

## تحليل تاثير جبران زيان بعد از وقوع آن در ديه

## 



 زيان وارده موثر است؛ البته در صورت قطعى شدن حكم، چارْاى جز جز استفاده از روش اعاده دادرسى نمى ماند.

كليدوازگان:
ديه، زيان بدنى، مسئوليت مدنى، كاهش زيان

در صورتى كه پس از وقوع زيان، ميزانى از آن كاسته شود و يا زيان به طور كامل جبران شود چهِ تأثيرى در مسئوليت عامل زيان خواهد داشت؟ آيا از مسئوليت عامل زيان زيان كاسته خواهي دياند شد و يا يا






 در بند نخست، ديدگًاه مناسبتر انتخاب خواهد شد.

## 1- بيان ديدكامها

## ا-1- ا- اثير كاهش زيان در اندازهى مسئوليت

1 دستهاى از فقهيا، بر اين باورند كه در در صورت كاني















 براى نمونه، هر گاه جنايتى موجب لال شدن گردد و دوباره، زبان به حالت نخست برگرددد و سالم

 عدم الذهاب．巛）．










 هنوز پرداخت نشده، سكوت كردهاست اما به طور اولى مى توان گفت در صورتى كه ديه پرداخت
 حكم ماده را بايد تنها ناظر به مورد غالب دانست．به هرروى، جدا از دو ماده ياد شده، مواد ديگرى
 بودند．（مواد
 امكان استرداد ديه با قواعد آيين دادرسى از جمله اعتبار امر قضاوت شده بيانديشند، استرداد ديه را مجاز دانستهاند．
r پ پارهاى از مواد قانون مجازات كنونى نيز در راستاى همين باور نوشته شدهاند؛ چنانكه در ماده



در صورت عدم بهبودى و باقى ماندن اين حالت موجب ديه كامل و در صورت بهببودى و زوال
 در همين راستا نوشته شدهاند. افزون بر اين مصاديق، در ماده QVQ لايحه نوشته شده بود: "ابهببود يا امكان پيوند خوردن عضو پس از جنايت تاثيرى در ديه ندارده. به اين ترتيب، بهبود عضو آسيب
 خود، اطلاق ماده از حيث تأثير بهبود را خلاف موازين شرع شناخت. با توجه به اين ايراد، در ماده QV9 اين ترتيب، قانون گذار دربار0ى بهببود، سكوت كردهاست. با اين حال، در ماده DFA مى خوانيم: ״ادر شكستگى عضوى كه داراى ديه مقدر است، چنانچֶه پس از جنايت بهگونهاى اصلاح شود كه هيج عيب و نقصى در آن باقى نماند، چهار بيست و پنجم ديه آن عضو ثابتاست... مگر در مواردى كه در اين قانون خلاف آن مقرر شده باشده. به اين ترتيب، مى توان قاعده را بر اين نهاد كه كاهش زيان، سبب كاهش مسئوليت مى شود مگَر آنكه در نصى، خلاف اين مقر ر شده باشد.

## 

ا دستهاى از فقهها، جبر ان زيان پس از وقوع آن را سبب معافيت عامل زيان از پرداخت ديه نمىیانند. اين دسته از فقها براين باورند كه وقتى به شخصى زيانى وارد شد، وى استحقاق دريافت ديه را دارد؛ چس در صورت شك در رفع ياعدم رفع استحقاق زيانديده، بقاى استحقاق او را بايد استصحاب نمود.

 فتوا كفته شدهاست كه وجوب رد ديه، نياز به دليل دارد؛ در حالى كه چنين دليلى وجود ندارد.

 اثباتى، اين گونهاستدلال كردهاند كه جبران زيان پس از وقوع آن، هبهاى از سوى خداوند استد است و









اين دليل، همانند استدلالى است كه در مورد جبران زيان، زيانديده توسط موسسات خير ياه مى شود شود؛ چه در اين مورد مشابه نيز نظر بر اين است كه اين گونه پرداختها مانها مانع مطالبه زيان از عامل زيان نمى شود. r
 دوباره مانند سابق شود". در يكى از آراى وحدت رويه ديوان عالى كشور نيز آمده بود: „ار ماده
 باقى بماند، ديه معين شدهاست كه حسب مورد همان مقدار بايد پرداخت گردده". (راى وحدت رويه
 (.1rvall •/Tr

QAY F

 دندان دائمى ديه همان دندان ثابت مىشود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان ديگَرى برويد و مانند سابق شود.....

## ا





 صدور حكم قطعى است؛ پس موضوع به نحوى، اعتبار امر مختومه مى يابد و قابل وارسى مجدد نيست.
 الجانى فأذهب العقل ودفع الديه ثم عاد العقل لمَ يرتجع الديه لاحتمال أنه هبه مجدده والتحقيق ثبوت


 دليل استناد جست و باز گشت منفعت از دست رفته را پيش از در يافت ديه، به عنوان هبا هبه تلقى نكرد؟「

 فرضِ دريافت ديه و عدم آن، تفاوت نهاده بوه بود به اين نحو كه اگر حس شنوايى پیش از از دريافت ديه







 زيان پس از تعيين ديه）احكامى متفاوت ديده مى شود؛ در حالى كه فرقى ميان حس چشايى و قدرت تكلم و يا عقل با حس شنوايى وجود ندارد كه سبب ايجاد احكام متفاوت شود．شايد به خاطر همين نقدهاست كه در قانون جديُد، نشانهاى از پذيرش اين ديدگاه ديده نمى شود．

## F－F F

## 1－Y－اتأسيس اصل

ا با توجه به مطالب پيش گفتهه، ملاحظه مى شود كه در ميان نوشتههاى فقهى، ديدگاه واحدى وجود ندارد؛ اين تنوع و پر يشانى ديدگامها به قوانينِ مجازات پيشين و كنونى نيز، راه يافته است؛ تا
 مصاديق مختلف را، مشخص كند؛ در حالى كه در هر مصداق نيز از يكى ديدگاه پيروى كردهاست． اين شيوه قانون گذارى، از جمله، يافتن حكم مصاديق مسكوت را دشوار مى كند．براى همين، بايد درباره تأثير يا عدم تأثير جبران زيان پس از وقوع آن، اصلى را تأسيس كرد．نگارنده در ميانيانهى اين

گونهگَونى ديدگَامها، ترجيح مى دهد اصل را بر تأثير گَذاشته و با توجه به كاهش زيان، ميزان ديه را نيز قابل تغيير بداند؛ اين ديدگاه با اصل جبران كامل خسارت ساز گار بوده و مانع دارا شدن بدون
 زيان، استرداد ديه را پڭ يرفتهاسته
 ״ار شكستگى عضوى كه داراى ديه مقدر است، چنان چپه پس از جنايت به گونهاى اصلاح شود كه
 كه در اين قانون خلاف آن مقرر شده باشد". به اين ترتيب، با اصلاح عضو آسيبديده، ميزان ديه

 اثبات كند. چنان كه براساس ماده •\& ق ق.ج.، ״ادر اختلاف ميان مرتكب و مجنيٌّعليه يا ولى او نسبت به بازگشت تمام يا بخشى از منفعت زائل شده يا نقصان يافته، قول مجنيعليه يا ولى او با سو گند

 از فقه نيز قابل استنباط است: جوابى كه فقها براى منع استرداد ديه مى دادند تلقى جبران زيان بها

 در سادهترين معنا عامل انسانى در آن دخالت نداشتهاست. تعابير قانون گذار از جهت به به كار بردن افعال مجهول در مورد بازگشت منفعت و يا عضو از دست رفته نيز مويد همين نظر است. بنابراين،
 در ماده QVD ق.ج. مى خوانيه: „پيوند خوردن عضو پس از جنايت تأثيرى در ديه ندارد".

## ,

ا امكان جبران خود به خودي زيان وارده به اعضاى بدن، در طول زمان همواره امرى محتمل است.


 آن مدتى يكى ساله تعييين شدهاست؛ به نحوى كه پرداخت ديه قبل از اتمام مدت لازم نمى باشد.









 سشرده بود؛ مانند ماده موارد ديگر، اشار هاى اجمالى به مدت انتظا















 اعم از اين كه حكم صادره به مر حله اجرا كَاشته شده يا نشده باشد．در تفسير اين اين ماده و تطبيق آن

芜远
T



ا در صورتى كه پس از وقوع زيان، به طور طبيعى، ميزانى از آن كاسته و يا زيان به طور كامل


 زيان، جبران آن را ا اثبات كند.




 يابد، مى توان به روش اعاده دادر سى عمل كرد.

## پِى نويس:

ا باز گشت حس بويايى بعد پرداخت ديه سبب ايجاد تكليف براى طرفين به مْصالحه مى شود اما



## منابع فارسى





F. أ. اصفهانى، بهاءالدين محمد بن تاج الدين حسن بن محمد، (فاضل هندى)، كشفاللثام عن قواعد


 V. اسدى، حسن بن يوسف بن مطهر (علامه حلى)، ايضاح الفوائد فى شرح اشكالات القواعد، جا،

.^. اسدى، حسن بن يوسف بن مطهر (علامه حلى)، قواعدالاحكام فى معرفه الحلال و الحرام، موسسه نشر اسلامى،
 - (. اسدى، حسن بن يوسف بن مطهر (علامه حلى)، تحريرالاحكام، جه، موسسه امام صادق (ع)، بـىتا.

$$
1 \text { ـ ـ حلبى، ابوالصلاح، الكافى، مكتبه الامام امير المومنين على (ع)، بىتا }
$$

IFYT I I Y
 الإسلاميه فى موسسه البعثه، 1 . 1 .
 D ا. حلى، ابوالقاسم جعفر بن حسن بن يحيى بن سعيد (محقق)، شرايع الاسلام فى مسائل الحلال






 موسسه معارف اسلاميه، 19 If 19 .
 شץ. قمى، على بن محمد، جامع الخلاف والوفاق، پاسدار اسلام، بیى تا

 احياء التراث العربى، چマ،

