## 

## 

حقوق تجارت بازر گانى : همانطور كه از نام اين درس مشخص ميباشد مسائل اساسى و مورد بحث ما در خصوص قواعد و مقررات حاكم بر تجار و فعاليتهاى آنها ميباشد ، مقدمتاً بايد عرض نمود در تعريف حقوق بين حقوق دانان آنان
 ا- تعريف حقوق از نظر فر گرايان را بايد چنين نقل نمود: براى تنظيم روابط اجتماعى و حفظ نظم اجتماع جامعه براى هر فرد امتيازهايى را در نظر گرفته است كه اين امتياز امتازات در مقابل يكسرى از تكاليف ميباشد. بنابراين

مجموعه قوائد و مقررات حاكم بر اين امتيازها (حق) و تكاليف را حقوق گويند. مانند حق نفقه، حق ابوت و ونبوت r- از نظر مكتب اجتماعى انسان موجودى است جمعى و تصور آن خارج از اجتماع محال ميباشد و از سوى ديگر با عنايت به فطرت انسانها منافع مشتركى براى افراد قابل تصور است و براى بدست آوردن اين منافع امكان نزاع و درگيرى ميرود ـ لذا انسان باخرد هميشه در پیى آن بوده و هست كه يكسرى قواعد و و مقرراتى را براى جلو گَيرى از آشوب و درگيرى وضع نمايد ، فلذا از نظر اجتماع مجموعه قوائد و مقرراتى كه بر روابط اشخاص از آن جهت كه

عضو جامعه بوده اند حكومت ميكند ، به اين قوائد حقوق گويند. بطور كلى يک تعريف عام و امروزى مى توان از حقوق ارائه نمود و آن: مجموعه قوائد و اصولى كه ناشى از قوانين ، عرف و عادت موجود در اجتماع مى باشد و بر رفتار اشخاص ساري جامعه و نيز در سازمانها و ارگانهاى حكومتى كه آى اداره
 دولت : دولت به معناى خاص كلمه به مجموعه ای از مديران و وزرا يا كه به رياست شخصى بنام رئيس جمهور يا
 معناى عام كلمه به مجموعه ای از دستگاههاى نظارتى ، اجرائى ، تصميمى گفته ميشود كه وصف بارز آن حاكم آنيت ميباشد در اين تعريف دولت مترادف با حكومت بود ه است. بنابراين در تعريف عام كلمه دولت شامل سه قوه و ساير دستگاههاى مرتبط و ذيربط ميباشد.

الزام آور بودن حقوق برخلاف قوائد اخلاقى قوائد حقوق الزام آور ميباشد و براى استقلال نظم و حفظ عدالت حاكم بر جامعه رعايت قوائد حقوقى اجبارى بوده و نمى توان اين قوائد را ناديده انگاشت حتى در قوائد تفسيرى چنانجه طرفين بر خلاف اين قوائد فيمابين خود شرايطى را درنظر نگرفته باشند اجراى قوائد تفسيرى اجبارى و الزام آور
 را نمى توان به عنوان قوائد حقوقى بحساب آورد لاجرم براى حفظ نظم جامعه و رسيدن به هدف والاى حقوق بايد اين قوائد از سوى دولت تضمين و هدايت شود، هر چند يكى از ويڭگيهاى اساسى قوائد حقوقى تضمين آن از سوى دولت ميباشد ولى يكسرى از قوائد خصوصاً در روابط بين الملل مانند حقوق بشر وجود دارد كه اجراى آن به نحو احسن از سوى نهادى تضمين نگرديده است يا در حقوق داخلى درخصوص برخى از تكاليف قوه مقننه و مجريه وجود دارد كه ضمانت اجراى آنان معلوم و مشخص نمى باشد . الف) شيوههاى تضمين اجراى قوائد حقوقى : هر گاه فردى مرتكب جرمى شود ثانوناً ميبايستى مجازات شود كه اين مجازات مى تواند از قبيل قتل ، تبعيد جريمه حبس و غيره باشد (كيفر مجازات) ب ) اجراى مستقيم قائده حقوقى : گاه براى رسيدن به هدف حقوق قوائد حقوقى بوسيله قواى عمومى بطور مستقيم اجرا ميگردد مانند مطالبه نفقه ، مهريه و غيره ج ) بطلان اعمال حقوقى : ممكن است براى اجراى قوائد حقوقى چاره ای جز بطلان عمل صورت گرفته وجود نداشته باشد مانند جائيكه شخصى را اجباراً به معامله ای وادار مى نمايند. د ) مسئوليت مدنى : اگر عملى از شخص اعم از حقيقى يا حقوقى رخ دهد و درنتيجه اين عمل آسيبى به مال ، جان و عرض (ناموس) افراد وارد آيد سبب اين كار مسئول جبران خسارت وارده ميباشد كه ما اين مسئوليت را كه از قراردادهاى افراد نشئت نگرفته باشد مسئوليت مدنى مى ناميم. ه ) كلى بودن قوائد حقوقى : قوائد حقوقى براى رسيدن به هدف خود كه همان حفظ نظم اجتماع و اجراى عدالت ميباشد لاجرم بايد بصورت كلى و عمومى وضع گردد. به زبان ديگر موضوع حكم عموميت داشته باشد و هنگام وضع قاعده حقوقى مقيد به فرد يا اشخاص خاصى نباشد. و ) اجتماعى بودن : زندگى هر شخص داراى دو چهره ميباشد :
r- ا- زندگیى فردیى اجتماعى

حقوق در مقوله زندگى فردى افراد وارد نمى شود و تخصصاً از وظايف حقوق خارج ميباشد. پاكى وجدان و صلابت روح در حيطه اخلاق و مذهب بوده و ارتباطى به عالم حقوق ندارد اما در چچهره اجتماعى افراد همانطور كه عرض شد انسان يك موجود اجتماعى بوده و در جامعه داراى يكسرى امتيازات و تكاليف ميباشد و وظايف حقوق دراين قسم از زندگى افراد بوده و اداره زندگى اجتماعى افراد در روابط يكديگر به عهده حقوق ميباشد.
 تجارت بپردازيم. بازر گانى در معناى شايع و معمول يعنى دادو ستدكالا اين معنا از منظر عرف بدين دليل است كه در ادوار گذشته تجارت به صورت پيشرفته و امروزى نبوده معمولاً معاملات تجارى به صورت معاوضه يا تهاترى
 فعاليتهاى تجارى حكم فرما بوده و در قديمى ترين قانون مدون كه همانا قانون همورابى ميباشد بصورت پراراكنده

(ربا) اما اين قوانين به صورت مسنجم
 تجارت بازر رگانى پرداخته است. بعد از كلبرن ميتوان به قواعد ساباى كه بيشتر به قواع ميتوان اشاره نمود و در حقوق تجارت ايران اولين قانون مربوط به موضوع تجارت قانون قارن قبول و نكول بران بروات تجاري
 نهايتاً حقوق بازر گانى را ميتوان چنين تعريف نمود : مجموعه قواعد و اصولى كه بر بر روابط تجار و و امور امور تجارى ناظر است و اين روابط و امور را تنظيم مى نمايد. به بيان ديگر حقوق باني بازر انانى تنظيم كننده روابط تجار در امور تجارى و و معاملات تجارى مى باشد.

منابع حقوق بازر گًانى عبارت است:
ا- قانون r- r- عرف و عادت تجارى الف ) قانون : به معناى عام كلمه به مجموعه قواعد و مقرراتى كه از سوى نهادهاى مربوطه وضع ميكاى
 بخشنامه ، دستورالعمل ، قانون به معنى خاص ميباشد. تعريف قانون به معنى خاص : قواعد ، مقرراتى كه از سوى قوه مقننه پس از طى تشريفات قانونى يا طى قانون همه پرسى وضع ميگَردد و كليه افراد جامعه ملزم به رعايت آن مى باشند. قانون به معناى خاص كلمه اطلاق ميشود.
 روابط تجار و معاملات تجارى حكم فرما است. گذشته از قانون تجارت يك سرى از قوانين تجارى نيز وجود دارد كه در روابط تجارى قابل استناد ميباشند ، مانند قانون دلالان يا قانون صدور چیى. قانون مدنى : قانون تجارت يك قانون خاص و محدود ميباشد. بسيارى از مسائل حقوقى را به آن نپر داخته است بنابر اين در جائى كه قانون تجارت مسكوت است ميتوان به قانون مدنى رجوع نمود يا در بعضى موارد الزاماً بايد به قوانين مدنى اشراف داشت. براى مثال ماده قانون تجارت اعلام ميكند: معاملات اموال غير منقول به هيج وجه تجارتى محسوب نمى شود حال براى درى اموال غير منقول لاجرم بايد به قانون مدنى و مواد موصوف مراجعه نمود. يا وقتى صحبت از معاملات تجارى ميشود براى درى سريع معامله يا قرارداد بايد به قانون

"زراروار : براساس مانده 1 ا قانون مدنى براى انتعقاد قرارداد حداقل دو اراده نياز ميباشد ، يكى بعنوان ايجاب كننده و ديگرى بعنوان قبول كننده ، اين ماده عقد را چنين تعريف مى كند:

 موجود باشد كه اين شرايط را در ماده • 19 قانون مدنى بيان شده است. براى صحت هر معامله شرايط زير اساسى

است:

$$
\begin{aligned}
& \text { I- قصد طرفين و رضاى آنها } \\
& \text { r- اهليت طرفين } \\
& \text { س- موضع مورد معامله معين باشد } \\
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

* قصد : قصد يعنى مصم بودن براى انشاء معامله خاه طرف راضى باشد يا راضى نباشد. رضا به اين معنى است انگگيزه و ميلى كه طرف را به انجام معامله سوق مى دهد. تخنانچه شخص معامله كننده فاقد قصد باشد آن معامله باطل است. مانند شخصى كه مست مى باشد مسلوب الاراده گشته معامله وى باطل مى باشد . اما اگر فاقد رضا باشد معامله متزلزل يا غير نافض مى باشد. براى غير نافض بودن يا فاقد رضا ميتوان به معامله اكراهى اشاره نمود. * اهليت طرفين : براساس قانون مدنى شخصى اهل محسوب ميشود كه بالغ عاقل و رشيد باشد ـ منظور از اين اهليت ، اهليت استيفاء يا اجراى حق ميباشد. همانطور كه مستحضريد دو نوع اهليت داريم : اهليت تمتع يا برخوردارى از حق، هر شخصى از بدو تولد داراى اهليت تمتع ميباشد ـ اما در اهليت استيفاء حتماً شخص بايد عاي عاقل و و بالغ و رشيد باشد. منظور از بالغ اين است كه شخص صغير نباشد و به سن بلوغ رسيده باشد. براساس تبصره يى ماده - ا I I قانون مدنى سن بلوغ در پسران اه اه سال تمام و دختران 9 سال قمرى مى باشد.

```
r-r-صغير غير مميز
```



معاملات او باطل ميباشد چرا كه قوه تميز يا اراده در او رشد نيافته و قابل تشخيص نمى باشد. اما صغير $\qquad$ غير مميز در معاملاتى كه بلاعوض بسود او باشد قابل تصور و صحيح مى باشد. اما ساير معاملات صغير مميز غير نافض و نياز به تنفيض ولى يا قيم مى باشد.
غّرّرّه : غير رشيد به شخصى گَفته ميشود كه حق تصرف در امور مالى خود را ندارد و معاملات وى در امور مالى غير نافض ميباشد اما در امور غير مالى معامله صحيح بوده و وى حق انعقاد قرارداد را دارد. .ُّوْن: به شخصى كه فاقد اراده و عقل ميباشد گفته ميشود. معاملات افراد مجنون چه مجنون ادوارى (در زمان جنون) چه مجنون دائمى در هر صورت باطل ميباشد. * معين بودن معامله : منظور از معين بودن مورد معامله اين است چيزى كه موضوع معامله قرار ميگيرد نبايد مردد و نامشخص باشد.

* مشروع بودن جهت معامله : منظور از مشروع بودن جهت معامله اين است در هنگام قرارداد اگر يكى از طرفين علت قرارداد خود را بيان نموده و يا آن علت براى طرفين مشخص باشد چنانچֶه علت نامشروع و غير قانونى
 را به فروشنده اطلاع دهد و يا براى فروشنده محرز باشد معامله باطل است.

زوْوُاوت: بسيارى از قواعد و مقرراتى كه هم اكنون بصورت قانون درآمده است ابتداء عرف و عادت مرسوم و متداول در بين تجار بوده است. عرف و عادت را بعنوان يك مبنع حقوقى در جاهائى ميتوان استفاده نمود كه قانون صريح در آن مورد وجود نداشته يا قانون مجمل مى باشد. ماده . بr قانون مدنى صراحتاً اعلام ميكند عقد نه تنها متعاملين را ملزم به نتايج عقد يا آن چییى كه در عقد مطرح شده مى نمايد بلكه نتايجى كه هم از عرف و عادت نشات بگيرد آنان را ملزم به رعايت مينمايد. عدل بندى (بسته بندى) هرگاه بين عرف و عادت مدنى تعارض بوجود بيايد، اگر آن قاعده ای كه در حقوق مدنى بايد قانون مدنى اجرا شود ولى قانون قانون تفسيرى باشد عرف عادت تجارى رجحان (برترى) بر قانون مدنى دارد.
 تصميمى را رويه قضائى گويند. به بيان ديگر به رسوم و عاداتى كه در بين قضات نسبت به موضوع خاص واحد باشد
 براى مثال ماده ^سّ قانون مدنى مقرر ميدارد بيع تمليك مبيع به عوض المعلوم يا معين (شخص الف خانه خود را به شخص ب به مبلغ • • اميليون ريال ميفروشد خانه مبيع ميباشد مبلغ آن عوض المعلوم و معين (ثمن ) معامله ناميده ميشود) اما ماده r وى باشد . باتوجه به ماده ז ديگر آن را صحيح تلقى مى نمودند. قضات عالى در موارد مختلفى معامله با سند عادى را بيع قلمداد نمودند و اين رويه متداول و مرسوم گرديد تا جائى كه امروزه غريب به اتفاق قضات معاملا عادى را بيع ميدانند. به اين عمل

 مقررات باتوجه به نقد علماى حقوق اصلاح يا تدوين گشته است. "
بر اساس ماده 1 قانون تجارت تاجر به شخصى اتلاق ميشود كه شغل معمولى وى عمليات تجارى باشد. عمليات
 شرط ديگر براى تاجر محسوب شدن اشخاص نيز لازم است و آن اين است ، تاجر بايد به حساب خود معامله نمايد. مگر در مواردى كه قانون گذار استثناء گرده باشد. حال سئوال اين است ، علاوه بر شرايط فوق آيا براى تاجر محسوب شدن نيازى به كسب مجوز ميباشد يا خير. اصولاً براى تاجر محسوب شدن اشتيا مى نمايد مگر مواردى كه به موجب قوانين خاص نياز به مجوز دارد مانند ماده $ا$ آئين نامه صدور پروانه جهت

نمايش انواع فيلمها يا ماده 1 قانون راجع به دلالان. على رغم نص ماده ا تجارت كه اعلام ميدارد تاجر كسى است اشخاص حقوقى نيز تاجر محسوب ميشوند و نبايد چنين پنداشت تجارت مخصر

عمليات تجارى : عمليات تجارى اصولاً به عملياتى گفته ميشود كه بطور مستمر و به وسيله تاجر براى تحصيل منفعت صورت ميگيرد. بطور كلى عمليات تجارى به پهار قسم تقسيم مى شود كه عبارتند از: الف ) عمليات توزيعى : در اين نوع از عمليات كه مرتبط به پخش و توري توريع مى گردرد تاجر اجناس را را از توليد كننده
 سفارش ميدهد كه پس از توليد در اختيار او قرار دهد و تاجر براى تحصيل منفعت آن را به مشتريان خود بفرو ب ) عمليات تجارى توليدى : در اين نوع از عمليات تاجر به توليد كالا مى پردازد تا بدين وسيله كالاهائى كه قابل مصرف اشخاص نمى باشد با تغيير شكل دادن كالا يا مخلوط نمودن با كالاى ديگر آن را قابل مصرف براى مشترى
 اكثر كشورها در قوانين خود آ نرا تجارى دانسته اند. ج ) عمليات تجارى خدماتى : عمليات مربوط به خدمات در آن تاجر به تغيير يا توليد كالا نمى پردازد ولى براى انجام معاملات تجارى لازم ميباشد. مثال متصدى حمل و و نقل د ) عملياتى تجارى كمكى : عمليات تجارى كمكى به عملياتى كفته ميشود كه براى تسهيل كار تجار يا رونق امور تجارى تشكيل ميشود. مانند عمليات بيمه خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول : منظور از تحصيل كليه طرقى كه تاجر ميتواند بدان وسيله اموالى را بدست آورد ـ براى مثال مال منقول ممكن است از

 را به همان صورت به فروش يا اجاره برساند يا تصرفاتى در آن انجام دهد. براى مثال هنگاميكه شخصى يك تن
 آخر بند ماده ميآيد. فلذا معاملات اموال غير منقول به هيج وجه تجارى محسوب نميشود و حتماً موضوع خريد يا يا فروش بايد ايد مال منقول باشد. صرف نظر از بند 1 ماده $\times$ قانون تجارت نيز به اين موضوع اشاره دارد.
 نقل از طريق موسسه يا بنگاه نباشد مشمول قانون تجارت نمى شود.

علمات ولالم : براساس بند ب ماده r قانون تجارت عمليات دلالى عمليات تجارى محسوب ميشود و قانون راجع به
 زمانى مستحق دريافت حق دلالى است كه معامله به واسطه او يا راهنمائى وى صورت پذيرفته باشد. مستنبط از ماده

عالً: قراردادى است كه عامل به نمايندگى از آمر معامله را به اسم و حساب آمر انجام ميدهد و به خلاف حق العمل كارى كه معامله به اسم حق العمل كار و حساب آمر مى باشد. عامل صرفاً نماينده آمر ميباشد. مثال : عاملين مجاز تعمير كاران خودرو ساز ها


> مييذير د. مانند دلالى راجع به املاك
 تجارى تاجر قصد انتفاع در ايجاد نيز صرورى ميباشد. منظور از كارخانه محلى كه در آن عمليات يا تكميل يكى كالا به منظور آماده كردن آن براى فروش يا به كار بردن در كالاى ديگر ميباشد. سؤال اين است آيا معادن را كارخانه ميتوان محسوب نمود يا خير؟ و آيا عمليات استخراج معدن تجارى محسوب مى شود يا خير ؟ ك كارخانه به حسان نمى آيد ولى عمليات آنها تجارى محسوب ميشود و عرف حاكم بر تجار فعاليتهاى استخراج معادن را تجارى
بحساب مى آيد.
"صدكر: "ملات حراگ:

ادامه بند r ماده r عاملى قراردادى است كه عامل به نمايندگى از آمر معامله را به اسم و حساب آمر انجام ميدهد و
 منظور از تسهيل معاملات ملكى ، معاملاتى است كه قبل از انجام معامله ملك انجام مى پذيرد مانند دلالى راجع به املاك.

عمليات حراجى به عملياتى گفته ميشود كه توسط موسسه يا بنگاه انجام ميگيرد. در عمليات حراجى هر شخص كه بالاترين قيمت را پيشنهاد دهد برنده حراجى محسوب مى شود. حراجى نوعى مزايده ميباشد با اين تفاوت كه در مزايده با قيمت مبنا وجود دارد اما در حراجى قيمت مبنايى وجود ندارد. متصدى حراجى شخصى است كه در مقابل دريافت اجرتى حراجى را بر گزار مينمايد. حراجى چچنانحه بصورت تصدى باشد عمليات تجارى محسوب ميشود.
 متصدى نمايشگًاههاى عمومى واسطه ای بين توليد كننده و بازديد كنندگَان مى باشد. نمايشگاهـهاى عماي عمل تجارى به حساب مى آيد كه براى قصد انتفاع و بصورت تصدى شكل گيرد. لذا نمايشگاههايى كه براى اهداف
خير يه تشكيل مى شود تجارى محسوب نمى شود.

هر قسم عمليات صرافى و بانكى (بند V) : صراف به شخصى اطلاق مى شود كه به عمل تبديل پول كشورى به پول كشور ديگرى مشغول مى باشد. عمليات بانكدارى متنوع بوده و هر يى از اين اعمال توسط بانكها انجام مى شود تجارى به حساب مى آيد. مانند صدور و تائيد و قبول ضمانتنامه. قدمت صرافى بسيار قديمى تر از بانكها ميا ميباشد ابتداء صرافها بودند و بسيارى از اساتيد معتقدند بانكها توسط صرافان ايجاد شده است و در خصوص برا برات اين نظريه وجود دارد كه برات ابتداً در بين صرافان راين رايج بوده است. معاملات براواتى (بند A) : عملياتى است كه روى برات صورت ميگّيرد مانند صدور ، قبول و نكول يا ظهر نويسى. در اينجا لازم است به اين سؤال پاسخ داده شود كه آيا معاملات براواتى شامل سفته و چکى ميشود يا خير ؟ به نظر
 اصرارى از سوى ديوان عالى كشور صادر شده است كه مؤيد اين ادعا مى باشد ـ اين بنداز ماده جزء عمليات تجارى حكمى مى باشد. عمليات بيمه بحرى و غير بحرى (بند9) : بيمه قراردادى است كه شخص در قبال دريافت مبلغى از ديگرى به هنگام بروز خسارت آن را جبران مى نمايد يا وجه معينى را پرداخت مى كند. به شخص متعهد بيمه كَر و به شخص طرف
 حقيقى نمى تواند بيمه گر شود و در چهارچو
 غيره بيمه اشخاص مانند بيمه عمر و تامين اجتماعى.

كشتى سازى ( بند • l ) : خريد و فروش كشتى و كشتى رانى داخل يا خارجى و معاملات راجع به آنها:
 براى مثال خريد و فروش مشمول بند ا ميشود و نيازى به تكرار آن نبود يا كشتى سازى توسط كارخانه صورت ميگيرد.
عمليات تجارى تبعى : منظور از عمليات تجارى تبعى اين است كه اين معاملات ذاتاً تجارى محسوب نمى شود ولى


سيستم موضوعى كه در بندهاى • ا گانه ای ماده ا


 قصد انتفاع و تجارت ندارند. براى مثال تاجر مردى با تاجر زنى مزدوج مى شود و و برای براى مهريه عيال خويش يكى عدر سكه در نظر مى گيرد در اينجا قصد طرفين انتفاع نمى باشد و عرف تجارى نيز چنين معاملاتى را تجارتى محسوب

بند r مادهٔ r) كليه معاملاتى كه تاجر با غير تاجر برا حوائج تجارتى خود مى نمايد. مثل سردخانه براى كه وسائل اش خراب نشود. بند ّ ماده ${ }^{\mu}$ ك كليه معاملاتى كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براى امور تجارتى ارباب خود مى نمايد. اجزاء

اصطلاح قديمى حقوق ادارى است و به معناى اعضاء و كارمند يك اداره دولتى مى باشد. مادهٔ 8 ) هر تاجرى به استثناى كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگرى را كه وزارت عدليه به موجب

نظامنامه قائم مقام اين دفاتر قرار مى دهد داشته باشد:

$$
\begin{aligned}
& \text { ا- دفتر روزنامه } \\
& \text { r- } \\
& \text { س- } \\
& \text { عا- دفتر كييه }
\end{aligned}
$$

مادهٔ V) دفتر روزنامه دفترى است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتى و معاملات راجع به اوراق تجارتى ( از قبيل خريد و فروش و ظهر نويسى) و به طور كلى جميع واردات و صادرات تجارتى خود را به هر اسم و رسمى كه باشد و وجوهى را كه براى مخارج شخصى خود برداشت مى كند در آن دفتر ثبت نمايد. مادءٔ ^) دفتر كل دفترى است كه تاجر بايد كليه معاملات را لاقل هفته يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و و انواع

 مطالبات سال گذشتهٔ خود را به ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و وا امضاء نمايد و و اين كار بايد تا پانزد

سال بعد انجام پذيرد. مادهٔ • () دفتر كپيه دفترى است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهاى صادرؤ خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد. تبصره : تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهاى وارده را نيز به ترتيب تاريخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصى ضبط كند. مادهٔ (1) دفاتر مذكور در ماده 8 به استثناء دفتر كپيه قبل از آنكه در آن چیيزى نوشته شده باشد به توسط نماينده ادارهٔ ثبت (كه مطابق نظامنامهٔ وزارت عدليه معين مى شود) امضاء خواهد شد. براى دفتر كييه امضاى مزبور لازم نيست. ولى بايد اوراق آن داراى نمر

شد. حق امضاء از قرار هر صد صفحه يا كسور آن دو ريال و و به علاوه مشمول مادهٔ هسا ا قانون ثبت اسناد است. مادهٔ r ا) دفترى كه براى امضاء به متصدى امضاء تسليم مى شود بايد داراى نمره ترتيبى و قيطان كشيده باشد و متصدى امضاء مكلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحأ اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با با
 اين مقصود تهيه مى نمايد منگنه كند. لازم است كليه اعداد حتى تاريخ با با تمام حروف نوشته شور برد مادهٔ سا) كليهٔ معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذكورهٔ فوق بايد به ترتيب تاريخ در صفحات مخصوصه نوشته شود. تراشيدن و حى كردن و همحֶنين جاى سفيد گَاشتن بيش از آنچه كه در دفتر نويسى معمول است ور ور در حاشيه و يا بين سطور نوشتن ممنوع است و تاجر بايد تمام آن دفاتر را از ختم هر سالى لاقل تا • 1 سال نگاه دارد.
 مطابق مقررات اين قانون مرتب شده باشد بين تجار در امور تجارتى سنديت خواهد داشت و در غير اين صورت فقط بر عليه صاحب آن معتبر خواهد بود.
 حقوق راساً و بدون تقاضاى مدعى العموم مى تواند حكم بدهد و اجراى آن مانع اجراى مقررات راجع به تاجر ورشكسته كه دفتر مرتب ندارد نخواهد بود. مادهٔ 18 ) در نقاطى كه وزارت عدليه مقتضى دانسته و دفتر ثبت تجارتى تاسيس كند كليه اشخاصى كه در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ايرانى و خارجى به استثناء كسبهٔ جزء بايد در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتى به ثبت برسانند و الا به جزاى نقدى او دويست تا دو هزار ريال محكوم خواهند شد.

مادءٔ IV) مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتى را وزارت عدليه با تصريح به موضوعاتى كه بايد به ثبت برسد به موجب نظامنامه معين خواهدكرد.
 حسابها و نشريات خطى يا چاپی خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره به ثبت رسيده و الا علاوه بر
 مادهٔ 9 I) كسبَٔ جزء مذكور در اين فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامهٔ وزارت عدليه تشخيص مى شوند.

سند : سند نوشته ای است كه در مقام اثبات دعوى يا دفاع به كار مى رود ـ اسناد به سند عادى و سند رسمى تقسيم مى شود. سند رسمى : سندى است كه توسط ادارهٔ ثبت و اسناد و دفاتر اسناد رسمى نزد ما مورين دولتى براساس قانون و در حدود اختيارات آنها تنظيم مى شود. ( مستبط از ماده I I 1 قانون مدنى ) چֶنانچه سندى از هر يی از شرايط فوق را نداشته باشد سند عادى محسوب مى شود. اصولاً اسناد تجارى جزء اسناد عادى به حساب مى آيد و اسناد تجارى به اسنادى گفته ميشود كه توسط تاجر براى امور تجارى صادر مى گردد يا به حكم قانونگذار آن سند، سند تجارى محسوب مى شود. اسم اسناد تجارى شامل : ا- برات r- r- سفته به نظر ميرسد در كنار اين اسناد اسنادى از قبيل T- قبض انبار و ه- سند دروجه حامل و \&- بارنامه را نيز ميتوان سند تجارى محسوب نمود كه ما در اين مبحث به بررسى اسناد فوق مى پردازيم ـ در ابتدا برات را مورد بررسى قرار

برات : در تعريف برات گفته شده است ، برات نوشته ای است كه بموجب آن شخصى به شخص ديگر دستور مى دهد مبلغى در وجه يا حواله كرد شخص ثالثى در موعد معينى پر داخت شود. صادر كننده برات را مُحيل يا برات كش و ذينفع برات را دارنده برات يا مُحال عليه و شخصى كه برات را مييردازد برات گير مى نامند. درخصوص تاريچهَ برات اختلاف نظر وجوددارد بعضى از اساتيد حقوق تجارى معتقدند در يونان رُم باستان نيز برات استفاده مى شده است اما آنچيز كه مسلم مى باشد از دوران قرون وستا به بعد برات رايج گردريده است است ـ مهمترين دلائلى كه سبب شد در اين دوره برات ترويج يابد عبارتند از :
 مشكل و هزينه بر بوده كه براى حل اين مشكل تاجر پول خود را به اشخاصى كه معمولاً بشكل صرافى مشغول بكار بوده اند تحويل ميداد و از وى نوشته ای را مى گرفت كه در آن نوشته صراف به شخصى كه در محل انجام معاملات تاجر بود دستور مى داد مبلغ موصوف را به تاجر پرداخت نمايد. اين عمل ماهي اهيت برات رات را دارد


 ميكرد از صراف نوشته ای را دريافت مى نمود كه با آن نوشته به صرافى كه در اساپانيا فعال مى باشد مراجعه مى نمود و پول آن منطقه را تحويل مى گرَفت ، به اين ماهيت نيز برات گَفته مى شود.

ج ) بر اساس تعاليم كليسا و مسحيت در آن دوران اخذ رِبح ممنوع بود اشخاصى براى فرار از اين قاعده و حلال نمودن رباه اقدام به عملى مى نمودند كه آن عمل ماهيت برات داشت بر اساس آموزشهاى اين مسيحيت چچنانجه شخصى مى خواست به شخص ديگرى در منطقه ديگرى مبلغى را پرداخت نمايد ميتوانست درصدى را بعنوان هزينهٔ

 ج متعهد بود علاوه بر مبلغ استقراضى مبلغى را نيز بعنوان هزينه اياب و ذهاب پرداخت نمايد رايد در واقع اين مبلغ
 اول صادر كننده يا مُحيل و شخص ج برات گير و شخص بر برا دار برارنده برات مى گويند. صدور برات شامل يك سرى فعل و انفعالاتى ميباشد كه ما آنان را تحت عنوان شرايط شكلى برات و شرايط ماهوى بررسى مى نمائيم.
شرايط شكلى : اصولاً شرايط شكلى برات در ماده س M ق. تجارت بيان شده است در بند يك اين ماده بيان شده است در روى برات قيد برات درج گردد. علت اين امر آن است تا اشخا
 ماده هr بr اشاره شده هر گاه تاريخ يا حروف و عدد نوشته شود چنانجֶه اختلافى بين اين دو نوشته باشد ملاك عمل تاريخى است كه با حروف درج شده است. تاريخ تحرير فوائدى دارد كه عبارتند از : ا- باتوجه به اين تاريخ مشخص مى شود كه آيا آيا صادر كننده اهرير اهليت دارد يار يا خير r-


از تاريخ تحرير برات باشد. براى مشخص نمودن سررسيد اين نوع برات بايد تاريخ تحرير مشخص شود. זا- دارنده برات يك سرى مزايايى دارد از قبيل حق مرجوع به ظهر نويسى و ساير اشخاص متعهد در بر برات

شروع اين مهلت ها مى باشد.

ه- درخصوص ورشكستگى ، چنانحه تاريخ تحرير برات مشخص باشد ميتوانيم تشخيص دهيم كه آيا تاجر در
زمان ورشكستگى برات صادر نموده است يا قبل از آن.

براساس بند ّ ماده س


 باشد يا خير؟ اصولاً برات گير و صادر كننده برات متفاوت مى باشند چنانچه صادر كننده و برات برات گير يك شار شخص

 ميتواند بعهدهٔ هر يك از شعبات برات صادر نمايد. به نظر ميرسد اين ديدگاه در صورتى صحيح ميباشد كه هر شعبه داراى شخصيت حقوقى باشد در غير اينصورت شعبات به نمايندگى از شعبه مادر فعاليت مينمايند و مستقل نميباشند. شايد چنين سندى را كه بين شركت مادر و شعبات رد و بدل ميشود بتوانيم سفته تلقى نمائيم.
 بيان ميدارد كه مبلغ بايد به عدد و حروف نوشته شود و در صورت متفاوت بودن مبلغ حروف ملاى عمل قرار ميگيرد. لازم نيست مبلغ برات يا پول برات به پول رايج كشور (ريال) باشد ميتواند به هر ارز ديگرى باشد اين مطلب

در بند ه به تاريخ تاديه وجه برات اشاره دارد: تاريخ تاديه وجه برات ممكن است به يكى از چحهار وجه ذيل باشد:
 برات گیر موظف به پرداخت ميباشد و نيازى به اخذ قبولى ندارد و اگر برات گير امتناع ورزد برات نكول شده محسوب مى شود.
r- برات به وعده از رؤيت : آن است كه برات گير بايد وجه آن را به دارندهٔ برات در تاريخ معينى پس از
رؤيت پرداخت نمايد مانند هفت روز پس از رؤيت .

س- برات به وعده از تاريخ رؤيت : در اين حالت پرداخت آن موكول به مدت معينى از تاريخ تحرير برات بحساب مى آيد. تاريخ سررسيد مانند تاريخ تحرير داراى فوائدى ميباشد كه مهمترين آن مبدأ شروع مهلت هايى است كه قانون گَار دارنده برات را موظف به رعايت آن نموده است.「
 مكان ديگرى باشد در هر صورت نياز بذكر مكان ميباشد و اگر صراحتاً مكان تاديه مشخص نشده باشد باد اقامت بانگاه برات گير مكان تاديه بحساب مى آيد. در معاملات بين المللى معمولاً مكان پرداخت برات محلى كه بانك محال عليه در آنجا واقع شده است.
بند V) براساس اين بند برات ممكن است به حواله كرد يا در وجه معين صادر شود ـ بنابراين صدور برات در وجه
 انتقال نمى باشد و دارنده خود مى بايست جهت وصول به برات گير مراجعه نمايد.
 دوم و غيره صدور برات در نسخ متعدد فوائد مختلفى دارند كه اين فوائد مهمتر ين آنان عبارتند از:

هر گاه برات مفقود شود دارندهٔ برات ميتواند با نسخه بعدى حقوق خود را استيفاء نمايد به دارندأ برات با اطمينان بيشتر مى تواند قبولى را از برات گير اخذ نمايد. بدين توضيح هر گاه برات در يك نسخه باشد بيم آن ميرود كه برات گیر عامداً يا سهواً برات را مفقود نمايد ولى اگَر برات در نسخ متعددى باشد دارنده با اطمينان بيشتر يك نسخه را نزد خود نگاه داشته و نسخه ديگَر را جهت اخذ قبولى به برات گَير ارائه ميدهد.

> ضمانت اجراى عدم رعايت شرايط شكلى برات:

شرايط شكلى برات در ماده צזץ بيان شده است. در اين ماده مقرر شده هر گاه برات يكى از شرايط بندهاى r الى A ماده س 1
 يكى را ( قيد كلمه برات ) مشخص ننموده است. درخصوص صدر ماده هر چند ضمانی آن اجراى بیا بخصوصى وجود ندارد ولى آن بدان معنى نميباشد كه هر گاه نوشته ای صادر شود فاقد امضا يا مهر ميباشد برات محسوب شود علت بيان

ضمانت اجرا بديمى بودن اين مطلب ميباشد. چرا كه هر گاه سندى فاقد مهر يا امضاء باشد نه تنها برات بلكه هيحگ̌ونه سنديتى به حساب نمى آيد. با امضاء يا مهر است كه ارادهٔ انشائى صادر كننده مشخص ميشود. بنابراين نوشته ای كه فاقد امضاء و مهر باشد هيچگّونه سنديتى ندارد. اما درخصوص بند يك بايد گَفت از آنجائى كه ضمانت اجراى بخصوصى براى اين بند در قانون مشخص نميباشد فلذا چه كلمه برات در سند درج شود يا نشود آن سند برات به حساب مى آيد. اما در عمل اين نقيصه توسط وزارت دارائى برطرف شده است زيرا برات توسط اين نهاد صادر ميشود و متحدالشكل ميباشد و بر روى هر بر گه كلمه برات قيد شده است.

در پايان لازم است به اين نكته اشاره شود، عدم الصاق تمبر مالياتى آيا برات را از اعتبار مى اندازد يا خير ؟ براساس ماده هז قانون ماليات مستقيم برای برات و سفته معادل . . . ا/ / (سه در هزار) ميبايست ماليات پرداخت شود و اين ماليات بصورت تمبر مى باشد اما اگر بر روى برات اين عمل صورت نگيرد براى را از اعتبار نمى اندازد صرفاً يك تخلف مالياتى محسوب مى شود حرا كه براساس ماده س

19- از آنجائى كه صدور برات يك عمل حقوقى مى باشد بنابر اين درخصوص شرايط اساسى صحت معامله بايد ماده قانون مدنى رعايت شود ـ لذا در صدور برات طرف بايد قصد و رضايت داشته باشد و هر گاه براتى صادر شود فاقد اين ويڤگى باشد نسبت به صادر كننده قابل استناد نمى باشد.

سؤال : شخصى غير رشيدى براتى صادر مى نمايد وضعيت اين معامله چه حكمى دارد؟ معاملات غير رشيد در امور مالى غير نافض است.

غير نافض = معامله اى معلق بين باطل و صحيح است كه با رضايت ولى صحيح ميشود.
سؤال : شخصى براى خريد خانه اى به جهت برپا نمودن غمارخانه براتى صادر ميكند اين برات چه حكمى دارد؟ چون يكى از شرايط معامله كه همان مشروع بودن است را ندارد و اگر طرف قصد را بداند باطل است در غير اينصورت صحيح است.

نكته ای كه درخصوص ماهوى برات مى بايست با آن توجه داشت اين است :
دربرات دو نوع معامله قابل تصور است ، معامله اصلى كه بدان علت برات صادر مى شود و معاملات برواتى ، معاملات برواتى مستقل از معامله اصلى مى باشد. بنابراين هر گاه معامله اصلى باطل باشد اين بطلان صرفاً در رابطه مستقيم دو طرف تأثير گذار مى باشد و اشخاص ديگر نمى معى تواني حقوق معروف است به اصل استقلال امضائات منظور از اين اصل اين است كه هر امضاء بايد مستقل از ساير امضائات در نظر گرفته شود و اگر امضائى باطل باشد نسبت به ساير امضائات تأثير گَذار نمى باشد ، براى دركى مطلب با مثالى اين موضوع را توضيح مى دهيم، فرض نمائيد شخص الف در حالت مستى (فقدان قصد) براتى صادر مى نمايد و اين برات را برعليه ج صادر و تحويل شخص ب مينمايد و شخص ب برات را به گَردش درآورده ، باظهر نويسى آن را را

به شخص د واگذار نموده است ، در اين فرض برات نسبت به شخص الف باطل ميباشد اما شخص برات گير و شخص ب در مقابل دارندأ برات نمى توانند به اين ابطال استناد نموده و مبرا از مسئوليت شوند بلكه در مقابل دارنده متعهد مى باشند.

نتيجتاً هر گاه امضائى در برات باطل باشد و نسبت به صادر كننده قابل استناد نباشد اين بطلان در ساير امضائات تأثير نمى كذارد. ساير مسائل مربوط به شرايط اساسى معامله قبلاً بحث شده است و نيازى به تكرار ندارد.

از آنجائى كه صدور برات يى عمل حقوقى ميباشد و براى انجام هر عمل حقوقى هر شخص مى تواند به ديگرى نيابت دهد لذا صدور برات نيز از اين قائده مستثنى نمى باشد.

صرف نظر از قاعده كلى در ماده YYV صراحاً اشاره شده است برات ممكن است به دستور و حساب شخص ديگرى صادر شود بنابراين شخصى مى تواند به نمايندگى و نيز حق العمل كارى براتى صادر نمايد. درخصوص حق العمل كار
 هر گاه در برات سمت وكيل نوشته شده باشد يا دارندگان برات از اين سمت اطلاع داشته باشند وى در مقابل دارندگًان برات مسئول نمى باشد چرا كه به بها نيابت از ديگرى انجام عمل نموده و براساس ماده \&VK قانون مدنى تعهداتى كه وكيل مى نمايد به حساب موكل مى باشد مگر آنكه از حدود اختيارات تجاوز نموده باشد. اما در فرض دوم هر گاه سمت وكيل در برات قيد نشده باشد و ديگران نيز از اين موضوع اطلاع نداشته باشند وكيل در مقابل دارندگان برات مسئول شناخته مى شود.

برات گير ملزم به تأديه وجه برات نمى باشد و نيز ملزم به قبولى برات نيست ، هر چند امكان دارد برات گير به صادر كننده مديون باشد. اما اين مديونيت وى را ملزم به قبولى برات نمى نمايد چرا اجرائى بيشترى نسبت به ساير اسناد عادى دارد.
 قانون تجارت قبولى برات در خود برات قيد ميشود ، بنابراين چنانچه برات گیر در ورقه جداگًانه ای قبولى را اعلام نمايد اين قبولى به منزله قبول برات نمى باشد. از آنجائى كه قبولى برات يك عمل حقوقى ميباشد بنابراين برات گير ميبايست اهليت انجام معامله را داشته باشد. لذا براتى برعليه غير رشيد صادر شود نياز به تنفيض قيم دارد. هر گاه برات به وعده از رؤيت باشد قبولى مى بايست باتاريخ و حروف نوشته شود و اگر برات بدون تاريخ قبول شود تاريخ برات ، تاريخ رؤيت بحساب مى آيد.

نكته ای كه بايد توجه داشت اين است: در برات هائى كه به رؤيت مى باشد برات نيازى به قبولى نداشته و ميبايست به محض ارائه پرداخت شود و امتناع از پرداخت به منزله نكول مى باشد. هر عبارتى كه از سوى برات گرات گیر در بر برات

نوشته شود صراحاً دلالت بر قبولى دارد مگر آنكه منجزاً (دقيقاً ) اشاره به عدم قبولى داشته باشد. امضاء يا مهر در برات به منزله قبولى بوده و نيازى به ذكر عبارتى نمى باشد.

هر گاه در برات قبولى نوشته شود برات گير نمى تواند نكول نمايد. اگر برات بصورت مشروط قبول شود اين قبولى از نظر دارنده برات مى تواند نكول بحساب آيد و به ظهر نويس يا صادر كننده مراجعه نموده و تقاضاى تضمين يا ضامن بنمايد. اما قبولى مشروط در حدود شرط براى برات گير ايجاد تعهد مى نمايد.

هر گاه برات منجر به نكول شود دارنده برات موظف است اين نكول را به وسيله واخواست اثبات نمايد و هر گاه اعتراض انجام ندهد نمى تواند به شخص ظهر نويس يا ضامن مراجعه نموده و از وى تقاضاى ضامن يا وثيقه بنمايد. هر گاه از لفظ واخواست ، پروتست يا اعتراض استفاده شد همگى به يك معنى ميباشد. در برات سه حالت اعتراض بعمل مى آيد كه اين سه حالت متعاقباً بررسى مى گردد.
 نويسها يا برات دهنده قبول نمايد. حتى اگر شخص ثالث برات را قبول نمود تمامى حقوق دارنده برات كه از نكول حاصل مى گردد براى وى محفوظ مى باشد ـ منظور از شخص ثالث اشخاصى هستند كه خارج از معاملات برواتى از قبيل صادر كننده ، ظهر نويس و برات گير مى باشد.

ُرُ 'ولّ : ظهر نويس در لفظ به معنى پشت نويسى مى باشد و در اسناد تجارى اينگونه تعريف ميشود . ظهر نويسى وسيله ای است جهت انتقال برات و يا هر سند تجارى به شخص ديگرى ، علاوه بر ظهر نويسى به جهت انتقال ممكن است ظهر نويسى به وكالت يا وثيقه نيز باشد.معمولاً ظهر نويسى براى انتقال در اسناد تجارى بكار ميرود و براى ضمانت و وكالت بصورت استثناء ميباشد.

هر گاه شخصى قصد ظهر نويسى داشته باشد معمولاً با امضاء در ظهر برات اين عمل صورت مى پذيرد. هرچیند قانون تجارت صرفاً از كلمةٔ امضاء استفاده نموده است ولى رويه قضائى ما استفاده از مهر را نيز پذيرفته است.
 هر گاه بخواهد برات را به شخص ديگرى واگذار نمايد مى بايست از طريق ظهر نويسى اين انتقال را انجام دهد. ماده MFV
 آن امضاء را بابت انتقال بحساب آورد. از آنجائى كه ظهر نويسى يك عمل حقوقى مى باشد بنابر اين ظهر نويسى بايد قاصد (داراى قصد) و اهليت انجام معامله را داشته باشد.

سؤالى كه در اينجا لازم است به آن پاسخ داده شود اين است : كه هرگاه دارنده برات بخواهد برات را انتقال دهد آيا مى تواند ظهر نويسى را در ورقه جداگانه انجام دهد ؟ از آنجائى كه يكى از ويزه گيهاى اسناد تجارى ايجاد

تعهدات سنگين نسبت به ساير اسناد عادى مى باشد و هر دارندأ برات صرفاً مى تواند اين خصايص را از ظاهر ورقه برات استنباط نمايد به نظر مير سد هر نوع فعلى و انفعالاتى در برات لاجرم در خود برات بايد صورت پذيرد. نكته ديگرى كه در اينجا لازم است به آن اشاره شود اين است ، زمانى شخصى مى تواند ظهر نويسى جهت انتقال را انجام دهد كه اين حق او وى سلب نشده باشد. ممكن است حق انتقال صراحتاً توسط صادر كننده سلب گردد صورت كه در برات از واڤه غير قابل انتقال استفاده مى نمايد يا اينكه حواله كرد را در برات خط ميزند كه اين خط زدن حكايت از اراده صادر كننده مبنى بر عدم انتقال مى باشد.
 وكالت داده و وكيل به نمايندگى از وى اين عمل را انجام دهد. هر گاه ظهر نويسى بعنوان وكالت باشد ، دارنده برات از عبارت به وكالت در كنار امضاء خود استفاده مى نمايد كه اين عبارت بيانگر عدم انتقال برات مى باشد. وكالت در اسناد تجارى نيز مانند وكالت در حقوق مدنى مى باشد بنابراين با فوت ، جنون يا صفيح شدن هر يك از طرفين عقد وكالت منفسخ مى شود. ( فسخ ارادى است و منفسخ غير ارادى است و تفاسخ اراده دو طرف در فسخ است ).
 وثيقه يا تضمين را پذيرفته است در واقع منظور از ظهر نويسى اسناد تجارى جهت وثيقه اين است كه در ظهر سند تجارى در كنار امضاء دارنده عبارت عنوان رهن جهت وثيقه نوشته مى شود و منظور آن است كه هر گاه ظهر نويس نتواند بدهى خويش را بیردازد از مُحَل برات اين بدهى پرداخت شود.

به نظر مير سد اين نوع ظهر نويسى در حقوق ما پذيرفته نشده باشد زيرا بر اساس ماده VYK قانون مدنى درخصوص عقد رهن اعلام مى كند ، مال مرهونه بايد عين معين باشد و رهن دين يا منفعت باطل مى باشد ، و از آنجائى كه اسناد

تجارى سند دين مى باشد بنابر اين نمى تواند مورد رهن واقع شوند زيرا با وجود نصّ بر خلاف آن تراضى نمود. نمونه سؤال امتحانى : تاجرى براى خريد مغازه اى سفته ای را صادر مى نمايد حال باتوجه به فرض مسئله به سئوالات
زیر پاسخ دهيد :

الف ) آيا معامله فوق تجارى مى باشد يا خير مستدلاً جواب دهيد (غير تجارى است ) ب ) برفرض اينكه تاجر 18 ساله باشد معامله وى چه حكمى دارد ؟ (معامله غير نافض است ، اگر رشد آن تائيد شود صحيح است)

ج ) آيا صدور سفته عمل تجارى مى باشد يا خير ؟ (سفته و برات تجارى نيست)

در موارديكه مسئولين پرداخت يك سند چند نفر مى باشند ، ممكن است مسئوليت نسبى يا تضامنى باشد. منظور از مسئوليت نسبى اين است كه هر گاه چحند نفر مسئول شناخته شوند مبلغ دين بر تعداد افراد تقسيم شده و

هر شخص صرفاً به نسبت سهم خود و بصورت مساوى مسئول شناخته مى شوند. اما مسئوليت تضامنى مسئوليتى ميباشد كه هر متعهد مسئول پرداخت كليه قروض (دين) خود مى باشد. در مسئوليت تضامنى سهم هر شخص لحاظ نمى شود بلكه هر شخص متعهد پرداخت كليه مبلغ دين (قروض) مى باشد و نمى تواند به مقدار سهم خود در مقابل دارنده اسناد نمايد.

معمولاً اصل بر مسئوليت نسبى مى باشد نه تضامنى تنها در دو فرض ممكن است تضامنى باشد يكى آنكه قانون مسئوليت را تضامنى در نظر گرفته باشد يا به موجب قرارداد خصوصى مسئوليت تضامنى باشد اين مطلب را از ماده س • ع اس استنباط مى كنيم.

هر گاه مسئوليت تضامنى باشد ذينفع مى تواند براى دريافت كل طلب خود منفرداً يا مستجمعاً به هر يك از اشخاص به دلخواه خود مراجعه نمايد. در اسناد تجارى قاعدهٔ تضامنى بودن مسئوليت مستولين در ماده

سئوال اين است : هر گاه چند شخص يك براتى را صادر كنند آيا اين صادر كنندگان مسئوليت شان تضامنى مى باشد يا نسبى ؟
 اشاره شده است و بصورت مفرد استعمال گرديده لذا هر گاه صادر كننده برات چند شخص باشد مسئوليت آنها نسبى مى باشد زيرا در حقوق ما اصل بر نسبى بودن مسئوليت مى باشد و هر گاه شك نموديم به اصل رجوع مى نمائيم در مقابل عدهٔ ديگرى معتقدند مسئوليت اين افراد تضامنى مى باشد زيرا تضامنى بودن از خصايص اسناد تجارى مى باشد مضافاً بر آنكه قانون گذار در ماده Y Y ج ق تجارت در بيان حكم شايع و معمول بوده است و قصد وى خروج موضوعى صادر كنندگان از اين ماده نمى باشد. به نظر ميرسد اصل نسبى بودن با روح قانون ما سازگارى بيشترى دارد.

براساس ماده q\& وصول برات خود مراجعه نمايد و وجه برات را كلاً از يكى يا چند نفر از اشخاص موصوف طلب كند و در اسناد تجارى هر گاه بدليل مسئوليت يكى از مسئولين برات باطل شود اين بطلان تاثيرى در مسئوليت ساير مسئولين تاثير ندارد ، اين قاعده از اصلى بنام اصل استقلال امضاعات نشأت گرفته است ـ منظور از اين اصل اين است كه اسر هر امضاء را بايد مستقل از ساير امضاعات در نظر گرفت و بطوريكه بطلان يك امضاء به امضاهاى ديگر تاثير نگَذارد، اين اصل را با مثالى شرح مى دهيم :

فرض نمائيد شخصى كه فاقد قصد ميباشد براتى را صادر مى نمايد و دارنده برات اين برات را از طريق ظهرنويس بر اشخاص ديگرى منتقل مى كند ، حال در اين فرض صادر كننده بعلت عدم قصد مسئوليت وى باطل مى باشد اما هر يك از ظهر نويسها و برات گير نمى تواند در مقابل دارنده برات به اين بطلان استناد نمايد ، در واقع هر امضاء در برات خود موجد يى تعهد مى باشد. بنابراين بر اساس اصل استقلال امضاعات هر گاه براتى جعل و تزوير گردد اين عمل فقط شخصى كه جعل و تزوير به وى منتسب باشد تنها مسئوليت او باطل مى شود. (مست ، آلزايمر و خواب بودن در هنگام معامله بدون قصد است )

در اين ماده صحبت از ضامن گرديده است ، ضامن تنها با مضمون عنه خود ( شخصى كه از او ضمانت شده است) مسئوليت دارد و هر كاه بنابر دلايلى مضمون عنه قانوناً مسئول شناخته نشود ضامن نيز بين به تبع وى مبرا از مسئوليت مى گردد. در اينجا لازم است به اين نكته اشاره نمود كه بين ضمانت در حقوق تجارت و ضمانت در حقوق مدنى تفاوت وجود دارد. در حقوق مدنى هر گاه عقد ضمان منعقد گَردد مسئوليت مضمون عنه به ضامن منتقل مى شود و وى مبر ا از مسئوليت مى گردد كه در اصطلاح حقوقى گَفته مى شود در حقوق مدنى ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل مى شود كه به آن نقل ذِمّه به ذِّهّه كفته مى شود.

اما در حقوق تجارت هنگاميكه عقد ضمان منعقد مى شود ذِمّه مضمون عنه برى نمى گَردد بلكه ضامن در عرض و كنار مضمون عنه مسئول شناخته مى شود. به بيان ديگر ضمانت در حقوق تجارت مضمون عنه و ضامن را در مقابل مضمون له مسئول شناخته مى شود.

هُوْ ؤال : تاجرى اقدام به صدور برات مى نمايد و اين برات به وعده از رؤيت مى باشد ( يك هفته از رؤيت) دارندهٔ برات طى يك سال و ده روز به برات گير مراجعه مى نمايد و برات گير از قبول برات امتناع مى ورزد ، حال با توجه به فرض مسئله به سؤال زير مستدل و مستند پاسخ دهيد ( ماده واحده ) ؟ برات ا- آيا دارنده برات ميتواند به ظهر نويس و صادر كننده مراجعه نمايد. (طبق ماده ¢ ¢
ولى ظرف يكسال بايد قبولى را بگير د )
r- برفرض اينكه بتواند به صادر كننده و ظهر نويس مراجعه نمايد در حالتى كه برات توسط شخصى به جهت نامشروع صادر نموده باشد ، مسئوليت مسئولين برات را بررسى نمائيد. ( زمانى سبب بطلان ميشود كه

طرف اطلاع داشته باشد. و الا سبب بطلان نمى شود و ميتواند مراجعه نمايد)
 دارنده در روز I ب به بانك مراجعه و بعلت عدم موجودى منجر به گواهى عدم پرداخت مى گردد. مسئوليت صادر كننده را از لحاظ كيفرى و حقوقى بررسى نمائيد ؟

ج ) چچى بايد به روز باشد و چون روز بعد است كيفرى نيست بلكه حقوقى است. ورشكستگى مسئولين برات : (ماده Y ا ) هر گاه يك يا چند نفر از مسئولين برات ورشكسته شوند دارنده برات مى تواند به هر يك از مديران تصفيه يا مجموع مديران مراجعه نمايد و مبلغ برات را از هر يك مطالبه كند. هر يك از مديران موظفند كل مبلغ را در حق دارنده چنانچه دارائى ورشكسته تكافوى (كفايت) آن را نمايد پرداخت

هر گاه مبالغى كه توسط مديران تاجر ورشكسته پرداخت مى شود بيشتر از مبلغ برات باشد مديران تصفيه باتوجه به تاريخ تعهد مى توانند تا ميزان وجهى كه مازاد پرداخت شده است به مدير تصفيه مراجعه كنند كه نهايتاً مسئول شناخته مى شوند. اين نكته را با مثالى ختم مى نمائيم.

فرض نمائيد براتى صادر شده است و اين برات توسط دارنده ظهر نويسى و به گَردش درآمده است و اين ظهر
 مراجعه دارنده مدير تصفيه ظهر نويس آخر •ع تومان ، مدير تصفيه ظهر نويس اول •
 پرداخت شده است ، حال در اين فرض مدير تصفيه ظهر نويس آخر حق مراجعه به مدير تصفيه ظهر نويس اول و


پرواختْرَات: برات مى بايست در سر وعده با نوع پولى كه در آن مشخص شده است پرداخت شود. هر گاه برات زودتر از موعد پرداخت شود ممكن است در سر موعد در مقابل شخصى كه نسبت به برات حقى دارد مسئول شناخته شود. هر گاه برات به وعده باشد بايد در روز آخر وعده وجه آن كارسازى شود.

براى مثال هر گاه گفته شود يی هفته پس از رؤيت آخرين روز هفته از زمان رؤيت ملاك عمل قرار مى گیيرد و اگر آخرين روز مصادف با روز تعطيل باشد فرداى آن روز ملاى عمل خواهد بود.

ظهر نويسها اين حق را دارند كه در هنگام ظهر نويسى نوع پول خود را تغيير دهند براى مثال اگر نوع پول به ريال
 نوع پولى كه در برات مشخص شده است يا نوع پولى كه خود ظهر نويس تعيين كرده است از وى مطالبه نمايد ولى ساير مسئولين برات صرفاً تنها نسبت به نوع پولى كه هنگام تحرير برات مشخص شده است تعهد دارند.
 فرض الف ) اگر برات كه مفقود شده است هنوز قبول نشده باشد صاحب برات مفقودى مى تواند وصول وجه را بر حسب نسخ ثانى يا ثالث يا رابع تقاضا نمايد و طريقه تحصيل اين برات بدينصورت مى باشد. دارنده برات برات به ظهر

 يك از ظهر نويسها از انجام اين وظيفه امتناع ورزند مسئول تعديه وجه برات و خسارتى كه به دارنده وارد آمده است مى باشد.

اما فرض دوم ) در صورتيكه برات قبول شده باشد يا برات يك نسخه صادر شده باشد در اين حالت تنها دارنده برات ميتواند با مراجعه به دادگاه و سپردن ضامن تقاضاى مطالبه وجه برات را بنمايد. در اين حالت مسئوليت ضامن س سال مى باشد و هر گاه ظرف اين بّ سال دعوائى بر عليه ضامن طرح نشود وى مسئول نمى باشد.
 يكى از ظهر نويسها يا صادر كننده پرداخت نمايد. و هر گاه اين مبلغ را پرداخت نمود


تقاضاى شخصى قبول مى شود كه تعداد بيشترى از مسئولين برات از مسئوليت مبرا گردند. و هر گاه خود برات گير بخواهد اين مبلغ را پرداخت نمايد بر ديگران رجهان (برترى) دارد.


الف ) ارائه برات ، تحصيل قبولى و انجام تشريفات قانونى در صورت عدم قبولى برات راجع به اين قسمت مواد
 وعده از رؤيت باشد جهت قبولى و هر گاه برات به رؤيت باشد جهت پرداخت دارندهٔ مى بايست برات را ظرف يكسال به رؤيت برات گير برساند. هر گاه دارنده اين مهلت قانونى را رعايت ننمايد حق مراجعه به همحָنين حق مراجعه به صادر كننده در صورتيكه صادر كننده وجه برات را به برات گير رسانيده باشد را ندارد. اعم از اينكه برات در ايران صادر شده باشد يا در خارج اما رؤيت آن مى بايست در ايران صورت گيرد. اين مهلت يكساله زمانى ملاى عمل قرار مى گيرد كه صادر كننده يا ظهر نويس مهلت كمتر يا بيشترى جهت رؤيت برات مشخص ننموده باشد.

ب ) اقدام براى دريافت وجه برات و انجام تشريفات قانونى در صورت عدم پرداخت :
 مطالبه كند و چنانچه برات گیر از پرداخت وجه برات امتناع ورزيد اين امتناع ظرف • ا روز به موجب اعتراض عدم تعديه مى بايست ثابت شود و اگر روز دهم مصادف با تعطيلى باشد فرداى آن روز اين اقدام بايد صورت گيرد. هر گاه اعتراض عدم تعديه صورت پذيرفت اين اعتراض بايد ظرف • ا روز به وسيله اظهارنامه رسمى يا مراسله سفارشى دو قبضه به اطلاع شخصى كه برات را به وى پرداخت نموده رسانده شود. هر گاه اين مهلت ها رعايت نشود، دارندهٔ برات حق مراجعه به ظهر نويس را ندارد و اگر صادر كننده نيز مبلغ برات رابه برات گير رسانيده باشد وى نيز در مقابل دارندهٔ برات مسئوليتى ندارد.

فوت و ورشكستگى مُحال عليه و همجֶنين اعتراض نكول دارنده برات را از اعتراض عدم تاديه بى نياز نميكند. اين مهلت يكساله در دو مورد تخصيص خورده است : يكى بر اساس تبصره ماده YA\& كه مقرر ميدارد ، هر كاه مُحَل اقامت برات گیر خارج از محلى باشد كه بايد وجه برات پرداخت شود به ازاى هر شش فرسخ ( • \& به مهلت يكساله اضافه مى شود.

تخصص دوم : در جائى است كه برات مى بايست در خارج تاديه شود اما برات دهنده يا ظهر نويس مقيم ايران مى باشد ، در اين حالت ظرف r سال از تاريخ اعتراض بايد اقامه دعوا شود. هر گاه مهلت هاى فوق رعايت نشود ظهر نويسها و صادر كننده در صورتيكه وجه برات را به برات گير رسانده باشد مسئوليتى ندارند.

در پايان لازم است به اين نكته اشاره نمود: هر گاه دارندهٔ حقوق و وظايف خود را رعايت نمايد به درخواست وى محكمه موظف است معادل وجه برات بدون سپردن خسارت احتمالى از اموال بلامعارض مدعى عليه (بر عليه كسى كه دعوا طرح شده است) بعنوان تأمين خواسته توقيف نمايد.


$$
\begin{aligned}
& \text { ا- درمورد نكول } \\
& \text { r- د- درمورد امتناع از قبول يا نكول } \\
& \text { س- عدم تاديه }
\end{aligned}
$$

درخصوص اعتراض مواد س
 دهد دارنده براى دريافت وجه برات و كليه خسارتهايى كه به وى آمده است ميتواند براتى بعهده يكى از ظهر
 رجوعى صورتحسابى مى بايست ضميمه آن باشد كه اين صورتحساب بايد شرايط مندر ماري تجارت را داشته باشد. (مقررات راجع به برات در مواد غٌ": : قانون تجارت ذكرى از كلمه سفته ننموده است و به جاى كلمه سفته از وازه فته طلب استفاده نموده و مقررات مواد V •سلغايت • الّ در خصوص فته طلب مى باشد.

ماده V• V فته طلب را چنين تعريف نموده است : سندى است كه به موجب آن امضاء كننده تعهد مى نمايد مبلغى در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخصى معين يا به حواله كرد آن شخص كارسازى نمايد. همانطور كه ملاحظه مى فرمائيد در سفته بر خلاف برات دو شخص وجود دارد و نيز ممكن است سفته در وجه حامل باشد اما برات در وجه حامل در حقوق ما پذيرفته نشده است و تفاوت ديگرى كه براى برات و سفته مى توان در نظر گرفت اين است :

برات ذاتاً تجارى مى باشد اما سفته در صورتى تجارى به حساب مى آيد كه بين تجار و يا درخصوص معاملات


درخصوص چک برخلاف سفته و برات ما تنها با قانون تجارت سرو كارنداريم بلكه دركنار اين قانون مى توان از قانون ديگر به نام قانون صدور چکى مصوب سال ههسّا و اصلاحيه هاى بعدى و نيز از حقوق چکى هاى تضمين شده مصوب Vسشا ياد كرد.

البته دركنار قوانين فوق قوانين ديگر نيز به صورت پراكنده به چکى اشاره داشته است برای مثال درخصوص صدور
 در خصوص تاريخچֶه چֶى بين حقوقدانان ما، اختلاف نظر مى باشد بعضى از اساتيد معتقدند چگى به فتحه "چ "كلمه فارسى مى باشد و از زبان فارسى به ديگَ زبانها راه پيدا نموده است و براى اثبات ادعاى خود به بعضى از متون ادبى كهن نيز استناد مى نمايند.

به نظر مى رسد كلمه چکى درزبان فارسى و متون ادبى ما به معناى قول و تعهد كتبى مى باشد هرچند از چیى به عنوان يك سند تجارى (سند تعهد) به طور ضمنى بتوانيم تعهد استنباط نمائيم ولى اين تعهد درتمام اسناد تعهدآور وجود داشته و مختص به چک نيست و نمى توانيم چک را همين سند تجارى استنباط نمائيم . بنظر ميرسد چی به معناى امروزى و يك سند تجارى از قرون IVI 1 به بعد و از كشور انگلستان نشأت گرفته و كلمه چكى از كلمه انگليسى Chek وجود داشته و مختص به چك نمى باشد و نمى توانيم چكى را همين سند تجارى استنباط كنيم. به نظر مى رسد چك به معناى امروزى و يك ش اقتباس شده است علت اين امر وجه تشابه آن از اين است كه كلمه Chek مفهوم بازرسى و بررسى مى باشد كه درگذشته از آن جايى كه بانكها يا موسسات مالى چكى را مشترى صادر مى نمودند براى پرداخت وجه آن نيز موجودى صادر كننده را بررسى مى نمودند به همين دليل اين سند نام چى به خود گرفته است.

معمولاً اشخاص قبل از صدور چک از برات استفاده مى نمودند. درايران تا قبل از قانون تجارت سندى به نام چک وجود نداشت دریֶايان لازم است به اين مسأله نيز اشاره نمود كه چگى ذاتاً يك عمل تجارى نمى باشد اين مطلب از

ماده ${ }^{\text {ا آ استنباط می گردد. }}$


ماده • ا ا قانون تجارت چکى را چنین تعريف نموده است:

چچى نوشته است كه به موجب آن صادر كننده وجوهى را كه درنزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد مى نمايد يا به ديگرى واگذار مى كند. همانطور كه ملاحظه مى فرمائيد براساس اين ماده محال عليه چك مى تواند هرشخصى باشد
 شود. به بيان ديگر براساس اين قانون محال عليه چک همواره بانك مى باشد ازجمع اين دو قانون و عرف موجود درايران ، چکى رامى توان چنين تعريف نمود:
 مسترد مى نمايد يا به بانك دستور مى دهد آن را به شخص ثالث يا حواله كرد وى يا در وجه حامل پرداخت بنمايد.

على الوصول چک برروى هرورقه ای مى تواند صادر شود اما درعمل چکى ها به صورت منظم و از سوى بانكها چاپ و
 تمبر از مشتريان اخذ مى گَردد.

درايران انواع چی ها را بايدتوجه به قانون تجارت ، قانون صدور چی و قانون چی هاى تضمين شده مصوب V Vسّا مورد بررسى قرار داد.


چچى عادى همان چكى است كه درماده • اس قانون تجارت از آن ياد شده است و به موجب بند 1 ماده 1 قانون صدور چك اعتبار اين چک صرفاً بستگى به اعتبار صادر كننده دارد اين چگى مى بايست براساس قانون تجارت تنظيم گَردد تا چکى به حساب آيد به عبارت ديگر قانون تجارت برای تنظيم این چکى شرايطى در نظر گَرفته است كه ما اين شرايط را تحت عنوان مندرجات الزامى چک(شرايط شكلى چى) مورد برسى قرار مى دهيم.

 موجب آن صادر كننده وجوهى را كه نزد محال عليه دارد مسترد يا به ديگرى واگذار نمايد به همين دليل است كه درماده س قانون صدور چکى مقرر شده است هر گاه در متن شرطى برای پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نمى دهد.
 صدور چک از چکى هايی حمايت مى نمايد كه همواره محال عليه آن بانك باشد و درعمل نيز محال عليه چك هميشه يك بانك مى باشد. قيد نام پرداخت كننده درعمل مشكلى ايجاد نمى كند زيرا هربانكى كه چچى چاپ مى نمايد نام خود راروى آن قيد مى كند.
 (ورقه) چك مشخص نباشد محل پرداخت همان مكان صدور مى باشد و در عمل با توجه به اين كه هر شعبه ای چكى صادر مى نمايد محل آن مشخص مى باشد. مشكلى از اين بابت ايجاد نمى نمايد.
, )"آشُمرور: تاريخ صدور چكى بايد متضمن روز، ماه و سال باشد و معمولًا اين تاريخ با حروف درج مى شود اما اگَر با عدد نيز درج شده باشد مشكلى ايجاد نمى كند. براساس قانون تجارت ، چکى يك سند حال مى باشد يعنى تاريخ صدور و تاريخ پرداخت چكى يكى مى باشد اين مطلب را از ذيل مادهٔ ا السّ سا ساس استنباط مى گردد.

براساس مادهٔ ساس چچى به محض ارائه مى بايست كارسازى شود( پرداخت شود) اما بر اساس قانون صدور چک، چچى مى تواند يك سند مُوجل(وعده دار) باشد اين مطلب از ماده س مكرر استباط مى شود زيرا براساس اين ماده چچى درزمان تاريخ آن يا پس از آن قابل وصول مى باشد.


فوايدى كه براى تاريخ تحرير برات ذكر شده دراين جا نيز رعايت مى شود مگر آن كه آن فايده مختص به خود برات باشد. صرف نظر از اين فوايد تاريخ چى برای اين كه دارند بتواند از مزاياى قانونى برخورد دار گردد حايز اهميت مى باشد. براى مثال هر گاه دارنده بخواهد بر عليه ظهر نويس اقامه ى دعوى نما نمايد
 دست آورد و الاحق طرح دعوى برعليه ظهرنويس را مطلقاً و صادر كننده را در صورتى كه عدم پرداخت چر پی منتسب به محال عليه باشد را ندارد. طبق ماده(ها اس)


تاريخ چى چنانچچه به روز صادر شده باشد دارنده اگر بخواهد دعواى كيفرى مطرح نمايد مى بايست ظرف \& ماه از اين تاريخ گواهى عدم پرداخت حاصل نمايد تا بتواند از حق اقامه ى دعوى كيفرى برخوردار شود.
 در وجه معين صادر شده باشد نام دارنده در كنار كلمه دروجه درج مى شود چک همانند سفته و برخلاف برات ممكن است دروجه حامل صادر شود.

امضاء صادر كننده: چکى برخلاف برات و سفته صرفاً با امضاء صادر مى شود بنابراين از لحاظ قانونى صدور چی با مهر وجاهت قانونى ندارد علت اين امر اين است كه قانون گذار خواسته است

