# شرط پرداخت مهريه توسط ثالث در نكاح دائم＂ <br> على تو لانی＂＂ <br> ＊＊＊＊＊）رامين پ．＂ <br> اغظم إبر اهيمى 

تاريخ وصول：

چچكيده



 بنايی، ابتدايى و شرط به فعل شخص ثالث، ضمن عقد نـا نكاح ظهور بيدا كند．


بــه مقدور بودن، عــدم مخالفت با كتاب و ســنت، عدم منافات



## اقسام شرط

 تقسـيم مى شود. شرط صريح، تعهلدى است تبعى كـي كه در در متن عقد بيان مى گردد و هر يک از طرفين، موظف است مطابق مفاد شرط عمل كند، اما شــرط ضمنى، تعهلدى اســت كه در متر متن عقد ذكر

 و احوال و سـيره عرفى و ســاير قرائن مفادش استنباط گردد، كه


 ضمن عقد و شــروط ابتلايى تقســـيم مى شود. شروط ضمن عقد
 الزام و التزامهايى هستند كه در ضمن عقد درج نشدهاند و به عقد

مرتبط نيستند.

## ماهيت حقوقى مهر

بررسـى شـرط تعهد ثالث به پرداخت مهريه؛ رابطه تنغاتنغى با بحــث ماهيت حقوقـى مهريه دارد. در مــورد ماهيت مهريه، دو نظريه مهم از سوى فقها مطرح گرديده است: ا- مهرعوض بضر بضع

 اجمالى مورد بررسى قرار مى گيرد.

## مهر مابه ازاى بضع





 (علامه حلى،
 در نظر علمايى كه معتقدند، عوض تمتع جنسى است، نحله

## مقدمه

 اجتماعى اســت. قر آن كريم، با نظر به ايــن واقعيت اجتماعى به


 غالب شرط يا شروطى طرف ديگر را به حقوق و و يا تكاليفى غير


 يكى از شروطى كه ممكن است در عقد نكاح مطرح شود؛ شر بر پرداختت مهريه توسط ثالث است. مقاله حاضر به بررسى صحت

 حقوقى اين شرط و احكام مترتب بر آن را بيان مىنمايد.

## مرودى بر مفهووم شـر و شـر البط صحت آن

## مفههوم شرط


 بـتا: •Y0). در اصطلاح فقها، شــرط عبارت اســـت از؛ التـزام ديخر در




 توجه به مواد مربوط به شرط، مى توان آن آن را به معناى تعرا تعهد تبعى
 اين تعريف كه معناى اخصى از عهلد و تعهج است و مو افق گزينه
 ساير معانى، رايجتر است.
 صحت شـرط ملاكىهايى را بيان كردهانـــد؛ از آن جمله مى توان

عقد هبه) كه به حكم قانون شــوهر در اثر عقد نكاح، ملزم است آن را به زن تسليم كند.

نوعى هديه شرعى و قانونى
 معاوضى خارج مىدانند. ايـــن افراد، با اين اعتقاد كه مهر عوض


.(YVQ:IYI.
اين نظريه، با تعابيرى كه در قر آن درباره مهر آمده ساز گارى دارد. خدواند متعال در آيه پههار ســوره مباركه نساء نـاء، تعبير نحله را براى مهر بهكار برده است؛ كه بر هديه بودن ماهيت مهر دلالت دارد.

 تعهــدات متقابــل در عقود معوض اســـت، ولى از اين شــبـاهت





## مشروعيت تعهد ثالث به پر داخت مهرريه

در متــون فقهى، در زمينه مشــروعيت و صحــت تعهـد ثالث به
 اختلاف در ماهيت مهر در عقد نكاح بر مى گردد. گروهیى كه به عوض بودن مهريه در عقد نكاح اعتقاد دارند، پرداخت مهريه توسط ثالث را جايز نمى دانند. اين گروه معتقدند؛

 عقد نكاح بضع در تصرف زوج اســت، بنابراين مهر بايد توسط شــخص وى پرداخت شود و پرداخت مهريه توسط غير زوج را را تنها در مورد فرزند صغير با استناد روايتى كه در اين زمينه موجود
است مجاز مى دانند.


 پرداختت مهر خواهل بود و در صورت اعســــار صغير مهر برعهـه

 نيسـتا، بلكه از باب انتحال اســت و اين كلمه به معناى (اتدين) يعنى (منســوب داشــتن خود به مذهب يا قبيلهاى مى باشده) (ابن

ادريس حلى، •• (QVQ أ).

نقد اين نظر اين نظريه چند ايراد دارد؛

مقصود فقيهان، معاوضه حقيقى ميان مهر و اسـتمتاع جنسى مرد از زن نبوده، بلكه نكاح را از بعضى جهات عقد (شــبه معاوضى") مى دانسـتهاند. بدون ترديد، تقابل حقيقى ميان مهر و بهرمبردارى
 مى.بـرد. اگر اين نظريه پذ يرفته شــود بايد مهـر را را از ار كان عقد نكاح به حســاب آورد، اين در حالى اســـت كه مط مطابق ادله فقهى، ذكر مهر در عقد نكاح دائم شرط نيست، در صورتى كه در عـي عقود معاوضى، مثل بيع عدم ذكر ثمن موجب بطالان آن مى شود.


 مى شــد، چرا شــارع توصيه كرده كه در حد امكان مهر زنان زياد نباشــــ. در اين خصوص، روايات فراوانى وارد شده كه مححاثين در بابى با عنوان (باب استحباب قله المهر و كراهه كثرثهـ) آنها را را آوردهاند (حرعاملى، 14.9: 1: Y49). ســوم: زمان تعيين مهريه ممكن اســــت به بعـد از از عقد موكول شود. اين نشــان دهنده اين است كه مهر ماهيت معاوضى ندارد؛ چجر ا كــه در عقود معاوضى، لازم اســت عوض انيــنـ در حين عقد معلوم باشد. چههـارم: دليل ديگرى كه براى عوض نبــودن مهر يه مىتوان به آن اسـتناد كرد؛ نوع ضمان زوج نســبت به مهريه است. فقها معتقدند ضمان زوج نســبت به مهر معاوضى نيست، بلكـ بـلكه ضمان يد اســت. اين در حالى اســت كه در معاوضات ضمان معان انـاوضى
 شـود بيع منغسخ مى شود، اما در مورد مهريه اگر قبل از تسليم به زوجه در يد زوج تلف شود، نكاح باقى است و زوج بايد مثل يا قيمت مهر را بدهد (سبحانى، بى تا: Y•Y).
 احدالعوضين را ندارد، بلكه هديهاى است (بدون تبعيت از احكام
1.(سوره نساء آيه $)^{\text {( }}$

 از لحاظ حقوقى نيز اعتبار اين امر را مى توان از قانون استنباط


 مهريهاى صحيح اســتـ. به عبارت ديگـــر، در اين ماده قانونگـذار
 و لازمه و مقتضاى ملاك ماده آن است كه؛ در صو صورتى كه مهريه به صورت عين معين نباشد، شخص ثالث بتواند مهريه را را به نحو كلى بر عهله گيرد و به پرداخت


 صحيح بر آن بار مىشود.

## نوع شرط پرداخت مهريه توسط ثالث

## قالب شرط بنايى:

## مفهوم شرط بنايى و اعتبار آن




 فقها اختلاف نظر شديدى وجود دارد كه به لحاظ اهميت مطلب،

نظريههاى مختلف را در اين باره بررسى مى كنيم.
 در ضمن عقد، ذكر شود. بنابر اين، هر شرطى كه قبل از عقد و ور و يا

 ( $\uparrow$...

[^0]اين گروه از فقها، به جز اين مورد، اسـتثنايیى در موارد ديگر
پرداخـــت مهريه يا تعهـــــ به پرداخت مهر توســط ثالث را را جايز


 (YqV
مطابق اين نظر، ثالث نمى تواند به طور مسـتـقيم به پردواخت مهريه متعهلد گردد و تعهد ابتدايى به پر برداخت مهريه توسط ثالث موجب بطالان مهر مىشود و ثالث تنها مى تواند از طريق ضمانت




## نقد اين نظر

حتــى در فرض پذيرش معاوضى بـر بودن عقد نكاح، در معاوضات هم ممكن است با توافق طرفين يكى از عوض وضين در در مر ملكى شخصى
 ممكن اســت پدرى براى فرزند خود مالى بخرد و ثمن را از مال مال

خود بيردازد.
اصــل حاكميت اراده، اقتضاء مى كند كـــه اين كونه قراردادهـا


 كه توافق برخلاف آن معتبر است (صفايى و امامى: זامها ).






به نظر مى برســـ، نظــر دوم به واقع نزديكتر باشــــــ؛ زيرا از

 روايتى را شيخ حر عاملى در باب مهر السنه آورده است مر در در در اين
 حبيب، يكى از زوجات رسول خدا، توسط نجاش تاشى پادشاه حبشه پرداخت شـــده است كه ميزان اين مهر چجهارهزار درهم بيان شده

است (حرعاملى؛ همان: YYV).
علاوه بر اين، اسـتغتائائى كه از بر برخى فقهاى معاصر در اين

آنچچـهـ كه طرفين بر آن تبانى كردهانـــه، پس وفاى به عقد تحقق
 شرط بنايى از نظر فتهاى معاصر هم لازم الوفاء است است در اين
 كه، عقد مبتنى بر آن باشد مثل شرط مذكور در ضمن عقد است)
 درفقه عامه نيز شــرط تبانى باطل قلمداد شــــده است. فقها مذهب حنفى و شــافعى در موارد محاودیى شروط ضمن عقد را معتبر مىدانند. آنها معتقدند: در عقود و شــرو ط، اصل، ممنوعيت اسـت (اصالهالحظر)، مكر اين كه دليل بر جواز آن از شرع رسيده باشد (سنهورى، IVY IVVA). اين گروه از فقها، شــرط بنايــى را معتبر نمى دانند و معتقدند هـر توافقى كه قبـل از عقد صورت گرفته اســتا، اما به دليل
 (كاسانى، 14•9: 1YV) فقهاى حنبلى و مالكى نيز شرط متقدم را بى اثر مى دانند و شــرطى كه ضمن عقد ذكر شود را نافذ مى دانند (سنهورى، IVV IVV).
همان طور كه بيان شـــد اكثريت فقهــاى متقدم اماميه و عامه
 البته در اين ميان، عدهاى به صحت شرط بنايى قائل بودند. قانون
 متقدم بييروى نكرده و با تأييد نظر اقليت شرط بنايى را در مبحث
 دانسته اســت. ماده 1 | 1 ق. م م مقرر مىدارد: ا(هر كاه در يكى از طرفين صفت خاصى شــرط شــــه و بعـد از عقد معلوم شود كه طرف مذكــور فاقد وصف مقصود بوده بـــراى طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده است). تطبيق با شرط پرداخت ثالث
 بودن شــرط تبانى، ترديدى باقى نمى ماند. اگر چچه اين ماده مربوط
 وحدات ملاكى اين ماده، مى توان شــرط تبانى را در پرداخت مهريه
 كفتگوهاى مقدماتى در مجلس خواسـتـغارى شخص ثالثى غير از
 ازدواج اين شـرط منعكس نشـــــهـه اســت؛ اما فرض اين است كه
 حـى اســت كه رضايت زوجه به ازدواج بر مبناى تعهـد فرد ثالث
فقها، عدم اعتبار شرط ابتدايى است.

برخى ديگر معتقدند شــرطى كه پيش از عقد واقع مى گرددد، شـرط ابتدايى است و عمل به آن لازم نيسـت (انصارى، همان:
 است (طباطبايى يزدى، همان: 11^). حلايل مذكور قابل اير ادند؛ اول: استدلال به باطل بالـ بودن شرط ابتدايى براى اثبات بطلان شــرط بنايى، تمام نيســـــ
 مرتبط باعقد است و فرق اين شرط با شرط صريح كـر كه در ور ضمن عقد گنجانده مىشــود، اين است كه در شرط بنايی، پيش از از عقد
 مى گــردد. به طورى كــه برخى آن را قيد معنــوى عقد ناميدهانـد
 مدر كى است و مدرك آن دلايلى است كه براى بطلان شرط ذكر مى كنند. در مقابل اين نظريه، جمع كثيرى از فقهاى اماميه معتقدند كه

 IAV
 عند شــروطهم|" شامل شرط بيش از عقد هم مى شود؛ زيرا مفهوم شـرط، بر شــرط تبانى هم صادق است و با اين وصف، موضوع

شد، ترتب حكم قهرى است.

شـروطى را كه به حكم عرف عقد بر آن دلالت مى كند يا صحت عقد منوط بر آن است الزامآور مى مانند. ولى تبانى درا درباره شـلى شروطى

 (طباطبايى 9•9 140 110). به نظر مى رســد، قول فقهاى دسـتـه اخير، مقرون به صواب است؛ زيرا اگر اين دسته از شروط بـى اعتبار دانـيا از احكام فقهى مثل خيار رؤيت و تخلف از از وصف و شرطى كـ كـ مبتنى بر شــرط تبانى و ضمنى است، منافات دارد. دور دليل ديگر، بر اعتبار اين گونه شروط اين است كه؛ طرفين در صورتى به مع معامله
 آن تبانى كردهاند ، عمل شود. حال اگر به شرط عمل نشود، پس
 و تصرف در عوضين باطل اســت. همـچنين عقد، مقيد اســت به

مى دانند و معتقدند ادله صحت شــروط، مشـمول شرط ابتدايى
 قائلين به عدم صحت شــرط ابتدايى، شرط خارج از قر ارداد


 صحيح و لازمالوفاءاســت. اين دسـتـه از فقها با اين استدلال كه وازه شرط در بسيارى از روايات به مفهوم مجرد التزام آمده است و همحچنين متبادر از وازه شرط مطلق تعهد است، ادله شروط را
 به نظر مى رسد، وازه شرط شامل شرط ابت ابتدايى نيز مى شود و و دلايل نفوذ شروط، تعهداتى را كه ضمن عقد مندرج نشده روه را نيز

 شرطى از مصاديق عقد است (محقق داماد، YVY اY ا: Y4).

 مىشود كه مى توان آن را نوعى قرارداد جدا گاكانه از عقد اصلى به حساب آورد و مشمول (اوفوا بالعقود) دانست. بنابرا اين، اين نوع النع

 قرارداد اســت، هر گونه تعهلى، كه مخالف مران
 ندارد و اين نظريه با حقيقيت و ماهيت شــرط منطبق تر است تا
 شـرط ابتدايى فاقد شر ايط صحت براى شــروط نيست تا باطل



 موضوع عقد قرار مى گيرد و زمانى در ضمن عقد يا قرارداد منعقد

 واقع، در اين حالت شرط ابتدايى، حالت شرط ضمن عقد را بيدا كرده اســت. بنابراين، نافذ است و احكام شرط ضمن عقد، بر آن مترتب است.

## تطبيق با شرط پرداخت ثالث

بنابر آنچه بيان شــــ؛ ممكـن است در مجلس خـر خواستگارى و قبل

نســبت به پرداخت مهريه صورت گرفته است، به گونهاى كه اگر چچنين تعهلى صورت نمى گرفت، او راضى به ازدواج نبود.

## ضمانت اجراى شرط بنايى

 براى مشروط له حق فسخ ايجاد مى شود. اگر پپه در عقد نكاح، به دليــل اهميت ويزهاى كه دارد در صورت عدم تحقق شـــرطـ، مشروطٌله حق فسخ ندارد و تنها مى تواند مشروطعٌعليه را به انجام مورد شــرط الزام نمايد، اما شـــروط مربوط به مهريه تابع قور اعـا عمومى شــروط اســتـ. بنابراين، در صور مشروطثله حق فسخ قرارداد مهر را دارد.

## قالب شرط ابتدايـى

## ماهيت و اعتبار شرط ابتدايى

 يعنى تعهلى است كه شخص با قصد انشاء يى طرفه عليه خود بهو جود مى آورد. به تعبيرديگر، شـــرط ابتدايى تعهلدى اســت كه يكى از طرفين (مشـروطْعُليه) در معابل طرف ديگر (مشروطٌهـ)

 از نظر برخى فقها، شرط ابتدايی شرط غير مرتبط با عقد است،




عقد به گونه مستقل ذكر شود (طباطبايى يزدى، 14، 14: 119).

 باشد، بايد آن را التزامى مستقل يا تعهد ابتدايى شمرد (كاتوزيان، (1r: rava

عده ديخرى نيز شــرو ط ابتدايى را الزام و التزامهايى مى دانند
 بــا اين تحليل، تمــام قراردادهايى را كه به موجب ماده • ا قانون مدنى ايران منعقد مى شود، از مصاديق اين شروط مى دانند (محقق داماد، در مورد صحت شــرط ابتدايى، بين فقها اختلاف نظر است. برخی از فقيهان در تعريف شــرط، درج آن را ضمن عقد لازم و
 و مسـتتقل هســتند را به نحو تخصيص از مفهوم شــروط خارج


ماهيت تعهد به فعل ثالث
در رابطــه با ماهيت عمل حقوقى تعهلد به فعل ثالث الث اختلاف نظر اسـت؛؛ نظر قديمى آن اسـت كه آنچچه در قرارداد آمله نسبت به ثالث، در حكم ايجاب است و ييشنهادى است كه بايد مور مورد قبول ثالث قر ار گيرد. با قبول ثالث، ميان او و متعهدلثّه قر ارداد جديدى كــه با قرارداد اول از هر حيث (اطراف تعهله، زمان و مكان وقـوع تعهد...) متفاوت اســت، منعقد مى گردد. نتيجه اين نظر آن است

 ثالث نيز زمانى واقع مى شود كه ثالث، قبولى خود را اعالام كند و و
 برخــى فقهــا، در بحث مزارعه كه شــرط د دادن بذر توســـط
 درصـورت قبول ثالث عقد مزارعه مر كب از دو عقد خو اهواهد بود

 ديخــرى (معامله فضولى) مى دانند كه با تنفيذ اعتبار كامل خود را را
 عقد رجوع كند؛ تنغيذ نيز اثر قهقر ايى دارد و از هنگامامى كه تعها



 پيشنهادى ســاده فرض شــود؟ نظريه (امعامله فضولى) قاعدها قاى است كه در عقود تمليكى وعهلى يكسان اجر ا مى شود. بنابر اين،



## آثار حقوقى تعههد به فعل ثالث

موضوع تعهد ثالث، ممكن است انجام كار يا عدم انجام كار بار باشد، يا در قالــب تضمين اجر ای تعهلد قرار گيــرد. على الاصول، قرار منعقد شده تعهلى براى ثالث ايجاد نمى نمايد و ثالث مى تواند آن
 ثالث ندارد و متعهلد شــخصاً در برابر طرف قر ارداد مسئول است. در اين صورت، مسئوليت قراردادى متعهج جبران خسرارت نار نـر انى از عدم اجر ای قرارداد است و شخ شخص ثالث هي اين زمينه نخواهد داشت. ليكن در صورت تنفيذ ثالث، عطف به
 اين تعهل، مورد قبول طرف ديگر قرار بڭيرد اين توافق، در قالب
 عنوان شــرط ضمن عقد نكاح تلقى و آثار و احكام شرط ضمن عقد بر آن بار مىشود.

## شرط بر فعل شخص خارجى - تعهد به فعل ثالث

مفهوم تعهدد به فعل ثالث
تعهلد به فعل ثالث، عبارت است از اين كه متعهـد در بر ابر متعهـُلهُ، متعهله مى شــود كه شــخص ثالثى عملى را اعم از مثبت يا منغى

 مى شــود كه وى را به انجام اين كار وا دارد. اين تعهلد براى متعهـد اصلى، جنبه شــخصى دارد؛ به اين معنا كــه ثالث را را در صورتـي كــه از قبل به موجب قانون يا قرارداد متعهـد نبوده باشـــــ، پا پايبند

 فقط دو طرف عقد متعهلد مىشــوند. شخص ثالث آز اد اد است كه تعهــد را تأييد كند يا نكند. اگر تأييد كنـــد، تعهد به روز قر ارداد اد اصلى عطف به ماسـبق مىشود، ليكن اگر تأييد نكند، تنها دعوى مســئوليت قراردادى براى متعهلدُله نســـبت به متعهـد اصلى باقى مى ماند. در حقوق اير ان، ماده خاصى در مورد تعهـد فعل ثالث وجود ندارد، ليكن در باب شروط در ماده (ا... شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام بر يكى از متعاملين يا شــخص خارجى شرط شــود). مدلول اين شرط اين است كه يكى از متعاقد ين مىتواند فعل شـــخص ثالث را را در مقابل طرف ديگر تضمين كند. علت اين كه قانونگذار تعهلد به فعل ثالث را رد باب شــروط آورده، اين است كه فقها در باب شرط غير مقدور، شـرط بر ثالث را مورد بحث قرار دادهاند و در مورد صحت اين شـرط، اختتاف نظر دارند. برخى در مورد شرط بر ثالث قائل به تغصيل شـــده و معتقدند اگر شــرط متعلق به فعل غير متعاقدين باشـــ، تجون مشروط عليه ســلطنت و قدرتى بروى ند ندارد شرط
 را قبول مى كند و مقصود از شــرط فعل تســـبيب مشترط بر فعل مذكور باشـــ، ظاهر عدم لزوم شــرط نسبت به ثالث است و اين شـرط صحيح است، اگر شخص ثالث هم قبول كرد، چون شرط


 دانسته است.
 معيـن، يا در حكم عين معين باشــند تضمين آن از ســوى ثالث صحيح است.

## تطبيق با شرط پرداخت ثالث

 زوجيـن، به صورت شــرط ضمن عقد، شـــخص ثالثى به عنوان



 نمايد و انجام مورد تعهلد را از وى خواستار شود. همـچنيــن ثالــث ممكن اســت در قالب شــرط ضمن عقد، پرداخت مهريه از جانب زوج را تضمين نمايد، كه در اين حالت ثالث و زوج در مقابل زوجه مسئوليت تضامنى دارند.

ضمانت اجراى تخلف ثالث از پرداخت مهريه مسـتنبط از مواد Y تا تا هr

 متعهل به انجام شــرط غير مقدور باشــــ، ولى انجام آن به به وسيله
 موجبات انجام فعل را فراهم كند و هر گاه اجبار مشروطعّعليه به


 اگـر پیه قواعد ضمانت اجر ایى شــرط فعـــل در اصل نكاح مجرى نيسـت، اما در قر ارداد مربوط به مهريه، عدم انجام شرط
 مالى اســت كه به عنوان امر فرعى و تبعـى با نكاح ارتباط دارد ارد. بنابر ايــن، از لحاظ احــكام، تابع قواعد عمومى قراردادها
 صورتــى كه ثالث مهريه را پرداخت نكند و و الزام ورى به پرداخت مؤثر واقع نشود زوجه مىتو تواند قرارداد راجع به مهر را فسخ كنـ و زوج مسئول پرداخت مهر قلمداد گردد.

ماسـبق مىشود و موجب مى گردد، عقد از تاريخ انعقاد نسبت به ثالث صحيح و معتبر گردد. اثر اين تنغيذ، اين اســت كه، شخص


مثل اين است كه ايجاب عقد اصلى را پذ يرفته است. اگر موضوع تعهد ثالث، تضمين اجر ایى تعهد باشد، به بـ، عبارت

 السـت در معامله شرط شــود كه يكى از متعاملين براى آنْته به








 ضمان اصطلاحى متفاوت است و از لحاظ احكام، با عقد ضمان متغاوت است. با اين توضيح كه چخنين ضمانتى موجب نقل ذمه نخو اهد شد و در اين حالت، ثالث و متعهد اصلى در برابر متعهدلثّه مسئوليت

 تعهلد از ســوى متعهلد اصلى، خســــارت ناشى از عدم انجام تعهـد
 شرايط صحت عقد ضمان به شمار مى مود، در تضمين فعل ثالث
 اصلى ثابت نشـــده است از ثالث تقاضاى تضمين كرد. بر خلاف عقد ضمان كه لازم اســت موضوع دين كلى و قابل انتقال به ذمه ضامن باشـــد؛ در تضمين فعل ثالــثـ، عين معين يا در حـكم عين معيــن بودن دين به صحت آن خـدشـهـاى وارد نمى كند (ايزانلو،


برخـى فقها در بحث ضمان از اعيان و ضمان عهله معتقدند


 به ذمـه در ضمان اعيان را مبطل ضمان نمى داننـد و با اســتناد به



تعهدات. جلد ז. چاپֶ اول. تهران: نشر ميزان.

تهر ان: اسلاميه.


بزركداشت شيخ اعظم انصارى.





قانون مدنى . چاپپ اول. تهران: انتشارات كنج دانش.



 البيت.


انتشارات اسلامى.
 دفز انتشارات اسلامى.
 الثههاء العلميه.
 مؤسسه مطبوعات دارالعلم.
(
 راغب اصنهانى، ابوالقاسم حسين بن محمد. (بكا) . المفردات. بيروت: دارالمعرفة.


> العربى.


هاپ دهم. چֶ: مركز النشر التابع المكتب الهعلام اسلامى.
.
صفايى، سيد حسين؛ امامى، اسداله. (IY (IYY). مختصر حقوق
خانو اده. چاپ نهم. تهران: ميزان.



اثر انحلال نكاح بر شرط ضمن عقد
در صورتى كه پرداخت مهر يه توسط ثالث به صورت شرط ضممن


 شده باطل مى شود....) تعهلد، با فسخ و بطالان نكاح شرط ضم بمن عقد آن نيز باطل مىشود. بنابراين، در اين حالت، ثالث از پرداخت مهريه
معاف خواهد شد و ذمه زوج به پرداخت مهريه مشانِ مشغول مى گردد.

## بحث و نتيـجه گیيرى

1- اصولاً زوج مكلف به پرداخت مهريه اســت، اما ممكن است به
 منظر فقه و حقوق مدنى، تحنين شرطى صحییح است و آثار و احكام
 ابتدايى و شرط ضمن عقد در عقد نكاح ظهور بيدا كند
 مدنى، صحت شرط پرداخت مهريه توسط ثالث استنباط مى گردد. هر چنند در سند ازدواج، اين شرط منعكس نشده است، اما فرض اين اســت كه هنگام انشــاء عقد مبناى اراده طرفين گرفته استه و رضايــت زو جهه به ازدواج بر مبناى تعهل فرد ثالث نســبت به پرداختت مهريه صورت گرفته است. r- شرط ابتدايیى پرداخت مهريه توسط ثالث، در صورتى كه مورد مو افقت طرف مقابل قرار گيرد صحيح استِ است اين شرط، اگر چهه در قالب يک قرارداد مستقل از نكاح است، امر اما تابع عقد نكاح است و احكام شرط ضمن عقد بر آن مترتب مى شود.
 زوجين برآن توافق كردهانن، پرداخت مهريه را به عهده بگيرد، يا اداى آن توسط زوج را تضمين نمايد. ه- در صورت عدم تحقق مغاد شــرط؛ مشــرو طثه مىتو انـد مشــروطْعليه را به انجام مشــرو

 باطل مى گردد و ثلث از پرداخت مهريه معاف مى گردد.

ابن منظور ، محمد بن مكرم. (جّاتا) . لسان العرب. بيروت: دار السلام العربى.


$$
\begin{aligned}
& \text { نشراسلامى. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { شيخ مفيد. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه چُ. } \\
& \text { مكارم شيرازى، ناصر. (ITAY ). جهمع المسائل. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { چاپ دوم. تهران: شر كت سهامى انتشار. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { اسر|عيليان. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كيهان. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { دار الححياء التزاث العربى. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كاسـانى حنفى، علاء الدين ابوبكر بن مسعود. (ITYV). بدايع الصنايع فف تريتب } \\
& \text { النثرايع. مصر: شركه المطبوعات العلميه. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { جلد ب. گُ: اسلعاعيليان. } \\
& \text { محقق داماد، ســيد مصطفى. ( I I ) . بر رسـى فتمهى حقو قیى خانو اده، } \\
& \text { نكاح و انحالال آن. تهران: مركز نشر علوم اسلامى. } \\
& \text { ( ا ( MVY ). قو اعد فقه. بخش مدنى. تهران: سمت. }
\end{aligned}
$$


[^0]:    
     (هر دو طريق جايز است).
     غير باشـــد در صورت اول و و دوم زن مسـتحتح مهر المثل خواهـلد بود و در در
    

