# صلاحيت دادگاههاى ايران در قلمرو حقوق بينالملل خصوصى 

همايو ن مففى<br>رشيد ادبى فير وز جايى **

تاريخ وصول: 9世/<br>/\:

چچكيده
قانون مدنى، در ماده 9V1 در خصوص تعيين صلاحيت داد گاههاى داخلى، براى رســيدگى به دعاوى بين المللى و نيز آيين دادرسـى قابل اجرا در اين دعاوى، متضمن اين قاعده است كه دعاوى از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجع به اصول محاكمات تابع قانون مححلى است كه در آنجا اقامه مى شود. اما، قوانين داخلى ايران، در خصوص ماهيت و موارد صلاحيت بين المللى دادكاهما قوا قواعد خاصى وضع نكرده است. سؤ الى كه مطرح مىشود، اين است كه براى تعيين صلاحیيت بين المللى دادگاههاى ايران چه قواعدى حاكم است؟ منابع به وجود آورنده صلاحيت بين المللى كدام اسـت؟؟ در دعاوى خصوصى بين المللى، قاضى بايد با اسـتفاده از مقررات صلاحيت داخلــى موجــو د، براى احراز صلاحيت بين المللى اقدام كند. آنچهه در تعيين صلاحيت قضايی، مورد توجه داد گاه قرار مى گيرد وجود عوامل ارتباط ميان دعوا با نظام قضايى اير ان اســت. براى اعمال صلاحيت، بايد ارتباط بين موضوع دعوا و دادكاه ايران وجود داشـــته باشد. در اين مقاله تلاش شده است منابع، مبانى و قواعد صلاحيت بين المللى دادكاههاى ايران با توجه مسأله تعارض قوانين در حقوق بينالملل خصوصى مورد تحقيق و بررسى قرار گيرد.

كليدو ازّها: صلاحيت، داد كاههاى اير ان، حقو قِ بين الملل خصوصى، تعارض صلاحيت، دعاوى بين المللى.

اير ان، در جلــد دوم كتاب كليات، علاوه بر يبيشبينى قواعد حلـ











 در ذيل، مواد مذكور را به ترتيب مورد بحث قرار میر مدهيهم.

## بند اول: منشأ قواعد تعارض صلاحيتها






بين المللى، منع اصلى به شمار میرود.










 عبارت ديگر، ،واعدى كه در خصوص تيني






مقدمه
در قانون آيين دادرســى مدنى ايـران، در كنار صالاحيت ذاتى ور ور




 بين الملل خصوصى، كاركرد اصلـى صاحلاحيت تحايد اصيد اختيا










 مورد آيين دادرسى مدنى بين المان المللى كه حاكم بر تعيين صالاحيت








ايران تعيين مىشود.

## گَتنار اول: تعارض صلاحيتها در حقوق بينالملل خصوصى






1. Conflict of jurisdiction

فرانســه. از بين قوانين كشورهاى ذينفع، قانون كدام كشور براى حل و فصل دعوا لازمالاجراست؟ در در حقوق بين الملل خصوصى ايران، با دو مســأله مواجه هســتيم. مسأله تعارض صارْلاحيتها




 كدام كشــور حاكم است بايد معين نمايد كه اده داد ادكاه كشور متبوع خود صلاحيت رسيدگى دارد يا داد گاه كشور ديگر. بنابر اين، بين




 صلاحيت داد گاه يی كشـــور، ســبب اجر ایى قانون آن شـــود، در اين صورت صلاحيت قضايى، در صلاحيت قانونى تأثير گذاشاشته












 در داد گاه انگاليس مطرح شــود، قاضى انگاليـسى، قانون انگاليس




》
 باشل، ممكن است سـبب سوء استفاده نيز بشود، به اين صورت

شــده در مقررات آيين دادرسـى مدنى يِيروى كرده است. قانون





 ايران قابل اجر ا هستند كه شرايط مندرج در مواد 199 اتا تا • 1 اين




 ايران و سـاير دول منعقد شده باشـــد، در حكم قانون است. اين




 صورتى به پروندههاى مدنى رســيدگى كنـــــــد كه ملـعى عليه در آن كشـور سكونت داشته باشد و در مورد دعاوى عليه اشخاص



 صلاحيت معرفى شده اسـت (www.hvm.ir). بنابر اين، ضابطه احراز صلاحيت ميان دولت ايران و روسيه (اوقوع محل سكونت
 در مقررات عام).

## بند دوم: همبستتگى تعارض صلاحيتها و تعارض قوانين

 كشـور خاص مرتبط مى شود، دادكاه ايران با دو موضو اصوع متنفاوت
 شــخص فرانســوى قراردادى در انگاليس منعقد شوده، يا يكـ زن

 ايــن دعــاوى را دارد؟ داد گاه ايران، يــا دادكاه انگليس يا دادگا

نداشته باشد. حكم راجع به امو ال غير منقول واقع در خاك اير ان و حقوق متعلق به آن نباشدل.

## بند سوم: قواعد آيين دادر سى مدنى بينالمللى




 اصولاً قواعد خاصى را براى حل تعارض







 صلاحيت محمكه ايرانى نخواهد بود بود). اين مادهد، به اين مين معناست
 رسيدگى و حل وفصل دعاوى داراى وصف بين بين المللى كه اصو اصولاً


 آيين دادرسى مدنى بين المللى به شرح ذيل ايل است: ا- قانون صالح بالح









 قانون آيين دادرسـى قابل اعمال، ذكر اين نكته لازم است ايت كه دي در نظام قضايى اير ان، قواعد آيين دادرسى مدنى بين بين المللى بيشّبينى
 استغاده مىشود.

كه جون انتخاب داد كاه بسـتگى به ايــن دارد كه دعوى در در كدام


























 وقتى راجع بــه امو ال غير منتول واقع در اير ان، دعوايـى ازي از طرف





 اير ان، به لحاظ اين كه قانون اير ان در در ماهيت دعوا إبابل اجر استا

 موضوع دعوا مطابـق قوانين ايران اختصاص به داد ادگاههاى ايران ان

داخلــى قابليت اجرا را دارند و احكام دادكاه خارج ايران، اصولاً
 بيگانـــه را مى توان مكمل قواعد تعارض قوانين و در واقع مكمل

 سرزمينى است. براى اين كه بتوان احكام صادر شده از از داد گاههایى

 مــاده qVY قانون مدنى، در اين خصــوص مقرر میدارد: (ااحكام صادره از محاكم خارجه، همـتخنين اسناد رسمى لازممالاجرا تنظيم


 به اصول زير توجه داشته باشد:


> بين المللى باشد صادر شده يا خير؟

تعهدات بين المللى ايران مغايرت دارد يا خير؟
 جزئى و يا كلى در حكم مذكور (عدل طباطبايى، آنچحه اجر ای حكم صادر شده از محكمه بيگانه را ادر ايران ممكن


 احكام خارجى منوط به حصول شر ايط پيشبينى شده در قانون ايران و صدور دسـتور اجر ای آن از سوى دادكاههاى ايران است. ماده 199 قانون اجر ای احكام مدنى هم شـــرايط صدور دستور اجرا را الحصاء

 اساس قانون كشور محل اجر ای حكم است.

## حَفتار دوم: صلاحيت بينالمللى دادگاههاى ايران

صلاحيت دادگاههــا از نظر دخالت عنصر خارجى، به صاحيت
 در قانون آيين دادرسـى ملنى، براى تعييين صلاحيت ميان حقوق

## 2. Territorial jurisdiction

3. Extraterritorial jurisdiction

قوانيــن ' در خصوص صلاحيت محاكم اسـتـ. قاعده مذكور، در صدر ماده 9V1 قانون مدنى، با ســاير قواعد تعارض قوانين از نظر

 ميان صلاحيتهاى قضايى كثـــورهاى مختلــف اكتفاء نمى كنتد، بلكه به طور مستقيم و از اساس مسأله مربوط به صالاحيت دادكا



 قانون صلاحيتدار است كه ممكن است بر مسأله متنازع فيه قانون ماهوى ايران يا قانون خارجى واجد اريا صاحيت شناخته شود، امّا در مسأله تعارض دادگاهها قانونى جز قانون دولت متبوع دادگاهاه واجد

 صلاحيت دادگاه ايران قرار گرفت، مسأله صلاحيت داد رادگاه به طور مسـتقيم حل مى شود و به قانون ديگرى مر مراجعه نمى ششود (مدنى، (Y/9: MV M منظور تعيين صالاحيت بين المللى به ناحار بايد به ماده 9 بان قانون مدنى مراجعه شـود كه قاعده حل تعارض تشــخيص صلاحيت قضايى بينالمللى ايران است.

## بند چهارم: اجرای احكام قطعى و لازم مالاجراى دادكَاههاى خارجى در اير ايران

 اجر ای احكام صادر شــــه از داد گاههــاى بيخانانه در قلمرو دولت ايران است. بر اساس اصل حاكميت دولتها، احكام صادر شده از داد گاههاى يك كشــور، محلدود به قلمرو حكومت آن كشــور

 مسـتقيم احكام خارجى بدون نظــارت دولتهاى مدحل اجرا، با با
 خطــوط كلى نظام حقوق بين الملــل خصوصى ايران، به ويزه در مورد اجر ایى احكام قطعى و لازم الاجر ایى دادگاههاى خار اير ان، در صورت شرايط مقرر قانونى به خوبى در مار ماده 9 قان قانون
 سياسى مستقل كشور ايران، تنها احكام صادر شده از دادگاههاى

[^0]ايرانى قراردادى در كشور فرانسه منعقد كند كه بايد در ايران اجرا
 كه قانون ايران، بر اين قرارداد حاكم است يا قانون فرانسه. قاعده حل تعـارض قوانين ايران، در خصوص تعهــــدات قراردادى در
 تابع قانون محل وقوع عقد است، مڭر اين كه دو طرف عقد اتباع


 صلاحيت قانونى 「 يعنى قواعد تعارض قوانين، مشخص می ششود

 قانونگذارى يا صالاحيت قانونى مورد بحث قرار مى گيرد، عبارت


 صاححيت قانونى و صلاحيت قضايى از يكديگر تنكيكى مىشوند. با اين توضيح كــه اين دو نوع صلاحيت، لازم و و ملزوم همديگر نيسـتند. به عبارت ديخر، اصل استقالال دو صالاحيت به رسميت
 صلاحيت دادكاه يكى كشور، با صلاحيت قانون آن كشور ملازمه ندارد و بالعكس صلاحيت قانون يكى كثـــور، مستلزم صلاحيت
 مر بوط به احو ال شــخصيه بيگانــخان دادكاههاى ايران صانلاحيت دارنـــ، ولى قانون ايران حاكم نخْواهد بود (ماده V قانون مدنى) . البته، اصل اسـتقالال دو صلاحيت، در مواردى ممكن اســت در درا هم تأثير داشـته باشند كه اين موضوع در گفتار اول بررسى شد. بنابر ايــن، تفاوت ميان صلاحيت قضايــى و صلاحيت قانونى را
 دانست (سلجوقى، 9ی٪٪ا: 99^).

## بند سوم: انواع صلاحيت بينالمللى دادگاههاى

## ايران

يكى از بنيادىترين تقسيمبندى هاى صلاحيت دادگاهها در حقوق اير ان، تقسيم آن به صاحلاحيت ذاتى و نسبى است است بر بر همين اساس،
 بــاب اول را به صلاحيت ذاتى و نســبـى داد گاهها اختصاص داده

داخلى و حقوق بين المللى خصوصى مشـترك اسـتـ. منظور از صلاحيت بين المللى داد گاهها، صلاحيت داد گاهما برا براى رسيدگى

 تفاوتــى كه ميان دعاوى داخلى و بين المللــى وجود دارد دارد، همان عنصر خارجى اســت كه ســبب تفاوت اساسى ميان اين دعاوى
 در دادگاه ايران مطرح مى شود قاضى با دو مسأله اساسى روبهرو است كه در زير بررسى مىشود.

## بند اول: صلاحيت قضايـ

 است. در حقوق بين المللى خصوصىى، علاوه بر تعارض در صار صاحيت


 ايران اظهار نظر نمايد. بنابر اين، براى حل و فصل دعا دعاوى بينالمللى، ابتدا لازم است صلاحيت قضايى ' داد گاه احر از گردد. با اين توضيح



 اثر قواعد صلاحيت قضايى در هر كشور داد كاهها تعيين مى كنند كه آيا براى رسيدگى به اين گونه دعاوى صالح هستند يا نه (سلجوقى،
 صلاحيت بين المللى، قاضى بايد بر اساس ماده 9 قانون مانـ مانى كه متضمن قاعلده صالحيت بين المللى اســت، بر اساس قانون ايران با توجه به منابع موجود در خصوص تعارض صالاحيتها صال، صلاحيت
 در صالاحيت قضايى مورد بحث قرار مى گيرد، عبارت از تشخيص دادگاهى اســت كه از بين چـند كشــــور مرتبط با موضوع صلاحيت رسيدگى به دعواى معينى را در دعوى خارجى دارد.

بند دوم: صلاحيت قانونى وقتى قاضـى به تعيين صلاحيت بينالمللــى داد كاه اقدام كرد و و
 مطرح مى گردد تعيين قانون صالح اســت. به عنوان مثال، اگر يكـ

محل دادكاههاى يك كشور. بدين ترتيب، با روشن شدن صالاحيت بين المللى دادكاههاى يک كشور به تعيين صالاحيت ذاتى و و نسبى داد گاهها اقدام میشود (عدل طباطبايى، همان: V•-V).

## الف: صلاحيت ذاتى




 تعريف نكرده اســت. در تبصره Y ماده Y Y قانو بانون آيين دادرسـى
 شـــه اســت. اين صلاحيت، عبارت از صالاحيت دادكاه با توجه به موضوع دعوى بر اســاس عناصر مميزه صنف، نوع و و درجه آن آن جهت رسـيدگى به دعاوى و صدور حكم به به موجب قانو
 قوانين صلاحيت ذاتى تقسيم دعاوى را بين دادكامها انها از نظر صنغ،






 باشــد، رسيدگى مى كند. ماده • ا قانون آيين دادرسى مدنى در اين اين
 صلاحيت دادگامهاى عمومى و انقالاب است، مگر در در مواردى كه قانون مرجع ديگرى را تعيين كرده باشـــدا). بنابر اين، در صلاحيت ذاتـى دادگاهها، موضوع مورد اختالاف، يعنـى ذات دات دعوى تعيين

 مى كند كه يكى نوع طبقهبندى طولى است. به عنو ان نمونه، دادكا
 دارد. تبصـره Y مــاده YY Y قانون آيين دادرسـى كيفرى، در مورد مصاديق صلاحيــت ذاتى مقرر مى دارد: ا(صالاحيت مراجع قضايى داد كسترى، نسبت به مر اجع غير داد گسترى و صالاحيت داد گاههاى
 صلاحيت دادكاههاى بدوى نســـبت به مراجع تجديد نظر از جمله

اسـتـ. آنچهه در قواعد مربوط به حل تعارض دادگاهها در حقوق بين الملــل خصوصى مورد بحـــث قرار مى گيــرده، صالاحيت عام داد گاهها اســت. داشــتن صالاحيت عامَ يا صا صلاحيت بين المللى در موقـــع تقاضاى اجراى حكـم در كشــورى ديگـــر حائز اهميت اســت. به عنــوان نمونه، وقتى تاجرى انگاليســى كه مقيم اصفهان
 داد كاه ايران رعايت نشـــده اســت، امّا صلاحيت بينا المللى دادكاه
 عام، تعيين صالاحيت دادگاههاى يكى كشــــور در مقابل داد كشورهاى ديگر اسـت (صفايى: 101؛ ارفع نياء: IV9). به عبارت ديگر، در صلاحيت بين المللى يا عام، مشــخص میشود كه داد كاداه كدام يك از كشــورهايى كه موضوع به نحوى با آنها ارتباط دارد، براى رســيدگى صالح اســتـ. در دعاوى بين المللى، اصولاً كشور محل رســيد گى و محل اجراى حـكم يكى نيستند. به همين دليل، صلاحيت عام نيــز به صالاحيت قضايــى بين المللى و صالاحيت اجر ايى بين المللى تقســيم مىشــــود؛ زيرا دارا بودن صلاحيت نوع

 از اين كـــهـ، بر اســاس قواعد صالاحيت بين المللـىى، صلاحيت عام داد گاه ايــران احراز گرديد، نوبت به صلاحيت خاص تعيين صالاحيت خاص، يعنى اين كه از بين داد گاههاى يكى كشور معين، كدام داد گاه صلاحيت رسـيدگى دارد. اين نوع صلاحيت، بر اســاس قواعد صلاحيت داخلى آن كثـــور به عمل مى آيد، نه
 صلاحيــت كه صالاحيت داخلى يا درون مــرزى ث نيز مى گويند به
 دادرسى قديم و جديد ايران، تنها دو صلاحيت مذا مكور به صورت

 احراز صلاحيت بين المللى (صلاحيت عام) داد گاههاى يك كشور، به تعيين صلاحيت داخلى (صلاحيت خاص) يعنى صلاحيت ذاتى

 داد كاه داراى دو جنبه اسـت: صلاحيـت بين المللى، يا صالاحيت



## 1. General competence

## 2. International competence

3. Special competence
4. Territorial jurisdiction-Internal jurisdiction




 نمونه، اگر قر اردادى بين يكا اير انى و يك فر انسوى در در يكى از اين
 فرانســه مربوط به صلاحيت ذاتى است يا صالاحيت محلى. قانون آيين دارسـى مدنى، در اين خصوص صراحت ندار اندارد. حتى در اين

 دادرسـى مدنى و همحتنين پيشنويس لايحه آيين دادرسى تجارى
 ايران مغفول مانده اســت. لذا، انتظار مــىرود قانونگذار، اين نوع صلاحيت را تا قبل از تصويب لايحه مورد بررسـى قر ار در دهد. در حقوق فر انسه، در ماهيت صلاحيت بين المللى اختالاف نظر وجود
 معتقدند كه بين دعاوى داخلـــى و دعاوى بين المللى از اين حيث تغاوتى وجود ندارد و همانند اكثر كشورها، از جمايله آلمان وان و فر انسا از قواعد صلاحيت محلى موجــود در حقوق داخلى، براى تعيين صلاحيت بين المللى استفاده مى شود و اگر عوامل ارتباط در ايران
 صلاحيــت بين المللى داد كاههاى ايران صالاحيت محلى اســت نـه
 دفاع است؛ چرا كه امروزه طرفين مىتوانند با تراضى، دادكاه صالح را تعييــن كنند. به عنوان مثــال، طرفين مىتو توانند توافق كننـد كه به جاى دادگاه كشور فر انسه، دادگاه ايران صلاحيت ريت رسيدگى داشته
 ممكن اســت. بنابر اين، الحاق صلاحيت بين المللى، به صلاحيت محلى در حقوق ايران مناسبتر است.

## بند چهارم: انتخاب مرجع رسيدگى در دعاوى بينالمللى

 مورد بحث و بررسـى قرار گرفته، صلاحيـــت مبتنى بر تو افق يا (اصلاحيت توافقى)" است. در دعاوى قراردادى، هنغام رسيدگى به مســأله صلاحيت نخســتين ســؤالى كه براى داد كاهها مطرح

صلاحيتهاى ذاتى آنان اسـت)|. صلاحيـت ذاتى تنها منحصر به عناصر صنف، نوع و درجه داد گاهها نيســتـ. به همين دليل، برخى
 صنف وجود دارد. به عبارت ديگر، صاحيت داوري دور و صلاحيت



ب: صلاحيت نسبى قانــون آيين دادرسـى مدنى، صلاحيت نسـبـى ' را تعريف نكرده اسـت. صلاحيت نسـبىى، به دو مفهوم بــهـ كار مى رود: صلاحيت نسبى به مفهوم اخص: اين صلاحيت، موقعى مصداق پيدا مى كند كه داد كاههاى بدوى حقوقى يا كيفرى متعلد باشـــنـد و بخخو اهيم از
 خواسـتـه صلاحيت دارد مشــخص نمائيم. مثل صلاحيت دادكا ماه حقوقى يكى و دو سابق يا صلاحيت بين دادكاه بخش و شهر ستان







 مخلوط كرده اســت. بنابر اين، منظور قانونگَار از صارلاحيت نسبى

 كرده است. نتيجه آن كه در صلاحيت نسبى ارتباط دعوى به لحاظ


 تهران در رســـيدگى به دعاوى ناشى از حق اختراع و حقوق ادبى،

 معتقدنـــد كه امروزه صلاحيت نســبى فقط بـــه صالاحيت محلى

 فعلى مســأله صلاحيت نسبى را منتفى ندانسته و بين شوراى حل

به موقع اجرا گذارنــد، اگر چهه اجراى قوانين مزبور اصولاً مجاز


 مدنــى، مقرر مىدارد: ا(هر گاه دادگاه تجديد نظر، داد گاه بدوى را فاقــد صلاحيت محلى يا ذاتى تشــخيص دهـــــ، رأى را نتض و پپرونده را به مرجع صالح ارسال مى دارد)ا. از حيث حقوق بين الملل خصوصى ايران، شايد استدلال شود كه وقتى اراده طرفيـن در تعيين قانون حاكم (صلاحيت قانونى)

 اسـتناد اصل حاكميت اراده طرفين قرارداد محجاز به تعيين دادكا



 شـرط دادگاه صالح مانند (اشرط قانون حاكم)" همراه با اين شرط يا به تنهايى در اين قراردادها مرسوم گردد (سلجوقى: Y

 صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگرى قرارداده باشند)، با با اين تفاوت
 حاكميت اراده كم و بيش اتفاق نظر وجود دارد (ماده 991 قانون مدنـىى) در مورد اعتبار شــرط صلاحيـت داد داداه معين به قوانين كشور مورد توافق بستگى دارد دا البته در همين راستا دانـا اختيار طرفين در انتخاب داد گاه صالاحيتدار مطلق و بدون قيد و شرط نيست و مححدوديتهايى توسط قانونگذار بر اين اصل وارد شده است. از جمله، طرفين نمى توانند با توافق هم، صلاحيت ذاتى داتى دادكاهها

 خانــواده حل و فصل شــود؛ چرا كه ذاتاً صلاحيــت اين داد ادركاه رسـيدگى به اختلافــات حقوقى خانواد گـى اســتـ، نه اختالافات
 اموال غير منقول، طرفين نمى توانند بر صلاحيت داد اداه غير محل



ســؤالى كه مطرح مىشود، اين اســت كه اگر تراضى طرفين


مى شود، اين اسـت كه آيا طرفين قرارداد، در توافق فىمابين، بر شرط انتخاب مرجع رسيدگى از طريق نص "ويزه تراضى كردهواند
 در موضــوع صلاحيــت تصميم مى گيرند كه آيا براى رســيـد گیى بــه دعــواى مطرو حه واجد صلاحيت هســتنـد يا خيــر؟ همانـن انتخــاب قانون حاكم بر دعوا در مورد انتخاب مرجع رســــيد گیى نيز اصــول كلى اقتضاء دارد كه در صـورت وجور ورد اختالاف بين طرفين، اگر مرجع رســيدگى قبلا تعيين شــــده باشد همين مرجّ داراى صالاحيت انحصارى براى رســيد گى به دعوا باشد. هدف از شــرط انتخاب مرجع رسيدگى اعطاى صلاحيت انحصارى به داد گاههاى منتخب و جلو گيــرى از اعمال صلاحيت داد گاههاى
 . (Y•O در نظام قضايى ايران، تراضى براى عدول از صلاحيت نسبى در ماده $4 \uparrow$ قانون آيين دادرسى مدنى، مصوب پذيرفته شده بود. به اين صورت كه: ا(در تمام دعاوى كه رسيدگى
 مى نماينــد، طرفين دعوا مى توانند تراضى كردهه، به دادگاه ديگرى
 طرفين، بايد به موجب سند رسمى يا اظهار نزد دادرسى داد داداهى
 حذف ماده 44 و عدم ذكر چنين حكمى در قانون آيين دادرسـى سال ITV9 اين سـؤا ال مطرح مى شود كه آيا طرفين مى تواننلد، با توافــق داد گاه صالح را تعيين كنند. بــهـ عبارت ديگُر، آيا مى توان با قــرارداد خصوصى صلاحيــت داد گاه را تغيير داد؟ در حقوق داخلى اكثريــت قريب به اتفاق نويســند كان مقررات صلاحيت محلى را در زمان فعلى از قواعد آمره ندانستهاند. بنابرايراين، توافق
 در اين مورد، به اصل حاكميت اراده و آزادى قراردادادى نيز استناد


 نباشد، نافذ اسـت)|. برخى نويسند گان، در اين مورد معتقدند كه
 ايران، پذيرفته نشـــده اســت و چچنين توافقاتى را از مصاديق بارز

 قو انين خارجى و يا قراردادهاى خصوصى را كه بر خلاف اخلاق حســنه، يا به علت ديگُر مخالف نظم عمومى محسوب میى

صالح) از نظر صالاحيت بين المللى امرى پذ يرفته و مرسوم است و حتى اصول ( (1-1-٪) از اصول آيين دادرسى فراملى در درجه نخست، تو افق طرفين را ضابطه صلاحيت دادگاه قرار داده است:

 اصلاحــات قانونگارارى، مقنن اصل اســتقالل طرفين در انتخاب


 مــورد تعههدات قر اردادى مقر ر مــى دارد: (...موضوع به به قر اردادى مربوط شـود كه طرفها صر احتاً نسبت به صار مارحيت داد داد
 آيين دادرسـى تجارى ايران، آمده است: ا(در تمام دعاوى كه در

 كنند. تراضى طرفين، بايد به موجب سند رسمى يا اظهار آنها نزد دادكاهـى كه دعواى خود را در آن اقامه كردهاند، به عمل آيلـ آيد...).. در صورت تصويـب اين لايحه، حداقل در دعاوى تجارى اصل حاكميت اراده يا اسـتقالال اراده طرفيـن به عنو انـو ان يكى از اصول



 صلاحيـت دادكاه را تغيير دهند و به صلاحيت دادكاه كشــورى معين تراضى كنند.
 ماده • 1 • ا قانون مدنى مى تو انند داد گاه كشورى معين را را بـ به عنوان


 يا يكى از آنها بــراى اجراى تعهـدات حاصله از از آن معامله محلى

 او محســوب خواهد شــد...). در برخى موارد، طرفين مى توانـند

 در تعهــدات قراردادى، حــق دارد دادكاه صالح را انتخاب كند و

[^1]قرارداد اصلى به دلايلى باطل باشـــد، آيا شــرط صلاحيت دادكاه

 اسـتدلال اين افراد، اين است كه از وحدت مالاكى مقررات راجع به شرط داورى كه با شرط صلاحيت دادكاه مشابه است، مى توان استقلال شرط را استنباط كرد. بند 1 ماده 19 قانون داورى تاور تجارى
 و همحچنين وجود يا اعتبار موافقتنامه داورى تصميم اتخاذ كند. شـرط داورى كه به صورت جزئى از يكى قرارداد باشـــــــــاز نظر اجر ای اين قانون موافقتنامه مسـتقل محســو داورى تجارى بين المللى، بر خلاف داورى داخلى داونى، به اسـتقالل شــرط داورى از قرارداد اصلى و پايه تصريح شده است (شمس،
 مى كنـــد كه اعتبار و صحت قرارداد مبناى صلاحيت، محل ترديد باشد و با استقلال شرط، مرجع تعيين شده مى تواند به اختلافافات



 قضايى و اجــراى آرا در موضوعات مدنـــى و تجارى ' توافق بر داد كاه صالح را تتحت عنـو ان صلاحيت قضايى انحصارى مورد چذيـرش قرار داده اســت. مهمترين اثر اين شــرط قراردادیى، آن است كه به داد گاه منتخب طرفين، صلاحيت انحصارى همـچنين، با تصويب كنو انسـيون لاهه در مورد توافقات انتخاب
 دعاوى بين المللى، امكان انتخاب انحصارى دان داد كاه در در موضوعات



 داد گاههاى خارجى بايد به اعتبار صلاحيت انحصارى داد گاههاى


صالح باشند (سلجوقى،
امــروزه صالاحيت مبتنى بر توافق، يا توافق در مورد ا(دادكاه

[^2]عامــل يا عوامل ارتباطى در دعوى اســت كه آن را به كثـــورى
 صلاحيت از ميان قواعد متعدد منعكس در قانـون انون آيين دادرسـى مدنى به نظر دادگاهى وابســته است كه دعوى در آنجا طرح شده
 مىدارد: ا(تشخيص صلاحيت يا عدم صاحلاحيت هر دادكاه نسبت به دعوايى كه به آن رجوع شده است با با با همان دان دادكاه است....) اين قاعده، صلاحيت تشــخيص صلاحيت نام گرفته است (حيدرى

 ارتباط دعــاوى داراى وصـف بينالمـللى با نظــام قضايى ايران



 يك از عامل هاى ارتباط عام پيشبينى شــــــه در قواعد صا صلاحيت

 كند. نتيجه اگر عامل ارتباط مؤثر ميان دعوا با نظام قضا بايى اير ايران يافت نشــود، بى آن كه لازم باشد تعيين كنند دعوى در صاط صالاحيت

 بين عو|مــل ارتباط مختلف كه در سيسـتمههاى حقوقى مختلف

 صلاحيت بين المللى اســت كه به عنو ان يك قاعده مانه مهم در تعييين




 خوانده در ايران اقامتگاه نداشــته باشد، در صورتى كور كه در در ايران، مححل سكونت موقت داشته باشل، در داد كاه همان مححل بايد اقامه
 داشــته مشــخص اســت كه علاوه بر صلاحيت داخلـــى، نظر به صلاحيت بين المللى نيز داشته است (ارفع نياء: 191). در حقوق ايران اگرچه در تعيين صلاحيت قضايى اقامتگاه، مهمترين عامل

[^3]مى توانـــد در دعــاوى بازر گانى و دعاوى راجع بـا بـــه امو الن منقول



هستند، طرح دعوا كند.

## گَفتار سوم: تعييـن صلاحيت بينالمللـى دادگاههاى ايران

در هر كشورى، براى تعيين صلاحيت بين المللى دادگاهها قواعد خاصى، به نام قواعـــد تعيين صالاحيت بين المللـلى وجود دارد كهـ


 در حقــوق ايران مر اجعـهـ مى كند و در مــورد صاهلاحيت يا عدام
 منعكس در ماده 9VI قانون مدنى، اگر دعوا در دادگاه ايران اقامه






 (صفايى: 1 1 ). لذا، بهتر اســت قانون آيين دادرسى مدنى ايران،



 مىشــود، در ماده 11 اين قانـــون داد گاه صالح، در خصوص اين
 فرض مشخص نبودن آن دادكاه عمومى تهران تعيين شده است.

## بند اول: وجود ارتباط بين دادگاه با موضوع

## دعوى

قانون آيين دادرسـى مدنى ايران، مهمترين منبع احر از صلاحيت

 در تعيين صلاحيـت داخلى، بلكه در تعيين صلاحيت بين المللى نيز اعمال مىشود. در تعيين دادگاه صالح، دغدغه نخست وجود

اين ديدكاه مشـــكل به نظر مىرسد. البته در ماده بF مو مو افقتنامه


 قرار گرفته اسـت. در حقوق فر انسه و آمريكان، در مورد مسئوليت

 وصـف، در قوانين جديد اير ان از جمله قانون حمان حمايت از حقوق




 خواهان، دادكاه و قرارداد طرفين، همحينين بين داد ادكاه با با موضوع دعوى (مثل راجع به اموال غير منتول) وجود داشته باشند.

## بند دوم: صلاحيت متقارن دادگَاهها در دعاوى

 بينالمللى

 به دعاوى خاصى به موجب مو موازين صالاحيت بين بين المللى به طور



 مطروحه عليه شــر كت مزبور میا






 با بر بـتـرى دادن يك عاني
 منتـول كه بايد در دادكاه محل وقوع مال مال غير منتول طرح شــود

ارتباط اسـتـ، ولى در تعيين صالحيت قانونى در قوانين راجع به احو الن شــخصى، تابعيت نتش مهمتـتـرى دارد تا اقامتخاه (مواد 9






















 دادرسى مدنى). صلاحيت مبتنى بر اقامتگاه خواهان اصن اصولاً از نظر




 مصالح كشور ها مى باشد و در آن جنبهدهاى حقوقى دخالتى التى ندارد.



 194! داراب پور،
(غمامى و محسـنى، •1VY •IVY) بنــد 9 ماده 199 قانون اجر ایى احكام مدنى و مــاده 9VY قانون مدنى، اجر ای حكم خارجى در

 از تدفيـق در مواد . مىتوان صلاحيت انحصارى داد گاههاى اير ان را به ترتيب دادكا اداه اقامتگاه خوانده، دادگاه محل وقوع مال غير منقول، دادگاه آخرين اقامتگاه متوفّى يا محل سكونت متوفّى در ايران و داد داد اه اقامتگاه شـخص متوقف يا ورشكســته يا دادگاه محل اسـتـترار شعبه يا نمايند گى شــخص متوقف يا ورشكسـتـه احصـــاء كرد. در مورد صلاحيـت متقارن بين المللى در حقوق ايران دو نكته قابل توجه اسـت؛؛ اول اين كه به جهت حسن روابط بين المللى و جلو گِيرى از صدور احكام متعارض در عرصه بين المللى قانونگذار به به قاضى ايرانى اجازه دهد تحت شـــرايطى ايراد مطرح بودن همان دوان دعوا را

 مربوط به مسؤليت ملنى ســازند گان كان الاها اهميت فوقالعا العادهاى
 توليد كالاها از سوى مصرف كنند گان ايرانى، عليه توليد كنند گان خارجى مطرح مىشــود عدم پذيرش ايراد مذكور به نفع مصرف

 ISV I IYVQ اراده و اعطاى شـرط صلاحيت انحصارى به دادگاه معين توسط
 نتيجه مانع از اعمال صلاحيت سـاير دادگاههاى مرتبط خصوصاً



 خوددارى كردهو خــود را اصالح نمى داند. اين مفهوم حقوقى را

 موردى كه يک خواهان به طرق قانونى (مطابق قواعد و مقررات آيين دادرسى انگّليس و دادگاه خارجى) جريان رسيدگى به يكـ دعوا را در انگلسـتان و نيز در يكى دادگاه خارجیى شروع مى كند، خوانده مىتواند از دادگاه انگايس دو نوع خواسته را درخواست

## 1. Convenient Forum

2. Non- Convenient Forum
(ماده ها ا قانون آيين دادرسى مدنى). ولى در قانون قديم، در اين مورد صلاحيت متقارن وجود داشت؛ به اين صورت كه انه خواهوان
 بود. بنابر اين، طرح يكى دعوى در داد گاههاى دو كشــــور، موقعى

 مختلف در نظر كرفته باشد. خصوصاً در دعاوى ناشى از قرارداد كه ممكن اســت محل انعقـــاد آن يا محل اجـــر ای آن با اقامتگاه



 جلو گيرى از صدور احكام







 مى كند كه دادگاههاى ايــران در مقام تعيين صلاحيت خـو
 ميان دعوا با نظام قضايى كثــــور ديگر، تنها به بر برسى اين مسأله
 آنان يافت مى شــود و در صورت احراز صالاحيت به رســيد گیى
 اخير ماده $9 V 1$ در اين خصوص مقرر میدارد: (امطرح بودن همان

 بــودن همان دعـوا در داد گاه خارجى بنا بر صلاحيت خـا خود اقدام
 احكام دادكاه خارجى مطرح نخواهد شد (بند ه ماده 199 قان انون اجراى احكام مدنى). البته برخی از نويسند گان، در تفسير قسمت


 آنها در صلاحيت اختصاصى دادكاههاى ايران نمى باشـــــــ، دادكا ايران مىتواند ايراد سبق طرح دعواى بين المللى را استماع نمايد

صالاحيت مورد پذيرش قرار گرفته اسـتـ. على غثم اين استقلال در مواردى ممكن است، اين دو صلاحيت در يكديگر تأثير داشته باشــند. در صلاحيت قانونى، تعيين قانــون حاكم بر دعوا از بين قوانين مختلف مورد بررسى قرار مى گيرد، امّا صالاحيت قضايى،


 قانون آيين دادرسى مدنى و قانون اجر ای احكام مدنى اشاره كرد.

 تعارض صالاحيت محسـوب میشاونـود، بـراى تعيين صلاحيت

 بين المللى، همانند تشــخيص صلاحيت داخلى با با دادكاهى است كه دعوى در آنجا مطرح شده است. در نظام قضايى ايران، قواعد

 داد گاههاى كشور ايران رادر مقابل ساير كشور مشخص مى سازند
















 عقد جلوه مى كند. شــرط صلاحيت داد كاه منتخــبـ، از قرارداد اصلى مستقل و متمايز است. به جهت فقدان قواعد صلاحيت در







 صلاحيت متقارن، باز دادگاه مىتواند على رغم داشتن صلاحيت،







 دارد قاعده (اصلاحيت تشــخيص صلاحيت)، ' نـــام دارد. پـى از از تشخيص صالاحيت، دادگاه به رسيدگى مكلف است و نمى تواند
 متقارن قاعده دادگاه مناسب در حقوق ايران مطرح نخواهد شد شد

## بحث و نتيجهءيرى

هنگامــى كه يک دعـــواى بين المللى در داد گاههـــاى اير ان مطرح



 تعيين قانون حاكم، بايد مســأله تعــارض دادكاهونها را حا حل نمايد،
 به همين دليــل، اصولاً تعارض صالاحيتهـا هـا دا در تعارض قوانيا تأثير كذار است. در حقوق بين الملل خصوصى، صارلاحيت اصـلا قضايى و صالاحيــت قانونى لازم و ملزوم هم نيسـتنـند. به اين منهوم كه صلاحيت داد گاه يكى كشــور، مستلزم صلاحيت قانـو قانون آن كشور

 قانون اير ان حاكم بر موضوع نيست. امروزه اصل استقلال اين دو

1. Competence-competence



چاپ ششم. تهران: انتشارات مجد.

اول. تهران: كتابخانه كنج دانش.
صدرزاده افشار، سيدمحسن. ( •هזا). آيّن دادرسى مدنى و وبازر كانى،

علامه طباطبايی.
صفايی، سيدحسـين. ( (IVVY). مباحثى از حقوق بين الملل خصوصى.
چاپ اول. تهر ان: نشر ميزان.
(.
تطبيقى . چاپ دوم. تهران: نشر ميزان.




مجله حقوقى. نشريه مر كز امور حقو قى بين المللى معاونت حقوقى و وا امور




بين المللى). كانون وكالى دادگـسترى آذربايجان شرقى و اردبيل. مجمموعه


چاپ اول. تهر ان: شر كت سهامى انتشار.



دهم. تهران: نشر ميزان.



بين المللـى داد گاههــاى ايران وضع نمايد. وجـــود عو امل ارتباط
 كند. براى جلو گيــرى از ايجاد صالاحيت متقــارن بين المللى در دعاوى ناشـى از قرارداد، اصل حاكميت اراده يا اصل اسـتـقلال اراده طرفين را در تعيين دادگاه صالح مورد پذ يرش قرار دهد.

 شماره Y . .

 دانشگاه مازندران.

چچاپ اول. تهر ان: انتشارات بهتاب.
 $\qquad$
حهارم. تهران: انتشارات بهتاب. اشــميتوف، كلايــو ام. (1) (1) . حقو ق تجـــارت بين الملل . جلد دوم. ترجمه بهروز اخلاقى و ديگران. تهران: انتشارات سمت.
 قو انين. چاپ چهارم. تهر ان: انتشار ات ميزان. ان.
 صلاحيت قضايـى بين المللى". فصلنامه حقوق. مجله دانشـــكده حقوق و و





چههارم. تهران: انتشارات اميركبير.

كتابخانه كنج دانش.

حقو قـى خصوصى بين الملــى در حقوق اير ان. قابل مشــاهـهـه به صورت آنلاين در www.teclaw.ir
حياتى، علىعباس. ( •هזا) . آيّن دادر سى مدنى. جلد اول. چاپ اول.
تهران: نشر ميزان.
 داد گاه مطالعه حقوق اير ان و تطبيق با حقوق انگالسـتان. چاپ اول. تهران: نشر آداى

$$
\begin{aligned}
& \text { ar. شماره \%. . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { و دوم. چاپ دوم. تهر ان: انتشارات مجلد. . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { او. تهران: انتشارات پايدار. } \\
& \text { انتشارات دانش امروز. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { در حقو ق تطبيقى. چحاپ دوم. تهران: كتابخانه گنج دانش. } \\
& \text { IVV-MY } \\
& \text { (I ( ) ( } \\
& \text { دوم. تهران: انتشارات پايدار. }
\end{aligned}
$$

فصلنامه حقوق. مجله دانشكده حقو ق و علوم سياسى دانشگاه تهر ان. دوره

Berlin, Mathew B. (2006). "The Hague Convention on Choice of Court Agreement Creating on International Framework for Recognizing Foreign Judgments". of Judgments in Civil and Commercial Matters". available International Law and Management Review. Vol 3.
"Hague Convention on Choice of Court Agreement". (2005). June 30. available at: Http://www.hcch.net/upload/ conventions/txt. 37 en.Pdf.
"Council Regulation (EC) No 44/200/ of 22 December 2000 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement at: www.jus.uio.no/IM/brucssel on Jurisdiction and enforcement of Judgments in civil and commercial matters .convention1968/10/rai/pdf.
http://www.hvm.ir


[^0]:    1. Conflict of laws
[^1]:    4. Contractual domicile
[^2]:    1. Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters
    2. Exclusive jurisdiction
    3. Hague Convention on Choice of Court Agreement June 30, 2005, available at: Http://www.hcch.net/upload/conventions/txt 37 en.Pdf.
[^3]:    1. Domicile of respondent
