## مسئوليت مدنى والدين در قبال فرزند معلول

> محمد صادق جمشيدى راد’
> مهجلى كيايى
> اسلام باباخانى


## چچكيده

مسـئوليت مدنى ناشــى از قصور و كو تاهى والدين، نســبت به فرزندان، پيش از تولد آنها كه معلوليتهاى ذهنى يا جســمى را در يپ


 منجر به وارد ساختن خسارت به غير مى گردد، متوجه ولى يا قيم آنهاست كه متون فقهى و حقوقى مؤيد آن مى باشد و حدود قصور و شرايط اَن را تبيين مىنمايد.

كليدو ازءها: مسئو ليت مدنى، معلو ين، و الدين، قاعده لاضر ر، قاعده تسبيب.

مباحث ديگر، توسـط بســيارى از فقها مورد بررسى قرار گرفته و در مورد آن بحث شــــه ها اسـت. اين قاعده با متن: „لاضرر و لاضرار
 و زيانى در شــريعت اسلام اســتـ. در اعتبار ســنـدى اين قاعده،




 لاضرر با بحث مسئوليت مدنى، بر اين مبناست كه بتوان از قاع العده لاضرر به عنوان ضمان قهرى استفاده كرد. در باب مسئوليت مدنى،
 زيانديده اســت و چحون قاعده لاضرر، عدم ضمان را را رفع مى كند،
 پرداخت خسارت است. در اين ميان، تفاوتى ندارد كه فاعل زيان، والدين شخص باشند يا اشخاص ديگر. بر اين اساس، در موضوع
 عصبانيت ضربهاى به همسر خود- در حالى كه باردار است- وارد



 شدنها، تصادف و ترساندن مادر باردار در دوران باردارى و شوك،
 (عابدينى،
 را برمىدارد در جايى كه فقدان حكم و قانون موجب ضر در است،


 نيامده كه به واسطه آن والدينى كه در حـ حق فرزند كه وى در رحم مادر اســت، سهل انگارى و تقصير كنتد، مسئوليت داشته باشند پس فرزند هيج گونه حقى در مورد مطالبه خسارت و و
 مســئوليت والدين، يك حكم ضررى است و پیون قاعده لاضرر، احكام ضررى را انفى مى كند، پس در در اين جا وا والدين در در مقابل تقصير

 مدنى، فرض بر اين است كه در خارج زيانى به شخصى وارد شده

مقدمه
در جامعه افــر ادى وجود دارند كه بنا به دلايلى از قبيل جنگگها،

 مى دهند. در تمامى اين موارد، شــخصى كه عضوى از بدن خود را از دسـت داده يا دچار نقص شده است، از برخی فعاليتها هـا و
 موارد، آسيبهاى شديد روحى مىتواند فرد معلول را در آستانه مــر گ قرار دهد و يا او را به طــور كامل از جامعه منزوى نمايد. حال كاهى شخص خودش در اين معلوليت و نقص عضو دخيل
 نقشـى در بروز اين آسيبها و كاسـتى هاى جسمى ندارد، ماننـ نتـص عضوى كه در حوادث طبيعى بهو جود مى آيد و يا جنايت

عليه تماميت جسمانى افراد.
 مهمترين جرايمى اســت كه حق حيــات آدمى و اصل مصونيت از تعدى و تعرض را هدف قرار داده اســت و همواره در قوانين

 نتيجه مجر مانه اســت منتهى شـــده و گاه نيز نتايج خفيفترى بــه صورت جنايت بر اطراف، كــه موجب قطع يا نقص عضو و زايل شدن منافع آن است، در پیى دارد. البته بايد در اين ميان، بين جنايات عمدى و غير عمدى تفكيك قائل شد. در مورد افرادى كــهـ به علت بـى توجهـى و قصور والدين خود،
 صورت نپّذيرفته است. فقه اماميه نيز به طور خاصى، درباره حقوق و
 به نظر مىرسد ادله نقلى، به طور مستقيم بر حقوق معلولين دلا ندارد، امّا مىتوان از ساير ادله، به ويزه قاعده لاضرر و تسبيب بر براى بررسـى حقوق معلولين اسـتغاده نمود. از طرفى بررسى مسئوليت مدنى والدين در قبال خساراتى كه فرزند معلول ايجاد مىنمايد نيز بايـــد مورد توجهـ قرار گيرد. لذا در ايــن مقاله، بهـ مهمتريـرين موارد و و مسايل طرح شـــده فوق پرداخته مى شود و احكام و قوانين آن را با با عنايت به قواعد فقهى مورد تحقيق و بررسى قرار مى گيرد.

## قاعده لاضرر

يكـى از قواعد معروف فقهى كه آثار مهــــ و ز زيادى در فقه دارد، قاعـــده لاضرر اســت. اين قاعده، به صورت مسـتقل، يا درضمن
(rvo ( ) ) محقق حلى، تسبيب را اين گونه تعريف مى كند: (اسبب


 خود به معناى تحقق حادثه نخواهد بود، بلكه براى تلف بـر به علت ديگُرى نياز اســت كه آن علت با ســبـ، متفاوت است. اگر چهـ
 اگر مســبب نباشد علت، تأثير نخواهد داشت. علامه حلى در اين باره چنين مى فرمايد: (اسبب هر چیيزى است كه هنڭام وجود آن، تلف به واسطه علت ديگرى حادث مى شود، به طورى كه اگر آن
 حلى (فخر المحققين)،
 بعضى مواقع اثر آن به قدرى كم و ناجیيز است كه انسان را با با شكـ و ترديد مواجه مىكند كه آيا اين شخص را مى توان مسئول و مسبب زيان دانســت يا خير؟ به عنو ان مثال، شـــخصى مقابل مغازه خود را را آبپاشـى نموده و صدها نفر از روى آن كَذشـتهاند و هيجِ اتفاقى نيز نيغتاده اســت، ولى يكى نفر در هنگام عبور از آن زمين خورده و
 حادثه براى اين شــخص بهو جود نمى آمل، با اين وجوده، آيا مى توان ســبب را مسئول آسيب دانســت؟ با بـ رجوع به نظرات علماء و فقها چچنين برمى آيد كه چنين شــخصى مسئول نيست. محقق كركى در اين باره چنين مى فرمايد: (اســبب ايجاد چهيزى است كه با با وجود آن تلف حاصل مىشود، اما علت وقوع آن چیيز ديگرى است مشروط به اين كه از امورى باشد كه انتظار علت تلف با آن وجود داشي

 (اسبب موجب ضمان، عبارت است از فعلى كه انتظار تلف از آن و لو به مقدار كم مى رود، يعنى بعيد نيست تلف متر تب بر آن باشد، هر
 كه بر حسب نوع، سبب تلف مىباشند؛ يعنى از وجود آنها ذاتاً تلف محقق مى شود و يا اگر برخورد با مانتى نداشته باشد، موجب تلف
 در آتش كه نوعاً موجب تلف اســت، مگر آن كه مانعى وجود داشته باشد و يا شرطى مفقود باشد]. بعضى ديگر از افعال كه موجب تلف مى.شاشــند به اعتبار خصوصيت مورد نظر است؛ مانند آنكه كسى به
 افعال ديگرى هسـتند كه كاهى سبب تلف مىشوند وند و ترتب تلف در اين موارد، از قبيل ترتب شى بر شرط است نه ترتب مقتضى بر

اسـت. شخص زيانرســان، اگر مالى را مىدهد زيان سابق از بين نمىرود، باكه پرداختت خســـارت، تدارك پهيزى است كه از بين رفته است، به خصوص اين كه گاهى پرداخت مال و و تدارك ضرر،
 براى مثال اگر شخصى به سلامتى فرد ديگر لطمه وارد نمايد، پول



 مر تكب شــود، تا آخر عمر از معلوليــت و اختالال خود رنج ببرد، بايد به هر وسيله ممكن جبران گردد. در اين ميان، تغاوتى نمى كند

 از آن است كه وجود انسان براى شارع بسيار محترم و عزيز است و حتـى براى فرزندى كه در رحم مادر اســت امتيازات و حقوق

 فرزندشان ضرر نرســانند... (يا فرزند نبايد اسباب
 كه زيان رســاندن هر كسى به ديگرى، ممنوع و ناروا است. جمله آن




## قاعده تسبـيب

تمــام فقها در مــوارد متعلده، به اين قاعده اســتناد كردهاند و آن را حجت دانسـتهاند. قــر آن مجيد نيز در آيــات زيادى به قاعده
 سـوره انعام، آيات ها و و بY ســوره سـبا، آيه 9 سوره زمر و آيه D• ا ســوره مائلده به اين موضوع تصريح شده و وبه ضمان مسبب ضرر اشاره گرديده است. بسيارى از فقها، تلاش كردهانـاند، با ارائه وازثههاى فلســنى و منطقى، ضابطهاى بر ای تسبيب طراحى كنـى احند، اين ضابطه داراى دو بعد اسـت: بعد اول، به نفى مباشرت است و بعد دوم ناظر به تعيين مرز ميان امور مؤثر موجب مسئوليت و امورى اســت كه به لحاظ ناتِيز بودن، تأثير در تحقق مسـئوليت جايگاهى ندارد (اتسبيب خود نوعى رابطه بين فعل و فاعل است كه موضوع حكم عُقلا است و چحون شارع نيز هم رأى آنها است، ديگر اصطلاح جديدى تأسيس نكرده است) (مرعشى شوشترى،

و سـبـب شـــدهاند كه نوزادى كه مى توانســت با قواى عقلى سالم






 اهميت ســامتى فرزند در دين اسامر را نشــان مىد دهدل، مسأله به







 سـقط جنين است. در حقوق اســامام، براى مرتكبين عمل سقط و


 مثال (اكليسا سقط جنين نمودن را به عنوان يكى گناه مهلكى به طور





 همانگونه كه سقط جنين گناهى بزر گ شمرده شده و مرتكب


 مادر است حقوق و امتيازاتى دارد. به عنوان مثال، مى توان ان از اران ارث


 فرزندش را به مخاطره اندازد و كود وكى ناقص، عقب مانـو مانده يا بيمار
 بهبار آورد كه عمرى را با سختى و مححووديت سيرى كند. بسيارى

مقتضى. وى در سپس مى گويد: مقصود از سبب قطعاً دو قسم اول
 مقصود اســت و تأثير حنين ســـيبى در ضمان انـي داراى شر ايط شرعى است كه عبارتند از: الف. آنكه سـبـب در غير ملك بوده باشد. ب. تصرف شرعاً




 بايسـتى به حكم عادت انتظار وقوع حادثه زيانبار از عمل برود تا بين عمل و تلف رابطه عدمى برقرار شود؛ يعنى متتضى ايجاد

 تلف جیيز ديگرى اسـت ولى در عين حال، اگر آن ســبـب وجود
 از اختلالات روانى و بيمارىهاى ذهنى، ســنـدرووم داون نام دارد


 بــه خصوص اروپا و امريــكا افزايش مى يابد. ســـنـارووم داون يا يا





 بيمارى كه بر طفل عارض شده مى شناسد و همانطور كه در كالام
 انتظــار تلف از آن برود و اگر زوجى در ســنـين بالا اقدام به انعقاد نطفه نمايند، احتمال بسيار زياد وجود دارد كه فرزند نار ناقص و مبتلا



 حال، پر واضح است كه طبق روايات و فتواهاى فقها دراين زمينه مسـبب، مسئول جبران خســـارت بهبار آمده مى باشد، مكر اين كه
 اينجا والدين به علت ســهل انگارى و قصـورى كه انجار دام دادماند

اين اســت كه فردى كه قصد احسان به ديخرى را دارد به هيج وجه نمىتوان به سبب آنچهه از احسان او ناشى شده است مؤ اخخلذه نمود. يعنى هر گاه عملى از كسى سر بزند كه موجب زيان به ديخرى باشد و فاعل , آن عمل، قصد نيكو كارى داشــته باشد، مسئوليتى بر عهلهـ

 اقدام نمايد كه احســان شمرده شود، نمىتوان او او را بر اساس قواع عمومى مسئوليت مدنى، ضامن شمرد. پـون پاذيرش مسئوليت مدنى
 را نفى مى كند. علاوه بر اين، اگر اتلاف كننلده هدفى جـى جز نيكو كارى
 آن را در بر نمى گيرد. اگر چهه در اصل حكم و و نفى مسئوليت مدنى بر بر
 جاى بحث دارد به طورى كه بغضى از حقوقدانان نوشــتهاند: قاعده


 آيا نفع به خود احســان شمرده مىشــود و رافع مسئوليت حقوقى
 مصاديق احسان شمرده مىشود؟ سوم اين كه آيا ملاكى و معيار صدق احسان، صرفاً وجود قصد احسان است يا يا قصد به هـ همراه اين كه اينه فعل هم در واقع احســان باشـــد و يا اين كه اگر فعل هم در واق اقع احسان باشد كافيست و رافع مسئوليت مىباشد، هر چچند شخص قصد آن را نداشته باشـــ؟ در مورد مسئله اول، ابن ادريس شخصى را كه از از ترس ايراد ضرر به خود، حيوانى را رم داده و در اثر اين عمل حيوران


 اين اسـتدلال اشكال گرفتهاند و احسان به نفس را كه موجب ضر
 قدر متيقن قاعده احســـان در روابط حقوقى جايى است كه شخص
 وى زيان مى رساند. البته بايد كفت كه نبود احسان در موارد دفـ ضر از خود، به معناى وجود مسئوليت مدنى نيست؛ زير ا اگر شرايط دفاع از نفس وجود داشــته باشلد، مىتوان عدم وجود مسئوليت مدنى رانى را پذيرفت. مسئله بعد اين است كه آيا احسان، شامل نفع رساندن ون و دفـ ضرر مىشـــود، يا اين كه يكى از اين دو را در بر مى گيرد؟ بر فرض
 مى كند؟ در صدقِ عرفى احسان به هر دو مورد فوق اختلافى وجود

از ناهنجارىهاى عقلانى و روانى و بدنى، نتيجه شــرايط نامساعد محيطى جنين است. پزشــكان و روانشناسان تأثيرات و انفعالات


 نفرت و امثال آن در دستگاه عصبى مادر تأثير گذاشته و و باعث آن آزاد






## بررسى شبههات دررابطه با مسئوليت والدين نسبت به فرزند معلول

## تعارض مسئوليت مدنى والدين و قاعده احسان














 مى شود، براى حفظ جان خود و و به تبع آن جان جان جنين، داروه هايى

 قصد نفع رساندن و يا دفع ضرر داشتهاند راند را مى يتوان از موارد رد رافع مسئوليت مدنى والدين دانست؟




داشـتهاند و با مصرف داروهايى در تقويت رشــد جنين بكوشند،









 در فرضى كه اين امر بدون تجويز پزشك بوده است هر پـند قصد
 مصاديق توهّم نفع به شمار مى آمهه است و احسان نيست. بنابر اين





## بررسى روايت نبوى (انت و مالَكَ لأبيك) و ارتباط آن با مسئوليت مدنى والدين







 اول اين كــه: آيا پا








 شـرايط آن احراز شود، برخى از فقها از قبيل ابن ثور و ابن منذر

ندارد، اما در مورد نقش احســان در رفع مســئوليت مدنـى ديد كاهمها مختلف اســت. برخى مانند مرحوم مراغى صاحب عناوين الفتهيه






 زايل كند. اين اسـتـدلال، هر چچند درباره اتلاف مستقيم مال ديگرى
 ديخرى به صورت مستقيم، مال يا جان ديخرى را اتالاف كرد. ليكن در قاعده تســبيب و اتلافِ غير مستقيم كه در آن فقط زمينه اتلاف مهيا شـــه و شخص، تنها سبب تلف را ايجاد كرده است، وضعيت اين گونه نيست. براى مثال، كسى كه در مسير رفت و و آمد مردم كارى انجام دهد كه رفت و آمد را تسهيل كند و نقع عمومى در در يـى دارد، با اين حال، اقدام او سبب ورود خسار ام
 عقلايیى اســت و چهون قصد وى از انجام اين كار اتلاف نبوده وجه قبحى ندارد. نكته آخر اين كه صرف قصد احســــان كافيست، يا اين كه هم
 ديد گاه وجود دارد كه به بيان آنها اكتغا مى شودي:
 ديد كاه دوم: توجه به قصد، نه نه به به واقع فعل.


 خود از بيمارى مصرف نموده اســت و در صورت عدم مصرف، احتمـال خطر نتص عضو و يا حتى خطر جانى براى او او و جنين

 سنگیين تر؛ يعنى حغظ جان، از موارد احسان تلقى مى شود. در در اين


 دفاع از نفس كه به خطر افتاده اســت و و هم به دليل وليل وجود رابـ رابطه



كه از عدم حب و دوســت نداشتن، اراده حرمت شده است و نه


 مالكيت پدر بر فرزند و اموال او در حد ضر اور الد
 آنخهه براى طفل مغسده دارد تصرف كند. ثانياً در مواردى كه حد





 همانطور كه بيان شــد اولاً اين روايت اســتثناء بوده و و بايد به قد الدر

 همانطور كه كفته شد حق تصرف ولى ور در در امو ال كودكى آن آن هم در حد نياز مد نظر بوده است. بنابر اين، مسئوليت مدنى بر براى پدر ثابت اسـتت. با وجود اين در فرضى كه پدر و مادر هر دو در معلوليت ذهنى فرزند نتش داشتهاند، مادر به طريق اولى مقصر خوراهد بر بود؛

 را [درباره مادر] پابر جا میدانند (همان: •هY).

## مسئوليت مدنى والدين در قبال خسارات به عمل آمده توسط فر زند داراى اختلال

ذهنى
هنگامى كه كودكى چهه ســالم و چهه معلــول، زيانى بهبار مى آورد، اولين پر سشــى كه به ذهن میرسد اين است كه چهـ كسى مسئول جبران خسارت است؟ در كذشته به اين سؤ ال با ترديد پاسخ داس داده مىشـــد و اين باور وجود داشت كه جون كودكى مسئول اعمال و و رفتار خود نيست، پس جبران زيانى كه بهبار مى آورد، نها از او بلكه

 جبران بماند. هر كاه در نتيجه عمل يا يا تر ك فعل شـل شخصى بابار آيد او ملزم به جبران آن اســت. به طور معمول و و بنابر اصل،
 قانون اشــخاص را ملزم مى كند كه به وظيفه خود عمل كـر عـرده يا از از

چحنين ســرقتى را به دليل عموم آيه سرقت، موجب حـا حـ ميدانـند. ليكن بسـيـارى از فقها با اســتناد به روايت »انت و مالى لأبيك" كه منســوب بـ بهيامبر اكرم (صلــى الله عليه وآله) بوده و و بر تعلق









 قائل بر اين نظرند كه پدر را به خاطر قتل فرزند نمى تو رِّ ران قصاص
 پدر و ربادهنده فرزند او باشـــد كه در اين صورت مشمول قاعده
 مالكى لأبيك)، و روايات ديگرُ ' اشــاره شده است. (ادر هر صورت
 آن از منظر ديگر روايات چنين بيان شده است كه براى پیدى از







 كافيسـتـت. مانند اين روايت، صحيحها الى از ابو حمزه ث ثمالى از امام باقر (عليه السلام) نقل است كه پيامبر (صلى الله عليه وآله) به مرد



 چنين اســتدلال مى كند كه استشهاد به اين آيه، دلالت بر اين دارد

¢، ! ! ( ابواب قصاص نِس .


سـبب تقصيرى كه در انجام وظيفه خود براى حفظ و نگهدارى و تربيت كودك مرتكب شده مسئول شناخته مى شود. پس خسارتى
 اين زيان را ديگرى وارد كرده است. ماده V قانون مسئوليت مدنى انـى


 به ديگران مىزند ندارد (او نبايد چنين پند پاشت
 تعــارض دارد] زيانديـــه مى تواند از هر دو ضمـــان، براى جبران خســارت خود استفاده كند. از محجور به استناد ماده آ ا ا قانون مدنى و از كسـى كه حضانت را به عهلده دارد، بر مبناى تقصير در حضانت. منتها ماده V اقامه نخسـتين دعوا را منوط به اين شـــرط ســاخته است كه سريرست استطاعت تمام يا قسمتى از زيان وارد را نداثــته باشـــد، يعنى در صورت تقصير سرير ست، ضمان ان او بر مســئوليت صغير و مجنون مقدم اســت و تنها درباره همين تقدم مشـروط اســت كه مىتوان كفت مان ماده
 ديخرى را در اختيار محجورى قرار دهد و او آن را را ناقص يا يا تلف


قانون مدنى است.

## بحث و نتيـجهگيرى

فقــه اماميه، به طور خــاص درباره حقوق معلولين نظر و دسـتور مشخصى ندارد و به نظر مى رسد ادله نقلى به طور مستقيم، بر حقوق
 لاضرر و تسبيب و دليل عقلى جهت بررسى حقوق معلولين استفاده
 است و باعث شده كه انسانى بدون اين كه تقصيرى مرتكب شور تا تا تا
 شده جبران گردد. در اين ميان، تغاوتى نمى كند كه مسبب وروود ضرر

 بر وجود مســؤليت مدنى والدين در قبال فرزندان معلولشان استان است. هممچنين بر اساس قاعده احسان، بايد گفت كه در در هر مورد بايد بايد ديد
 اگر مشــمول قاعده احسان باشد از مسئوليت ملنى مبر ا هستند، در

 عمل ديگرى و در حقيقت به سبب خسارد رد
 مجنون ياصغير به جبران خسارتى كه اين اشخاص بهبار آوردهاند.
 در صورت ايراد خسارت از طرف اشخاص اخير و ارتكاب تقصير از سوى خود سريرست مسئول خواهد بود. ظاهر ماده مزبور مبين كه زيانديلده، بايد تقصير سرير ست را اثبات كند. با وجود $\qquad$

 قانونگذاران و رويههاى قضايى كشــورهاى مختلف در اين مسير
 فرض تقصير والدين كودك و مجنون در صورت ايراد خسارت از
 كرد (LAFON, 1960: 79) بر خلاف حقوقدانان ايران، قانون مدنى
 مسـئول اعمال فرزند خود دانسته، تقصير ايشـان را را در اين مورد مغروض داشته است. متن ماده نيز چحنين است: (پیدر و مادر به اين عنوان كه از حق سريرسـتى برخوردارند، به طور تضامنى مسئول
 كامنلا، كه كشورهايیى مانند آمريكا و انگاليس از آن تن تبعيت مى كنند، مســئوليت والدين به سبب اعمال فرزند، با ترديد مورد قبول قرار




 به نخهلارى فرزند خود هسـتـند و مسئوليت ايشان از اين ديد گاه

 خود هسـتنند، كسانى كه به موجب قرارداد، اين وظيفه را به عهـده
 سيستم حقوقى ايران، مسئوليت والدين نه به سبب دارا بودن رابطه خويشاوندى، بلكه به ســبـب داشتن سمت سريرستى مورد بحث قرار گرفته است.
مسـئوليت مدنى والدين كه تحت عنوان مسـئوليت ناشى از عمل غير، مورد بحث قرار مى گيرد، چهرْاى استثنايى از مسئوليت اسـتت. اما گغته شـــده كه در اين مورد هم، شخصر، در در حقيقت به

معارف اهل البيت. زان لار گیه. (1 (1). شــرح قانو ن مدنى فر انسه. ترجمه حسن كاشفى
اسمعيل زاده. تهران: گنج دانش.
زردن، پاتريس. (ه^٪ ا). اصول مســئو ليت مدنى. تر جمه مجيد اديب.
تهران: نشر ميزان.

الغلمى المطبوعات.

طبرسـى، فضل بن على. ( •^٪ ا). تغنـــير مجمع البيــان. ترجمه على
كريمى. تهر ان: انتشارات فراهانى.
فرهنگى انتشاراتى حيّان.

عبدالحسين سمسار.
(هی^|) . قانــون آئـــن دادرسـى كيفـرى. تهــران: $\qquad$
انتشارات كمالان.
 $\qquad$
اير ان مصو ب • •TV. تهران: نشر ديدار.

و ارشاد اسالمى.
 نشر ميزان.
( (I) ( ) . حقوق مدنى خانو اده. تهران: نشر ميزان. كزى ، على بن الخسين (حقق ). ( ( I ) ). جامع المقاصد في شرح الفواعد. بيروت:

مؤسسه آل بيت.
محقق داماد، سيد مصطفى. ( (IMN). قو اعد فقه. تهران: سمت. مرعشــى شوشترى، ســيد محمد حســن. (I I ). (اتقريرات (قاعده
 $\qquad$
 چ٪: المطبعة العلمية.
مير محمد صادقى، سيد حسين. ( (I I ). جر ايم عليه امو ال و مالكيت.
تهران: نشر ميزان.

نورى طبرسى، حسين. (1 ( \& ) . مستدر ك الوسايل. بيروت: مؤسسه آل بيت
داراهحياء التزاث.

وزيرى، مجيد. ( 1 ( ) . حقوق متقابل كو دك و ولى در اسلام و موارد
تطبيقى آن. تهران: شر كت چاپپ و نشر بين الملل.

LAFON, J, (1960). Laresponsabilite civille du fait des malades mentaux. Paris: LGDJ.

 در قبال فرزند معلولش از بين میرود و و او ديگر هيجّ مســئوليتى در

 ممنوعيت پنشكى به تناســل اقدام مى كند و و كودكى را را با معلوليت
 روايت خارج است. با وجود اين، در فرضى كهي هِ هِ و و مادر هر دو دو در
 خواهد بود.

## منابع








تهران: انتشارات كنج دانشا
 عبدالرحيم الربانى الثيرازى. تران: چإیخانه اسلامى.


نشر الاسلامى. (1) (1) . عناويــن ضمان (تر جمه بخششــى از كتاب

العناوين). ترجمه محمد جواد شريعت باقرى. تهران: نشر ميزان. حكمت نيا، محمود. ( (1 (1). مســئو ليت مدنــى در فقه اماميه. بى جا: خزَوهشگاه علوم و معارف اسالمى.
 انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين گ.
 انتشارات استقلال.



اسط|عيليان،
 تران: مكتبة الصدوق. رشتى، حبيـب الله. (بىتا). كتاب الخصب. اصفهان: مؤسســه تحقيقات و نشر

