# جواز امتناع مليون از ايفاى دين تا زمان تهيه دليل اثباتى بر آن (نوع مقاله: علمى- بيزوهشیى) 

* 

هصمد نصيلـ"

## :

قاعدهاوليه اين انست كه مديون حرصورت حالبوحن دين يا حصولموعد آن و با فرضامكان ايناي آن، حق





 است و همحنين مديون در صورت امكان، معتواند آيفاى دين را منوطابر اخخذ رسيد نمايد. جهت تمقويت اين ديدكاه مىتوان بهدلايلى مانيند قاعده لاضرر، قاعدهضرورت و لزومدفح نزاع، دليل سير ه، معذوريت مديون و و

 عنه در يرداخيت، حثق رجوع به او را اندارد. بر وكيل در تسليم هال لازم است كه دليل اثباتيى تهيهي كند. هزينههماي نتُّبدارى مال مر دوران امتناع، اصولا بر عهبره مديون است.

Email:esmaeili1344@ut.ac.ir



در حقوق أيران، قاعده اوليه اين است كه مديون بايد دين خود را در موعد مقرر بين طرفين و يا
 امتناع از ايفاى دين حا ندارد. از جمله ضمانت اجراى اين امر ممكن است بر حسب مورده جبران خسارت ناشى از امتناع و تثبليل يد اماثى به ضمانى باشد. با وجود اين، در برخى موارد مانتد استفاده از حق حبس، هليون ممكن است أز انجام تمهد خود امتناع كند (ماده بWW قانون مدنى). موارد جواز امتتاع از انجام تحهد برخلاف قاعده است و بايد در محدوده نص تفسير شود. يكى از موارد حق امتناع از انجام تتهلد اعمه از قراردادى و خارج از قرارداد كه در قانون و انديشههاى عالمان حقوق مسكوت ماتده است ولى در فقه اماميه طرفداران سرشناسى دارده حق امتناع مديون از وفاى به عهد تا زماتى است كه براى آن شاهـد بِيرد. در رابطه با مبناى اين حق امتناع، قلمرو، آثار و احكام أن ابهامهايى وجود دارد كه لازم است مر اين نوشتار مورد بررسى قرإر كيرد. آتحه ضرورت اين تحقيق را نمايان مىسازد آن است كه أز يكى سو قانون در رابطه با با اصل جواز امتناع از انجام تتهلد تا زمان اشههاد يا زمان تهيهي دليل، قلمرو و شرايطط آن ساكت است. از سوى ديگّر در فقه اماميه در اين زمينه اتفاقتظر وجود ندارد و با فرض اعتبار ديدكاه مشمهور فقيهان، اين امر در حقوق ايران نيز قابل هذيرش خـواهلد بود و موجب غناى فرهنگّ حقوق خواهد شد (الصل 19Y قانون اساسى). عاوه بر اين، يذيرشً اين حق براين مليون و جامعه آثار مطلوبى نيز خواهد داشت. براى مثال، حداقل موجب آرامش خاطر مديون خواهد بود تا زماتى كه عليه او اقامه دعوا مى شوه، بتواند مر مقام دفاع، به دليل اثباتى خود استناد كند و از اين جهت خود را از محكوميت احتمالى برهاند. براى جامعه نيز مفيد خواهد بود؛ زيرا طلبكارى كه مى داند مديون ضمن تهيه دليل اثباتى، وفاى به عهلد كرده است كمتر به فكر طرح دعوا براى مطالبه محدد طلب برخواهد آمد و از اين جهت از شمار دعاوى كاسته خواهد شده به بيان ديگً، يكى از موارد لزوم انجام أين تحقيق در اين است كه شناسايىى جواز امتناع از ايفاى دين براى مديون جهت تميه دليل اثباتى، تنعا زندگى مجرد و ذهنى ندارد و قاعدهالى است كه به هر حال بايد در اجتماع يياده شود و حكومت كند. بدينسان، براى رفح ابهامها تسبت به مبانى ديدكاه مشهور فقيهان. قلمرو و

آثار و احكام مترتب بر آن؛ در اين مقاله به روش كتابخانهاي، در نوشتار يكم به مبانى حق امتناع مديون و در نوشتار دوم در رابطهَ با قلمرو اين و سرانجام در نوششتار سوم، از آثار و احكام آن سخن به ميان میىآيد.

## نوشتار يكم: مبانى جواز امتناع دديون از ايفاى دين جهت تهيه دليل

اثباتى
مبناى جواز امتناع مديون از ايفاى دين، طبق ديدگاه مشهور فقيهان، يسشگّيرى از ضرر ناشى از احتمال محكوميت مجلد (بند يكم) و ضرر ناشیى ازم اتيان سوگّند (بند دوم) است. در اين نوشتار، ضمن توجياء و نقد ديدگاه مشهور، از دلايل ديگِى نيز جهت توجيه جواز امتناع مديون از ايفاى دين سخن به ميان خواهد أَمد كه بهـ ترتيب عبارتاندا ملاكى برخى از آيات قرآن كريمم (بند
 عموم ولزوم دفع نزاع (بند ششم). هر كذام از اين دلايل مورد توجيه و نقّد واقع خواهند شثل. بند يكم: دفع ضرر ناشىى از احتمال محكوميت مجدد
طبق ديدكّاه مشهور فقيهان، هر شخصى كاء در ذمها او دينى وجود دارد يا در يد او مال غير وجود دارد بر او واجب است كه آن را به طلبكار هنگًامى كه مطالبه كرد بدهد. با وجود اين، اكُر بدهكار يا شخصى كه مال غير در يد او است، بِّويد مال , انمّميردازم مگَر اينكه براى اثبات آن شاهد

 يكى از مبانى اين ديدگاه، يشيگّيرى از محكوميت احتمالى مديون بها واسططه انكار طلبكار بر


به نظلر مىرسد اين مبنا از مصاديق قاعده 》وجوب قفع ضرر محتمل، است:
 مزبور دنيوى باشد يا اخروى و خواه ضرر مادى يا متنوى باشذل. كِّته شده است كه قاعده وجوب

دفع ضرر محتمل، قاعدهاى عقلى است و به همين دليل معناي وجوب در قاعده، وجوب ارشادى است (مصطفوى، آM ا: V•ז). به بيان ديگُر، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل يكى از قواعد عقلى است كه به موجب آن، هر گّاه انسان احتمال ضرر در هيزى را بدهلد و يا عملى را موجب ضرر بدانده به حكم عقل بايد از آن اجتناب كند تا از وقوع ضرر محتمل ايمن گَدد. بر اين بنياد، چنانحه شخصى برخلاف اين امر رفتار كند و متحمل زيان شود، از منظر عقلا قابل سرزنش است، به همين دليل گَتنه میشود دفع ضرىى كه هنوز به وجود نيامله و احتمال تحقق آن مىرود، واجب
 نسبت به نوع ضرر اتفاق نظر وجود ندارد؛ برخى محتقدند از آنجا كه دليلى بر وجوب دفع ضرر دنيوى وجود ندارد و با عنايت به اكتفا به قدر متيقن كه در اين مقام، دفع ضرر اخروى است؛ در
 برخى ديگّر بر اين باورند كه شامل ضرر اخروىى و دنيوى مىشود (بحرانی، وץ؟!: W- حسينى شيرازى، (11-1. $11: 1194$

اگر اين قاعده، ,ا يك قاعده عقلى بدانيم، از أنحا كه دليل عقلى، برخلاف دليل لفظى تخصيصبر دار نيست؛ در نتيجه، نظظر قائلين به توسحه قلمرو قاعده به ضرر دنيوى تقويت مىشود. از نظر عقلا و عرف، ضررى را كه ظن وقوع آن به مراتب زياد است بايد دفع كرد. در حقوق


 برخی از مصاديق مانند ماده شNA قانون ملنى را برخی محققأن قاعده لاضرر دانستهاند (محقق داماد، (\GY/八:IFq.

ممكن است بتوان گفت: از استقراء در اين قوانين بر مىآيد كه قانون گذار اصل قاعده را ملنظر داشته و بر اساس آن حكم وضع كرده است؛ زيرا قانون اصولاّ ناظر به عمومات است نه استثنائأت و اينكه هرهند برخى از قوانينى كه به عنوان مصداق ذكر شده، از منابع خارجى الهبام گرفته شده است ولى اين امر از قوت استقراء نمى كاهد بلكه به قوت آن مىافزايد و نشان مىدهد كه دليل قاعده، عقل است و اين دليل مرز نمىشناسد. با وجود اين، از آنجا كه سخن بر جواز امتناع مديون

است نه وجوب امتناع، قاعده دفع ضرر محتمل، با فرض اعتبار، دلالت بر وجوب دارد، و خارج از بحث است.
به نظر مىرسد بتوان نظر مشهور فقيهان را با قاعده لاضرر توجيه كرد: معناى قاعده لاضرر آن است كه اضرر در اسلام مشروعيت ندارد، ولى عدم مشروعيت ضرر، هم شامل مرحله قانون گذارى مىشود و همم شامل مرحله اجراى قانون" (همان: / / .ها). عدم تهيه دليل اثباتى براى وفاى به عمهد، حداقل براى مديون نوعى اضطراب و ترس مبنى بر اينكه ممكن است طلبكار، دريافت طلب را انكار كند و دو باره مططالبه كند، ايجاد مى كند كه خود نوعى ضرر متنوى يا همان ضرار مىتواند باشد. قاعده لاضرر مىتواند تأخير ايفاى دين جهت تهيه گواه يا اخذ رسيد از طلبكار را توجيه كند. ندادن حنين حقى به مديون، خود نوعى اضرار است و قاعده لاضرر مىتواند
 المى كه از نظر كلُى و نوعى ضرىى نيست، در مقام اجرا براى فردى از افراد مسلمان ضرىى باشد، بهطور موردى مرتفع مىگردد" (همان: (1 •ه)). مصداق مورد بحث مر رابططه با قاعده لاضرر، وضع حكم نيست تا اينكه مورد اختلاف باشلد. در واقع شناسايى حق امتناع موقت براى مديون از وفاى به عهر تا تهيه دليل اثباتى به منزله رفع موقتى حكمّ وجوب وفاى به عهر است. با فرض اينكه نوعى اثبات حكم باشد، در رابطه با اينكه قاعده لاضرر مىتواند اثبات حكم كند، اتفاق نظر وجود ندارد و به نظر مىرسد بايد هنين نقشى براى قاعده لاضرر قائل شد. بناى عقالا نيز مويد

 فرض تأخير مديون در ايفاى دين، اكَر براى طلبكار ضرىى به بار آيد، بايد قاعده لاضرر از طلبكار نيز حمايت كند. در واقع، مورد از مصاديق قاعده تزاحم دو حق است؛ صاحب جواهر در اين باره فرمودهاند: قائلين به وجود حق امتناع براى مديون تا زمان اشههاد، بها اين قاعده تزاحم دو حق توجه نكردماند. تزاحم دو حق در اين مورد به اين صورت است كه اگر مديون به بهانه تهيه گِواه از ايفاى دين امتناع كند، طلبكار متضرر مى گردد و اگَر گَتته شود مديون حق امتناع مزبور را ندارد ممكن است مديون متضرر شود. صاحب جواهر در نهايت در صورت فرض ضرر براى طلبكار، حق طلبكار را مقدم كرداند و در صورتى كه امتناع مديون براى تهيه شاهل، ضرىى براى طلبكار

نداشته باشده، حق مديون را مقدم كردماند؛ زيرا او در طرق ايفاى دين يا ايصال مال به طلبكار
 ممكن است بتوان كَف: اكَ ميزان ضرر ناشى از تأخير وفاى به عهلد، بهويرّه در مقايسه با ميزان ضرر ناشى از احتمال محكوميت بدهكار، ناهيز و عرفاً قابل مسامحه باشد، بايد حق بدهكار را مقدم كرد. در اين موارد، از آنجا كه در عرف امروز، دادن رسيد از ناحيه طلبكار در برخى موارد متعارف است. طلبكار در مواردى كه مديون به او دسترسى دارد، مىتواند با دادن رسيد هنين ضررى را از خود دفع كند و مديون ديگِ در انديشه تهيه گواه نباشد. در صورتى كه به طلبكار دسترسى نباشد يا اخذ رسيد از او و تهيه شهودد ممكن نباشد، در صورت امكان، مديون مىتواند با اجتماع شرايطط تأمين دليل در قانون آيين دادرسى مدنى (مواد ه؟ أ به بعد)، به آن متوسل شود يا


## بند دوم: دفع ضرر ناشى از اتيان سوكّند

مبناى ديگً, ديدكاه مشهور فقيهان، جلوگيرى از سوگّندى است كه ممكن است لازم شود مديون
 علامه حلى در توجيه اين حكم مىفرمايند: لاين حق امتناع از آن جهت است كه از لزوم سوگّند
 خوددارى مى كند؛ به خاطر اين كه خداوتد مر قرآن فرموده است كه "خدا را دستاويز سوگّندهاى


شهريد ثانى نيز در اين باره مىنويسد:
"("تكليف كردن منكر به اتيان سوگّند، خود ضرر بزرگى است؛ هرچند او در گَقتار خود صادق باشد. اذن شارع به اتيان سوگّند و ترتب ثواب بر آن، اصل ضرر را، به ويثّه از برخى افراد صاحب مراتب

و فضل، دفع نمى كند؛ زيرا براى اين افراد تحمل غرامت، آسانتر از اتيان سوگّند است) (شهييد ثانى،
 ديدگًاه مشهور فقيهان مورد ايراد واقع شده است؛ در اين باره برخى از فقيهان متتقدند: حكم كلى جواز امتناع براى مديون از وفاى به عهد تا زمان اشهاد داراى اشكال است مگً اينكه مستند به دليل يا اجماع باشد؛ در حالى كه در اين مورد اجماع وجود ندارد. از اين گَذشته، گَاهى وجود دو شاهد عادل غيرممكن است هریند كه در طلاق با وجود دشوارى ييدا كردن دو شاهد عادل،
 ايراد ديگَّر بر نظر مشهور اين است كه از يك سو امر به وفاى به عهد شده است. از سوى ديگَر امر به هيزى دلالت بر نهم از ضد خاص' آن دارد. ضد خاص در اين قضيه، تأخير جهت تهيه شاهد و اشهاد است. در نتيجه انجام ضد خاص جايز نيست؛ بهويثره اكر به واسطه تأخير مديون در وفاى به عهلد، مصلحت و غرضى از بين برود. وانگّمى، دليل روشنى براى جواز امتناع مزبور وجود ندارد به جز احتمال لزوم سوگّند كه اين احتمال نمىتواند با دليل عقلى و نقلى معارضه كند. به هر حال گًاهى معلوم است كه صاحب مال، اقامه دعوا جهت طلب گُرفته شده را مطرح نمى كند تا سوگّند لازم آيد. با وجود احتمال طرح دعوا، اين امر شديدتر از محروميت مالكى از مالش نيست. از
 در یاسخ نسبت به ايراد دلالت امر بر نمى از ضد خاص مىتوان گَفت: در رابطه با دلالت امر بر نهم از ضَد خاص بين اصوليين اتفاقَ نظر وجود ندارد؛ برخى موافق و
 نظر مىرسد نظر اخير قوىتر است. با فرض اينكه امر به وفاى به عمهد دلالت بر نمى از تأخير وفاى به عهد جهت تهيهه دليل اثباتى (ضد خاص) باشد، از آنجا كه فعل اخير جزء عبادات نيست، نمىتوان آن را بىاثر و باطل دانست؛ زيرا در عبادات شهرت بر اين است كه نهى مولوى تحريمى بر خود عبادت مقتضى فساد آن است (سبحانى، همان: . .

ايراد احتمال طرح دعوا و به تبع آن احتمال لزوم سوكند تا حدى مطابق واقع است و از اين جهت








 مجازات اسلامى مصوب (1) ا).



 تيزّ ممكن است از بين بروند با وجود اين، دارايى إرزش هستند.














## بند سوم: ملاكى برخى از آيات قر آن



 از طاهر آيه شريفه برمى آيد كهي سريرست حق داري كارد كه از تحويل مال امتناع كند تا اينكه بتواند


 داد. با وجود اين، ممكن است در اين زميناء دو احتمال مطرح شَود: نَّخست إينكه، امتناع از از انجام تتعهد برخلاف قاعده است و بايد در محلوده نص تفسير هضيق شود و و تفسير مضيق آيه شريفه

 اجراى تحهي شوو.


 ندارد و ملاك آيه شريفه شامل ساير مديونها يا يا امناء مىشوود. در تأييد اين نظر میىتوان كُفت:

 در رابطله با مغهوم سيره مىنويسذ: "رويه مستمر و بناى عملى مردم نسبت به انتحام يا تركى كارى است«. منظور أز مردم، يا تمامى عقلا و عرف عام (از هر دين و فرقهاى) است، كه به آن سيره عقاليى يا بناى عقلا مـى گويند. در صورتى كه منظور از مردم، مسلمانان از جهت مسلمان بودن يا اينكه فرقهاى از مسلمانان باشلده به آن سيره متشرعه يا سيره اسلامى يا سيره شرعيه
 تعبير شده است و برخی از محققان تيز، ضمن طرح ديدگاه اصوليين، بر اساس آن، نتيجه گرفتّهاند
 مستفاد میشود، اين است كه رويه مزبور اعمه از فعل يا ترك فعل، از نظر حكم تكليفى، جايز است مشروط بر اينكه، مسيره مزبور متصل به زمان مصصوم باشد و شارع مقدس آن را , دع و منع
 اثثباتى، رويه عملى عقلا يا مسلمائان است و اين رويه در مرئى و منظر مهصوم بوده و توسطط عهصوم، (دع و منعى صورت نگّافته است، براى مليون اين امر جايز است. با وجود اين، به نظر میى سل، در وجود سيره مزبور با اين كليت، ترديد وجود دارد و عقلا يا مسلماثان حداقل در برخى
 تسلِيم كنتد و امكان اخذ رسيـا از طلبكار بـاشد، از اين رويه استثقاده مىكنتد. در ثتيحه، أستناد به سيره مزبور به عنوان دليل، اخص از ملدعا اسيت ولى در مّحدوده خودش در مواردى كه رويه مزبور وجود دارد، حجت است و با توجه بة اينكه، سيره نوعى دليل لبيى است بايد به قدر متيقن آن اكتفا
.

حقوق از هيج كس انتظار فداكارى ندارد. ولى انتظار دارد اشخاص مطابق يكى انسان معقول و متعارف عمل كنند. عمل برخلاف رفتار يكـ انسان متعارف و متقول یسنديده نيست و ممكن است مقتضى ضمان كَردد. عذر شرعى يا عرفى، رفتارى را كه بر حسب ظاهر ثقصير و قابل تكوهش است، توجياه مىكند و با اثبات اين عذر، معلوم مىشود كه در واقع تقصيرى (خ نداده است (عوامل راقع تقصير) و شخص مقصر به حساب نمى آيد (زوال مقتشى) يا اين كها اثبات عذر از موانع تأثير مقتضى است.

 اوليه اين است كه عذر موجه پذيرفته مىشود و بايد به آن ترتيب اثر داده شود. يكى ازَ آثار آن بر حسب مورد ممكن است رافع يا افقع ضمان باشد. براى مثال، فقيّيان نيز متثقّند كهـ اكُر وكيل با وجود مطالبء موكل، به دليل داشتن عدر عرفى يا شرعى مانند اشتتنال به نماز يا طعام، مال مورد

 میخوانيه: "در صورتى كيه مستأجر دليل موجهى بر عدم صرداخت به دادكاه صالح ارائه كند، دادكاه


 .(TK-HT/T
 منسوب به شرع بدانيمه (قرائتى احتمالى از شرع)، امتناع مديون از وفاى به عهلد به علت تمهيه دليل



اثباتى است ,ا موجه بدائن، مديون مىتواند به اين عذر عرفى احتحاج كند و خود را از خمان ناشىى از نقض قرازراد (در صورتى كه اصل دين ريشه قراردادىى داشته باشد) يا ضمان قهرى برهائد؛
 ra) و مبناى هر دو اصولاً تقصير است و از آنجا كه با وجود خنين عذرى براى مديون، تقصيرى براى او متصور نيست، شايسته نيست ضامن باشد. انصاف نيز اين عدم ضمان را توجيه مى كند؛
 محكوميت احتمالى باشد و اين امر دفع يكـ خرر احتمالى است و الز اين حيث مشمول قاعده
 منفعت حكم جواز امتناع براى مديون نيز از حيث كاهش يروتده در محاكم، عايد جامعه مىشود"ّ.
 در تعهـدات به تتيجه نيز علاوه بر اثبات قوه قاهره (ماده Mra قانون مدنى)، اثبات عذر شرعىى و عرفى ثيز مديون را از ضمان قراردادى مىرههاند. تأخير مديون از وفاى به عغهد به خاطر تهيه دليل اثباتى نيز نوعى عذر تلقى مىشود.

## بند ششم: قاعده ضرورت؛ نفع عموم و لزوم دفع نزاع

 يكى از شروط طرح دعوالى مدنى در مراجع قضايى پرداخت هزينه دادرسى است. اين هزينه بر حسب اينكه دعوا مالى و غيرمالى باشد، متفاوت است. بعد از طرح دعوا نيز مرجع قضايى مشغول



 آيين دادرسى مدنى مىتواند از محكومعليه خسارات دادرسى را هططالبه كند.
 جريان آن است. مراد از هزينه دادرسى، طبق اعتقاد برخى، شامل هزينههاى خصوصى و هزينههأى اجتماعى دادرسيى است؛ هزينهاهاي خصوصى دادرسى مربوط به طرفين دعوا استت. هزينههای اجتماعى يا عمومى دادرسى در واقع شامل هزيثنههاى اذارى سيستم عدالت ملنى و


 اجراى عدالت، ناديده گرفتن عدالت است شناسايى حق امتناع براى مديون به بمهانه تمهيا ذليل اثثاتى مىتواند أز طرح دعواى طلمكار جلوگيرى كند و از اين جهت انزارى است جهت نفع عموم؛ رسيدگى به دعوا نزد مراجع صالح علاوه بر اينكاه وقتى را به خود اختصاص مى دهد موجب كند شُدن رسيذگّى باه ساير رِ وندهها نيز
 امتناع مديون توجيا شود و نفع عمومى مقدم بر نفع خصوصى شود. علاوه بر اين، مليونها يا امناء به هنين حقى نياز دارند و لازم است از أنمبا حمايت شود. قاعده》
 جنين امرى , ا ثابت مى كند. مذاهب خمسه نسبت به اين قاءده اتفاق نظر دارين دارند. بنابراين، اين قاءده از اداله احكام شرع است.



[^0]است،، كه نياز انسانزيا متتير و تابع زمان و مكان است. به هر خال مردم به اين قاعده نياز دارند و حقوق بايد به اين نياز احترام بخذارد و قواعد خشكى خود را تعديل كند. افزون بر اين، ممكن است بتوان بر اساس قاعده »حسْم" جواز تأخير مليون را توجيه كرد:
 برخى از محققان به استناد برخى از آيات قرآن كريه، روايات و دليل عقلى از آن به عنوان يكى
 مفسلدالى بهطور كامل از ميان نرود، به استتاد اين فاءده مىتوان ريشه مفسذه را خشكاند و حكمى به اجراى دستورى داد كه هرجند مستقيماً با مسئله ارتباطى ندارد، اما با اجراى آن، فساد از بين
 مفسدهالى مانند سوء استنفاده طلبكار را فراهم كند، شايد بتوان براى دفع نزاع اختمالى، بر اساس قاعله 》حَسْم" حكم به جواز تأخير وفاى به عمبل براى مليون جهت تميهـ دليل اثباتى كرد. نوشتار دوم: قلمرو حق امتناع از اليهاى دين جهت تهيـه دليل اثبـاتى موضوع دين را مىتوان در يكى تقسيمبندى كلى به تتههد به أنجام كار، تمهلد بر ترك كار و تعهلد به انتقال و تسليم مال دانست. هرجند كه همه اين موارد در واقع انجام كار است. دلايل اثبات دعوا تيز در قوائين متعدد هستند. در رابطه با دامنه حق امتناع مديون از جهوت موضوع دين و توع دليل اثباتى ابجام وجود دارد. بر اين بنياد، در بند يكمم در رابطه با قلمرو حق امتنّاع از انجام تعهد از منظر موضوع دين و در بند دوم از منظر نوع دليل اثبّاتى سخّن خواهيم كفت. بند يكم: قلمرو حق امتناع مديون از جهت موضوع دين
تعهلدى كه بر عهلده مديون قرار مى گيرد، ممكن است ثاشى از عمل حقوقى يا واقعه حقوقى باشد. موضوع اين تحهد بر حسب مورد ممكن است ناظر به دان مال باشد يا انجام دادن كارى باشد: دادن مال، كاه با تسليم عين معين يا كلى انجام مىشيود و كاه انتقال مالُ و تسليه آن با هم در ذمه ملديون است. اتجام دادن كار تيز اعم است از اين كه فعلى مثبت موضوع تعهلد باشد يا منفى


مال اعم از عين معين و كلى، از آنجا كه برخلاق اصل عدم است، ادعا تلقى و بايد اثبات شود
 مليون اظهار كند كه فحل را تركى كرده و أز اين جهت موضوع تعهلد را انجام داده است، مر صورت فقدان دليل برخلاف اظظهار او، به علت موافقت اظظهارش با اصل عدم، منكر تلقى مى كرددد وبار اثبات دعوا بر دوش طلبكار است.
 تتهد را انجام داده است و در صورتى كه طلبكار عليه او اقامه دعوا كند، او بايد اثبات كند كهي مليون تخلف كرده است. ترك فعل ممكن است ناظر به ملت خاص باشد يا اينكه مدت آن دايمه باشد. در اين موارد مليون حق امتناع از وفاي باء عهلد را به بهانه تهيه دليل اثباتى ندارر؛؛ زيرا در اين موارد، مديون دليل اثباتى دارد و نيازى به تحصيل مجدد آن ندارد. دليل اثباتى در اين فرض، همان اصل عدم است.

در فقّه اماميه حر رابطه با حق امتناع مديون نسبت به موضوع ديون ديدكامهاى زير وجود دارد: ديدكاه نخست: مشهور فقيهان قائل به عدم وجوب وفا بهـ كليه ديون قبل از شاهد گرفتن هستند؛

 ديدگّاه دوم: برخى از فقيهان متتقدند در ديونى كه ادعاى مديون بدون دليل پـذيرفته مىشود؛ مانند ادعاى مستودع در رد وديعل، حق امتناع مذيون جايز نُسِت؛ زيرا در اين صورت به واسطله

 فقط در حقوق خاصى كه به اشخاص تعلق مى گيرد كه اثبات انجام آن نُياز به سوگّند يا شهرود دارد و قول مذعى پرداخت در آن پذيرفته نمىشوده، اجرا مىشود (اردبيلى، يشين: 9/ وهم). اين نظر از اين جهت كه دايره شمول حكمَ را مضيق مى كند و با منطق و اصول حقوقى سازكار است؛ قابل توجيه است. با وجود اين، داراي ايراد است؛ زيرا مصاديق معافيت مدعى ارَ بار اثبات دعوا در فقه روشن نيست و مصاديقى مانند قاعده 》"تصليق قول امين" و قاعده 》لايعلمهالا من قبلهی كه مشهور، قائل به اعتبار اين قواعد هستنل، مورد ايراد برخى ديگّر از فقيهان و حقوقدانان


 نتيجه، أز اين جهت، اين ين يدئكاه مورود ايراد اد است.











 نخّست، از ديدكاه دوم و سوم قوى ايتر استّ.

## بند دوم: قلمرو حق امتناع مديون از جهت نوع دليل اثباتى




.



آيين دادرسى ملنى نيز از معاينه محلى و تحقيقات محلى و كارشناسى به عنوان دلايل نام برده شده است (مواد גYY تا •YV). از ظاهر نوشتههاى برخى از محققان بر مىآيد كه ادله اثبات دعوا در نظام حقوقى ايران حصرى است: دكتر متين دفترى در اين زمينه مى گويد: 》ادله قانونى بر هفت قسم است كه به اعتبار منشأ به هِهار دسته تقسيم مىشود: دسته اول، ادلهاي است كه منشأ آن خود اصحاب دعوا هستند و شامل سه قسم مىیاشد: اقرار، اسناد و سوگّند. دسته دوم، ادلهاى كه منشأ آن اشخاص ثالث مىياشند شامل گواهى (اعم از شهادت كتبى يا شفاهى يا تحقيقات محلى) و عقيده كارشناس. دسته سوم، ادلهایى كه منشأ آن ادراك مستقيم يا نظر دادرس است: معاينه محلى و امارات
 با فرض اينكه مديون حق امتناع از انجام تتهلد را به بهانه تهياه دليل اثباتى داشته باشد، در رابطا با اينكه از ميان دستهبندى مرحوم متين دفترى از دلايل، حیه دلايلى مىتواند مورد بحث باشدل، مسئله قابل تأمل است:
مشهور فقيهان همحنان كه ذكر شد، از اشههاد سخن به ميان آوردهاند (مصداق دسته اول) و نسبت به ساير ادله سكوت كردماند. اين سكوت نسبت به اقرار و امارات و سوگّند منطقى است؛ زيرا اين ادله در زمان وفاى به عهر قابل تمهية نيستنتد يا فايدّالى ندارند؛ صرف اقرار شفاهى طلبكار به اخذ طلب در زمان وفاى بهر ععهر بدون وجود شُاهدّ فايدهاى ندارد. سوگّند نيز وظيفه منكر و بايد در دادگاه با تشريفات خاص اجرا شود. امارات نيز بخشى از آن به تشخيص قاضى و برخى ديگَر در قانون ذكر شده است. با وجود اين، دليلى كه مىتواند تأخير وفاى به عهد را با توجيه كند، علاوه بر شهود كه مشهور فقيهان به آن استناد كردماند، سند است (مصداق دسته دوم).

ممكن است بتوان سكوت مشهور فقيهان در رابطه با سند را به دليل عدم اعتبار سند در فقه دانست. نظر برخى از فقيهان مويد اين احتمال است:

صاهب جواهر در باب قضا میفرماينذ: „پاه كتته مىشود: فايده نوشتن، صرفاً يادآورى ماوقع
 اين، برخى از محققان متقنذد كه سند در فقه متتبر است ولى فقيهان در اينكه سند دليل مستقل



 كرد و به مديون اين حق را داد كه تسليم مال يا اجرايى تمهد را منوط به تنظيم سند مند عادي مادي مبنى


 آ هيين حقى را به مديون داد.










 صورت فيش بانكى يا رسيد خوديرداز، خود دليل تلقى مى ششود.

نوشتار سوم: آثار و احكام حق امتناع از ايفاى دين جهت تهيه دليل
اثباتى
اگر مديون حق امتناع از انجام تحهلد را تا زمان تهيه دليل اثباتى داثشته باشثد، آثار و آحكامى بر اين امر مترتب مىشود؛ در اين نوشتار به برخى از آثار و احكام اين امر هر داخته مىشود؛ بر اين بنياد، عدم مسئوليت مديون در دوران حق امتناع از انجام تحهر (بند يكم)، مسئوليت وكيل در برابر موكل به علت عدم تمهيه دليل اثباتى (بند دوم)، مسئوليت مضمونعنه در برابر ضامن مأذونى كهـ دين را بلون تهيهـ دليل اثباتى ايغا كرده است (بند سوم) و اينكه هزينهاهاى نُتُهلارى كالاى مورد تتهبد بر عهلده یها شخصى است (يند هیهارم) بررسى مىشوند.

بند يكم: عدم مسئوليت مديون در دوران امتناع از ايفاى دين
 ضمانت اجراى اين امر ممكن است مسئوليت مدنى باشد: مديون مكلف است خسارات ناشیى از امتناع را جبران كند. در عقود امانى، ضمانت اجراى سنگّينترى دامنگيّير امين مى گردد؛ زيرا بعد أز فرا رسيدن اجل و مطالبه مالك، درنگا او اكر تفريط تلقى كُردد (تركى ما يجب) موجب تبديل يد
 مستند به رفتار او نباثد (ماده آّو قانون ملنى). با فرض اينكه قاعده خق امتناع مديون از وفاى به عهلد تا زمان تهياه دليل در حقوق ايران معتبر تلقى گّردد؛ مديون مر دوران امتناع نبايد مسئول تلقى تُردد؛ زيرا لازمه اين قاعده، جايز بودن فحل مديون است و اصولاٌ فعل جايز، ضمانى در هـى ندارد. از منظر حقوقى نيز با فرض شناسايى حنيّن حقى براى مديون، يكى از اركان يا شرايط مسئوليت ملنى كه همان فعل غيرمجاز است زايل مىشيود (ماده ا قانون مسئوليت مدنى)؛ در واقع با وجود هنين حقى، تقصيرى رخ نداده است.

## بند دوم: مسـئوليت وكيل در برابر موكل

يكى از آثار مهمم مترتب بر شناسايى جواز امتناع مديون از وفاى به عهلد براى تهيه دليل اثباتى، در جايى ظاهر میشود كه شخصى وكالت در پرداخت دين داشته باشد و دين را بدون تهياه دليل اثباتى تأديه كند. در اين صورت اكر تههيه دليل بر وكيل قبل از تسليم مال واجب باثند، وكيل

برخلاف اين امر رفتار كرده و مرتكب تفريط شده است (ترك ما يجب). در غير اين صورت، از اين جهت وكيل ضامن نيست. در اين زمينه در فقه اماميه اتفاق نظر وجود ندارد:


 فخر المحققين، TLY/ : IHAV).
مبناى ضمان وكيل را برخى تخلف از مفاد وكالت نيز دانستهاند: در اين زمينه كِتنه شده است كه
 وكالت داده است یس اكَ وكيل براى اداى دين شاهد نكَيرد، ظاهرا ضامن و كَناهكار است، زيرا
 يرداخته است؛ با اين استدلال، علاوه بر اشكالى كه بر كليت حكم وجود دارد، باعث مىشود كه باب قبول وكالت بسته شود مكَّ اينكه وكيل جاهل باشد و ممكن است اين جهل عذر آّور باشد. به همين دليل صاحب شرايع ترديد كرده است. بنابراين، ظاهرا وكيل ضامن نيست؛ زيرا وكالت
 ديدگّاه دوم: برخى ديگّر متتقدند از آنجا كه عرفاً كوتاهى نكرده است ضامن نيست. نهايت اينكه در ضمان او ترديد وجود دارد و از سوى ديگَر اضل عدم ضمان است. وانگّمى، سيره هم خنين

 و ممكن است بر حسب اهميت دين، شخصيت طلبكاً و أراده طرفين اعمال شوند. به هر حال، معيار داورى در تحقق تعدى يا تفريطط عرف است. با فرض اينكه بر وكيل به دلالت عرف يا ساير ادله، واجب باشد كه زمان اداى دين، گواهانى تميه كند يا از طلبكار رسيد دريافت كند و او او اين تكليف را ناديده بگَيرد؛ در واقع برخلاف مصلحت موكل عمل كرده است و از اين جهت ضامن است (ماده 999 و 99V قانون مدنى) مكَر اين كه ميزان دين و اهميت آن يا شخصصيت طلبكار به نحوى باشد كه عرفاً به معناى معافيت وكيل از تكليف تهيه دليل اثباتى باشد؛ براى مثال، طلبكار مورد اعتماد مديون باشد يا ميزان دين آنقدر ناهيز باشد به گَونهاى كه اخذ رسيد يا تهيه گّواه برخلاف عرف و اخلاق باشد. بديهى است در مواردى كه موضوع دين، وجه نقد است و وكيل

 بند سوم: مسئوليت مضمونعنه در برابر ضامن مأذون








 (عاملى، ييشين:





 ولى اين نظر مورد ايراد واقع شده است".






قانون مدئى). ولى از نظر اثباتى، خامنى كه دليل اثباتى براى ايفاى دين نداشته باشد نمىتوتاتد به مضمونعننه رجوع كند مگًر اينكه مضمونعنه ادعاى او را در يرداخت به طلبكار تصديق كند كي كـي در اين صورت در برابر ضامن مسئول است؛ زيرا اين تصديق به معناى آن است كه ضامن در كَقتار خود صادق است و نوعى اقرار استِ.

## بند جهارم: هز ينههاى نكَهِدارى مال در دوران امتناع از ايفاى دين

در مواردى كه مديون مالى را در تصرف دارد و بايد آن را به طلبكار بيردازد ولى مليون تان تا زمان تهيه دليل اثثاتى از تسليمه آن امتناع مى كند، در اين دوران ممكن است مال تياز به مخارجى داشته باشد. در اين صورت در رابطه با مسئول پرداخت اين مخارج ابعهام وجود دارد. فقيهان در اين رابطه حكم خاصى ذك نكردماند. براى رفع اين ابهام، مىتوان كّفت:

 اگر مديون، مال امانى يا در عقود تمليكى محوض، عين متين اط در اختيار داشته، در اين صورت بر داخت مخارج آن با طلبكار است. در فرضى كه مال مزبور كلى بوده يا اينكه به عنوان يكـ دين ناشى از ضمان قهرى بايد به طلبكار يرداخت شود، هرداخت مخارج آن با مديون است؛ زيرا فرض بر اين است كه طلبكار هنوز بر آن مال، مالكيت ييدا نكرده است. با وجود اين، از آتجا كه جواز

 اين، مكلف شدن مالك به قبول عدم دسترسى به مال خود و در عين حال، دادن هزينه نتكّهدارى
 عموميت ندارد و بايد قائل به تفكيكى شد؛ به نظر میرسده، در مواردى كـي من منشأ دين، جنبه قراردادى دارد و بناي دو طرف بر اين است كه اكر مديون بخواهد تا تا زمان تمهيه دليل اثباتىى، اداى

 مال بر عهلده مالكى است (عموم قاعده احسان). در ساير موارد، بنا بر دلايلى كه گَفته شده، بر

ديدگًاه مشهور فقيهان در رابطهه با جواز امتناع مديون از وفاى به عمهد تا زمان اشهاد و مبانى آن، نشان مىدهد كه فقيهان نيز دغدغهى جلوگيرى از طرح دعوا جهت مطالبه مجدد طلب را دارند و برای سوگند ياد كردن نيز به وضع روانى فاعل آن توجه كردماند و اتيان سوگند را نوعى ضرر معنوى يا همان ضرار دانستهاند كه ممكن است مديون يا امين به خاطر آموز ههاى اخلاقى سوگّند ياد نكند و تحمل غرامت را انسب بداند. اين ديدگاه در حقوق كنونى با كمى تعديل قابل پذيرش است و به عنوان نتيجه مىتوان كفت: مديون نسبت به هر دينى كه از سنخ انجام فعل مثبت يا تسليم مال است، حق دارد كه از ايفاى دين امتناع كند تا اينكه براى اثبات ايفاى دين شاهد بعَيدد مشروط به اينكه به سبب تأخير در وفاى به عهد ضررى نامتعارف براى طلبكار به بار نيايد (تزاحم حقين). در مواردى كه تهيها گواه موجب ضرر متعارف به طلبكار مىشود، مديون در صورت دسترسى به طلبكار مىتواند اخذ رسيد را جايگَّزين تهيه گِواه نمايد. اگَر طلبكار از دادن رسيد امتناع كند، جهت حمايت از مديون و خنثى كردن سوء نيت احتمالى طلبكار، مديون مىتواند با دادن مال به حاكم ذمه خود را برى كند (جمع حقين و ملاكى ماده ״ همين حكم جارى است در مواردى كه مديون به طُلبكار دسترسى ندارد و نماينده او از دادن رسيد امتناع مى كند و امكان تمهيه شاهد هم وجود نداشتنه باشد.

براى توجيه حق مديون مىتوان كفت: قاعده لاضرر و لاضرار مىتواند وجوب فورى ايفاى دين را تا زمان تهيه دليل اثباتى بردارد و دلالت بر جواز امتناع نمايد. ملاك برخى از آيات قرآن نيز كه سريرستان محجور را امر به تهيه گواه براى تسليم مالٍ به محجور كرده است، نيز مويد اين نظر است. افزون بر اين، جواز امتناع از ايفاى دين تا زمان تهيه شاهد يا اخذ رسيد، نسبت به مديونها و جامعه از جهت تأمين احساس امنيت و آسودگى خاطر و كاهش يا جلوگيرى از طرح دعاوى و صرفهجويى در وقت و هزينه دادرسى نيز مفيد و ضرورى به نظر مىرسد. از اينها گذشتنه، نسبت به تسليم مال، در مواردى كه تميهه شاهد يا اخذ رسيد امكان دارد، بناى عقالا نيز مويد جواز امتناع از ايفاى دين است. همحنين، ممكن است تأخير مديون نوعى عذر تلقى شود و از اين جهت او را ضامن تأخير ايفاى دين ندانست. از ميان دليل اثباتى، علاوه بر دليل شههادت، در حقوق كنونى

مىتوان تهيه سند مانند اخذ رسيد را نيز اضافه كرد. امروزه اخذ رسيد در بسيارى از موارد متداول است حتى در برخى از قوانين خارجى نيز به صراحت (بعد از انجام تحهد) به اين حق مديون اشاره شده است (بند ا ماده M قانون تحهدات سوئيس). بديهى است در مواردى كه روش ايفاى دين به نحوى است كه با تهيه دليل اثباتى ملازمه دارد، براى مثال، واريز از طريق بانكى يا خوديرداز يا تحت نظر مأمور رسمى؛ مديون حق امتناع ندارد. بر اعتبار جواز امتناع مديون آثار مهمى مترتب مىشود؛ از جمله اينكه مديون در دوران امتناع از وفاى به عهرد مسئوليتى ندارد. از آنجا كه بر وكيل رعايت مصلحت موكل واجب است، اگر تهيه دليل اثباتى مصداقى از رعايت مصلحت موكل باشد يا بناى طرفين بر اين امر باشد، از اين جهت واجب است و ترك آن ضمان به دنبال دارد. ضامن مأذون اكر براى ايفاى دين دليل اثباتى تهيه نكند حق رجوع بر مضمونعنه را ندارد مگً اينكه مضمونعنه او را تصديق كند. نسبت به
 قراردادى، بناى طرفين به نحو ديگّرى است، اين هزينهها بر عهرهـه مديون است.


「. اسالامى فارسانى، على، (YaY)، انصاف در مسئوليت ملنى، هإي اول، تُران: شركت سريامى انتشار.
 تعران: دانشگَاه امام صادق (ع).



 چابپ ينجه، تعران: سمت.
 دانشكده حقوق و علوم سياسى، شماره A\&، صفحات AD تا IHY IH


 جلد اول، هابٍ يازدهمه، تُران: شر كت سيهامى انتشار.
 تعران: دانشحَاه تهران.
 سهعامى انتشار.
 سشيامى انتشار.
 سبيامى اتتشار.





" اكه، شماره "، صفحات "
 هفدهمه تحران: مركز نشر علوم اسلامى.
 تمران: مركز تشر علوم اسلامى.
 دانشگام تعران.

 راهنمايى دكتر محسن اسمايليلى.
KT. بيت (ع)، فرهنگَ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليعهالساملام، جلد سوم، قم: مؤسمسه


 هاب اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعاه مدرسين حوزه علميه قم.


 دوم، قم: دارالأنصار.
9.. حلُى، فخرالمحققين، (IYAY ق)، إيضاحالفوائد فى شرح مشكلاتالقواعد، جلد دوم، یابٍ اول، قم: مؤسسه اسماعيليان.
 العلمئ.
اس. حلُى، جعفر بن حسن (محقُق حلىى)، (1 (1 ق ق)، شرايعالالسالام فى مسائلالحلال و الحرام، جلد دوم، هاب دؤم، قه: مؤسسئ اسماعيليان.
 مؤسسأ آل البيت (ع).
 حميد مسجد سرايى، هاپ دواز دهمه، تمران: جيام نوآور. KY \% تهران: جنُّل.
 دارالكتبالعلميئ، بى ها.
 دوم، هاپ سوم، تمران: المكتبٔٔ المرتضويئ الاحيا الاثار الجحفرية.
(IVY هنجحم و هشتم، ها هِ دوم، قهم: مؤسسه آل البيت (ع).
^r. عاملى، جواد بن محمّد حسينى، (149 ق)، مفتاح الكرامهُ فیى شرح قواعد العلامه، ج شانزدهمم و بيست و يكمه، هاث اول، قهم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
 الاسلام، جلد پنجحم، چاپپ اول، قم: مؤسسئ معارف الاسلاميئ. -f. كتابفر وشى مفيد.
 لبنان: دارالتراث- الدار الاسلاميئ.
 اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعd مدرسين حوزه علميه قمم.
 انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
 سوم، چاپپ پنجّم، قمى: پيام نوآور.
 هفتمم و هیلمه، چاپ هفتم، بيروت- لبنان: دار إحياءالتراث العربى.

# Permissibility of a debtor's refusal to fulfill an obligation until sufficient evidence is provided 

Mohsen Esmaeili ${ }^{1}$<br>Mohammad Nasiri ${ }^{2}$


#### Abstract

The primary rule is that a debtor has no right to delay the payment of a debt in case it is due or has reached maturity, on the assumption that it is possible to honor it.


However, most Islamic jurists believe that any debtor may refuse to pay his debt until he can provide someone to witness its payment, in order to prevent detriment resulting from the possibility of a double payment and the necessity to take an oath.
However, some jurists believe that only in the case of a debt, does a debtor have the right to refuse to make the payment that his claim to have honored it is not acceptable.
Other Islamic jurists have considered this right to be restricted to a debt for which a creditor has sufficient evidence to prove the debt itself.
It seems that the dominant view of Islamic jurists in contemporary law regarding obligations whose subject matter is performing a positive act or delivering property is acceptable, provided that the creditor is not subject to unreasonable damage.
In addition, a debtor, if possible, can make fulfillment of his obligation conditioned upon obtaining a receipt.
In order to further support this view, we can rely on certain evidence, such as the no harm rule, the rule of emergency, the necessity to avoid conflict, the evidence based on the style of behavior and practical manners of the Prophet (SAW) and the Imams(a), the debtor's excuse and the unity of cause derived from certain verses of the Holy Quran.

[^1]This view gives rise to important effects and rulings; The debtor is not responsible during the period of refusal.
A guarantor does not have the right to claim payment from the principal debtor in the absence of evidence that the debt has been honored or in case the principal debtor has not authorized him to pay the amount in question.
An agent who claims to have delivered a particular property must provide evidence to have done so. The costs of maintaining the property during the period of refusal to deliver the property in question, in principle, are borne by the debtor.

KeyWords: Debt, Permissibility of delay to deliver, Creditor, Evidence, Witness.


[^0]:    ${ }^{1}$. Le temps de la procedure. ${ }^{2}$. justice delayed is justice denied.

[^1]:    . Associate professor of Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, (Email: esmaeili1344@ut.ac.ir)
    ${ }^{2}$. A Master of Laws (LLM), (Email: mohammad.nasiri@ut.ac.ir)

