# بررسى اصول حقوقى حاكم بر قراردادهاى بالادستى صنعت نفت و گاز در ايران＂ 

سيد نصر اللّ ابر اهيمى
满制
＊＊＊＊＊＊
تاريخ وصول：هY／イ／イチ

چانعقاد قراردادهاى صنعت نفت و كاز، امرى كاملاً فنى اسـت كه با نظام سياسـى، حقوقى و اقتصادى هر كشور صاحب نفت، ارتباطى






به منظورجلب سرمايه گذارى خارجى، با حفظ مالكيت ملى بر منابع نفت و گاز صورت مىپذيرد.
 و الزامات قانونى و بو دجهاى．

 قراردادهاى بالادسـتى نـــت و كاز از از اصــول و و قواعد متغاوتى





 قانونى و بودجهاى حاكم بر صنعت نفت و كاز ايران مىيردازيم.

## انواع قراردادهاى بالادستى صنعت نفت

## سير تحولات تاريخى قراردادهاى بالادستى

 صنعت نفتتا قبل از ملى شدن صنعت نـت نت، اير ان شاهد قراردادهاى موسوم

















 كرفت. با وقوع انقاب اسامامى در اير ان و تصويب قانون انـا اساسى

 ســال بهr| بود، با ابهامات فراوان به تصويب رسـيد. وفق اين

مقدمه







 از اهداف ويزه دولت در حوزه نفت و كَاز به شـــمار مى مرود. لذا







 ضرورى اسـت با بر برسى علمى هر يك از از اين قرارادادها در در كنار









 ومتعـادل، حقوق و منافع طرفين را تأمين و ريســكانهاى آنها را










لازم به ذكر است در سنوات اخير، به دليل قيمت رو به رشد بازيار







 فنى وسياسى باشد، قابل دستيابى است (حسن بيگى، ••غזا: ب9).

## نظام حقوقى -قراردادى، حاكم بر قراردادهایى بالادستى صنعت نفت و كاز در ايران





نظام حقوقى امتيازى



 1. دريافت حقالارض يا بهره مالكانه كه درصد ناجيزى (تقريبا



 تعيين كرديد كه قرارداد كنسر سيوم 190٪ ميلادى، نمونه بارن الارز آن مى ماشا و سرمايه ملت ايران، به مالكيت بيگانگانان در مى آمد.

## نظام حقوقى قرار دادى





قراردادهاى مشار كت


1) قراردادهاى مشار مـار كت در توليد



 عدم امكان اسـتقراض خار انـي دستاندر كاران امور را بر آن داشت كا كه به انعقاد تأسيس حقوقي






 طرحماى اجر ايى خاصى را اجرا نمايند.

## انواع قراردادهاى صنعت نفت از نظر حوزه فعاليت

در ميان تعاريف مربوط به موضوع تحقيق، به نظر مىرســـد ارائه تعريف از مفهوم صنايع بالادستى نيز امرى ضرورى مى باشد؛ چر آلار


 يــى در جامعه تجارت جهانى، كاملا مشــخص خواهـد گرديد.
 بالادستى، مياندستى و پاييندسـتى. عمليات مياندستى، معمولا
 مياندسـتى، طراحـى، ذخير هسـازى، فروش و انتـــــال كالاهماى نغتى، مانند مازوت، گاز طبيعى، گاز مايع، اتان و... و ســـولفاتها
 خام، فــروش وتوزيــع، كاز طبيعى و توليـــات حات حاصل از نفت
 سـوختههاى نغتى و تجارت محصولات فرعىى، تهيه مشتقات و تصفيه، اطلاق مىشود. صنايع پاييندستى، مصرف كنتد گان ان را را بـه هــزاران كالاى توليدى نتتى، شــامل گازوئيل، بنزين و موادى از اين قبيل مى رســاند. صنايع بالادســتى، مغهومى است كـي كه به به طور معمول براى اشــاره به جستجو، تحصيل و توليد نفت خام و گاز طبيعى به كار مى رود. بخش بالادستى نفت، كه به عنوان اكتشاف و توليد نيز شــناخته مى شود، شــامل جستجو بر براى مخاز بازن بالقوه نفت و گاز، حفارى و اكتشافات نفتى، مطالعات فنى و اقتصادى، طرحهاى بزرگ توسعه نفت و گاز، مى باشد (امنى،

بردن انگيزه ســرمايه كذاران، امتيازاتى نظيرخريد قسمتى از توليد

 ( $1-$ YY
 اين قراردادها بيشتر در عمليات اكتشاف ميادين نفت و كارياز موريد تو جه قرار مى گيرند. بدين گونه كه شـر كـر كت خارجى تا تا زمانى كه به مر حله اكتشــاف، اسـتتخراج و توليد نفت و كاز نر نرسيده است، ريســك از بين رفتن ســرمايه به كار رفته جهت اين فعاليت، بر عهـــهاشاش خواهـــد بود و در صورت كثــفـ نغـــت و كاز، ملزم به رسـاندن آن به توليد مىباشــــد (ايرانپور، صورت، كل نفت توليدى و قابل توليد، در اختيار كشـور ميزبان قرار مى گيرد و شر كت عامل وفق قرارداد، مبلغى مقطوع به عنوان
 میىمايد، يا براساس درآمد حاصل از ميزان نفت توليد شده، پس
 مناسب، تعلق مى گيرد. ץ بيع متقابل، در صحنه تجارت بين الملل، يكى از اشــكال تجارت متقابل اســت و مفهوم آن با قر اردادهاى مو ســوم بــه بيع متعابل در صنعـت نفــت ايــران، متفاوت اســتـ. در حالى كـــهـ منهوم سـرمايه گذارى در تجارت بين المللى با قوانين حاكم بر اين نوع قرارداد، همخوانى ندارد. معادل فارسى اين وازثه، توافق بازخريد يا پسخريد محصول به دسـت آمده است (انالاقى، YVQ I آ: YQ).






 متشكل از دو قرارداد است كه هماهنگ با ماهيت خاص آن آن، آثار عقــد بيع به مغهوم اخص، بر هر دو آن حاكم اســـت بـيع متقابل، قراردادى اسـت كه به موجب آن شــركت عامل (ســرمايه گذار ) تمامى هزينههاى لازم به منظورســرمايه گذارى درعممليات نغتى، نظير نصـب تجهيزات، راهانـــدازى و انتقال تكنولـــوزى و ... را

 از محل فــروش نفت خام و فر آوردههاى آن به صورت نقدى و

آموزش نيروى انســنى كشــور ميزبان و... اســت و تا زمانى كه به توليد نفت نرسـيـيده اســت، دولــت ميزبان هيـــج تكليفى در
 (مبصر، 1YV9 ا: •M • به توليد نفت گرديد، در ابتدا كليه هزينههاى انـي انجام شــــده، توسط
 محاودى به طور مثال، بيسـت سال، در ده درصد نفت توليدى،
 هزينههــاى صورت گرفته كه به همراه پاداش و ســود مناســبـ جهـت ســرمايه كَذارى مىباشــــ، در درصدى از نغـــت توليدى شـريك مى گردد و در عين حال، كارى انجام نداده تا مسـتحتحق دريافــت اجرت گردد و از نظر شــرعى از مصاديق اكل به باطل




## Y قراردادهاى مشار كت در سود

در واقع نوع پيشــرفتهتر قرارداد مشاركت در در توليد است كه طى آن سرمايه گذار، در هزينههاى عملياتى جهت توريّ توريد نفت با با دولت
 تسويه حســاب با دولت ميزبان و دريافت پاداش وسود ويزها هبا به
 فروش آن در مدت مشخص شده در قرارداد، شريكى مى گردد و اين نوع قرارداد همانند نيز، از وجاهت قانونى و شرعى برخوردرار نمى باشد.
٪) قراردادهاى مشار كت در سرمايه
 كشور ميزبان و شر كت خارجى در سرمايه كارارى جهـ
 شـريى مى صورت گرفته كه فقط از محل توليد نفت تأمين مى گردد، شر كت
 فروش نفت توليدى در مدت معينى، شريك خواهد برد بود. قراردادهاى خريد خدمت
 قراردادهــاى خريد خلدمت ســاده، قراردادهــاى خريد خلدمت
 1) قرارداد خريد خدمت ساده



هاى بزر گ نغتى مورد اسـتفاده قرار گيرد (McNair, 2011:4).
 كه شـر كتهاى ملــى نفت از قرارداد مذكور اسـتقبال كنند. تنها
 ايجاد قرارداد EPCF و پذيرش تأمين مالى پروزڭهاى توسـط خـى خود پييمانكار جبران شده است. در اين صورت، پييمانكار مىتواند در در
 نمايد. جديدترين شكل قراردادهاى مذكور در حوزه نفت و كاز مى باشد.

## اصول و قوانين حاكم بر قراردادهاى بالاستى صنعت نفت در ايران

اصول كلى حقوقى، عبارت اســت از اصولى كه مورد قبول همه




 اصول كلـى حقوقى مورد قبول ملل متمـــــن يا حقوق بين الملل ارجاع داده مىشود. يكى از ويزگى هاى مثبت اين اصول، پويايى آن اسـتـ. به هميـن دليل نمىتوان مصاديق آن را هميشـــه ثابت

 توسعهدهناه اين اصول هستند، خود نيز در برخیى مواقع مى توانند معلول توسعه و تكامل اصول ديگر باشند.

## حاكميت دولت ميزبان بر منابع طبيعى و

 گَسترش آن دولتهاى مختلف جهان و اسـتقالال بسيارى از آنها به خصوص
 توسعه، درصدد برآمدند كه اصل حاكميت دائمى بر منابع طبي بـيعى
 منظـور ايجاد تعادل و برابرى در روابـط بينالملـلى، بهكار برند. اصــل مزبور، محــل جدال و كثــــمكشه هاى فراوانــى بين دول غربى و جهان سـوم بود. بـى شـان، يكى از دلايل عمده اين امر را مىتوان، قابليت كاربرد اين اصل به عنوان سيرى محكم در برابر استدلال دولتهاى غربى، مبنى بر حاكميت مطلق اصل وفاى بـلى به

غير نقدى امكانپذير اسـت. در تعريف كمسيون اقتصادى اروپا، قراردادهاى بين المللى باىبك با عبار اتى دقيقتر، بيان شده است:
 فنى يا كمكاهاى فنى اســت كه جهت بريايى تسهيلات توليدى
 كه فروشــنـده متعاقبــاً از خريدار، محصولاتى را را كه توســط اين
 به بيان ســادهتر، بيع متقابل، معاملهاى است كه يك طرف حقوق و تعهدات فروشــنده در قرارداد اوليه وحقوق وتعههدات خريدار در قرارداد دوم را بر عهله مى گيرد و طرف دور در نقش خر دريدار را در قرارداد اوليه و نتش فروشــنـنـه را در قر ارداد دوم ايفا مى كندا در واقع، بيع متقابل قراردادى متشــكل از دو قرارداد بيع است كه
 يا تأمين مالى لازم جهت اجراى تعهدات، در زمره تعهدات مالى ســرمايه كذار محسوب شـده و عقد مستقل از بـيع متقابل، به شمار نمى آيد. ¢ قراردادهاى كليد در دست'، عملاً قراردادادهايى هسايلـي هستند كه ميان نماينده يكى دولت و يك شر كت نغتى بين المللى منعقد مى شوند. بنابر ايــن، مهمترين تناوت قرارد اين اســت كه در اين قر اردادها، دولت به صورت مرات مسـتـتيم وارد
 نظارت و كتترل پروزه را به عهوهدارد. اين قرارداد، از ســهـ ركن تشكيل مى شود: الف- مهندسى ب- تهيه، تدارك و خريد تجهيزات ج- ساخت.
 صورت، هر چند كه سه واحد مختلف E، P و C ه هر كدام وظايف خــود را انجام مىدهنـد، كارفرما مى تواند به خود بي بيمانكار رجوع

 نفــت) همواره مطمئن اســت كه با با يكـ طرف از نظر مســئوليت


 آن اشــاره نمودهاند (Schramm, 2010:34)، طولانى بودن روند انعقاد اين قراردادهاسـت. قرارداد EPC، از مزيتهايى نسبت بـا به قراردادهاى ديگر برخور دار اســت كه باعث مى شــود در پروزه 1. EPC

## مالكيت منابع نفتى در ايران

 وضعيت مالكيت معادن، در هر كشــورى بــــا توجه به الز الزامات و اقتضائــات قانونى آن متغاوت اســت؛ چرا ا كــه افراد خصوصى، مجاز به تملك معادن نفتى هستند. از اين رو، براى تبيين ماهيت يك قرارداد نغتى، شناسايیى اشخاص حقيقى و حقوقى كه طرفين اين قراردادها قرار مى گيرند، ضرورى به نظر مىرسا. بر اسر اساس ماده ^^ قانون مدنى ايران، مالكيت زمين، مستلزم مالكيت فضاري محاذى آن است، تا هر كجا كه بالا رود و نسبت به زير زمين نيز اين گونه مىباشد و مالكى، حق هر گونه تصرف در هوا وا و زمين را دارد، مگر آنچهه را كه قانون اسـتشتنا كرده باشد. معادن نغتى، جزء زمين محسوب مىشود، خواه روى زمين باشد، مانند معادن سنگ رانـ ماده 19 قانون معادن، دراين راستا بيان مىدارد: معلنى كه روى زمين كسـى واقع شده باشد، ملكى صاحب زمين است. تصاحب معادن نســبت به وضعيـت طبيعى آن متفاوت اســـت (نصيرى،
 منابــع طبيعى، اصل حاكميـت اراده در تعييين قانون حاكم، عملا
 ميزبان، بر قرارداد حاكم شــود. هر چنـد، به طورمحاوده، الزاماتى
 اصل الزامآور بودن قراردادها و اصل لزوم وفا واى به بها عهـ در روابط
 اســت. اما در مورد روابط قراردادى طرفـهاى نابر ابرابر، اعمال اين

 قر ارداد و اصل لزوم وفاى به عهل، حق دخالت دولت را را به استناد حق حاكميت يا مصالح ملى را زير سؤ ال بردهاند (مظفرى و نيك فر، (1•r-1•r. (rVA

## اصل آزادى قراردادى (حاكميت اراده)


 مىشود و قلمرو آن تا جايى است كه به آزادى و حقوق اجتماعى
 بــهـ معناى نامحاود بودن اراده افـــراد در تنظيم و انعقاد قرارداد و و


 نيست و قانونگذار براى جلو گيرى از هرج و مرج، اخـلال در نظم

عهـــد در قراردادهاى بين المللى دولتــى و معاهدات بين الملللى و
 كردن قراردادهاى بين المللى و خروج آنها از قوانين داخلى دولت
 ميزبــان، عنوان كرد. در واقع، حاكميت دائـــم بر منابع طبيعى در خلاء و تنهايی توسعه پيدا نيافته، بلكه به عنو ان يك عكس العمل
 قضيه شـركت نفت ايران و انگاليس ( (1901)، صنعت مس شيلى Schrijver, 1995: (19V9-VV) (19VY) و صنعــت نفت ليبــ (19V) 4) بديهى است كه در ابتدا بايد تعريف دقيق و روشنى از مفهوم منابع طبيعى داشته باشيم كه اين امر، مستلزم و وجود تعريفى جانـي و مانع از آن است. در متون مختلف غير حقوقى، تعاريف متنفاوتى ارائه شـــده است.
 دانشــمندان قــرار گرفته اســتـ. در كتب مرجــع جغر افيايى و اقتصادى، منابع طبيعى معمولاً به دو نوع تقسيبم مى شوند:
 ميليونها سال شكل گرفتهاند و داراى مقادير ثابتى هستنا
 قابل توليد هستند (Schrijver, 1995: 131). تعريف مذكور قابل قبول تر به نظر میرســـه، اگر چهه اطمينانى به جامعيت و مانعيت آن وجود ندارد (Schrijver, 1995, 13). و ازثه ثروت طبيعى كه در قطعنامههاى ســازمان ملل به جاى منابع طبيعى بهاركار رفته است، داراى ارتباط معنايى مشـخصى با منابع طبيعى نيست. از اين رو، محل مناقشه برخى از حقوقدانان قرار كرفته است. عــدهاى معتقدند: (اپرا اين حاكميت بايلد منحصر به منابع طبيعى
 بسـط داده شــود كه همه فعاليتهاى اقتصــادى را دربر گيرد. از جمله ظرفيت و اسـتعداد كارى منابع انسانى يك دولت نيز جزء
 (D9). از طرفى حاكميت منابع طبيعى، اعم از منابع فســـيـلى و غير فسـيلى به منظور ايجاد اقتــدار و قدرت در حوزه اقتصادى، بايد
 شـايان ذكر اسـت كه مراد از حاكميت، كنترل و مديريت نسبت به اســتراتزى حوزه نفت و گاز است و مفهوم آن با تصدى گرى
 نفت كالاى استراتزيكى است كه در اقتصاد و امنيت كشور نقش
 و گاز گسترش يابد.

تابــع قانونى به جز قانون ايران قــــــار گيرد كه طرفين آن خارجى
 انعقــاد قرارداد، قاعدهاى امرى اسـت و هر گونه توافق بر خلاف



## اصل حسن نيت


 آنها در نظر گرفته شـــده است، استفادهمهاى ناروا نمايند. بـ عـه عقيده
 قرارداد و حقوق يك كشور، مىتواند صحت انتخاب قانون حاكم را توجيــه نماينـــــ (ايرانيور، قصدى عارى از نيرنگ و فريب و حيله، در انعقاد قرارداد است. حسن نيت در نظامهاى حقوقى مختلف معتبر دانسته شده و يكى

 امرى مقبول است و احاديث فراوانى وجود دارد كه به به مسلمانـان

 شــرعى و قانونى مسلم افراد، صدمهاى وارد نسازد، به عنوان يكـ اصل قراردادى معتبر دانسته شده است.

## اصل اعتماد و محر مانه بودن اطلاعات

 محسوب مىشود و معمولاً اعتماد كامل، در سايه عواملى از قبيل: حسن شـهرت طرفين، ميزان نفوذ دولت در حمايت دييلماتيكـ و ســوابق طرف قــرارداد، بهوجـــود مى آيـد و مســتلزم تضمينى مناسـب، مثل ايجاد زمينههاى نتل و انتقال موضوع مورد معامله يا تحت پوشش قراردادن بيمه، ضمانتهاى بانكى و LCD و ...

 قراردادهــاى بين المللى، داراى تابعيت و نظــام حقوقى متفاوتى هستند و اين احتمال وجود دارد كه طرفين نسبت به اين اصول،
 جهت حفاظت اطلاعات از اهميت بسـزـيى ايى برخوردار است. از اين رو، طرفين قراردادى بر اســاس اراده خود، چچگونگیى حفظ اسرار مربوطه و عدم افشاء اطلاعات را مشخص نمور مرده و در مفاد قرارداد مى گنجانند.

عمومى و حغظ ضرورت هاى اجتماعى، ضمن مشــنـروع و محترم شــمردن اصل آزادى قراردادى، بـــراى آى آن محدوديتهايـايى را نيز
 داراى اعتبـار مطلق نيسـتـ. مهمترين عوامــل محاوودكننـده اين اصل، عبارتند از: ا- قانون؛ r- نظم عمومى؛ r- اخلاق حسنه.

## انتقادات وارد بر اصل حاكميت اراده

 برخى از صاحبنظر ان، عرصه حقوق بين الملل خصوصى، براين

 از طرفــى، اين امر موجب ســـب اعتماد مى شـــود. اعمال نظريه
 منطقـى نيز مى گردد؛ زيرا در شــرايط معمولــى، صحت قر اردارداد
 متعاقدين، اعتبار مى بخششد درحالى كه اراداماى كه مخلوق قان انون
 منطقى، روبهرو مى شـــويم. لذا به نظــــر مخالفين اين اصل، قانون حاكم بر قرارداد بايد توســـط قانون معين شـوـود، نه اراداده طرفين؛ زيرا علت الزامآور بودن، قراردادهها قانون است. در اينجا شايسـتـه است به طور مختصر به تبيين جايكاه حارينا حاكميت


 - ا قانــون مدلىى، نه تنها به تشـــت آر آراء در خصوص اصل آلـا آزادى

 بطلان شروط ابتدايى، معاطات در فقه). بديهى است است كه در در ساير


 بر خلاف اخلاق حسنه، يا به واسطه جريحهددار كردن احساسات

 قانون آيين دادرسى مدنى آملـه است: عقود وقر اردادها هايى كه مخلى

 قانــون حاكم بر قرارداد را مشــخص كرده اســت. بدين ترتيب، قراردادى كه در ايران منعقـــد مى گردد، فقط در صورتى مىتواند

معاملات حكومت مى كند. بديهى اسـت كه ايــن اصل به عقود معين اختصاص ندارد و عقود غير معين را نيز شــامل مى شـــود. بناء عقلاء (توافق و تبانى عملى خردمندان بر مفهوم فعل يا تر ئ آن) بر اين قرار گرفته اســت كه وقتى طرفين قر اردادى را منعقد
 باشــند. بر خلاف نظر برخى از حقوقدانان، مصلحت اجتماعى و اقتصـادى عظيمى، اين اصل را مــورد حمايت قرار مىددهد؛ زير ا آحاد جامعه بر اين اســاس كه طرفين قــرارداد به تعهـدات خور پايبند خواهند بــود، روابط اقتصادى خود را تنظيم مى كنند و در صــورت عدم اعتقاد به اصل لــزوم قراردادها، نامنى اقتـامـادى بر جامعه سايه خواهد افكند. هيجِ بازر گانى به استناد وعده و و وعيد، بــه تحصيل اعتبار و تحمل هز ينههـــا مبادرت نمى كنــد و و در برابر ديگران، تعهلـى را نمى پذيرد.

## اصل لزوم جلب سرمايهگذارى خارجى در صنعت نفت و گاز در ايران

 اغلب دولتها، براى شــكوفايى صنايع كشورشان نيازمند جلب ســرمايه سـرمايهك گـاران خارجـى در امــور زيربنايــى، از جمله

 است كه در راستاى جذب سرمايه نقدى خارجى در قالب ارز و هم-جنين ســرمايه غير نقدى به صورت انتقال تكنولوزى و دانش
 نفت و گاز ايغا كرده |ســتـ. از آنجا كه در شر ائط كنونى تحريم كشــورمان كه امكان هر گونه همـــارى در زر زمينههاى اقتصادى،

 به عنوان فرصت و مجالى براى عرض اندام و و رشـــد شر كتهاى

 تكنولوزى و مطرح شدن در عرصه بين المللى و.... مى توانداند، بسيار
 عام، سـبـب ايجاد ضعف و نار سايى در صنعت كشور می شود كه با توجه به وضعيت سياســى بهو جود آمده، ممكن اســـت، باعث ايزوله شــدن صنعت نفت و گاز كشــورمان گردد. در حالى كه با اتخاذ سياستهاى مناسب و متقن قانونى (از طريق تدوين قو انين
 اقتصادى نه تنها باعث شكوفايى صنايع مادر و بالادستى كشورمان

اين اصــل مدلول مطابقى مــاده • ا قانون مدنى اســــت كه مقرر مى دارد: ا(قراردادهاى خصوصى نسبت به كسانى كه آن را منعقد مى كنتد، نافذ اسـتت). به موجب اين اصل، اثر قر قرارداد محاودود به كسـانى اســت كه آن را منعقد نمودهاند. وفق قانون مدنى، اصل
 مســأله مطرح مى گردد، كســانى كه طرف قرارداد نيستند، از پهـ
 آنهـا حق اعتراض يا تجديد دعوى را مىدهدل، يا حكم مذكور با با با با با اعتبارى مطلق راه هر ترديدى را بر خود مىبندد؟ به نظر نگارنده، ، اين مسئله در حقوق بينالملل، همانند حقوق داخلى، از خاستگاه و هدف مشـتركى برخورداراســت. در حقوق داخلى، نظامهاى مربوط به قوانين و سياسـتگگذارى يك كشـــور، ارتباط تنغاتنـگى

 قراردادهــاى تجارى بين المللى بايد ايــن اصل، از از دو منظر مورد بررسى قرار گيرد: الف) قابليت استناد مطلق در پا يدهمهاى حقوقى ب) قابليت استناد در مسائل حقوقى، پِ يلدههاى حقوقى، خاستگاه


 مى كنند در نتيجه، احكام فقط نســبت بـــه طرفين دعوى، قابليت استناد دارند. پس میتوان نتيجه گرفت: اگَ پپه اثر الزامآور بودن احــام دادكاهها و يا آثار قراردادها، فراتر از قلمرو رابطه طرفين. نمــمرود. اما نفس وجود رابطه حقوقى كه بر اســاس آن، حـم

 كفت: حكم پد يدهاى حقوقى با قابليت استناد مطلق است.

## اصل لزوم قراردادى (اوفوا بالعقود)


 واقع شود و شك و ترديد در لازم يا جايز بودن آن حاصل گرد
 دانسـته و طرفين قرارداد را ملتزم به مفاد و تعهدات ناشى از از آن بدانيـــم. ماده M19 قانون مدنى در مر مورد اصل لزوم قراردادها مقرر مى دارد: عقودى كه بر طبق قانون واقع مى شـــونـد، بين متعاملين و
 يا به علتى قانونى فســخ گردد. اصل لزوم، فقط در مورد عقود و

نيز مالكيت نفت استحصالى بر سر چاه باشد، ممنوع گرديده، اما اما اين قانون، شيوه (اخريد خدمت) براى اكتشاف، توسعه و توليد را مجاز اعلام نمود. ج- قانون نفت مصوب 49 با: براس اساس ماده 9 اين قانون، سرمايه گذارى خارجى كه متضمن حضور سرمايه گَذار
 گرديده است. قراردادهاى منعقد شده وزارت نفت با دول دياء ديار را تحت شــمول اصل VV قانون اساســى مى داند. Y ا - قانون نفت
 نوع قراردادهاى مناسب را در هالهاى از ابهام قرار داد.

## قانون مدنى



 است. طبق اين قوانين، قراردادى كه در اير ان منعقد مى شود، فقط
 طرف آن خارجى باشــنـد (مواد 991 و 999 ق. م). در خصر انـي

 و I FK. قانون ملنى در باب معاملات قيم اشاره كرد.

مقررات (الزامات بر نامهاى و بودجهاى قراردادهاى بالادستى نفتى در ايران

الزامات برنامههاى پینج سالهى اول تا پنجم توسعه
جمهورى اسلامى
 و پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى لانى


 نهادينه بين برنامهريزى و سياستگذارى بودجها، صرفاً مجمموعهاى

 بســيارى مابين ارقام پيشبينى شــــــه، با ارقام عمل شده در طر طول برنامه هاى توسـعه را بهو جود آورده اســـتـ. در اين ميان، توجه به نحوه نگرش و ســاخت برنامن تون توسط مجريان و سياستگاراران
 توجه به اهميت الزامات برنامههاى توسـعه به تفكيك بيان حكم

شـويم بلكه با اسـتفاده حداكثرى از آن، زمينه رشد و شكوفايى



 Y (Y). بنابر اين، به منظور دسـتيابى به توسعه و ييشرفت، آموزش و انتقال دانش و تكنولوزى، اجتنابناپپ نيروهاى متخصص در زمينههاى فنـىى، اقتصادى و مذاكرهكننده
 صاحب آن، به شمار مىرود.

## منابع حقوقى حاكم بر قراردادهاى نقتى

## قوانين داخلى حاكم بر قرار دادهاى بينالمللى

 نفتى از عمدهترين دلايل گـــترش قراردادهاى بيــع متقابل در ايران، الزامات حقوقى ناشــى از ملـى بودن منابع نغـــت و عدم امكان انـان واگــذارى مالكيت آن مىباشـــــ؛ عالاوه بر ايــن، مقررات قانونى


هستند. الزامات قانونى شامل موارد ذيل است:

## قانون اساسى

 بزرگ و صنايع مادر ايران دولتى هســتند. نظام |"اقتصادى اير ان، بر

 از قبيــل زمينهـــاى موات و رهــا شــــه و... در اختيار حكومت
 توجه به تصريح اصل ا^ق.ا. كه بيان مىدارد: دادن امتياز تشكيل شـركتها و مؤسســات در امور تجارى و... به خارجيان مطلقاً ممنوع است. اين امر، دليلى بر عدم امكان هر گونه سرمايه كذارى مستقيم خارجيان در بخش نفت و كاز است.

قوانين نفت

 هر كونه قرارداد مشاركت كه متضمن مالكيت خارجيان بر منابع و

بيدا كرد. بخش نفت و كاز جهار ماده را در برنامه ســوم توسـعه بــه خود اختصاص داده اسـت كه مــواد
 ه^ قانون مزبور، بانگى مر كزى مجاز به هيج گونه تعهجا و تضمينى

 محصولات مؤيد همان طر حها صورت گيرد. در ماده 11 ا قانون مزبــور وزارت نفت مكلف اســت، توليد نفت خام و گاز طبيعى
 دها و اولويت توليد از ميادين مشترك است. در ماده 119 همين قانون، دولت به وزارت نفت اجازه داده است كه نسبت به انعقاد قر اردادهاى بيع متقابل نسل جديد يد براى اكتشاف واف و توسعه ميادين
 صادرات فر آوردههاى نغتى، گاز و ميعانات كازى بها به شركت نغت
 حغظ و توسعه سطح فعلى توليد نفت خام و اجراى برنامه توليد




## 

 سـنـد اقتصادى كشور در دراز مدت كه رشد پايدار اقتصاد دانايى بـي محــور از مهمترين اركان آن بود، به شــمار مى آمد و اهداف آن آن
 صيانــت از هويت و فرهنگ اســامامى ايرانــى، حاكميت مؤثر و اسـتقرار دولت. در اين برنامه با عنوان بــــتر ســـازى برای ای رشد
 بيشـتر به نحوه تخصيص درآمد حاصـل از فروش نغت و نحوه ذخيــره درآمد حاصــل از فروش آن در حســاب ارزى پرداخته اسـتت. لازم به ذكر اســت كه ماده سوم اين قانون، دو بار اصلاح شده است. جهت گيرى اصلى اين برنامه كه عملكر دا آن در بو بودجه
 سالانه كشــور به در آمدهاى ناشى از صادرات نفت و ساير منابع
 .
قانون برنامه پپنج ساله پنجم توسعه
 ســاله اسـتـ. از طرفى، تعيين هدف اولين و مهمترين مرين مرحله در


در هر كدام آنها را مورد بررسى قرار مىدهدهيم:


 ايران اجازه و اختيار داده مىشـــود، به منظور تأمين گاز مورد نياز بــراى مصارف داخلـى و صادرات و بهرهبردارى از ميادين كازى، قراردادهاى لازم را تا حداكثر مبلغ ســه ميليارد و دويست ميليون
 هز ينههاى ســرمايه كذارى از محل توليدات ميادين فو
 منظور رفع قسـمتى از نيازهاى بخش صنعـــــت و معادن در امور مربوط به توسعه صادرات و سرمايه گذارىى، به دولت اجازه قراردادهاى معاملات متقابل تا سـقف •1 ميليارد دلار داده شده
 درآمده است. قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه (I I IYVA الى الى
 توسعه پايدار در بخش كشـــاورزى بسنده كرد و در پهار محور خلاصه گرديده اســت: تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعى، توسـعه پايدار در بخش كشاورزى، توسعه صادرات غير نغتى و تقويت بنيه دفاعى كشــور. در بنـــد (و) تبصره تبصره ها قانون مزبور آمده اســت: بــهـ منظور اجر ایى طرحهاى

 قرارداد بيع متقابل اعطا شد و همتحنين شر كتهای بار بيمه و بانكمها

 معادل ريالى اقساط سررسيده شده، با تو جه به آن كه اين قر اردادادها

 شماره مسلسل 1.Y99، تيرماه 1YV9 (1Y^9).

 محســوب مى گردد، بر محوريت اصلاح ســـازمانى كشــور قرار

 منظور دســتيابى به هدف اقتصاد بدون نفت، تعيين شـــــه بود كه
 در اقتصاد كشور كاسته نشد، بلكه اين سهم رشد قابل تو جهـى هم
 صورت كاربردى و اجرايى به شيوه مواجههه و برنانمهريزى در در اين حوزهما بِرداخته شده است.

## قوانين، كنوانسيون و معاهدات بينالمالمللى حاكم بر قراردادهاى بالادستى نفتى در در ايران











 V V V طريق زمينهداى يِيشرفت، نشانهاى از ازين منهوم دانست.

قطعنامههاى مجمع عمومى سازمان ملل متحد
 نمودن توافقنامهماى تجارى در راستاى حفظ منابع اين كشور هاها

 حــق حاكميت بر منابع طبيعى شـــان و با با بيان ايــن نكته كه هـ حق مردم استفاده آزادو واسـتخراج ثروت طبيعى و منابعشان، مطابق



 دسـامبر 1999 متضمن اصل حاكي الميت دائم بر منابع طبيعى است.



## كنوانسيونهاى بينالمللى


 نمودهاند. علاوه بر كنو انسيونهاى بينالمللم در خصوص قانون

ها ه). به همين دليل، تعيين درسـت و دقيق اهداف آن آن، بسيار مهم
 تحقق دو شاخص ريشرفت و عدالت، توجه به دي دين باورى و و خود
 مقدمه ورود به هـدف اصلى اين بين برنامه كه عبارت است است از: حر كت







 سقف توليد اضافه روزانه يك ميليون بشكه نفت نـا نام و و دويست





 شر ايط موضوع بند (ب) ماده († ( ) قانون برنامه حهارم توسعه.

قوانين مربوط به تشويق و حمايت سرمايهگَارى خارجى در ايران








 در موارد گوناكَونى بحث و بررسى انجام گَرفته است.

آييننامه اجرايى مربوط به تشويق و حمايت سرمايهَكذارى خار جـى
 خارجى نيز به مواردى اشاره گرديده است است كه البته در چاريجوب

كه هدف از گـــردآورى چجنين مجموعهاى يافتن اصول وقواعدى است كه بهترين، بيشترين و قابل دسترسترين منافع قراردادى را براى ملت ايران به ارمغان آورد و در نهايت دســتيابيابى به قرارين ارداد متححالشُكلى كه حافظ منافع ملى ايران در قراردادهاى بالادستى




 طريق جايگزين كردن قراردادهاى بهترى كه منافع سرمايه كذارى خارجى را براى اين صنعت، بيشــتر مد نظر قرار مىدهدد، محقق ساخت.
 كامل اير ان بر منابع نفت و كاز را تضمين مى كند و و از سوى ديگر


 مفاد آنها، منافع كشور ما را تضمين خو اهد نمود.
.اسـعينى، ربيعا. (IVVI). مباحثى از حقوق تجارت بين الملل. تهران:
ارفع نيا، بهشيد. (•^٪٪) . حقوق بين الملر خصوصى. جلد اول. چاپپ
جهارم. تهر ان: انتشارات بهتاب.



> مهندسى عمر ان. تهران (9 ا تا اب ارديبهشت (9). الماسـىى، نجادعلى. (IMVY). تعارض قوانين. پیاپ دوم. تهر ان: مركز

نشر دانشگاهى.

سوم. تهر ان: نشر حقوق دان.
 نفتـى از قراردادهــاى معاوضى به ســوى قراردادهاى مشـــار كتى). مجله

 $\qquad$

 انتشارات آواى نور.

حاكم بر قراردادهــاى بين المللى معاهدات دو جانبه متعددى نيز مابين كشــو رهاى مختلف منعقد شده است كه البته بيشتر توسط كشو رهاى آمريكاى جنوبى و كشورهاى آفريقايى و اروپيايى بوده و كشــور ما تاكنون چتنين معاهدهاى را با هيج كشور جها


## حقوق درياها

 1. 1 بشــريت، كنغر انس ملل متحــــد در مورد حقــوق درياها، در دســامبر 19Ar مقر راتى را در مورد منابع طبيعى بستر اقيانوسها تصويب نمود. به طور كلى، اين مقررات بر اين اين اصل استور استوار است كه حاكميت كشــورى نمى تواند موجب ادعاى حق حا حاكميت بر اين منابع شود. اين منابع، توسط مقام بين المللى بستر اقيانوس هـا و از طريق قرارداد با اشخاص خصوصى ادار اده مى شود.

## بحث و نتيـجه گيرى

در اين مقاله سـعى شد تا با شفاف سازى اصول و قو اعد مزبور،
 تنوع اين نوع قراردادها شناسـا گــردد كه تفاوت در عناوين قراردادها، لزوماً به معناى تناوت
 حاكم بر قراردادهاى بالادسـتى صنعت نفت، به مر اتب بيشتر از تفاوتها و تمايزات فى مابين آنهاســتـ. به يقين، انجام اين كار
 اين قراردادها نقش اساسى را ايفا نمايد.
 حقوقى حاكم بر آن و بررسى انواع قراردادها گرفتن اصول و مبانى حقوقى مربوطه، نتايج زير حاصل می مشا
 جايگاه آنها در نظام قراردادها، مســتلزم روشـــن نمودن ماهيت حقوقى عوامل دخيل و مرتبط با اين نهاد حقوقى است. قانون حاكم بر قراردادهاى نغتى، يكى از اساسىترين شرين


 مى باشـــــ در واقع، قانون حاكم تابعى از ماهيت قرارداد است است كه بنا به ميز ان ارتباط عناصر قرارداد قانون حاكم بر قرارداد معرفى شدهاند. حال، با توجه به اين نكته
(IMN4). ملى كردن و غرامت. تهران: نشر كارنامه.
(rهr ו). نفت ماو مســائل حقوقى آن. چاپ دوم.
$\qquad$
تهر ان: انتشارات خوارزمى.

California Aseatic oil company and texaco over-seas petroleum company $V$. gavernment of the Libian Arab republic international Law report. vol. 53, 1979.

American independents oil company V. government of the state of kuwait (Amin oil) International law report.vol. 66, 1982, 588.8 zlan Brownlie "Principles of Public International Law Oxford University. 2003.

Jennings, Anthony. Oil and Gas Exploration Contracts. Sweet \& Maxwell. London. 2002.

Khalil, M.. Treatment of Foreign Investment in Bilateral Investment Treaties. ICSID Rev. FILJ. 1992.

Libyan American oil Company (Liamco) V. Government of the libyan Arab Republic. Vol. 62. International Law report.

Lew Julian D. M.. "Achieving the Potential of Effective Arbitration". Arbitration. 1999.
M.Blessing. "Mandatory Rules of Law versus Party Autonomy in International Arbitration". J.Int. Arb.. 1998

Salacuse Jeswald W.. "Direct Foreign Investment and the Law in Developing Countries". ICSID Review-Foreign Investment. 2000.

Schrijver Nicolaces Jan. Sorereinty over natural

$$
\begin{aligned}
& \text { متقابل در بخش بالادسـتى صنعت نفت و كاز ايران). تهر ان: نُشـــــــهـ مر كز } \\
& \text { امور حقو قى يين المللى رياست جمهورى. شماره IVV. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ايلات متحده آمر يكا. چاپپ اول. تهر ان: انتشارات فردافر انر. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { عمومى قر اددادهاى خاور ميانه. تهر ان: انتشار ات صصح امروز انـا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { اول. جلد اول. تهران: انتشارات دفتر خدمات حقوقى بينالمللى جمهورى } \\
& \text { اسلامى ايران. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانشخاهمها (سمت). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كوير. } \\
& \text { صفايى، سيدحسن. (ITVQ) . حقوق بين الملل و داورى هاى بين المللى. } \\
& \text { چچاپ اول. تهران: نشر ميزان. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { انتشارات مدرس. } \\
& \text { (بى (با). تظر يه عمومى تعهدات. تهران: نشر ميزان. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {.بهروز اخلاقى. جلد اول. تهران: انتشارات سمت. }
\end{aligned}
$$ resaurces, Balancing Rights and duties in an Interdependent World. Thesis for phd degree of International Law. 1995. University Gronigen.

Shwazwnberger Gorge. International Law. 1957. Stevens\&sons Limited, Vol.1. Third edition.

Shihata, I.. "Forward". Schreuer, C.. The ICSID Convention: A Commentary. Cambridge. Cambridge University Press. XV.

Shiravi, Abdolhossein and Ebrahimi, Seyed Nasrollah. "Exploration and Development of Iran's Oil Fields through Buy-Back". Natural Resources Forum 30. Blackwell Publishing Ltd. 2006.

Ule, Christian \& Brexendorff, Alexander. Iran Investing in The Oil \& Gas Industry (from a business and legal Perspective). 2005. MENA legal. Frankfurt am Main. (www. mena-Legal.com).

Wright, Jan \& Byrknes, Arne-Helge. "Buy-back Contract Risk Modeling Using System Dynamics". Sustainability in the Third Millennium. Bergen. August 2000.

Zhiguo Gao J.S.D. International Petroleum Contracts, Current Trends and New Directions. Graham \& Trotman Limited. 1994.

