حراج

امامی، مصطفی

 ملخص ماده 238 قانون مجازات عمومی:

«هر کس بوسائل تقلبی متوسل شود برای اینکه مقداری از مال‏ دیگری را ببرد و یا از راه حیله و تقلب مردم را...بامور غیر واقع‏ امیدوار کند،بحبس تادیبی از 6 ماه تا دو سال و یا ؟؟؟ دیه غرامت از پنجاه‏ الی پانصد تومان و یا بهر دو مجازات محکوم خواهد شد.

چند سالی است که در شهر تهران و شهرستان‏ های ایران بازار حراج،رواج یافته است.همه‏ ساله عده ای،فروشگاهها و مغازه‏های خود را با گلمه حراج رونقی می‏بخشند!و سروصدا راه میاندازند که اجناس خود را به ثلث و نصف‏ قیمت تنزل داده‏اند و باصطلاح حراج کرده‏اند و در این راه از هیچگونه صحنه سازی فروگذار نمیکنند.صف‏های دراز و طویلی را فراهم می- آورند.آتش حرص سبقت در خرید را در نهاد ساده‏لوحان دامن میزنند و مشتی بی‏خبر بگمان‏ آنکه گوهرهای گرانبهائی را بحراج گذاشته‏اند وارد این صف‏های ساختگی میشوند صاحبان‏ حراجی بشوق میآیند و اشیاء و اجناس بنجل خود را به قیمتی بیش از بها،وقت حراج بفروش‏ میرسانند.مثلا روی جنسی که 600 ریال ارزش‏ داشته،اتیکت 1000 ریالی می‏چسبانند و روی‏ آن علامت‏xمیگذارند و زیر آن 800 ریال‏ قیمت گذاری میکنند،و بدینگونه مشتری ساده‏دل‏ را جلب میکنند.

گرچه اینک مردم بر اثر تجاربی که بدست‏ آورده‏اند،فریب این ترهات بازاری را نمیخورند، معهذا بد نیست خاطر نشان شویم که مرتکبین چنین‏ اعمالی بر طبق قانون مجرم شناخته شده‏اند و قابل‏ تعقیب هستند.

البته برخی از این قبیل مغازه داران که‏ موجدین چنین صحنه‏های ساختگی هستند،ادعا میکنند که تبلیغ در کسب و تجارت آزاد است و حراج نیز نوعی تبلیغ است.

ظاهرا چنین ادعائی هیچگونه خدشه‏ای‏ ندارد ولی همانطوریکه مذکور افتاد،عمل بعضی‏ مغازه‏دارها منطبق با ماده 238 قانون مجازات‏ عمومی است که میگوید:

هر کس بوسائل تقلبی متوسل شود، برای آنکه مقداری از اموال غیر را ببرد و یا از راه حیله و تقلب مردم را... بامور غیر واقع امیدوار سازد،بحبس‏ تادیبی از 6 ماه تا دو سال و یا بتادیه غرامت از 50 الی 500 تومان و یا به‏ هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

البته این جنبه جزائی مساله بود و الا اینگونه‏ فروشندگان(حراج کنندگان)از لحاظ حقوقی نیز قابل تعقیب هستند.یعنی حراج کننده‏ای که مالی‏ را تحت عنوان حراج و یا عناوین دیگری نظیر آن‏ بفروشد و معلوم شود که گرانتر از بهای مقرر فروخته است و برای جلب مشتری متوسل به صحنه- سازی و اعمال خلاف قانونی شده است از لحاظ حقوقی‏ تحت عناوین مختلفه‏ای چون غبن میتوان علیه‏ او اقامه دعوی نمود.

فرق جنبه حقوقی و جزائی

در آنتستکه،در تعقیب حقوقی اگر خریدار حاکم‏ شود فقط ما به التفاوت قیمت را از فروشنده میگیرد و یا معامله را فسخ میکند یعنی جنس را پس میدهد و پول خود و خسارات ناشی از طرح دعوا(هزینه‏ دادرسی و غیره)را میگیرد ولی در دعوای جزائی‏ ممکن است فروشنده صحنه‏ساز را به مجازات‏های‏ مصرح در ماده 238 محکوم کرد.

اگر فروشندگان صحنه ساز(حراج سازان) تحت تعقیب قرار گیرند،دیگر هوس حراجهای‏ دروغی در نهاد عناصر سودجو فرو خواهد نشست‏ و قانون،این وسیله حق بجانب فریب دادن مردم‏ را از دست مشتی فرصت‏طلب بدر خواهد آورد بدیهی است که گاهی لابلای این صحنه سازیها، فروشندگاه پاک نهادی نیز وجود دارند که بمعنای‏ واقعی کلمه،اجناس و کالاهای خود را حراج میکنند.

این نکته را هم نباید فراموش کرد که بقول‏ بهلول‏1شحنه در بازار هست،و خود خریداران‏ هم رفته رفته پی بماهیت صحنه‏سازیهای فروشندگان‏ حراجی برده‏اند و دیگر کمتر به حراج و حراجی‏ روی رغبتی نشان میدهند.گرچه کارگردانان حراج‏ قلابی نیز راههای تازه‏ای پیدا کرده‏اند و از تاکتیک‏های جدیدی استفاده میکنند.حراج‏ واقعی!حراج بسبک اروپا،حراج‏ متد آمریکائی!حراج کم‏نظیر و فوق العاده!

معهذا همانطوریکه گفتیم بازار حراج از رونق افتاده است ولی نباید چنین نتیجه گرفت‏ که بنابراین فروشندگان آنها را نباید تعقیب‏ کرد.

(1)گویند،روزی بهلول بدستور برادر خود هارون الرشید خلیفه عباسی ببازار رفته بود تا گزارشی از احوال گرانفروشان و کم‏فروشان تهیه کند و خلیفه را از آن بیاگاهاند که سیاست شوند. بهلول در اثناء ماموریت خود متوجه شد که بقالی در ظرف سرکه شیره خود آجر خام میگذارد،تا وزن آن افزون شود و بمشتری بفروشد،در همین احوال آجر به شکم خم اصابت کرد و خم درهم‏ شکست و محتوی آن بزمین ریخت.بهلول چون به دربار آمد شرح آن احوال داد و گفت که شحنه در بازار هست و بشحنه‏ای دیگر،نیازی نیست.

همه مایلند دانشمند،شوند ولی فقط عده‏ کمی بهای آنرا میپردازند!

ای کاش جوانان میدانستند و پیران میتوانسند!