حمايتى موجود در افعال قوليه، در افعال
 صغار غير مميز و محجانين با افر اد عادى و متعارف جنا جامعه متنفاوت
 معيارهاى مطرح در نهاد مسـئوليت ملنى و در باب تو جيا بيه ضرر،
 اهليت (صغار، مجانين و اشخاص غير رشيد) انسانهاى متعارف
محسوب نمىشوند.
 مسئوليت مدنى مؤثر است يا خير؟ وضعيت مو جود ضمان قهرى محجورين مطلق را در سـاختار فقهى و بالتبع ســاختار حقوقى
 محجور مطلــق، در مقابل مفهوم محجور نســبى قـــرار مى گيرد كــه صغار غير مميـز و مـجانين محجورين مطلــــق و صغار مـميز
 رو، در عصر تحولات بنيادين مسـئوليت مدنـئى نيز بررسى فتهى وضعيت محجورين در نظام حقوقى كشــورمان ضرورى به نظر مى رسد. از اين جهت كه قانون مدنى از فقه نشأت گرفته، لذا اين

 تلاش میشـود با بررسى منابع اوليه فقهى، پاسخ پر پش مش مذكور
 راهكارهاى توزيع ضرر ناشى از افعال منجر به خسارت از سوى محجورين شناسـايى و تبيين گردند، تـا از اين طريق بتوان حمايتى موجود در افعال فعليئ محجورين را برطرف كرد.

به منزله حيوان بوده و گفته شـــده كه مال تلف شده هدر است"٪
 مو سوعة الفته الاسلامى خود اين كونه استدلال مى كند كه قدرت و توانايى بر اتلاف شــرط تحقق مسـئوليت است و در صورتى كه صغير غير مميز، توانايى لازم را براى ورود
 را مسـئول مىدانند و الاّا ضمانى براى وى قائل نيسـتنـد. .

 يا صغيــر غير مميز مالــى را تلف كنـلـ و تقصيــرى متوجه ولى نباشد، هيج كس ضامن نيست) چچرا كه ايشان چنين مواردى را را از
 مرحــوم خوئى نيز در اين رابطه نظـــر قابل توجهى را بيان نموده اســت: ا(از آنجا كه حديث رئ رفع در مقام برداشتن احكام الز امى بـى به
 كفــت كودك تا زمانى كه كودك اســتـ، احكام الزامى متو جه او او نمىشود؛ اما اين مطلب منافاتى ندارد با اينكه سبب احكام الز الز اميه
 در زمــان كودكىاش مال مردم را تلف كند، ســبـب ضمان محقق
 مى شودد" (خوئى، پرسـش ديگر قابل بحث اين اســت كه آيا تقصير در تحقق ضمان ناشـسى از اتلاف نقش دارد يا خير؟ در پاســخ بايد كِت : بــه مو جب اطــالاق و عموم ادلئ قاعده اتـــلاف، در تحقق ضمان
 كـس مال متعلق به ديگرى را از بين ببرد، بدون توجه به به عمد يا يا تقصيــرش ضامن خواهد بود. با وجـــود اين، بى ترديد بايد رابطـو عليت ميان فعل متلف و زيان حاصل احراز گردد. به اين معنا كه هــر چچند نيازى به احر از و اثبات تقصير نيســت، اما اثبات رابط؛ سـبيبت جهت تحقق مسـئوليت وارد كننده زيان امرى ضرورى است. به عبارت ديگر، اگر چهه احراز قصد نتيجه ضرورت ندارد،
r....... و امــا الصـبى الذى لاييقل فلا شع، عليه فيا اتالفه ... مال كالججاء و قيل المال

هدر"







المؤاخذه و الحكم النكليفى و هها غير الضان النى هو حك وضعى ..." بد ين معنا كه ظاهر از احاديث آن اســت كه عقوبت و همـچنين احكام تكليفى از صغير و مجنون برداشــته شده است و عقوبت و حكم
 (طباطبايى (مجاهد)، بـى تا، كتاب الحجر) و حتى ايشـــان قائل به اجمهـاع ثيرامون ضمان اين اشــخاص در صورت اتلاف مال غير شــدهاند (طباطبايیى (مجاهد)، بى تا، كتاب الحجر) همـرْنين شيخ انصارى، در مكاســب مى فرمايد: »فيختص رفـــ قلم المؤاخذه بالافقال

 يافـت كه در كيفــر آنها قصد فاعل معتبر مى باشــــــ، و در نتيجه
 در كتــاب النظر يات العامـهـ نيز آملمه اســت: ״و كذلكى فـ اتلاف الامــوال مباشره، يضمن هؤلاء هم الضر اللذى ياششرونه، و لا يكون وليهم مسؤولا عنهم ... و يكون الصبى فـ الانتلاف مباشثره مسؤولا فـ ماله، سواء


 لازم به ذكر اســت كه عده ديخرى از فقهاى اماميه و گرو المهى از فقهاى اهل ســتت با نظر فوق مخالفند '. به طور مثال صاحب حدائٌ الناضرة پٍ از نقــل نظرات قائلين به ضمان قهرى صبى و مجنون چنين مىنويســد: (امن نسبت به تمامى آنجپه كه ديگران كفتهاند و حكـــم كردهاند به ضمان صبى و مـجنون در تمام صور
 مجننون تا هنگام بازيابى عقل اشكال دارم و ظاهر اين روايت رفع تكليف و مؤاخذه نســبت به حقوق خـدا و حقوق مردم اســت و

 (صغيرى كــه قدرت تعقل ندارد، در صــورت تلف مال ديگرى

 بغير اذنه... «، (علامه هلّى، بتا با، ب: كتاب الحجر ).





 رفـح التكليف و المؤاخذه بحقوق الهَ سبحانــه و حقوق الناس و ان كلما يثعلالنه فهو فـ، حك العدم،.

نظريـــٔ تقصير نوعى فقها به آن اشــاره داشــتهاند. بــرا نى نمونه،


 در او وجود داشـتـه باشد، ضامن است؛ و براى تعيين وجود ظن انـ،
 سـرايت مى كند و يا آب نقوذ مى كند، مى دانند، هر چجند مالكى به دلايلى نسبت به اين امر جاهل باشد. در خصوص محجورين مطلق نيز رويكرد همين گونه است.
 در آن بيغتد مسـئوليت خواهل داشــتـ. ليكن اگر چاه را دا در ملك شخصى خود حفر كند، مسئوليتى نخو اهل داشت. اينكه مجنونى با كندن پاه حر معبر عام حتى با وجود جنونش ضامن ديد گاه طرفداران مفهوم نوعى تقصير مطابقت دارد. لذا بايد كفت كه در تسبيب نيز همانند اتلاف شرط قابليت انتساب مادى وجود


قابليت انتساب معنوى به عنو ان شرط به حساب نمى آي آيد. همان طور كه مىدانيم، علت مسـئوليت مباشــر در جايـي كهـ
 خســارت بوده است. اما همواره اين گونه نيست، ممكنن است به
 تحقق خســارت باشد. براى مثال، در جايى كه مباشر فردى است نآكگاه، مانند مجنون يا صغير غير مميز، مسبب به علت آنكه سبب مؤثر در تحقق خسارت است، مسئول خواهد بود. هر هر چند كه از از لحاظ فاصله با خسارت، فعل مسبب نسبت به فعل مباشر دورتر باشــــ. بنابر اين، به خوبى ديده مىشود كه در فقه، فعل فرد فاقد قوهٔ تميز هر گاه همراه با فعل انســانى عادى باشد، البته به شرط علم نسبت به ضعف قوه تميز وى، فرد اخير مسئول خواهد بود الـود. از همين نكته در مى يابيم كه در فقه ســبيبت شخصى مؤثر، مورد
 اتــالاف، صرف وجود سـبيبت مادى ميان فعــل زيانبار متلف و خســارت حاصل، براى مسـئول قلمداد كردن او كفايت مى كند.
 تو جهى نشود، وى در جايیى كه مباشر ورود خسارت بـر بود مسئول قلمداد مى شد و هنگامى كه فعل مسبب، سبب دورتر بود، ضامن تلقى نمى گرديد.
به نظر مى رســـــ، فقها بر اين عقيدهاند كه فعل مسبب، رابطه عليت ميان فعل فرد غير مميز و خســارت وارده را قطع مى كند. از ايــن رو، مجنــون و صغير غيـــر مميز، فاقد مســئوليت قلمداد

ولى متلف بايد قصد فعل داشته باشد. على ايّحال به نظر مىرسد كه تحليل دقيق مبناى مسـئوليت ناشــى از اتلاف آن باشد كه در اتالاف تنها قابليت انتســاب مادى شرط تحقق مسئوليت خواهد

در خصوص ضرورت عمد و قصد، در تسبيب اختلاف نظر
 شــمول روايات، اعمال عمـــدى و غير عمدى هر دو تحت حكم







 همانند اتــلاف خواهد بود، اما عرف بر ایى انتســاب ضرر وارده
 احاديث نيز مىتوان به نوعى اسـتغاده از تقصير در فرض اتلاف
 چچاه و افتادن كسـى در آن و بروز خســارت، به حسب آنكه چیاه در ملكى شــخص باشــد يا در ملكى غير، فرد را دا در مورد نـخست معاف از مسئوليت و در مورد دوم مسئول قلمداد كردهاند (همان: 119). همـچنين در كتاب النظر يات العامة آمده است: (الما فى احوال التسبيب، فلا بدّ لوجوب المســؤوليه من التميز و الادراك عند الفاعلـ و ور



 و فقط در باب اتالاف بالمباشــرة آمده اسـتت و استفاده از قياس عكس، براى شـرط دانستن عنصر تقصير در تسبيب استغاده كرد
(صبحى محمصانى، 194^: (TYM).
 اجتماع و نظم جامعه تقصير نوعى را بر خلاف تقصير شــخـصى
 نظريه وجود دارد و حتى مى توان ادعا كرد بيش از مطرح شـر شـــــن


Y. Y. >اذا أتانـف صبى مال غيره، فيلزم الضــان من ماله. و ان لم يكن له مال، ينتظر الى حال يساره، و لا يضمن وليه،.

گردد (عميد زنجانی، rیזا: 19V و 19^).
 است. به طور مثال، برخی از انواع مجانين دپپ
 آنهــا اســت و در اثر اين پنــدار ديگرى را به اثــتـباه انداخته و

 انتساب نيست، اما با پذ يرش معيار انسان متعارف، وى را نيز بايد





 در اين فرض، متلف جاهل بور بوه و حتى ممكن است گول خور خوده باشـــد. حقيقت آن است، كسى را كه به عنوان مغرور مى شناسيم اگــرـ از وضعيت جنون غارٌ آكاه بوده، ديگر نمى توان ان او را مغرور

قلمداد نمود.
 نيز حاكى از بىاعتبارى كلام فرد اخير نبوده اســت، بايد ديد آيا
 جبران خســارات باشـــه اگر معيار تشــخيص خطا، آلوده بودن

 عنصر جنون رادخالت نمى دوها ارزيابى تقصير صرفاً نوعى باشل، بايد فرد اغواء كننده را عليرغم

جنونش ضامن دانست.
 غارّ از واقعيت آگاه نبوده و عامل غرور (سبب) كه به به دليل جنون
 عـرف به دشــوارى، فعل عامل غرور را تقصيــر آميز مى داند، به
 مغرور كه مباشر ايراد زيان بوده مبتنى بر اثبات خطاى وى نيست و صرف وجود رابطةٔ ســبيبت مادى ميان فعل او و زيان، موج انـب تحقق ضمان خواهد شـــد، مڭر آنكه سبب اقواى از مباشر باشد.
 اقوى از مباشــر دانســتـ. از اين رو، مراجعئ زيان ديده به متلف منطقىتر مىنمايد.

مى گردند. حق هم همين اسـت، چچرا كه در چچنين مواردى اغلب فرد برخوردار از ســـامت ذهنى در پیى ســوء اسـتـفاده از ضعف ذهنى شــخص محجور بوده اســت؛ مگر آنكه مســبب، توجهى به دخالت فرد محجور نداشــته و زمينهســازى را بدون تو تو جه به دخالـــت او صورت دها. به طور مثال، فردى در مســيـر عمومى

 آن مى افكند. در اينجا نمى توان كفت كه سبب اقوى از مباشر بـر بوده
 در آن حوالى به ســر مى برد و پچاهكن احتمال آســيب رسـانـاندن به كســى از ســوى او را مىداد، بايد چامامكن را مسـئول قلمداد نمود. لذا مى بينيم كه در خصوص اجتماع مباشر و سبب همحخنين اجتماع اسباب، به نظر مى رسد حقوق اسلام، نظرئه سببيت مؤثر را پاذيرفته و وضعيت خاص محجورين مطلق را مورد امعان نظر قرار داده است.

## قاعدهُ غرور

در غرور كسـى كه به واسـطُهُ فريبكارى ديگرى گول خوردهـ
 در خصوص شــرط بودن تقصير در تحقق ضمان غرور بين فقها
 حقيقت بى خبر اســت، نســــت به اينكه آيا مى توان وى را را ضامن قلمداد نمود، اختلاف نظر وجود دارد. برخیى بر آنند كه در جنینين
 اســت كه منشــاء غرور و فريب مغرور، فعل پخنيـــن فردى بوده اسـت و اهميتى ندارد كه خود او از واقعه آگاهى داشتهه يا نه. به عبارت ديگر، علم و جهل او نســبت به واقع، فاقد اهميت است؛





 قصــد فريــب و گمر اه كردن طرف بـا با اعمال يــــا اقوال و يا كتمان كارىهايى كه او را فريب داده و دچپار خسارت نمار نمايد. و و يا دوم؛

 باشد و به طور عادى طرف به علت عوامل مذكور دچار خـر خسارت

الوديعه). پر سشــى كه مطرح مىشـــود آن است كه اگر غير مميز،

 خويش نيسـت، از سر آگاهى بر ایى به اسقاط احترام مال خويش احترام كرده است و ضرر خود را خـو استه است است؟ از از طرف ديگّر، فرض ســبب اقوى از مباشــر نيز، چندان قابل طرح نيست؛ چرا
 نظر میرســـد كه در پجنين مواردى، بايد به قواعد عمومى اتلاف
 مســئول حدوث خسارت انگاشــتـ. بدين ترتيب، بايد كسى كه مال را تلف كرده، يا به آن خســارتى وارد آورده اسـت را را ضامن

## قاعدهُ ضمان يد





 نخست؛ بر اساس نظرئه برخى از فقها، نظير شيخ طوسى و علامه
 در تحقق آن شر ايط عامئ تكليف (عقل، بلوغ، اختيار) را ضرورى ورى وني
 هر مرتبهاى از جنون، در مقام و جايگاه (اذى اليد) مســئول تلتى











 على اليد بر ضمان صغير مميز و مجنون مميز، قابل پذيرش است

قاعدهُ اقدام
هر كاه كســى براى به اســــاط احترام مال خويش اقد اقدام كند و به

 را مطالبــه كند. مصداق بارزى كه در اين زمينه مىتوان ارائه داد، سيردن كالايى به صغير غير مميز يا مجنون و تلف مال توسط فرد
 مجنون به عنوان متلف بايد على الاصول ضامن قلمداد شــوند، اما كسى كه مال را در اختيار آنان قرار داده از يكى سو، عليا اقدام كرده و از ســوى ديگر، ســبـب اقوى از مباشر مى اقباشد. در همين رابطه، در تذذرة الفقها در خصوص مسـئوليت محجورين در تلف كالاى ســردهد شده به آنها آمده است: »...و انتناء الضهان


 مى فرمايد: (اركر شخصى مالى را در دسترس صغير يا مجنون قرار
 اتالاف ضمانى بر آنها نمى باشــــد، اعم از اينكه اتلاف بالمباشـانــره
 سـبب در مقام اقوى از مباشــر است و مباشــر در اينجا همـچون حيوان مىباشـــد. لذا مالى خود، مال را به دست صغير يا مجنون

 در اين مورد اختيار كرده اسـتـ و صاحب جواهر از ايشــان نقل
 تلف شود، صغير ضامن نيست؛ زير ا خطاباتى كه او را موظف بـا به
 مكلفين تعلق دارند و ربطى به صبى پيدا نمى كنند، اما اگر مالـ را را صغير تلف كرد، ضامن خواهد بود؛ پرا كه اتلاف مال غير، سبب


 را به فرد عاقل مى سپارد، در صورت تلف يا نتص كالا، بى ترديد فرد اخير ضامن جبـران خواهد بود (محقق حلّى لّ، YWVا: كتاب




اسـتدلالات بيش گفته و نظرات مطروحه دربارئ صغير غير مميز و محجنون در مقام (قابض به عقد فاســده) و (آخخذ بالسوم) مصداق داشــته و مجرى مى باشـــد، اما به لحاظ اهميت مبحث غـن غصب به طور جداگانه به آن پرداخته مى شود.

## غصب

صاحب شــر ايع، غصب را اين گونـــه تعريف مى كند، ا(غصب به معنى مسـتقل بودن در ثابت گذاردن دســت بر مال غير به عنـ عنو ان عدوان و ظلم) (محقق حلّى، ITVVI: كتاب الغصب) آنتّه در اينجا مورد توجه قر ار مى گيرد آن است كه آيا مجنون يا يا صغير غير مميز
 قيد ظلم و عدوان را به شـــخص فاقد قوه ادراكى و تميز منتسـبـ ســاخت؟ مىدانيم كه ضمان غاصب ناشــى از تجاوز و دسـت درازى به حق غير اســتـ. در نغاه نخست، چحنين به نظر مىرسد كه قيد عدوان به معناى داشتن عمد و تقصير باشد. بدين جهت، شايد بتوان استيلاى جاهل، صغير و محجنون را غاصبانه ندانست،
 عدوان قلمداد مى شود. در واقع ضمان ناشى از غصب، مسئوليتى بدون تقصير است و در آن تضمين حق مالكى در نظر گرفته شده اســت، به نحوى كه در ورود خســــارت نه تنها قابليت انتســاب معنوى ميان فعل غاصب و زيان به بار آمده لحاظ نمى گر تردد، بلكه قابليت انتســاب مادى نيز شرط تحقق ضمان نمى باشد. بنابراين، حتــى اگر مال مغصوب به علت قــؤؤ قاهره از بين برود، غاصب ضامن خواهد بود.
ذكر اين نكته قابل توجه اســت كه اكه اگر فردى مالى را غا غصب

 مالى در رجوع به فرد اخير ترديلى به خور برد راه داه داد، اما به علت

 ما قبل خويش مر اجعه كند.
 مواريث، ديات و ضمان ناشى از غصب و اتلاف و تسبيب، بلوغ و عقل شرط نيست. بنا بر تعبير شهيد اول در كتاب قو اعد، حجر صغير و مجنون و سفيه در افعال فعليه مؤثر نيست، ولى تأثير آن





 هم نظر با ايشــان، عقيده دارند كه اين روايت اطلاق دارد و تمام قاصدين را شــامل مى شــود، خواه بالغ باشــنـد و يا نابالغ. لذا، بر
 ((ضمان يد)" و تســرّى اطلاق آن به صغــار و مـجانين، فقط صغير
 از حايث على اليد مى توان دانست و در مقام و جايگاه ذى اليد، مسـئوليت و ضمانى متوجه صغير غير مميز و مجننون تام نيست. ليكن، صغير مميز و مجنونى كه واجد اندك قوه اين موقعيت، مسـئوليت دارد و ضمان ناشــى از تلف يا رد مال راعهلاهدار خواهند بود. اما مرحوم خوئى و مرحوم شـــيرازى از فقهايى هسـتـند كه صغار اعم از مميز و غير مميز و محجانين با هر



 اســناد داده شــود، ظهور در اين دارد كه آن فعل از روى قصـد و و اختيار از فاعل صادر شـــده است. لذا؛ امكان اسنان اسناد افعال اختيارى بــه صغير غير مميز و مجنون (بر خلاف اشــخاص غير رشــيد) وجــود ندارد. از ايــن رو، در روايت (اعلى اليـــد ...) نيز كه فعل

 ايــن رو، صغــار و مجانيــن را از مغاد و مدلـــول حـديث مذار مـور
 و ضمانــى را متوجـــه صغار اعم از مميــز و غير مميز و همـخـنين مجانين با هر مرتبهاى از جنون، نمى انـياند.
 اليد) از حيث ترتب بر انواع و اقســام (يـــد) اختـلاف نظر وجود
 از آخذ بالســوم و يد غاصبانه مشمول حديث فـو فوق مى باشندّ، لذا




 برداشته میشود) (محقق داماد، آبرا: (AN/1).




قواعد مسئوليت مدنى از اين اصل كلى فاصله كرفته است. عدالــت در نظرئُ عدالت اصالاحــى ${ }^{\dagger}$ (corrective justice) اقتضـا دارد تا زيان ديله به وضعيت قبل از ورود زيان بر گردانده








 به قبول قسمتى از موضوع تعهد نمايد، ولى حا حاكم مى تواند نظر به به وضعيت مديون، مهلت عادله يا قرار اقساط دهدل).
 قانون ملنى آمده اســت. تعهد مندرج در ماده هم شم شامل تعهـدات


 بخشى از دين وادار كند. اما قانون كذار دست قاضى را باز گـذاشته

 اسـتت قضات هنگامى كه خواندهٔ دعوا، شخص فاقد تميز است، وضعيت خاص وى را در نظر گيرند و به منظور كاهش بار تعهلد،


 نيازى به آن نيسـت كه خوانده جهت اثبات تهيدســتى خويش، دادخواســت اعســار تقديم داد گاه كند؛ زير ا احتمال دارد مديون معسـر نباشد و ضرورتهاى ديخرى، اعطاى مهلت عادله يا قرار


 عدالت است. لازم به ذكر است كه برقرارى عدالت حسابيابي (Arithmetical)

 بدينسان از دارايى وى كم كرده است. كار كرد عدالت اصالاحى اين است


 اعتبار مشمول اين قوانين باشند.

در اسباب و افعال قوليه، يعنى عقود و ايقاعات و آنجه نياز به بيان صيغه دارد و در آنها قصد و رضا شرط است، محرز مى باشد. لذا ورود زيان از جانب محجور ضمانآور اسـتـ' . همـچنين مرحوم بجنــوردى در القو اعد الفقهية آورده اســت: »... و كذلى الحال فـ الم

 بيان يكى از نظريات خويش در باب غصب مال توسـط صغير و
 يكون الطفل و الجُنون أيضاً اذا غصبا شــيئا، كان اللازم فـ مالمل أو عليهـا
 .(1Ar g INI/VA

 حاصل به فعل عامل قلمداد نكنند.

## شناسايى راهـارهاى توز.يع ضرد و مبانى

در بحــث قبــل، موضوع ضمــان قهرى محجوريــن مطلق مورد بررسـى نتهى قرار گرفت. نتيجه بررســى ها نشـانـان داد در نظام فتهى و بالتبع حقوقى كشور ايران، در موارد بسيارى چارْاراى جز مسـئول دانستن اشخاص موصوف نيست. اين در حالى است كه در ســاختار فقهى و حقوقى كشور ايران مبانى لازم جهت كاهش مسـئوليت اين اشخاص وجود دارد تا بتوان ضرر ناشى از سوى.

 سوى محجور ين مطلق كه با فقد قوهٔ تميز و ادراكى مو اجه هستند
 ثالث مصداق عدالت اســت. از اين رو، تلاش بر آن است مطابق
 شود. لذا اين قسمت به بررسى راهكارهاى توزيع ضرر كه منجر به تحقق انصاف خواهد شد اختصاص دارد.

## توجه به وضعيت وارد كننده زيان

 مسـئوليت ملنى اســت، به موجب قوانين برخى از كشــــورها و و نظامهاى حقوقى تعديل يافته و با هدف منصغانه كردن و تعديل
(

هزينههاى مربوط به وى) را لحاظ كند، چچرا كه بايد اين نكته نيز را در نظر داشت كه صغار و مجانين از توانايى انجام كار و كسب درآمد بهرهمند نيستند.

اختيارى اســت كه قانون گذار به قاضى اعطا كـــــده تا با ارزيابى وضعيـت مالى متعهلـ و احراز تنگْناهــاى مالى او، امكانى جهت ايفـاى تعهـــد برايش فراهم آورد و خارج از مبحث اعـــــــــار قرار مى گيرد

## ملحوظ داشتن وضعيت زيان ديده

 در خصوص اختيار تخفيف ميزان خســـارت از ســوى قاضى در نحوى از انحاء ... وضعيت وارد كنندأ زيان را تشديد كرده باشده). گاه كسانى با علم به جنون شخص، با آزار صغار و مجانين موجب تشــديد وضعيت آنها شـــده و با كفتن ســـنـنان يا به كار كيرى

 در اينجا نيز عدالت اقتضا مى كند كه زيان ديده را محق ندا ندانسته و وارد كنناهٔ زيان را مسئول جبر ان خسارت ندانيم.

توجه به وضعيت اشخاص ثالث در رابطهُ خصوصى ايجاد شــده بر اثر رفتار زيانبار، اصولاً زيان ديده و وارد كنندة زيان، محور توجه قاضى مى باشــنـند. در حالى
 خســارت و جبران آن اقدام نمود، البته بــه اين ديد گاه در قانون مسئوليت مدنى نيز اشاره شده است. به نحوى كه در انتهاى ماده
 نحوى صورت گيرد كه موجب عسرت و تنگاستى جبران كننده زيان نباشد.) بديهى است در اينجا منظور از جبران كننده، شخص
 خود امكان جبران خســارت را داشته باشد تا آنگاه عدم عسرت و تنكادستى معداق پيدا نمايد. با ذكر اين مثال، در مواردى كه اثــخاصى به جز وارد كنند كان زيان (محجورين) مسئول جبر ان خســارت از ناحيهُ ايشان مى باشــنـد، ضرورى مىنمايد قاضى با
 نشــدهاند (هر چچند تا حـدى مرتكب تقصير شــدهاند) نســـبت به

وضعيت آنها ميزان خسارت را تعديل نمايد.
در خصــوص مــوارد فوق الذكــر نقش قضات بســــيار مؤثر اسـت، لذا ضرورى مىنمايد با توجه به اختيارات آنان در اعمال و اجر اى قانون، رويهاى قضايى از سوى ايشان نسبت به موضوع ايجاد گردد.

## نهاد عاقله و توزيع عدالت



بـا اين حال بايد كفت كه مادئ مــورد نظر، ما را برا براى نيل به
 خصوص اصل تعديل جبران خســارت است، يارى نمىرساند، امـا نكتهٔ قابل توجه ذكر وازٔه (انظر بــهـ وضعيت مديون) در مادهٔ مذكور اســت. بديهى اســت با وجود اين نوع ديـــد گاها، در نظر قانون گذار مىتوان اميد داشت مقنن، اصل تعديل جبران خسارت در خصوص اين اشخاص را بيذيرد.



 كه عرفاً قابل اغماض باشـــــــ و جبر ان آن نيز موجب عسـرت و تنگاستى وارد كننده زيان شود. ...).
 سوئيس اقتباس شده است، در قوانين سوئيس براى قاضى جايگاه خاصـى را در نظر مى گيرند و او اختيار دارد تا با تكيه بر مو موازين


(نقل از بادينى، (DTY):


 كهُ سـبيت ميان فعّ
 وارد كنندهُ خسارت و زيان حاصل مى باشد، كسى را كه فاقد قوه تميز بوده و از محتواى افعال خود بى خبر است را را، قابل سرزنش
 فردى ســليم العقل به وجود آيل، انسان فاقد تميز را از مسئوليت معاف مىســـازد. در اينجا نيز به نظر مى رسد عرف، عمل خطـئى
 مى توان از اين ماده در جهت تعايل مسئوليت وارد كنندهٔ زيان و در نهايت كاهش آن استفاده كرد.
 تدارك زيانها موجب عسرت و تنگادستى عامل شود. نكتئُ قابل توجه آن اســت كه دادرس بايد در ارزيابى هاى خويش وضعيت مالى خوانده، شــرايط و وضعيت خــاص او (خصوصاً مجنون و

در خصوص صغار غير مميز و مجانين، شامل كليهٔ زيانها اعم از جانى و مالى دانست و دولت راعهجدهدار تصدى آن گرداند. وفق قانون مجازات اســامى در مواردى وقتى جانى، عاقله الى نداشتى يا عاقله وى به دليل عدم تمكن مالى نتواند ديه را در مهلت مقرر بيـردازد و مر تكب نيز مكنت نداشــته باثـــل، دولت (بيتالمال)

 لذا بايد پرداخت را در تأســيس صندوقى جهت تأمين خسارات ناشــى از افعال زيانبار اشــخاص دهیار جنون ياصغ اصغير جستجو كرد و دولت از طريق درآمدهاى جارى ســهم آنان را تأمين كند. تأسيس چجنين نهادى مى تواند از انتقاداتى كه نسبت به نهاد عاقله
صورت گرفته، به دور باشد.

اين مســـألهاى نيســت كه در قوانين كشور بيگانه باشد. آنجهـ
 اساسى است. هر چنند در اين اصل به صر احر احت اشارهاى به مجانين نشده است، اما مىتوان از اصطلاح (از كار افتادگى) چچنين استنباط نمود كه فردى كه دچیار جنون بوده و توانايیى كار نيز ندارد، بايد

 حوادثى ناگوار شناخته شوند كه هميارى جمعى را جهت جـن جبران

 گرفته و در جايى كه در اثر ايراد خسارت به ديخران فرد مجنون يا صغير در معرض از دسـت دادن دار داريى خويش قرار مى گيرند،
 مدنى مو جود در قانون ملنى و قانون مسئوليت مدنى را يا يكى باره
 قابل انتســاب است، شــخص خطا كار نمىتواند از بار مسئوليت

بغريزد و بايد به ميزان مسئوليتش خسارت را پرداخت كند.

|  توجهى در جبران كليئ خسارات خواهد داشت. با تو توجه به اصن اصل جبران كامل خســارت مو جود در نظام حقوقى ايران، لازم است اشــخاص به طــرق گوناگون خود را تحت بيمئ مسـئوليت قرار |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


Y.



اســالام دانسـت. اعضاى يك قبيله اغلب با يكديگر رابطئ خونى

 يكديگر مىشـتافتند. شــكل گيرى نهادى، همپچون ضمان عاقله ناشى از وضعيتى اين پنينى بود. اگر يكى از اعضاى گروه، عضو

 شـركت جسته و با بذل بخشـى از مال خويش، سعى مى كردند تـا تا از بازماند كان مقتـول دلجويى كنند. در معناى عاقله، چنين كیتنه شـــده است كه وجه تسمئُ اين وازْ بدين دليل بوده كه شترى را كه به عنو ان ديه، ييشكش مى كردهاند، مقابل در خانه يا خيمهٔ ولى ولى



 عاقله، شامل اهميت تعاون و هميارى در اسلام، توزيع خسارات اتمات
 مســلمان، حق و تكليف متقابل ناشــى از ارث مى، ارباشد. (بادينى،
 هر چند نهاد عاقله در قانون مجازات اسلامى ما ما وجود دارد. اما مورد انتقاداتى واقع شـــده اســت، اما صرفنظر از پرداختن به انتقادات وارده، حقيقت آن اســت كه ضمـان عاقله بدين جهت ايجاد شــده بود كه اعضاى قبيله از يكديخر حمايت و دفاع كنند. آنان به خوبى مىدانسـتند كه اگر مجنون يا صغيرى مرتكب قتل شود، او را نمى توان مذمت كرد. او نه تنها مستو جبِ آن نيست كه به دار مكافات آويخته شــود، باكهه بايد در پرداخت ديرد ديه به يارى وى شـتافت. تحميل مسئوليت ناشى از خطاى مـحضى بر أقرباى ذكور قاتل كه از اعضاى عشـيره و قبيله بودند، امرى منطقى بوده؛
 مى شــد كه مىبايســت بار خطاى ناكردهٔ چنين فردى را بر دوش كشد.
پرسـش اساسى آن اســت كه آيا بايد همان احكام و شرايط را همحچنان اعمال نمود؟ مخگر نه آن اســت كه با تغيير موضوع در

 كه با تقيّد نســبت به محكمات بتوانتن به مقتضاى روز انـوا انديشيده، به زبان روز ســخن كِته و مشـكـلات حقوقى جامعه را برطرف نمايند.
به نظر مى رســد، بايد ضمان عاقله را گسـترش داده و آن را

بر اين دارد كه صغير يا مجنون مسـئول پرداخت خسارت وارده

 از اين نهاد مىتوان استغاده كرد و در صورتى كـ كه سريرست صغير يا مجنون قدرت پرداخت خسارت و يا حتى حق بيمه را ندارند، از ظرفيت دولت به معناى عام (نظير ســازمان بهز يســتى، كميتئ امداد امام خمينى (ره) و ...) در اين زمينه استفاده كرد. استدلال ديگر آن اسـت كه مطابق با قانون مجازات اسلامى در مواردى بيتالمال مسـئول پرداخت ديــه خوا اهد بود در حالى اســت كه با اســتناد به »حرمة مال المســلم كدمهه مى توان در شــرايطى نســبت به پرداخت خسارت ناشـــى از افعال صغار و مجانين به اشــخاص ثالث با و جود شــرايط لازم، بيتالمال را متعهد پرداخت دانست. بحث و نتيـجه گیبرى - Y-1 - همان طور كه ملاحظه شد فقه به حجر و وضعيت خاص محجورين مطلــق در باب ضمان قهرى بى تفاوت نبوده اســت؛ ولى از نظر فقها، جبران خســارت زيان ديلده در اولويت بيشترى قرار دارد، لذا كاه مسئوليت را از دوش آنها برمى دارد و آنها را را
 مى شوند و مكلف به جبران آن مى مباشند.
 را محقق ســاخت كه در حــال حاضر مهمترتريـن راهمهاى عملى كردن آن، طر حهاى اجتماعى جبران خســــارت و بيمأ خصوصى مسـئوليت مى باشد كه مى توان جهت تأمين منابع مالى آن به نظام مالياتى كشور توسل جست. بـ با توجه به فلســفـٔ وجودى آن از حالت فعلى خود فراتر رفته و با توجه به مبانى توجيهى آن، توجه ضرر به سـهـ انـيـ اير اشخاص را با توليت دولت بِذيرد. بايد با اسـتفاده از مبانى مو جود براى ايجاد صندوقى در اين خصوص اقدام شود.


1. هلا يخنى أن خطاب الضان فـ الحديث الثريف يتوجه أولا على الجُنون و الصغير ،





دهند، اما بلديهى اســت با توجه بــه وضعيت مجانين و صغار كه طبق قانون مدنــى ايران اهليت انعقاد قـــرارداد، از جـمانه قرارداد
 است به گونهاى تحت پوشش اجبارى بيمئ مسئوليت محجورين (صغـار و مجانين) قرار گيرند. به نظر مىرســـد، اين امر همانند برخی قوانين مو جود كه بيمه را در بعضى موارد بر براى اشـ اشــخاص
 صغــارى كه در مهـد كودكها و يا مدارس حضور دارند ارند همزمان
 است و بايد ضمانت اجرايى براى عدم انجام آن بيشبينى گردد. ضمانت عدم بيمه نمودن اشــخاص مذكور مى تواند مثلا تعهر به پرداخت خســـارت ناشى از فعل صغير به اشخاص ثالث از سوى مهـد كودك يا مدرسه باشد. در خصوص مجانين نيز مى توان بر اســاس همين سياســت،
 در چنين طرحى نيز حسـبـ مورد با تو جه به وضعيت مالى الى آنها پرداخخت كندأه حق بيمه مى تواند تغيير كند و حسب مورد و والدين
 خمينــى (ره) مى تواند عهدهدار پرداخت حق بيمأ اين اشــخاص باشد. بد يهى است، سياسـتگخذارى در خصوص نحوه́ اجراى آن
 به اصل پرداخت كامل جبران خسارت منجر شور ان انـ
 و راه حل هاى ارائه شــــه مندرج در مواد ل ق. ق. م. م.، مسـئوليت والدين و سرير ستان را تحت پوشش نوع خاصى از بيمهٔ مسئوليت



 هر كس ديگرى مىتواند بر رفتار آنان نظارت كند و از خسارت



 پيش گفته، پرداخت حق بيمه بايستى توسط ولى و سرپر وست در صورت ملىء بودن و در غير اين صورت توسط دولت در معناى
 ولى يا دولت (معناى عام) نظر بدون سابقهاى نيست؛ چرا اكه در تعليقى كه بر مكاسب شيخ انصارى شده است، حاشيهنويس، نظر

الغرنــا طبى، محمد. (1991م.). قو اينـن الاحكام الثـــر عية. بيروت: دار
سهامى انتشار.

حاجى عزيزى، بيزَّن. ( •^|٪). (شيوههاى جبر ان خسارت در مسئوليت مدنى و كارايى آنها)ا. دكتر حســينقلى حسينىنزا اد. دانشكده علوم انسانى دانشخاه تربيت مدرس. عميد زنجانى، عباسعلى. (IVAY). مو جبات ضمان. تهران: ميزان.




تهر ان: نشر علوم اسلامى
محمدى، ابو الحسن. ( •^|) . قو اعد فقه. تهران: نشر دادگستر.


> قم: دليل ما.
 مؤسسه النشر الإسلامى

المكتبه الاسلاميّه.

هغتاد و هشتم. بيروت: دار العلوم.
طباطبايی(مجاهد)، محمد. (بى تا). الدناهل. (بى نا). پاپ سنگیى.
علامه حلى. (بى تا). تذ كرة الفقها. (ب). (بىنا). پاپ سنگى.
............ (بى تا). قو اعد الاحكام. (الف). (بىنا). پاپ سنگی.

$$
\begin{aligned}
& \text { دوم. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسى مشهد. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { هم نهاد مسـئوليت ملنى را در معناى عام تقويت كند و ضررى العلم للماييين. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { جزء السابع. مصر: مطبعة الجمالية. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { فعل محجوريـن مطلق، علاوه بر وضعيـت وارد كنند كان زيان، الاساميّهـ } \\
& \text { محمصانـى، المحامى صبحى. (1940 م.). النظر يــة العامة للمو جبات }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مطبتزهما. } \\
& \text { مغنيه، محمدجو اد. (ץ \& } 1 \text { هـ ه.ق.). فقه الامام جعغر الصادق. جلد سوم. } \\
& \text { بيروت: دارالجواد. } \\
& \text { موسوى الخمينى، سيدروحالهَ. (هY اه اه.ق.). تحرير الوسيلة. جلد دوم. } \\
& \text { قم: مؤسسه النشر الإسلامى. } \\
& \text { موسـوى خوئى، ابوالقاسم. (Y Y } 1 \text { ( ه هق.).) مصباح الفقاهة. جزء الثالث. } \\
& \text { بيروت: دار الهادى. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الاسلام. جلد نهم. بيروت: مؤسسه المرتضى العالميّه. } \\
& \text { هم نهاد مسـئوليت ملنى را در معناى عام تقويت كند و ضررى }
\end{aligned}
$$

مسئوليتها مؤثر باشد.
وضا
گــردد و افعال و كــردار زيان ديده نيز در وقوع خســــــارت مورد
توجه قرار گيرد.
منابع

$$
\begin{aligned}
& \text { الدراسات الاساميه. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كالنتر. الجزء السابع. بيروت: مؤ سسه النور المطبوعات. }
\end{aligned}
$$

