مشروعيت رمزارزها از منظر فقه حكومتي و فردي 1

سید علی ربانی موسویان

چکیده
رمزارزها از جمله بیت کوین از نظر توسیع فتاوی اطلاعات در نظام مالی بین المللی و حجی داخی در دهه‌ی اخیر می‌باشد که منافع همچنین توسیع مبادلات ارزی بین المللی و ارزان شدن در مقابل جالش های همچون توسیع جرایم مانند پولشویی و نقض نظام اقتصادی و مالی کشورها را با خود به همراه داشته‌اند. در تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی است؛ از منظر فقه فردي، رمزارزها یک نوع مال بوده، معاملات آنها روبی و غیری نیست و بنابراین، در صورتی که مبانی معمولانی رمزارزها از منظر شریعی صحیح باشد، مبادله رمزارزها از منظر شریعی مباح است. اما در صورتی که مبانی معمولانی رمزارزها مشروعيت نداشته باشد، معاامله آنها باطل و حرام است. از منظر فقه حكومتي اما وضعیت مبادلاتی رمزارزها متفاوت است. تثبیت تحقیق حاضر بدن صورت است که با استناد ادلایی مانند قاضی لاضر، قاعده احترام و قاعده حفظ نظام و قاعده اقتصاد و قاعده عدالت که همگی منع از اجرای سیاست‌های نادرست پولی و افراشیبی و حجم پول در نظام اقتصاد اسلامی می‌شوند، مقتضی است تا زمانی که از طرف حاکمیت، نظم حقوقی برای کنترل رمزارزها در اقتصاد کشور ترتیب داده نشده، از معاملات در زمینه رمزارزها جلوگیری کرد.

کلید واژه‌ها: رمزارز، فقه حكومتي، فقه فردي، لاضر، حفظ نظام.

تأثیر و ویژگی توسیع فتاوی اطلاعات در نظام مالی بین المللی و حجی داخی در دهه‌ی اخیر می‌باشد که منافع همچنین توسیع مبادلات ارزی بین المللی و ارزان شدن در مقابل جالش‌های همچون توسیع جرایم مانند پولشویی و نقض نظام اقتصادی و مالی کشورها را با خود به همراه داشته‌اند. در تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی است؛ از منظر فقه فردي، رمزارزها یک نوع مال بوده، معاملات آنها روبی و غیری نیست و بنابراین، در صورتی که مبانی معمولانی رمزارزها از منظر شریعی صحیح باشد، مبادله رمزارزها از منظر شریعی مباح است. اما در صورتی که مبانی معمولانی رمزارزها مشروعيت نداشته باشد، معاامله آنها باطل و حرام است. از منظر فقه حكومتي اما وضعیت مبادلاتی رمزارزها متفاوت است. تثبیت تحقیق حاضر بدن صورت است که با استناد ادلایی مانند قاضی لاضر، قاعده احترام و قاعده حفظ نظام و قاعده اقتصاد و قاعده عدالت که همگی منع از اجرای سیاست‌های نادرست پولی و افراشیبی و حجم پول در نظام اقتصاد اسلامی می‌شوند، مقتضی است تا زمانی که از طرف حاکمیت، نظم حقوقی برای کنترل رمزارزها در اقتصاد کشور ترتیب داده نشده، از معاملات در زمینه رمزارزها جلوگیری کرد.

کلید واژه‌ها: رمزارز، فقه حكومتي، فقه فردي، لاضر، حفظ نظام.

تأثیر و ویژگی توسیع فتاوی اطلاعات در نظام مالی بین المللی و حجی داخی در دهه‌ی اخیر می‌باشد که منافع همچنین توسیع مبادلات ارزی بین المللی و ارزان شدن در مقابل جالش‌های همچون توسیع جرایم مانند پولشویی و نقض نظام اقتصادی و مالی کشورها را با خود به همراه داشته‌اند. در تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی است؛ از منظر فقه فردي، رمزارزها یک نوع مال بوده، معاملات آنها روبی و غیری نیست و بنابراین، در صورتی که مبانی معمولانی رمزارزها از منظر شریعی صحیح باشد، مبادله رمزارزها از منظر شریعی مباح است. اما در صورتی که مبانی معمولانی رزمارزها مشروعيت نداشته باشد، معاامله آنها باطل و حرام است. از منظر فقه حكومتي اما وضعیت مبادلاتی رمزارزها متفاوت است. تثبیت تحقیق حاضر بدن صورت است که با استناد ادلایی مانند قاضی لاضر، قاعده احترام و قاعده حفظ نظام و قاعده اقتصاد و قاعده عدالت که همگی منع از اجرای سیاست‌های نادرست پولی و افراشیبی و حجم پول در نظام اقتصاد اسلامی می‌شوند، مقتضی است تا زمانی که از طرف حاکمیت، نظم حقوقی برای کنترل رزمارزها در اقتصاد کشور ترتیب داده نشده، از معاملات در زمینه رزمارزها جلوگیری کرد.

کلید واژه‌ها: رمزارز، فقه حكومتي، فقه فردي، لاضر، حفظ نظام.

تأثیر و ویژگی توسیع فتاوی اطلاعات در نظام مالی بین المللی و حجی داخی در دهه‌ی اخیر می‌باشد که منافع همچنین توسیع مبادلات ارزی بین المللی و ارزان شدن در مقابل جالش‌های همچون توسیع جرایم مانند پولشویی و نقض نظام اقتصادی و مالی کشورها را با خود به همراه داشته‌اند. در تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی است؛ از منظر فقه فردي، رزمارزها یک نوع مال بوده، معاملات آنها روبی و غیری نیست و بنابراین، در صورتی که مبانی معمولانی رزمارزها از منظر شریعی صحیح باشد، مبادله رزمارزها از منظر شریعی مباح است. اما در صورتی که مبانی معمولانی رزمارزها مشروعيت نداشته باشد، معاامله آنها باطل و حرام است. از منظر فقه حكومتي اما وضعیت مبادلاتی رزمارزها متفاوت است. تثبیت تحقیق حاضر بدن صورت است که با استناد ادلایی مانند قاضی لاضر، قاعده احترام و قاعده حفظ نظام و قاعده اقتصاد و قاعده عدالت که همگی منع از اجرای سیاست‌های نادرست پولی و افراشیبی و حجم پول در نظام اقتصاد اسلامی می‌شوند، مقتضی است تا زمانی که از طرف حاکمیت، نظم حقوقی برای کنترل رزمارزها در اقتصاد کشور ترتیب داده نشده، از معاملات در زمینه رزمارزها جلوگیری کرد.

کلید واژه‌ها: رزمارز، فقه حكومتي، فقه فردي، لاضر، حفظ نظام.
مقدمه

جهان در دهه‌های اخیر و به ویژه در جنگ سال گذشته عرصه تحولات چشمه‌گیری بوده که بسیاری از مناسب و معادلات پیشین را به طور اساسی دستخوش تغییر نموده است و امروزه فناوری و ارتباطات در زندگی روزمره برای ادارات سازمان‌ها اقشار و صنوف مختلف جامعه به یکی از مباحث اصلی و روزاً تبدیل شده است. گسترش روستاها نیازمندی ها و سایه افکتی این فناوری بر تمام شوهر زندگی بشر، مسابی و چالش‌های گوناگونی را به وجود آورده است.

این تحولات که با محوریت کاربری وسیع از فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان پذیر شده، از کاربرد رایانه، اینترنت، ابزارهای جدید مثل تلفن همراه و رادیو، تکنولوژی‌های جدید، اقتصاد، و انتقال موارد وسیعی را در بر می‌گیرند.

امروزه رزمرازها خود تبدیل به یک ساده‌اش امین مطلق نیست یا راه‌پیمایی می‌کند. این سه تایی اساساً به دلیل مشکلات در رشدی پرداختن‌های زندگی بوده است. بارزدانش‌هایی که صورت گرفته است تماماً به دلیل اتفاقات مربوط به استفاده از رزمرازها در پوستوری بوده است.

1. از جمله در این راستا می‌توان به صحبت‌های های و انترباترات و فناوری اطلاعات اشاره نمود، حمله به آمریک و ایران که تا 50 درصد از ارتش آن کشور شده درصد قدیمی‌تر و قدیمی‌تر از انگلیسی‌ها است.

2. بر مبنای پیشنهاد بین‌المللی (2015) Bohme (معادلات مالی و اقتصادی بین کشورها) به پیشنهاد می‌شود: جرایم بین‌المللی، پول‌شویی و جرایم تسلیح شده بیت کوین به سه دسته تقسیم می‌شود: جرایم خاص بیت کوین، جرایم خاص بیت کوین، ابزار از جرایم هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری هستند که نتیجه مستقیم حملات راپیدتها با فناوری‌های بهره‌برداری H.}
مشروحاتی شدیدترین نمونه رمزارزها، بیت کوین است. اولین نسخه از بیت کوین، یک برنامه رایانه‌ای بود که در زمانی 2009 میلادی از سوی ساتوشی ناکاموتو امطرح شد با این امید که به عنوان اولین ارز مدرن غیرملی جهان تبدیل شود. در حال حاضر، سه رمزارز فراگیر بیت کوین (با ارزش پنج تا شش هزار دلار)، ارزیابی (با ارزش حدود 300 دلار) و لایت کوین (با ارزش حدود 60 دلار) هستند.

این مقاله در قالب چهار بخش به به بحث در ارتباط با مشروحات رمزارزها در فقه حکومتی و فردي می‌پردازد. در بخش اول تحت عنوان کلیات به تعریف رمزارزها و تفاوت آنها با پول‌های الکترونیکی، انواع رمزارزها، اقدامات دولت‌ها در زمینه تنظیم مقررات رمزارزها، روبه‌روی قضاوت در حوزه رمزارزها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در این حوزه می‌پردازد. در بخش دوم به دیدگاه‌های مختلف قابل به معاملات مبتنی بر رمزارزها می‌پردازد. در بخش سوم به ابعاد مختلف رمزارزها از منظر فقه فردي از جمله مالیت داشتن، غریبی بودن با نبودن و روی بودن با نبودن معاملات مبتنی بر رمزارزها، می‌پردازد. در بخش چهارم به ابعاد مختلف رمزارزها از منظر فقه حکومتی از جمله قاعده‌لاستر، اصل احترام، اصل حفظ نظام و اصل عدالت می‌پردازد.

1 Satoshi Nakamoto
اقتصاد اسلامی می‌شوند، مقضی است تا زمانی که از طرف حاکمیت نظام حقوقی برای کنترل رمزارزها در اقتصاد کشور ترتیب داده شده، از معاملات در زمینه رمزارزها جلوگیری کرد.

1- نوآوری

این پژوهش بر این است تا موضوع مدرن و نوظهور در عرصه اقتصاد جهانی که مهمانی تازه وارد به صحن نظام مالی داخلی کشور نیز می‌باشد را برای نخستین بار از منظر مبانی فقه فردی و حکومتی مورد سنجش و تحلیل قرار دهد.

2- پیشینه

در زمینه رمزارزها به ویژه در سطح کشورهای توسعه‌یافته هم در سطح روند قضایی و هم در سطح تقنیقی، شاهد وجود تجربیات هولیسم، شهرت‌های مشهورترین نمونه آن در زمینه دستگیری جاری‌لی شریک، رئیس هیأت مدیره شرکت مبادله کننده بیت کوین موسوم به بیت/پیستنت یاده است (Crofton, 2015. 1-3 میلادی). قاضی امیر مازانت در بخش شریکی دادگاه فدرال تگزاس حکم داد به این دلیل که رمزارزها برای نویز پول استفاده شوند (مثلاً برای خرید کالاها و خدمات و پرداخت زندگی) و مبادله ارزهای متعارف به کار برده شوند) از یا نوعی بول است. در سال 2017، نیز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد روسیه، لایحه‌ای را برای تنظیم رمزارزها و اوراق بهادار مجازی برای تصویب در تاریخ 28 سپتامبر 2018 آماده کرده است. این لایحه، خصوصیات رمزارزها را نه به عنوان یک از قانونی بلند بی‌عنوان دارای مشخص می‌کند. این لایحه، تملک و انتقال رمزارزها را با اعمال محدودیت‌هایی به افراد اجازه می‌دهد. افرادی که وارد سرمایه‌گذاری نیستند نیز امکان خرید تونک به ارزش 5 هزار روبیل (69 دلار) را دارند.

بجستنی و روحانی مقدم در مقاله‌ای تحت عنوان "بررسی ایجاب و قبول در معاملات الکترونیک"، یادآور می‌شوند: اگرچه استفاده از وسایل الکترونیکی در تجارت، پدیده‌ای نوینی نیست و استفاده از تلفن,

1 Charlie Shrem
2 BitInstant
3 Amos Mazzant
مشروطیت رمزارزها از منظر فقه حکومتی و فردی

دورنگار و نمای سال هاست که در عرضه معاملات وارد شده اما اصطلاح تجارت الکترونیک از زمانی معمول شده است که ساماندهی را یافته به پیشرفت قابل ملاحظه‌ای دست یافته‌اند. امروزه معاملات الکترونیکی در سراسر دنیا از ارزش و اعتبار خاصی برخورد انجاد است زیرا علاوه بر این که روش‌های سنتی تجارت را متحول ساخته، سرعت و قدرت وحشی را به محققین نحو برای برخورداری از در اندازه‌ای در حال توسعه، حقوق دانان را بر آن داشته تا در جهت پرپردن خلاهای قانونی و مسایل حقوقی مرتب با این گونه معاملات به‌کوشش

(بجستانی و روحانی مقدم، ۱۲۸۷، ۱۱۱).

اسلامی طریق در مقاله‌ای با عنوان «چالش‌ها و راهکارهای ارز دیجیتال در ایران»، به می‌دارد: عصر جدید، عصر فناوری‌های هوشمند است و هوشمندسازی روابط و مبادلات اقتصادی مانند اینترنت به سوی می‌روید که همین جز را به صرف خود در می‌آورد به گونه‌ای که چاگات انتخاب را ما گیری و گزینه‌ای دیگری باقی نمی‌گذارد. گسترش ارزهای دیجیتال در سطح جهان نیز دیر با دور انتخاب کشور ما خواهد بود بنابراین بهتر است قبل از آنکه در شرايط غيرقابل کنترل قرار گیریم، با یلپیدیهای لازم و جریان اتکار عمل نقش مؤثر خود را ایفا نمایم، یاد این حقیقت را یادپر ده همانطور که اشکال مختلف پول در گذشته جای یکدیگه را گرفتند ارز دیجیتال نیز جانشین بسیاری از شیوه‌های مبادله ارزو خواهد شد.

باقری سعید در مقاله‌ای با عنوان «فرصت‌ها و تهدیدهای بالقوه»، مذکر می‌شود: بیت کوین تاکنون به میزان قابل ملاحظه‌ای مردم پسندیده‌اند از مجازی تمکره‌ای زداپی نشده است. اما نمی‌توان تضمین کرد که در آینده هم این موقعیت را حفظ کند یک شک این شیبکه نوین بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری دولت‌ها و ملت‌ها خواهد بود. در عین حال اطلاعات ناکافی می‌تواند اثر معکوس بر اقتصاد زندگی استفاده کندگان آن داشته باشد.

میرفروش در مقاله‌ای با عنوان «مزایا و معایب ارزهای دیجیتالی با تأکید بر بیت کوین»، نتیجه‌گیری می‌کند که در این باره دو موضوع باعث نگرانی دولت‌ها گردیده است. نخستین موضوع امریت ارزهای جدید دیجیتال و موضوع دوم استفاده از آنها برای فعالیت‌های مجرمانه و پولشویی است. اما مزایای استفاده از این

1 اسلامی طریق، میرم، و همکاران، «چالش‌ها و راهکارهای ارز دیجیتال در ایران»، چنین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، ۱۳۸۷.

2 باقری سعید مرحال، «فرصت‌ها و تهدیدهای بالقوه»، ششمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری، ۱۳۸۶.
ارز پاهاش شده که بانک‌های مرکزی نیز سبب بنای یک تفاوت نیازمند و برا ی استفاده از آن، قوانین و مقرراتی وضع کنند تا امکان تقلب و انحراف در آن کمتر شود.

کاشیان در مقاله‌ای با عنوان «تغییر نو به‌هم‌ارزی اقتصادی و قطعی بول‌های رمز پایه»، ماهیت شریعی این بول‌ها را به چالش می‌کشد. در این مقاله، حاکم به عکس نگاه مشروطه‌ای این بول‌ها تایب خواهد شد، گرچه باید در قالب محدودیت‌های نظامی تعیین شده از جانب حکومت قرار گیرد.

5-1 تعریف رمزارزها و تفاوت آنها با پول‌های الکترونیکی

از آنجا که رمزارزها یک نوع پول مجازی محسوب می‌شوند در اینجا با بیان پول را تعریف کرد. پول وسیله‌ای است که مردم در حال فروش کالاهای، اوراق پاداش و خدمات خرید می‌پردازند. پول به سه هدف را تعیین می‌کند. پول وسیله مبادله است. دوم پول به عنوان مبادله سنجش ارز، به‌دیگری‌ها یا خدمات ارائه شده را اندوال‌گیری و می‌مایست این مقایسه آنها از این می‌کند و سرطان می‌سازد و حفظ ارزش است که در تجربه می‌توان آن را پس از دید و در آینده خرید نمود.

همه‌پرس فاکتور در تولید مبادله از رمزارزها، عنصر سختی تولید است عیبی به یک واحد آن. ساختن واحد بعدی نیازمند پردارش و سخت‌تر است که حتی روزی قیمت‌گذاری گرافیک به بالا نیز تأثیر مستقیم گذاشته است (آکبری، ۱۳۹۶، ۱۵).

رزمارزها را تایید یا پول الکترونیکی یکسپان دانست. گمی‌پور اروپا، پول الکترونیکی را در پیش‌نوسی بخشانه‌های تخیلی به شرح ذیل تعریف کرده است: "این پول به صورت الکترونیکی بر روی ارزارزی الکترونیکی نظر کارت‌های تراشندار با حافظه رایانه داره به‌دیگری‌ها یا خدمات ارائه می‌شود. ۲ ارسال سایر مؤسسات، به غیر از آینده مستقیم کننده آن به عنوان وسیله پرداخت پذیرفته می‌شود. ۳ به منظور استفاده کاربران به عنوان جایگزین الکترونیکی مسکوکات و اسکناس تمایل شده است: ۴ بکارگیری اندک الکترونیکی را فراموش کند "به‌دیگر مشروطه مصرف کننده بانک مرکزی چهارده آمریکایی نیز پول الکترونیکی را به شرح ذیل تعریف می‌کند: این پول به طریق الکترونیکی منتقل و به صورت کارت‌های شمش می‌آرزوی

۱ میرغفوری سیدحبیله، وزهکاران، "مزایا و معایب ارزارزی دیجیتال با نگاه به پت کوین"، سیده‌همیان همایون پژوهش‌های ارزش‌ای نوین در علم و فن امریکا، ۱۳۸۷.

۲ کاشیان عباس‌الاحمد و همکاران، "تغییر‌ها به ماهیت اقتصادی مغالطه پول‌های رمز پایه"، نسخه‌های میانه بین دانشگاه‌های دانش‌نامه و اقتصاد، ۱۳۹۷.
شده یا کیفیتی الکترونیکی حمل می‌گردد و در پایان‌های فروش و بدون مداخله بهره‌برداری در محصول مستقیم شخص با شخص مورد استفاده قرار گیرد. این پول از طریق خطوط تلفن به دست باکس‌ها یا دیگر ارائه‌دهنده‌های ناشران می‌رسد و از طریق اتصال به تلویزیون کابلی تمامی و رایانه شخصی انتقال می‌یابد و خرج می‌شود. به‌طور کلی پول الکترونیکی در دو مفهوم عام و خاص مطرح شده و کاربرد دارد و در مفهوم عام به مکانیسم برداشت یا دریافت یا انتقال تعهدات شخص به روش الکترونیکی از طریق رایانه شخصی یا هرگونه دستگاه الکترونیکی متصول به شبکه‌های رایانه‌ای مربوط به بانک یا مؤسس‌های مالی مجاز که کاربر نژاد آنها پول دارد گفته می‌شود و در حقیقت نسخه الکترونیکی اسکناس یا سکه معمولی است.

اما در مفهوم خاص آن ارائه‌های که تعریف جامع و ثابت از پول الکترونیکی خیلی مشکل و شاید غیرممكن باشد.

این مشکل ناشی از آن است که نواوری‌ها در فناوری الکترونیک مورد استفاده سیستم باکداری، خیلی سریع است و روش‌های جدیدی به وجود می‌آید. لذا نمی‌توان گفت که پول الکترونیکی تنها یک تعریف و روش استفاده دارد. ممکن است در اینده، تعریف و روش‌های دیگری معرفی شوند ولی با توجه به فناوری‌های کنونی، پول الکترونیکی را می‌توان یکین تعریف کرد: «پول الکترونیکی یک محصول فناوران است که سرعت گردش پول را افزایش و هزینه‌های آن را کاهش می‌دهد و این امر می‌تواند به‌طور ارزش‌بافی در مقياس کلان را سبب شود و یکی از مهم‌ترین ابزارهای تجارت الکترونیکی است و نظام بانکی در این زمینه گام‌های جدی‌تری برداشت و خدمات خود را کمتر داده است.»

بانرایان تفاوت‌هایی را می‌توان میان مدارک الکترونیکی قابل شدن:

1- از نظر اطلاعات: از لحاظ سیاست پولی، ناشران مهمرئین فراه کدگذاری خدمات پول الکترونیکی هستند و با پول الکترونیکی نهاده مؤسسات ناشر آن است. از لحاظ حقوقی نیز ناشر، دارنده و پذیرنده اطلاعات اولیه پول الکترونیکی می‌باشد. در نظام‌هایی که مقرراتی در تجزیه و انتشار پول الکترونیکی و نظارت بر آن وضع نموده‌اند، شرایط نسبی سختی را برای ناشران دزن تبریز می‌گرفته‌اند. ناشر پول الکترونیکی اصولاً باید بانک یا مؤسس‌های مالی و اعتباری باشد و جویه حاصله از نشر پول الکترونیکی را از امور مجاز و با قابلیت تقد شونده‌گذاشته یا سرمایه‌گذاری نماید.

2- از منظور وضعیت: صدور پول الکترونیکی در اراز ویژهی دریافتی است. براساس ماده یک دستورالعمل اروپایی در سال ۲۰۰۰ صدور پول الکترونیکی با این در مقابل دریافت ویژه و مبلغی باشد که ارزش آن کمتر از ارزش پولی صادره نباشد. این ضابطه مبتنی بر این روشکردن است که بخلاف پول قانونی، پول الکترونیکی...
فسل‌نامه ازوه‌های فقه و حقوق اسلامی/سال شانزدهم/شماره شصت

صرف اعتبار و خلق بول و ارزش پولی به اراثه ناشر آن نیست بلکه بُنیتی بر یک مبادله است و دارنده پاید می‌گیرد. حداکثر مالی و معادل آن را به ناشر بپردازد. این ضابطه با این هدف مقرر گردیده است که از خلق اعتبار کنترل نشود توسط مؤسسات بول‌الکترونیکی درقالب صدور بول‌الکترونیکی بهصرت دیجیتال جلوگیری نماید.

۳- از نظر نظرت‌های بول‌های الکترونیکی چون از سوی بانک‌های مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و قانونی صادر می‌شوند بنابراین امکان نظرت بر آن وجود دارد اما در رمزارزها امکان چنین نظرتی وجود نداشته و به تازگی همانگونه که در بخش‌های بعدی اشاره خواهد شد، دولت‌ها و روحی قضاوی قدم‌هایی را به منظور نگاه داشت که آنها اتخاذ کرده‌اند.

۴- از منظور قانونی بودن؛ با توجه به کرده‌رئیسی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی معاملات اکریب و قرب به اتفاق آن‌ها را غیرقانونی اعلام کرده‌اند در حالیکه در مورد بول‌های الکترونیکی چون مبادله صدور آن‌ها خود بانک‌ها است، امکان غیرقانونی اعلام کردن وجود ندارد. از جمله در جمهوری اسلامی ایران، این‌نامه گسترده بودن‌داری از خدمات بول الکترونیکی مصوب ۱۳۸۴/۰۵/۱۱ یا می‌تواند وجود دارد که به منظور ایجاد تسهیلات و ارائه کیفیت خدمات به مرتوم، کلیه بانک‌های کشور(دولتی و خصوصی) موجب نسبت به صدور انواع کارت‌های الکترونیکی و انتظار افزایشی از بی‌پولی‌های خودپرداز و پایانه فرش و یا درخواست اینترنتی چیت استفاده فرآیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور اقدام نمایند.»

۵- واحد ارزش: ارزهای رایج مانند یورو، دلار و ... دارای پشتونه قانونی هستند اما رمزارزها مانند بیت‌کوین یا لیندن دارال فاقد پشتونه قانونی هستند.

علاوه بر تفاوت‌هایی که در بالا گفته شد، می‌توان شباهت‌هایی نیز میان بول‌های الکترونیکی و رمزارزها قابل بود از جمله آن‌ها همواره از اصل اختلاف فی از بیته‌های الکترونیکی تشکیل شده است و دارای ارزش اقتصادی هستند و مال محسوب می‌شوند. شرایط صدور هر دو نوع ارز با بول‌های کاغذی متفاوت است.

۱- انواع رمزارزها:

بسته به نحوه تعامل، رمزارزها به سه طبقه دسته بندی می‌شوند: ۱- رمز ارز بسته این نوع رمزارزها برای خرید کالاها و خدمات مجازی در داخل جامعه مجاز و واقعی منظور شده و کاربران پول را از طریق برخی فعالیت‌هایی به دست می‌آورند ۲- رمزارزها با جریان بی‌طرف: رمزارزها به جای پول واقعی خریداری شده اما امکان تبدیل معکوس آن وجود ندارد ۳- رمزارزها با جریان دوطرفه: در این نوع رمزارزها می‌توان از
مشروحیت مرام‌زارها از منظر فقه حکومتی و فردی

آن‌ها بارای خرد بول واقعی استفاده کرد و هم‌چنین آنها را توسط وربساً Kami از استخراج‌گره‌ای خاص
دوباره تبدیل معکوس نمود.

همچنین مرام‌زارها از نظر متمرکز بودن یا غیرمتمرکز بودن یک تقسیم‌بندی می‌شوند. رمز ارزش‌های
متمرکز، دارای یک سیستم متمرکز برای تایید کردن و انجام معاملات با صادرکننده است در حالیکه
رامارزها غیرمتمرکز، معاملات از طریق شبکه‌ای از کاربران تایید و انجام می‌شود که بعضاً فعالیت‌های
خاص را انجام می‌دهند که تنها بر این بیت کوین است.

برخی از نظام‌های مرامزاری بیش استخراج‌های اصلی، و پاداش‌های برای اولین استخراج کننده‌گان دارند.
پیش استخراج بدين‌های است که از سوی بینان گذاران یا از قبل از استخراج کردن که در دسترس
عوموم قرار خواهد گرفت: ایجاد می‌شود. غالباً این شیوع به عنوان یک رویه تدفین‌دهنده می‌شود و می‌تواند به عنوان یک لغی اساسی یک تراشی دیجیتال مرامزارهای استخراج شود. این نوع یکی از ریز الجزایری بسیار
معنی‌داری هستند که می‌توانند با ارزهای واقعی مبادله شده و بانک‌ها معمولاً همکاری را در ارتباط با آنها ارائه
نداده و برخی از آنها از ارائه خدمات به شرکت‌های ارزهای مجاز خودداری می‌کنند. همچنین، اسناد مالی
سنتی از حمايت‌های قوی مشتری برخوردند. با این حال، در صورتی که مرامزارها مقفون با به سرقت روند،
مشخص نیست که چه ساز و کاری برای محدود کردن خسارات واردی به صاحب آن وجود دارد. همچنین
امکان از دست دادن دانسته‌های مرامزارها به دلیل وجود یک بانکداری بر ماقعد سنده اطلاعات وجودی دارد.

2- اقدامات دولت‌ها و روابط قضایی ناظر

2-1- اقدامات دولت‌ها در حوزه تنظیم مقررات مرامزارها:

ایلات متحد به طور رسمی هیچ مرامزاری از جمله بیت کوین را به عنوان از نظر قانونی است
اگرچه دادگاه قدیم بخش شرقی تگزاس و وزارت خزانه‌داری آمریکا گاهی بودین در این زمینه برداشته‌اند. در
ایلات متحد، هیچ اجماعی در ارتباط با این که چه چیز‌ای از غیرمتمرکز مجازی محروم می‌گردد و وجود
ندارد. در جولای 2014 میلادی، اداره خدمات مالی ایالت نیویورک آمریکا، این نامه را به ارتقاء ایالت
بیت کوین موسوم به بیت لاینسن صادر کرد. محاکم ایلات متحد از این که معمول مرامزارهای یک قرارداد
سرمایه‌گذاری باشد؛ ایجاد کرده‌اند. در سال 1393، وزیر امور مالیه این کشور بین‌المللی ایالت را صادر نموده است که
ارز بر مبنای قوانین ایرانی، تنها سکه یا سکوکاتی هستند که از سوی بانک مرکزی زاپین صادر شده و از این


رو، رمزارزها نمی‌توانند به عنوان ارزهای مشروط محسوب شوند. همچنین دولت زاین اعلام کرده است که هیچگونه بپذیری ای برای اتخاذ اقدام به سمت تنظیم قواعد رمزارزها ندارد.

در انگلستان اما وضعیت منتفاوت است به این صورت که اخیراً بیت کوین به عنوان یک واحد خرد و فروش شناخته شده و مشمول مالیات بین ۱۰ تا ۲۰ درصد شده است. اگرچه همچنان رمزارزها در انگلستان قاعدمند نشده‌اند اما در ماه آگوست ۲۰۱۷، وزیر مبادلات مالی انگلستان با صدور بیانیه اعلام کرد که بریتانیا در حال رصد کردن نحوه تنظیم مقررات رمزارزها می‌باشد (Bordo et al, ۲۰۱۸).

۲- رپورت قضایی ناظر بر رمزارزها:

رویه‌ی اخیر دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی در قضیه ۲۰۱۴/۲۴۶-۲۴۷-C نیز که در آن هیچگونه روبه‌رویی مدنی نسبت به ارزهای مجازی نشان نداده است؛ در نوع خود جالب توجه به نظر می‌رسد. این قضیه مربوط به یک دستورالعمل مالیات بر ارز شفافیت بود که مقرر می‌داشت که امنیت کالاها و خدمات ارائه‌دهنده در یکی از کشورهای اتحادیه اروپایی یک شخص مشمول مالیات، در معرض مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرد. با این حال، دولت‌های عضو‌یی باستی معاملات راجع به ارز، مسکوکات و سکه‌های بانکی که به عنوان یک معامله قانونی محسوب می‌شوند را مستثنی می‌کردند. یک شهروند سوئدی درصد ارائه خدمات مربوط به مالیات به‌طور مشابه با بیت کوین و بالعكس بود. دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی اعلام کرد که معاملات برای مالیات ارزهای سنتی با بیت کوین و بالعكس بود. دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی اعلام کرد که معاملات برای مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی ثلفی شده و بنابراین معاملات مربوط به ملل متحد معاف راجع به ارز، مسکوکات و سکه‌های بانکی که به عنوان معامله قانونی مستثنی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند (Skatteverket v David Hedqvist, ۲۰۱۵, para ۴۳۰). هستند

۲- اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه تنظیم مقررات رمزارزها:

گرچه بانک مرکزی ایران، تجارت با رمزارزها را مجاز نمی‌داند اما با این وجود، ارزهای دیجیتال را به
شاخص های مشروحیت را از منظر تحقیقات و فردی

عنوان کالا و زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار کشور در نظر می‌گیرد. از سوی دیگر، هیچ قانونی در راستای ممنوعیت استفاده از رمزارزها به ویژه بیت‌کوین به عنوان یک شیوه برداشتی وجود ندارد. در این ارتباط به موضوع ارزهای دیجیتال اختصاصی، از دیجیتال کنسروسمی با کشورهای مورد نظر و همچنین تنظیم مقررات یا همان رگولاتور کردن ارزهای دیجیتال جهانی در دست بررسی وزارت ارتقاء و فناوری اطلاعات است. در این بین، ارزهای دیجیتال اختصاصی از سایرین، گزینه اولویت‌دارتری به نظر می‌رسد. در دستورالعمل صرافی‌ها، معاملات غیرفسیخی که خرد و فروش هزینه‌های مجازی را نیز شامل می‌شود، غیرقابلیتی داشته شده است و از آن منظر، صرفاً نمی‌توانند ارزهای دیجیتال را به روش مقررات گذاری برای رمزارزها، بنیادی تصویب در شورای عالی فضای مجازی است. زیرا کمیسیون‌های عالی مرکز ملی فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی اقدام به تصویب دستورالعمل‌ها می‌کند چه از انجا که در این زمینه تاکنون مقرراتی وجود نداشته است، وضع مقررات اولیه بايد توسط شورا انجام شود.

1- دلایل کلی مشروعیت و بیطن معاملات رمزارزها

1-1- دلایل مشروعیت معاملات رمزارزها:

۱. رمزارزها مجموعه‌ای از اعداد به عنوان رمزین‌های استند که بر اساس محاسبات ریاضی نیاز به برداشت بالا دارند. این اعداد به عنوان پول قابل استفاده هستند از آنجاییکه برای تولید این اعداد نیاز به حجم پردازش بالایی می‌باشند. هم سرمایه و هم ارزی صرف شده برای تولید این اعداد افزایش می‌یابد. بنابراین از نظر فنی، رمزارزها دارای ارزش ذاتی هستند به مانند طلا و معاملات که مشروع و قانونی می‌باشند.

9.1.2017/11/01 www.bankina.ir/09/02/2018 ( Last visit 
1) برای اطلاعات بیشتر به : www.bankina.ir/09/02/2018 ( Last visit

مدیر عامل شرکت داده ورژس ساختمان ملی ایران شرکت که گفتند: "عمولات مربوط به بیت‌کوین در خوزه تولید پول قرار می‌گیرد و باید در چارچوب قوانین باک هر مقدار در جلوگیری از افزایش اختصاص کشور نباشد.
۲در این ارتباط می‌توان به صحبت‌های ناصر حکیمی، معاون فنی آزمایشگاه‌های فناوری‌های نوین سینه که ارائه‌اش داشت: "از دیجیتال بیت کوین فرقت بسیار مناسب برای توسعه دشی دیجیتال است تا با استفاده از آن، کسی از کارهای نوی و استاندارد ها توانست در خوزه تجارت سریع تر فعالیت کند. بیت کوین در ایران فرست اسست و به همین دلیل، باک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای این از دیجیتالی که سال ۱۳۹۷، سپاسی واحق انتخاب می‌کند که آنها یک غیره ملی، و اکنون این خود ملی ملی می‌باشد. ممکن است یک خاد، سیستم بیت کوین ملی مطابق با صرفاً جدی در حال بررسی است اما این نگرش ای اگر نیاز اصلی بیت کوین ملی باک مرکزی برای این بیت کوین ملی از دیجیتال بکار آمده استفاهه شود هنور مهم است و باید بررسی شود اما در هر صورت، نظرات باید این از نظر باید و بیت کوین ملی در سایر کشورها چه قصد نظرات دنیا و سریع باید این از دیجیتال را دارد. ۱ برای اطلاعات بیشتر در این باید به باسلامی، بهبودن؛ بیت کوین مجازی؛ پذیرنده، پذیرنده و ارز واقعی، روزنامه ایران، مرکز استاد و سوم، شماره 6436، یکشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۶ ص.۵.
فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی/سال شانزدهم/شماره شصت

۲- بدن و استحکام بودن نظام پرداخت رمزارزها: نظام پرداخت رمزارزها بدون وساطه بوده و مسئولیت و فروشندگان به طور مستقیم تاکنون رمزارزها را متحمل می‌کنند.

۳- دلایل بطلان معاملات رمزارزها:

۱. ارزش رمزارزها به شدت دارایی نوسان است. یک ارز حقیقی یا جعلی به صورت طبیعی تغییرات قیمتی دارد اما در مقایسه با دارایی و کالاها باید ثبات داشته باشد تا بتوان کالاها و دارایی‌ها را با آخر ارزش
gذاری نمود.

۲. عدم شفافیت منشاء اعتبار و هم چنین اعتباردهدگانی رمز ارزش و اینکه مشخص نیست که در صورت بروز مشکل، چه شخصی مسئولیت اعتبار آن را به عهده می‌گیرد.

۳- بنای عقلانی دیلگری بر اساس معاملات رمزارزها داشته شده است چرا که بازارهای رسمی و محترم نسبت به رهایی از این ارزها تشان نداده‌اند و هیچ‌کدام از بانک‌هاهای مرکزی دنیا نیز رمزارزها را به رسمیت نشناخته‌اند و در هیچ یک از بانک‌های معترف دنیا نیز با این رمزارزها، داد و ستد و معامله‌ای صورت نمی‌برده.

۳- نفوذ پذیری شیوه‌های معاملاتی رمزارزها:

البته این ادعای و خلاف ادعایی است چه قبل مطرح شد و ظن آن بیان شد که داد و ستد رمزارزها در قالب سیستمی به نام بلافاک چین که تحت وب است انجام شده و به نظر کارشناسان، ساختار بلافاک چین غیرقابل نفوذ و هک ناپذیر است.

۴- دیدگاه فقه فردی راجع به رمزارزها:

برای بررسی رمزارزها از منظر فقه، بیاید دو سطح شخصی و حقوقی را مسئولیت قرار داد: سطح فقه شخصی که به سوال‌های شخصی دارد و سطح فقه حقوقی که با نگاه کلان و سیستماتیک به موضوعات و نهادها می‌گردد. برای اساس از نگاه فقه شخصی این سوال مطرح می‌شود که آیا معاملات رمزارزها صحیح

می‌باشد یا خیر و اصولاً حلال یا حرام بودن سود این معاملات به چه صورت است؟
 mestroojat ezm-erzha az shahre hecmoti va ofri

4-1- erzha va maliat davestan:

yeki az hejhati jeji how erzha az est ke aya ana mali maghreb bi shond ta mord mabadale evar barkei. abeke ke ke erzha maliat mi dehe az est ke her jere erzha ba yek sasar va karo maghasbe geri.


haye bery ardak shonate ezm-erzhera ra tala evar beshode ha manad ezm-erzha esti socer gorf ni este az jemhe mi.

tovan ke erzher evaradavin avin zaminie tojju nemeg ama ba tojju ke egoram heya pichidevi ke dar az ane shoddare.

amkan avin shonate va jako jondard.

dar mian andeshmandan hasafe ezmali, sheid jander az peshgam bari tajwel maliat davestan 3rza ba shm yek.

руд, yis pas az takab yerd maliti maskevakata tala va nqere bain evarak ekmakht daiva shonate va qabil baqel be tajwel be tala va nqere va erzahay jare amum az ektorini ke oghe ke mauf be tajwel be talaast, taghe jari qabil shode est. dar mord egorod meomi bari erzahay faaqeke shonate tala va nqere ke erzharaz yek mitetan yeki az mosaad kek beryt mekest kek kineh ewar ak hangayi niqu jaamiy heseste maliat an 3rfa aqtabari est va arzesh va qemeti daiva nasahte va qeeto be wile qa en va hakmat ke ane dada mite nor. ba avin hayal, efrad jaamey avin ewar qemeti 3rza ba 3rza shonate va 3rza ke yerdan va 3rza ke yerdan az yerdan 1325 (sde, 1325, 153).

4-1-1- nqerari qemeti xrid:

tudad qalab aqtabi az andeshke zorana ezmali ke nqerari qemeti xrid baour davestan va 3rfaatin ane shideh.

aityar ezm-erzha (he) est. wi dar kafan "ezmali yadon aljihay" farzand bole hayak ke gahz mi gowte: "bole hayak aghz mi gahz ke ferekhe mali shode est oke mtekin an 3rza hemyan gahz neyest; baneh cheqre est ke qemeti qemeti ane yeki va baneh mde yek; avin roo, aq baneh heqam bashergast seydehara be sepede gozar 3rza qemeti qemeh ke akhtare neyest. ke drayat kerd ke est, baqne est. merkab raq neyest est (sde, 1325, 1372). dar adameh mi gowte: "qemeti qemeti kerd xrid, baqne est. merkab raq neyest est. avar avin raq neyest est." (sde, 1325, 1372). avar avin raq neyest est. merkab raq neyest est. avar avin raq neyest est. avar avin raq neyest est.

"Eldorado"
ارتقای ربا در هنگام بازید و گسترش سپرده به قیمت حقیقی قربانی دیگری است که یک قیمت حقیقی و به‌صورت معمول تعبیر قدرت خرد را جزو ویژگی اصلی و صفت ذاتی و حقیقتی ارزش می‌داند (توضیحات). شاید مهم‌ترین نقش‌ها نیز نظریه قدرت خرد، خلط مفهوم مال و مالیت و عدم التزام به لوازم منطقی دانستن پول است.

۴-۱-۲ نظریه ارزش اسمی:

طریف‌داران نظریه ارزش اسمی پس از منفی دانستن پول، ارزش اسمی پول را مقوم ماهیت آن تلقی می‌کنند. طرفداران این نظریه، پول را ارزش مبادله‌ای اثبات که متضمن ارزش مصرفی است می‌دانند. در مجموع به نظر می‌رسد نظریه قدرت خرد صحیح‌تر باشد. پول صرف‌اً ارزش مبادله‌ای محض دارد و مالیت آن با توجه به مقدار طالب که به عنوان پیشنهاد پول در بانک‌های جهانی سپرده‌گذاری شده‌است، مشخص می‌شود ولذا مالیت آن از صحیح می‌شود مالیت طالب است هن اسکناس‌ها یا پول، منشأ و پیشنهاد آن اعتبار است. بر اساس این نظریه، پول از هر نوع و از هر جای مربوط از اعتبار دارد. اعتبار در مرهبی تعیین و سنجش ارزش و مقدار آن توسط قانون و حکم عقل و سیره عقلای عالم وضع می‌شود. همچنین اعتبار واسطه مبادله پول بیرون بی‌_ACCESS بر اساس توسط معنی وضع می‌شود یعنی به حکم معنوی برای پول جعل ذات پول یا پول به عنوان مال متوالی می‌شود. در پول‌های کنونی، مال با ارزش معین به وسیله اعتبار قانون‌گذار به عنوان واسطه مبادله تعیین می‌شود و به‌نتیجه انتشار خارجی و با گردش در اقتصاد واقعی و نسبتی که با تولید ملی یبدا می‌کنند ارزش ناپایدار و متغیر آن پیدا می‌کند. در پول‌های کنونی اعتبار توسط قانون است و پیشنهاد ارزش آن به طرف‌تان تولید می‌شود، بنابراین اعتبار ملی در حفظ نسبی ارزش اولیه پول براساس معیار وایسته است. بر اساس نظریه قدرت خرد، رمزارزها می‌توانند با فاصله خلق و گردش آن در دنبال مجازی، پیشنهاد ارزش، واحدهای ارزش، کارکردها، سایر آثار و مراحل وجودی آن توسط معنی جعل می‌شود و مالیه که اعتبار رمزارزها توسط خالق و کاربران آن مورد قبول باشد، وجود رمزارزها جریان دارد. رمزارزها مانند پول کنونی بر مبنای اعتبار مخترعی است و مقبولیت این ارزش صرفه‌ای در میان کاربران به عنوان طرف دیگر قرارداد، مشروط‌دند.

دقت در مشروطت فعالیت، که موجب تولید و ارزش رمزارزها می‌شود آن تم تها ملاحظه مشروط‌دند وجودی این ارزش‌ها است. اگر تولید مشابه بر استحکام رمزارزها بر مبنای فعالیت باشد که از نظر شارع مشروط‌دند، می‌توان این ارزش با اشاره مواجه است و اعتبار آن مورد احترام شارعی نخواهد بود. مطالب موازین قطعی در
مشروط رمزارزها از منظر فقه حکومتی و فردی

ماليت شرط است که شی یا مال، منفعت محله مقصود عقلایی داشته باشد در غیر این صورت این شی یا عمل مورد احتراام شارع نخواهد بود. جنابانه مبنای تویید و گردید رمزارزها مشروط باشند شارع در قبال این اعتبارات عرفی و قراردادها همانی ایجاد نمی کند. بنابراین، جنابانه رمزارزها به واسطه اعتبار خالق آن تقریب وجودی یابند و منشاء تولید آن فعالیت یا مالی با منفعت محله مقصود عقلایی باشد، مادام که این قرارداد مورد احترام کاربران باشد مورد احترام شارع نیز خواهد بود.

۴-۲- رمزارزها و ربا:

در لسان العرب آمده است: «ربا افزایش سرمایه است اما در شرع علامه به معنی یک نوع اضافی یخبصوح در سرمایه است، آن‌طور که افزایش» (این منظور، ۱۳۷۴ بیست و ۱۶ رجب ۱۳۰۴). فقهای شیعه، به طور کلی ربا را به دو قسم تقسم کرده‌اند: لف، ربا در وام (ربای قرضی)؛ ب) ربا در داد و ستد (ربای معاملی) ربا قرضی عبات است از اینکه شخصی به شخص دیگر مقداری کالا یا پول، قرض دهد و شرط کند مقدار بیشتری بگیرد. این نوع ربا هم آن‌طور در جهان رایج است و به اتفاق فقهای اسلام حرام است. ربا معاملی عبات است از معامله دو کالای همگون با یکدیگر با وزن و پیمان مشخص که با یک نوع زیاده عینی یا حکمی در یک طرف معامله همراه باشد (محمودی، ۱۳۹۳، ۱۴۷۳).

مشهور فقه‌های برخلاف ربا قرضی، در ربا معاملی وجود دو شرط اساسی را برای این تحقیق ربا لازم دانستند: لف، عوض و موضع از یک جنس باشد، ب) عوض و موضع از اشیایی باشند که در عرف یا با پیمانه و یا با وزن مبادله می‌شوند. بنابراین بیش از یکی می‌شود که در بیان قبول کالاهای شرط‌دار، اشکالی ندارد. از سوی دیگر می‌دانیم پول از نوع معیاد شرط‌دار است و هرگز با پیمانه یا وزن، انتقال گیری نمی‌شود. بنابراین، علی القاعده، فروش پول کنتری به پول بیشتر نیاز ندارد و اشکالی داشته باشد (نورایی، ۱۳۹۲، ۱۱۱).

آیت الله مکارم شیرازی خرد و فروش اسکناس را در دو مورد هم رایج و هم عاقلانه می‌دانند. نخست در موردی است که عوضیم، پول در کشور متقاوت باشد مانند خرد یک یورو یا واداد یا هزار ریال ایرانی و دومین مورد در فروش به‌هگاهی نسیم به بیل کمتری از همان پول به نقد علاوه براین، ایشان در کتاب استثنایاً مورد سومی را نیز پذیرفتند و آن درصبرنی است که اسکناس‌های عوض و موضع پول یک کشور باشند، ولی با یکدیگر تفاوت مختصری مانند نو و کهنه بودن داشته باشند (مکارم شیرازی، ۱۳۸۶).
۳۷۵، البته به نظر می‌رسد مورد اخیر محل مناقشه است همان طور که شهید در باب بیع صرف می‌فرماید:

و لایحه تفاصلی فی الجنس الواحد و ان کان اهدیدها مکسر او ردیده (شهید اول، ۱۴۱۱، ۱۰، ۱۳۷۳).

بدهی است که رمانگار نه از جنس کیل و نه از جنس موزون است بلکه مقدم بوده و امکان رای

معمایی در مورد رمانگارها منتفی است اما قرض روبی اختصاص به پول و اسکناس ندارد و در غیرپول از نوع

کالاها نیز به کار می‌رود، گرچه در عصر کنونی اختصاص به پول پیدا کرده است و در میان کالاهای نیز فرقی

نیست بین آنکه کیل و وزنی بانک به ان و در رمزارزها هم می‌تواند این اتفاق بیفتد. با توجه به اینکه

رمانگارها عمداً یک واحد پولی نیز فرکاری باه و بانک و سرده گزاری در آن معنایی ندارد از این جهت

نیست بیولوگی یک دندان پشتونه امروزی موجه به نظر می‌رسد.

چارلز اویس استاد دانشگاهی در مقاله‌ای به ارزیابی رمزارزها در زامبیا رمانگاری و مالی اسلامی پرداخته

است، وی در این مقاله چنین می‌کند: »بیت گویی پی سیستم مشابه مکان است نسبت به پول نقد با

پشتونه بانک مرکزی که به وسیله ریا حمایت می‌شود در بانکداری و نظام مالی اسلامی مناسب‌تر باشد.

علی‌الخصوص در تجارت های بدون بانکی و در مقام‌های چونکه، البته لازم به ذکر است که بدون نگاه

نظام‌مند به این پیدا نمی‌توان به راحتی در مورد مسائل رویه این نوع پول‌ها اظهارنظر نمود.«

Mullen ۲۰۱۶، ۵۴.

۳-۴- رمزارزها و غری:

غری در لغت به معنی خطر است و خطر به معنی مصدري، در معرض هلاکت و تباهی بودن می‌باشد

(معین، ۱۳۸۶، ۱۷۷). همچنین غری را عبارت از جهیزی دانسته‌اند که ظاهراً مشتری را می‌فریبید و باطن آن

مجهول است و به معنای دیگر، معاملاتی است که بند محدوده و فاقد ضمانات اجرا است(ابن منطوق، ۱۴۰۵، ۱۴).

غری در اصطلاح فقه، نیز از معنای لغوتی خود دور نیفتاده است و اصطلاحاً این وارد به جایی به کار

می‌روید که می‌توان یا تن می‌توان در بیع و عوض با موضع در معاملات مؤلی در معرض خطر و ریسک قرار گیرد

(نجفی، ۱۳۶۷، ۳۲). براساس معنای لغوتی از غری، معامله غری در قجال تعريف بیع غری که معمول ترین

اقسام معاملات می‌باشد معرفی شده است که در دل می‌تواند نفوذ از می‌شود:

الف) بیع غری که مورد نهی قرار گرفته و نسیب به علت است از بیعی که ظاهراً مشتری را می‌فریبید و دارای

باطنی مجهول است (همان، ۲۲۷).
شروع بررسی رمزارزها از منظر فقه حكومتي

۵- قاعده لاضرر

یکی از مشهورترین قواعد قطعی که در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات و معاملات به آن استناد می‌شود، قاعده لاضرر است. در معنای ضرر میان فقهی اختلاف وجود دارد. اما در مجموع می‌توان گفت که در مورد نفس و مال، کلبه ضرر استعمال می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاعده لاضرر، مبنای اصل ۴۰- قانون اساسی قرار گرفته و در بخش حقوق مردم این قانون که ممکن است بخش قانون اساسی نیز می‌باشد، مطروح شده و با توجه به آنکه قانون اساسی نیز خود برای مبنا صحت دارد و قانونی سایر قوانین است، بنابراین قاعده لاضرر از نگاه قانون ایران و همچنین فقه حكومتی شیوه دارای چنین عملی است تا خصوصی

(رضاابی راد، ۱۳۸۹، ص ۶۶).
فصل‌های پژوهشی فقه و حقوق اسلامی/سال‌های دیگر/شماره هشت

از انجاکه ورود به‌رویه رمزارزها بدون نظرات حکومت اسلامی، به عنوان سیاست‌گذاران انتخابی

سیاست پولی، ازیک هو موجب اختلال در نظام اقتصادی جامعه اسلامی شده و بر افتادگی دولت اسلامی بر بازار

تأییدگذاری می‌پایاند و ازسوی دیگر، ممکن است موجب تضییع حقوق آحاد جامعه و ترویج ملی به علت

وجود ارزهای غیرحاکمیتی شود به استناد قاعده‌ای لازم می‌توانند تولید و جریان رمزارزها را در اقتصاد واقعی

نادرست دانست.

5- قاعده احترام

گروهی از فقه‌ها، احترام مال را به تاراوی بودن مزاحمت و گرفتن قارآنی مال از مالک مسلمان تعریف

کردند (اصفهانی، ۱۳۲۳، ۱۴۶). برخی دیگر آن را محافظت از نابودی و ضایع نشدن مال مسلمان دانسته‌اند (ایرویی، پ. ۱۴۶). بعضی از فقه‌ای بی‌ارزش نشمرده‌ن ما از مال مسلمان را نیز عنوان قاعده احترام مال شمرده‌اند و به نظر ایشان هیگاهی که با مال مسلمان، همسان انشاء یا صاحب و مبادلات اولیه رفتار شود، حرمت

آن شکسته شده است (اصفهانی، ۱۳۲۳، ۱۴۶). با بر تعریف نخست، این قاعده احترام نسبت به مال مسلمان

این است که میان مالک و مال، جدایی نباید و یا با تصرف یا گرفتن مال، از تصرف مالکانه بازندازد

ولی پیام در تعریف دوم ظهراً آن است که مسلمانان ازون در ممنوعیت تغییر به مال دیگری، تکلف

حفاظت از مال مسلمان در مقابل نابودی نیز دارند؛ بايد تلاش شود مال مسلمانان نابود نگردد. تا به تعریف

سوم نیز بر راهگاه نبودن مصروفات است.

قاعده احترام اغلب در مواردی که قطعه برای یک مسلمان به قاعده ضمانه پیدا، اتفاق یا تسبب با مشکل

رویابدگدیدزند به کار برده شده است. شخصی که مال دیگری را غصه می‌کند، نسبت به عین آن، نابار

قاعده ضمان، بدون ضرر اما راجع به منافع مستوفات و غیرمستوفات در استناد به قاعده مذکور، بین قطعه

اختلاف نظر وجود دارد و برخی از آنها قاعده ضمان بی‌شکل است ایشان این مورد ندانسته‌اند و ایزدی‌فرد

۱۳۸۹، ۱۱۸-۱۱۹). لذا به‌معنای قاعده احترام، مال مسلمان محترم و تجاوز و تعهد به‌معنای موجب ایجاد مسئولیت

و ضمان برای متجاوز به مال دیگری است.

بانیراین بر اساس قاعده احترام و حرم‌ت تظیب اموال مسلمین، ورود رمزارزها در بازار اقتصاد اسلامی

بدون نظرات حکومت اسلامی بر نیاز، موجب افزایش منازعات در حجم پول و ترویج واقعی

است که بر این اساس، تزئین جنگی با عنوان حرم‌ت رویابد.
مشروطه رمزارزها از منظر قوه حکومتی و فردی

3-5- قاعدده حفظ نظام

مطالعه حفظ نظام به عنوان یک واجب شرطی در ابزار مختلف قبیل و اصولی مورد تأکید قرار گرفته است. بر این حکم، همه ادله و مبانی شرعتی قبیل دادن قرار ندادند. نظم در مفاهیم و مراکز گوناگونی مانند سامان داشتن زندگی اجتماعی، کیان کشور، حکومت، مجموعه احکام و موازین اسلام و خرده نظامهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به کار می‌رود. لیکن نظام سیاسی اسلام از جایگاه‌برتری نسبت به نظامهای جزئی از قبیل نظام اقتصادی، نظام اجتماعی و ... برخورد است و مراذی افتاده از استعمار نظام در ابزار قبیل و اسلام اسلام است. همچنین با یاب این نکته و این زیر که در قبیل، حکومت ظاهری و قدرت سیاسی فی نفسه ارشف نداشته و واجب نیست و نیازی به هر دستاویزی برای حفظ آن متعهد گردیده است که دین و اسلام به طرفی انسان را کنند و تازمای واجب است که مباحث و مصالح زیربنایی اسلام به حرف نفت. همچنین اگر حفظ آن در تراخیم با اصل دین و توحید و نبود و اصل امامت به حب اهل بیت علیهم السلام و بغض اعتقاد باشد، بدون شک هیچ تکیفی در حفظ آن نیست و چه بسا اقدام برای تغییر آن، واجب می‌شود. 

لذا با عناية به چالش‌های رمزارزها مانند مشکلات امینیتی، تسهیل جرایم اینترنتی، فرار مالیاتی و پولشویی که موجب اختلال نظام اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی خواهد شد، مصلحت اقتصادی می‌کند تا حاکم اسلامی تا به سامان رشدی تولید و جریان این شکل از پول، از ورود آن به اقتصاد واقعی جلوری کند.

3-5-1- رمز ارزش‌ها راه بروند رفت از تحریم‌ها

خصوصیت گنبانی افزایش در معاملات رمز ارزش‌ها و یکی از منحصر به فردی است که چنین بتوان از تحریم‌های زیر نمود. این موضوع به قدری روشن و حائز اهمیت است که حتی واشنگتن تحریم‌ها به آن اذعان نمودند. در گزارش ریسک‌ها و تهدیدات رمز ارزش‌ها که توسط کمیته سنای آمریکا در سال ۲۰۱۴ انتشار یافت، چنین امید: مردم برخی کشورهایی که اقتصاد آنها روا به وسیله است و ارزش بول می‌کشورشان در حال نژول است، ممکن است علاقه به سرمایه‌گذاری در جوزه رمز ارزش‌ها
فصلنامه پژوهشهای قفق و حقوق اسلامی/اسلام شانزدهم/شماره شصت

داشت سپاسگزاری که تیم های شدید دانش متأمده (ب) کشورهایی که بر اساس مفهوم ملی دانش متأمده ایران، از نظر مشکلات داخلی مدکور، در شرایط فوق چه به چه رمز ارژها با وضع قوانین صلحی و در شرایط دولت بدون راهگاه باشد، ایجاد مزایا در بحث فرار و بر تن؛ رفت نیز از همین که می گردید که نظم‌های انسانی و مالی و بانکی این ملی به عنوان مقررات این ملی سخت، کمتر امکان دارد. دانش در صورت وجود تحفیض‌های نظارت و ظلم‌های ملی وجود داشته و در این مسیر، مزایا می‌تواند به عنوان تلقین ضعیف‌تر بین‌مللی و داخلی، مؤثر باشد.

۴- قاعدته عدالت

در مبحث فقهی، عدالت در امور اجتماعی به عنوان عدل و انصاف که به‌یاده به تطبيق عدالت در مورد ملی یا تولیدی بریم گردیده، عدالت شده است. اسلام که عدالت اجتماعی را از مبادی اساسی برای گروهی خط مشی اقتصادی، این می‌داند، آن را با مفهوم تجربه ممنوع قرار داده و نیز به صورت باز رفع دوست نکرده تا قابل هرگونه تفسیر باشد. همچنین آن را به جوامع انسانی که هدف‌های متفاوتی برپاشند عدالت و براساس انسان‌ها و تلقی خوشی از زندگی و حیات معاشی می‌کند، واگذار نکرده است. بلکه اسلام عدالت را در ضمن یک سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی معین ارائه کرده که توانسته است پس از آن این ایده را در واقعیت زندگی مجسم کند واقعیتی که تمام تار و بودش با مفهوم اسلامی عدالت عجین است(جمالزاده، ۱۳۸۷ ،۱۵).

در همین راستا، توزیع ناعادلانه ثروت از جمله تهدیدهای مزایا برای نظام اقتصاد اسلامی است. 

چراکه در حال حاضر بیش از نیمی از حجم پول از جایزه بازار این نوع بول متعلق به افراد عمدی است که در واقع سه‌پناه‌داران اصلی مزایا به عنوان می‌شوند و از این طریق، می‌توانند تحفیض‌های تهدیدی و مخاطراتی را به اقتصاد کشورهایی که مزایا در آنها رواج یافته تحمیل نمایند.
6. نتیجه‌گیری:

رشد شهرهای اکثریتی از تحولات اصلی عرصه بولیوی و مالی بین‌المللی در یک دهه گذشته محسوب می‌شود.

رشد شهرهای اکثریتی از تحولات اصلی عرصه بولیوی و مالی بین‌المللی در یک دهه گذشته محسوب می‌شود.

مشروطه‌ی رمزارزها بر طبق دوشاخه قوین فردی و حکومتی قابل تمیز است. از مرزهای فردی، رمزارزها یک نوع مال بوده، معاملات آنها روبی و غریب نیستند. بنابراین در صورتی که معاملات اکثریتی رمزارزها از مرزهای فردی نیستند، معامله آنها باطل و حرام است. اما از مرزهای فردی قوین فردی، مبنا معاملاتی رزمارزها مشروطه‌ی داشته باشد، معامله آنها باطل و حرام است. اما از مرزهای فردی قوین فردی، وضعیت مبنا معاملاتی رزمارزها مشروطه‌ی است. به استناد آدلیه مانند ناقصه‌ای، قاعدی احترام و قاعدی حفظ نظام و عدالت که همگی مانع از اجرای سیاست‌های نادرست بولیوی و افتراش بر روی حجم بولیوی در نظام اقتصاد اسلامی می‌شوند، مقتضی است تا زمانی که از طرف حاکمیت، نظم حقوقی برای کنترل رزمارزها در اقتصاد واقعی کشور ثابت داده نشده است، از ورود و انجام معامله در زمینه رزمارزها جلوگیری گردد. تاکنون جرایم افزایش یافته‌ی بورس حجم معاملات بولیوی و خروج از مسیر مطهر در قوین فردی است که مانع برای فاقد اشکال شرعی دانست معاملات رزمارزها می‌باشد. اگرچه با قانون گذاری دقیق، این موانع را برای انتقال از شرایط تحريم اقتصادی قرار گیرد.

منابع و مأخذ:

کتاب:

1. این اثر، مهدالقلاوی ایواصلی (۱۳۶۴)، الی‌عهه فی غرب و حیدین و امره، مؤسسه‌ی مطبوعاتی اسماعیلی، نیشابور.

2. این فارس، ابوالحسن احمدی (۱۳۴۷)، معجم مفاتیح الفانی، مکتب الاعلام الامامی، نظامی.
مقالات:

1- ابراهيم، حميد، و ابراهيم، فرد . على أكبر (1389 هـ). "طمان غاشب نسيب به منافع در قه قه و حقوق مدیني ایران". مجله قه و مبانی حقوق اسلامی، پایز و زمستان، شماره دوم، سال جهش و سوم.

2- بوخانی، جمال، و محمد، محمد (1372 هـ). "بررسی ایجاب و قبول در معاملات الکترونیک". قلناده پژوهش های قه و حقوق اسلامی، پایز، شماره 13.

3- توسی، محمد اسماعیل (1391 هـ). "تحلیل ماهیت پول". قلناده اقتصاد اسلامی، زمستان، سال دوازدهم، شماره 28.
مشروطه رمزارها از منظر فقه حقوقی و فردی

۴- جمالزاده، ناصر. (۱۳۸۷) "عدلت سیاسی و اجتماعی در سه رهیافت فقهی، فلسفی و جامعه شناختی" فصلنامه دانش سیاسی، سال چهارم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۸۷.
۵- رضایی راد، عبدالحسین. (۱۳۸۹) "گسترده ظرافت کرآمده قاعده فقهی لاسیر"، فصلنامه حقوق اسلامی، زمستان، سال هفتم، شماره ۲۵.
۶- سلیمی، عبدالحکیم. (۱۳۸۵) "حقوق اهل بیت (ع) در قانون"، فصلنامه معرفت، شماره ۱۰۶.
۷- محمودی، سید احمد. (۱۳۹۳) "حیل ربا و ناتوانی در بوته نقد و بررسی"، فصلنامه حقوق اسلامی، سال چهارم، شماره هشتم.
۸- نورایی، یوسف. (۱۳۹۲) "بررسی قواعد جامعه های فرقه از ریا"، پژوهش‌نامه فقه اسلامی و مبانی حقوقی، بنا-ناسیان، سال ۲، شماره ۲.