

مجيد پيره / كارشناس مالى اسلامى، سازمان بورس و اوراق بهادار
مصطفى زهتابيان / كارشناس مالى اسامامى، سازمان بورس و اوراق بهادار

مقدمه

 و فــروش، نكَهـدارى سـمهام، اعطاى وامَ ارزيا






## 

با عنايت به اينكه حفظ و
عدم اتلاف سرمايه يكى از دستورات شريعت است و از آنجايى كه عدم حفاظت سرمايه از زيانهاى محتمل يا قطعى بر خلاف منطق است، لذا بنابه دستور شريعت مىبايست سرمايه را در برابر صدمه و زيان محافظت كرد.

 اعتبارى، ريسك عملياتى - ريسكى نقدينگگى

- ريسكى حقوقى

شـركتها بنا به دلايل زير ممكن است است تصميهم بكيرند كه جهت پوشش ريسك اقدامى انجام ندهند: - بالاتر بودن ريسـكى اوراق مشـتقئ مالى از خود ريسك - بالاتربودن هزينهُ مديريت ريســى از ز يانهاى احتمالى وارده

دلايل پوشش ريسك:

- تثبيت جريانات نقدى
- عــدم وارد آمدن خلـلـل در برنامهر يزىهاى مالى
شر كت
- افزايـش اعتمــاد وامدهنــدكان، مشـتريان و

صاحبان سهام به شر كت

آتى هاى منطبق با شر يعت
 عبدالحميد الساعاتى، استاديار دانشكاه الملكـ عبدالعزيز، واقع در جده مىباشـد.



 كاركردهاى اقتصادى قراردادهــاى آتى را مى توان در

$$
\begin{aligned}
& \text { سه حوزه برشمرد: } \\
& \text { - } \\
& \text { - كشف قيمت } \\
& \text { - تثبيت قيمت نقدى }
\end{aligned}
$$

انواع ريســـها يايى كه يكـ واحد تجــارى با آن ممكن
است سروكار داشته باشد:

- ريسكى مبنا

Sharia Compatible Futures . II

## قرارداد پوشش ريسك اسلامى(SCHC)

 قرارداد تحويـل آتى اســامى(Islamic Forward) يك قول تعهدآور اســت كه مطابـــق آن خريدار متعهـد به خريــد كالاى كلى به ميزان مشــنص در تاريخ معينى در بــه فــروش كالا با همين مشــخصات مى شــود. در تاريخ

 مشخصشـــده، تحويل دهد. به عبارت ديگــر، در اينجا با با نوعى خريــد ســلف(Forward Purchase) يكى كالالى كلى توصيف شــده با قيمت توافقى، زمان و مكان تحويل مشخص شده، مواجه هستيم.
 در برابر تغييرات نامطلوب و نامنتظره مى باشـــد، نكات زير مىبايست لحاظ شوند:

- كالاو وجه آن صرفاً در تاريخ سررسيد مىبايست
دادوستد شوند.
- وجه كالا را مى توان منفعت يا بدهى سرر سيد شده
در تاريخ سر رسيد قر ارداد.
- كالامىبايست كلى باشد
- مشـخحصات كالا كه بر قيمـت آن تأثير مى كَذارند

مىبايست تعيين شده و مورد توافق قرار گَيرند. - ميـزان و حجم كالا و قيمت آن مىىبايسـت تعيين شده و مورد توافق قرار گيرند. - فروشـنده لازم نيسـت كه حتمـأ توليدكنندأ كا كالا باشـد(در مورد كالاهاى كشـا

زمان انعقاد قرارداد در تملكـ وى باشي اريد - دارايى و ارزش آن مىبايست عارى از ر ربا باشند.

عقد سلم و قرارداد تحويل آتى اسامامى عقد سلم، عبارتسـت از پيش

 هدف از بيع سلف تأمين مالى فروشنده و ا ايجاد يكا فراي


 بهاى دار ايى اســت و تأمين مالى يا سرما آيايه گـذارى نيست. به همين دليــل، پرداخت كل بها در زمــان انعقاد قرارداد توجيهنايْير است.

 ســلم نمىتوان يوشش ريســــــ كرد اما ما مىتوان از از طريق كه يك قر ارداد تعهدآور براى طرفين اسـت، به اين مهمر پرداخت.

قرارداد پوشش ريسك اسالامى و بيعالدين بالدين يكى از مصاديق فروش دين به دين در وقتى اســت ارين ارينه

 شكل محّرم فروش بدهى بر شمر ايردي در مســئلهٔ حرمت بيحا الدين بالدين ادعاى اجما اجماع شــده اسـت. اما فقمها در مسـئلئ تعريف اين بيـع و مصاديق آن

اير ادات فقهى وارده بر قراردادهای آتى را امى توان
در سه حوزهُ كلى تقسيهبندى كرد.
 تملك بائع نيست صحيح نمىباشدا - معاملات معكوس - كه در باز ار آر آتىها رايج است است - به دليل اينكه در آن ســازوكار فروش كالايـى كهـ در اختيار مشترى نيست رواج دارد، صحيح نيست. - بيـع كه در آن تحويل كالا و ثمن آن مؤجل باشــنـنـ،
 اجماع رأى به بطلان آن دادهاند.

## نظر شريعت در باب پوشش ريسك

 دسـتورات شـريعت اسـت و از آنجايى كه عدم آم حفاظت




 نتـوان خطر را به طــور كل از بين برد: بايد سـعى كرد تا تا حداقل آن را كاهش داد.

قر ارداد تحويل آتى اسامى:


موضوع عقد بيع است. به نظر بيشــتر فقها شــرط مالكيت در صحت بيع صرفاً به بيع كالاهاى خاص مربوط مى مود و به كالا ها هاى مثلى مربوط نمى شود.
طبق نظر ابن تيميّه و الباجى، منظور از مســئلئ مالكيت
 آن چییـزى اســت كه الان موجود نيسـت و وبائــع قادر بر تحويل نيسـت: يعنى تأكيد بر مالكيت يا در اختيار داشتن كالا نيسـت بلكه تأكيد بر كنتــرل مؤثر و قدرت بر تحويل انـيل

كالاست.
با توجه به اين، مشـخصٍ مى شــود كه قرا ارداد يوشش
ريسكـ اســالامى را صرفا مىتوان در مورد كالاههاى مثلى
كه وجود آنها در زمان تحويل محتمل است، بار به كار بردي
كاستىهاى قرارداد پوششى ريسكاسانلامى(SCHC)
الف) ريسكدهاى اعتبارى
ب) مشكل در يافتن طرف مقار مقابل قر ارداد ج) مشكل در نقد كردن قرارداد

## آتى هاى اسلامى

از طريق استانداردسـازى و انجامام انـام معاملات در بورس، مىتــوان نواقص فوقالذا الذكر را تعديل كرد. برایى اين مهمه،

 است كه تنظيم نهادى آتى هاى متعارف به صور ت منطبق با آتىهاى شرعى صورت گيرد.

قوانين نهادى برای آتى هاى اسلامى


 باشـــــ اعضا مىبايست حق معامله در بورس را داشته و و در

عمليات بورس نظر دهند.
 معامله گَر ممكن اســت كار كزار باشـــد يا اينكــه از جانب خودش خريد و فروش كند.
 به صورت متحدالشـكل و وبر ایى تحويل در زما زمان مشخصى طراحى شده باشند. براى جلوگيرى از قمار و محدودكردن
 دهد.
جهت مديريت ريســى اعتبارى وجود اتاق پاياپٍ در بورس آتى هاى اســامى ضرورى استا است. اين اتاق تضمين مى كند كه تمامى فعالان در بورس آتى ها بها تعهرات خود پايِند هستند.
عــاوه براين، وجود ســازوكار ســـرٍدهگذارى و تعديل
 ايفاى تحهدات از سوى معاملهكران است.

[^0]اختلاف كردهاند. حوزههاى فقهى مختلف، قوانين متفاوتى را در اينباره وضح كردهاند كه نشان مىدهد ادر ادعاى اجماع
 شكل مذكور از بيعالدين بالدين اين است كه اساساس اساً هدف


 در اينجا، اگر چاهِ داد و ســتد ثمن و مثمن در آي آينده صورت

 دارايـى و بهاى آن در تاريخ مشـخـصى در آينده معاوضه

 -كه مطلوب شر يعت هم در باب حفاظت از سرماريايه است.-

> را بر آور ده مى سازد.

## بالامانع بودن تأجيل


 موكول مىشــود. تأجيل را مىتوان بــا توجه به نكات ات زير توجيه كرد:
 كالا را مىتوان تا ســه روز - و حتى برالى موارد اردى تا بيش از سه روز هم- به تأخير انداخت.


 پرداخت بهاى كالا را به تأخير انداخت، يعنى كالا و بهاى آن، هر دو به صورت مؤجّل هستنـند.

 آنما تعهدآور است. در قراردادها
 شـرط صحيح اسـت؛ چرا كه جزء پيشنياز هــاى نيل به يوشش ريسك است.

 نياز نمى.
و) طبق نظر المصرى، چنانحچه كالا و بهاى آن مؤجّل باشند، غرر در هر دو يكسان است و اين غرر بلا اشكال است.
ز) طبق نظر سامى، چֶنانچֶه طرفين در عقد بيع قصد تحويل دادن و تحويل گرفتن دارايى را داشته با باشنـ
 مؤجّل كرد.

تبيين مسئلهُ فروش كالاى غيرموجود و خارج از تملّى از آنجا كه در قرارداد پوشـش ريسك ريس اسلامى، تحويل ثمن و مثمن مؤجّل هستند، ممكن است است كالا الا وجود نداشتا
 طبق نظر صنعانى، ابنقدما و ابنهومن اين اين مسئله اشكال
 صحت بيح است، مؤثر بودن بيع است نه تملك كالايى كه

به كار میرود. سـاز

 خريدار اسـت نه براى توليد كننده. قيمت ســلم همر قيمت تنزيل شدهُ قيمتهاى آتى مورد انتظار است.
 مسـئلهٔ بيعالدين بالدين تحريم شده است. اين الـا در تحويل

 دو كانه پيش مى آيد.

## استصناع و پوشش ريسك

عقد استصناع شامل يك متقاضى كا كالا(مستصنع) و يك

 عنـوان يك قرارداد تعهدآور بين طرفين مطرح اســت اما


برخلاف سلم، اين قابليت را دارد كه كل بهاى محصولات

 صنتتى محصولات قيمّى هستند و مسئلهُ بيح الدين بالدين در اينجا ييش نمى آيد.

 كه برايشان زنگَ(ring) بسازد.
 اسـتصناع را به صورت يك عقد بيع همراه با با خيار رؤيت،

 ابوحنيفه معتقد است استصناع يكى قرارداد تعهدآور نيست.
 مى باشد. در اينجا، مابهالتفاوت قيمت نقد روز كالا وا و قيمت


 قيمت را مى یر دازد. اين را در متون فقهى »اقالهاء مى گاريند و بامانع است. ج) معاملةٔ معكوس:






 بــه نظر برخى فقهـا، فروش كا كالا قبل ازٍ تملكـ يا يا در اختيار داشتن اشكال دارد كه توضيح آن قبلا كَذشت.(الساعاتى،

عبدالرحيه عبد الحميد)

متن ذيل، خلاصؤ مقالهٔ آقاى سيف تاج الدين از مؤسسأ
 زورنــال اقتصاد و مديريت دانشــعاه اسـالـامـامى بينالمللى

ايراد اصلـى وارد بر قر اردادها
 (Purchase
 مصداق بيحا الكالى لبالكالى قرار ترفتتهاند كه غالبا تا با به صورت حرمت بيحالدين بالدين تفسير مى شود. محيى الدين، گِّته است حديث فوق، سند صحيح ندارد. محيى الدين و كمالى در مباحث خود كَفتهاند كه حرمت قراردرادهایى تحويل آتى مبناى صحيح فقمى ندارد. حماد هم كِ كته است كه حديث فوق سند صحيح ندارد. حمــاد در مباحــث خود ضمــنـ تأئيلد هرمـت بيعا الدين بالدين، متتقد اسـت ضرورت و ونياز روز جامعان مى طلبد كـي فقها و مجتهدهين به ارزيابي صحيح مسئلئ پوشش ريسك
 اســلامى مبتنى بر عقد سـلم و اسـتصناع و جعاله را ا ارائه مى كند. در اينجا با امكان طراحى قراردادهای آتى اســا آلامى را


 اسـتفاده كرد و استصناع به جاى ســــلم مى بايست هستائه

 برابر نوسـانات دور اراى يا فصلى اسـت و و يك ابز ابزار تأمين


 مقابل عقد مرابحه اســت و براى تأميــن مالى توليدكننده

## 

 عقد استصناع شامل يك متقاضى كالا(مستصنع) و يك سازنده(صانع) مىشود كه صانع كه مهارت كافى جهت توليد كالاى مورد تقاضا را دارد. استصناع مانند سلم به عنوان يك قرارداد تعهدآور بين طرفين مطرح است اما برخلاف سلم، اين قابليترا دارد كه كل بهاى
محصولات صنعتى نياز
نيست به صورت نقد
در حين معامله
پرداخت شود.

##  <br> همه اهداف مورد پذيرش است.

س. آيــا همــه كالاها قابليت داد و سـتد در معاملات آتى را دارند.
 معاملات صحيح است.

رسيد كه بحث معاملات آتى در دو فرض قابل برر برسى است. الف. فرض خريد و فروش به قصد تصد تحويل كالا در اين فرض توليد كننده ای چون ذوب آهن اصفمان، براى پوشش ريسك، اقدام به فروش محصولات آينده خيرد




 فرض سه حالت قابل تصور است.

جنس، نوع، اوصاف، مقدار و زمان تحويل مشـخـص شدي شده در مقابل مبلغى معين كــهـ زمان، مكان و و كيفيت پر پرداخت
 مى خرد. در اين حالت از نظر فقمى با اشكالات زير مواجه مى شويه.


 آن كل ثمن پرداخت نشــده اسـت، و هر دو فرض از نظر فقرى اشكال دارد.

 روايت » لا تبع ما ليس عندك" اشكال دارد.
 وجود ندارد يا تحويل داده نمى شــود قصد جدى بر انجام

معامله نخوا هد بود. چهارم. از آنجا كه كالا در آينده توليد مى شود از جهت
 موجب غرر مى شود. كميته بعد از بررســى اشكالات جها اين نتيجه رســيدكه؛ اشكالات دوم تا چهارم وارد نيست، اما اشــكال اول وارد اسـت و بايد براى حل آن راهكارى آلا پيدا نمود.「. توليد كننده، متعهمد مى شــود مقدار معينى از محصول
 مشخص شده در مقابل مبلغى معين كه زمانـ، مان، مكان و كيفيت
 شود در سرر سيد مقرر، آن محصول را با به آن قيمت خريدارى آن آن كند. در اين حالت از نظر مشهور فقهما معامله ایى واقع نشده

 سررسيد مى توانند از انجام معامله امتناع كنـند. كميته مقدارى روى شــرط ابتدايى بــودن اين حالت و

شود، اسـتصناع يك ابزار شبيه آتى هاى اسلامى مى شود.
 بيشتر در سطح پوشـش ريسك قيمتس است و ر حا رال آنكه
 پوشش ريسك كيفيت باز مى گشت. اما در در باب نوع پوشش
 بديهى است با به كار گيرى عقد استصناع جهت پوش
 اسـتفاده كرد؛ البتـه امروزه كمتر از عقد اسـتـتصناع جهيت تأمين مالى صنعتى اسـتـفاده مى كنند و بيشتر جهت تاري تأمين مالى پرورْههاى سـاخت و سـاز كاربرد دارد.(تـاج الدين، سيف
در ارزيابــى اعتبـار قراردادهانى آتى در نظام مالى
 (صالح آبادى، على، (AT)
 معتقــد اسـت : اين قراردادهـــا به دو دليل معتبر نيســـنـنـد نخسـت يكى قاعده ى اصلى در اســالام وجـود دار د د و آن اين است كه ثمن و مثمن نمى توانند هر دو مو موجل باشنـند.




 برند كه اين نيز در شــريع مقدس اساملام حرام است. (على الى صالح آبادى، شیر
ץ- الگَوى قرار دادهایى آتى در باز آرار سرمايه كشور

 راهاندازى و تشكيل جلسات كميته تخصصى فقمى مبذول داشت.
در اين راسـتا، كميته تخصصــى فقمى با هدف ارزيابي
 الگوهاى جديد از ابز ارهاى مالى اسلامى در بازار ار سرمايه كشور راه اندازی شد. كميته تخصصى فقجى متشكل از

 مأموريت كميته تخصصى فقمى ضميمه شده است است. در ادامـه مقالــه حاضــر، نظر مصــوب در كميته فقمهى دربارهى قراردادهاى آتى آورده شده است.


 مشتقه و آثار مثبت و منفى معاملات مشتقه مطرح گرا كرديد. در پايان جلسه نخست تصميم گرفته شد جهت قضار قضاوت صحيح و دقيق، مسـائل بازار مشتقه از هم تفكيك شود و
به ترتيب مباحث زير بررسى شود.

ا. ماهيـت فقهى و حقوقى معاملات آتى و راههایى تصحيح آن ها.
「. اهـداف شــر كت كنندكَان در بــازار و اين كه آيا

## 

سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر و قانون گذار بازار سرمايه كشور، تلاش زيادى را جهت راهاندازیى و تشكيل جلسات كميته

## تخصصى فقهى مبذول

داشت. در اين راستا،
كميته تخصصى فقهى با هدف ارزيابى ابزارهای مالى از حيث انطباق
با موازين شرع و نيز ارائه الگَوهاى جديد ازي از ابزار های مالى اسلامى در بازار سرمايه كشور راه
اندازى شد.

بندى مباحث جلسه قبل ارائه گرديد مبنى بر اينكا دينه ماهيت
 مبانى فقهى ما داراى ابهام است بر اين اين اساس لاز الزم است نسبت به برخى مســائل براى بازار بورس ايراي اير ان بر اساس


 فيزيكى كالا باشلد، بها اين بيان كه اصل الـي اولى در مر معاملات
 در پايان به غير آن توافق كنند.

مختلف بحث شد و در مجموع پنج راهكار ييشنهاد و مورد مقايسه قرار گرفت.
ا. اسـتفاده از قرارداد صلح، بها اين بيان كه فروشــنـنده
مقــدار معينى از كالاى خاص تحويلــى آينده را در مقابل مبلغى معين صلح كند.
r. اسـتفاده از قر ارداد تعههد در مقابل تعهمله، بها اين بيان

كه فروشـنـده متعهرم مى شود مقدار معينى از كالاى خار خار را در آينده در مقابل مبلغى معين بفروشـــد و خريدار متعهد مى شود آن را خريدارى كند.

توليد كننده، تعهد خود مبنى بر فروش مقدار معينى از محصول آينده خود كه از جهت جنس، نوع، اوصاف، و زمان تحويل مشخص اوص شده در مقابل مبلغى معين(كه معمولا درصد كمى از قيمت كال است است مىفروشد و خريدار با پرداخت آن مبلغ تعهد توليد كننده را خريدارى مى كند || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\| ||
 مقــدار معينى از كالاى خاص تحويــى آينده را در مقابل

 ديحــرى از آن كالا را در آينــده در مقابــل مبلغى معين به صورت نقد بفروشد.

 فــروش مقدار معينى از كالاى خاص در آينده را خريدارى مى كند.
هـ هـ استفاده از قرارداد ضمانت، به اين بيان كه فروشنده عرضه مقدار مشـخصى از كالا را به قيمت معين در آينده ضمانت مى كند.
 مى كنتند و نهايى شـــن معاملــه را با به زمان خاصى واگذار مى كنند. سِّس كميته روى اين راهكار ها بحث كر كرد و در نهايت
 احتمالى اين راهكار وارد شد.

اينكــه هر شــرط ابتدايى لزوم وفا نــدارد بحث كرد اما به جمع بندى مشخصى نرسيد.
 از محصـول آينده خود كه از جهت جنـي جـنـي، نوع، اوصاف، و زمان تحويل مشـخـص شـــده در مقابل مبلغى معين(كهـ الـا معمـولا درصد كمى از قيمت كالا اســت) مى فروشـا خريدار با پرداخــت آن مبلغ تحهر توليد كنتنده را خريدارى

 چچون به اعتقاد آنان مبيع بايد از اعيان باشد و تعهد فروش جزو اعيان نيست.

## ب. فرض خريد و فروش بدون قصد تحويل كالا <br> (خريد و فروش كاغذى)

در اين فرض فروشــنده، مقدار معينى از كالاى مشخص




 طور معمول خريدار بر اسـاس قيم كرده قيمت آن را تحويل مى كيرد. در اين فرض اير نيز حار الات
 شناسى كار بيشترى روى اين فرض انجام گَيرد.

## $\square ■ \square \square$



 پيرامــون ماهيت معاملات آتى ارائه كردند و برای تا توضيح


 ا. اينكه در باز ارهاى آتى معاملات اتـات به قصد تحويل كا الا
 كاغذى اسـت، و يا اينكه هر دو نوع مع معامله امكان امكان دارد و و ابتداى معامله نوع آن معين مى گرددد ؟




 با اوصاف خاص در آينده را خريدارى مى كند؟




 مفيد اســت متمر كز شــده و متناسـبـ با آن راهكار هاى اري مشروع ارائه دهد.







 كه در اين صورت خارج از فرض معامالات آتى است چون

##  <br> ٪.

تنييرات بخشى از حساب مارجين متعهد فروش بر به حساب





 سود بها او پرداخت مى شود. هـ هـ كــى كه به دليل تغييرات قيمت، بخشى از از مارجين خود را از دسـت دهد اگر از حد معينى پاييين بيايد موظف است آن را تكميل نمايد.




 حقوقى آن مشــنول بحث شـــد و در مجمــوع دو تا ديدكا مطرح شد. ا. مارجيـن با تمام ويزگى هـــاى آن مى تواند به عنوان شر ط ضمن عقد قرارداد آتى مطرح شود.
 ديگرى بــه صرف تغيير قيمت مبنــاى حقوقى قابل قـو اريول ندارد و شبهه اكل مال به باطل به نظر مىرسد.



 همانطور كه در جلسه قبل مطرح گر ديد اريد يكى از مباحث




 شر ط ضمن عقد قرا رداد آتى مطرح شود.
 ديگرى بــه صرف تغيير قيمت مبنــاى حقوقى قابل قبول ندارد و شبههه اكل مال به باطل به نظر مى رسد.
 ديدگًاه به نتيجه واحد نرســيد قرار شد راهكار ها هاى خروج از اين مشكل بررسى شود.
(جلسه هشـتم، (I) ابتدا گزارشى از نتيجه





محسوب مى شوند.
 جهت تفاوت ماهوى بــا قراردادهاهاى آتى نمى توانـد مورد استفاده قرار بعيرند.
 بيشترى با مفاد قر اردادهاى آتى دارد اما از چچند جهت نياز به بررسى دارد. الف. آيا قرارداد تعهــد در مقابل تعهد قرارداد صحيح و لازمى است؟ ب. آيــا در اين قرارداد مى توان مبلغى را با عنـو انوان وجه التـزام از طرفين ترفت و ونزد شــخص ثالثى مثل كار كزا ار

وديعه گذاشت؟
ج. اين قرارداد در قوانين ايران چه جايگاهى دارد؟





 و قرار شــد اسـتـتائى كه جلسه قبل تنظي جمع بندى جزئيات بازنگَرى و خدمت مراجح عظام ارسال گردد.
يكى از مباحث مهمه در قراردادهاى آتى مسئله مارجين




[^1]


 حقوقـى مبادله تههرد فروش در مقابل تعهد خريد و و صلح آتى آتى به شور ایى بورس ارائه شود.
 تخصصى فقمى، وظايف و اختيارات اين كميته به شـــرح زير تصويب شد.

## د - وظايف و اختيارات

ماده • •) وظايف و اختيارات كميته به شرح زير است است










 V. V. همكارى در بر زازارى نشستهاي عالمى در زمينأَ مالى
. . بررسى ابعاد فقمى مسائل بازار سرمايه q. هـانجام ساير موارد ارجاعى سازمان در راستاى مأموريت

منابع و مآخذ







 آتى ها بر اساس فقة امامين، رساله كارشناسى ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)






1. مصوبات كميته تخصصى فقمهى سازمان بورس "و الور اق
 9. دسـتور العمل تشكيل و فعاليت كميته تخصصى فقمىى، ساز مان بورس و اوراق بهادار، تابستان


 كَذشـتـت و توضيح داده شــد كـــه دو تا ديــد كاه در مورد آن

هست.
 شرط ضمن عقد قر ارداد آتى مطرح شود. r. انتقال بخشــى از مارجين يكــى از طرفين قر ار اردا





 به عنوان مارجين، نزد كار كزا ار وديعه بكخذارند و متتههد شوند






 در اين صورت مارجين گرفته شده قيمت وا اكذارى (فروش)

آتى خواهد بود و شبهه اكل مارين ال به بار باطل راه ندارد.



 موقع خروج از معامله با هم تسويه كنند. r. طرفين قر ارداد، مطابق شـرط ط ضمـــن عقد، علاوه بر بر مطالبــى كــه در راهكار اول گذشـشـت، بها كارگــزار و وكالت


 معامله با هم تسويه كنند.

 قابـل اجرا اســت و و در صورت نياز به بيـش از راز راهكار اول
 كنند)، مىتوان از راهكار سوم نيز استفاده كرد.
 مسائل زير بحث شد.
ا. كيفيت تصويب نهايى ابزارارها هاى جديد مالى از از نظر شرعى


 به تاييد فرد يا سازمان ديگرى نيست ז. ارتباط كميته فقمى با ساير كميته هاى فقمى بورسهاى
كشور هاى اسامى

در اين زمينه قرار شــد با شناسـايى كميتههاى فققى ساير


[^0]:    بستن موقعيتها در آتى اسلامى
     از سه راهكار ذيل استفاده كرد: الف) تحويل كالا: ب) تسويؤ نقدى:

[^1]:    
    ا. مارجين از ناحيه هر دو طرف واريز مىشود.
    
    
    

