## بر رسى آراى تضورى و نيابِى صادره از دادكاه اطفال و نوجوانان: رفع

ابهامات
(نوع مقَاله :علمى- بَوهشیى)
سالار مادقى)
علم مفراوزنگّى

## OR








 الستفاده از منابع كتابخانهايى به بررسى دقيق شُرايط حاكم بر آراى حضورى و غيابى دادكامهاى الطفال و نوجوانان و رفح ابهامات موجود يرداخته ششدهاست.
 . نlû on
 Email:salar.n1371@gmail.com

 (133B الين ماده براى تضمين اين اصل مواردى را بيان مىكند كه عبارتاثد از: حق دسترسى به دادگًاه، علنى بودن رسيدگى مگّر مر موارد مصرحه، مستقل و بىطرف بودن دادگاه، اصل بر برائت بودن، رسيدگى در مهلت منطقى، مطلع شدن از اترهام و اسباب آن در كوتاهترين مهلت ممكن، در اختيار دانشّن زمان مناسب جهت آمادهسازى ادله دفاعى و دفاع از خود يا به صورت مستقل و يا از طريق نماينده به انتخاب خود شخخص. ساير اسناد بينالمللى از قيبل اغالاميه جهانى حفوق ششر، ميثاقّ بين المللى حقوق مدنى و سياسى، كنوانسيون آمريكايى حقوق بشر و منشور افريقايى حقوق
 محاكمه منصفانه يكى از حياتىترين حقوق بشر و تضمين كننـده إمنيت افراد در برابر دولتها
 دولّ زيند هذف از ذكر نكات بالا رسيلن به اين موضوع است كه، هر شخصمى كه مورد اتمام واقع مىشوه، اصل محاكمه منصفاني ايجاب مى كند وى در جلسه دادگاه خضور يافته و از خود دفاع كند. لكن اصل محاكمه منصفانه براى متعمه موجد حتى حضور در/ جلسه دادرسىى است نه موجد الزام به حضور در جلسه دادرسى. بنابراين، هيج شخصى , انمىیتوان ملزم به حضور در جلسه رسيدگى و دفاع از خود نمود و همحنّنين در بحضى مواقع افراد بنا به دلايلى از قبيل عدم الالاغ واققىى احضاريه نمى تواثند از اتهامات عليه خود و همحینين زمان دقيق جلسه رسيدگّى آكَاه شوند و به تبع آن نمى تواثند در جلسه حضور يابند و از خود دفاع كتند. از سوى ديگّر رسيدگىى نكردن به اتههامات اشخخاص و معطلّ كذاشتن آنان يا مجرم شناختن كسى كه در جلسه دادرسى شركت نكرده و از
 در نتيجه از همين مباحث است كه آراى حضصورى و غيابي مطرح مىشود و اهميت بيدا مىى مند.

[^0] مىشود رأى، زمانى غيابى محسوب مىشود كه متمهم يا وكيل او در هيج يك از جلسات دادكاه حضور نيافته يا لايحه دفاعيه به دادكاه نفرستاده باشد. چس ملاكى حضورى يا غيابى بودن رأى، حضور يا عدم حضور متمهم و يا وكيل وى و يا ارسال و عدم ارسال لايحه دفاعيه به دادكاه است (خالقى، قرارهاى صادره از سوى دادكاهها در هيج صورتى غيابى تلقى نمىشوند (يشين: ا11). اين شرايط در رابطه، با اطفال و نوجوانان كمى متفاوت است، هراكه شخصيت اطفال و نوجوانان متفاوت از بزرگّالان و از سوى ديگَر به تعبير آلبرت كوهن بزهكارى آنان به دور از سودجويى و منفتتطلبى است (رايجيان، هوّا: • ا10). بنابراين هون بزهكارى اطفال و نوجوانان اتفاقى و ناشى از هيجانات كاذب است، لذا سيستم عدالت كيفرى اطفال و نوجوانان رويكردى متفاوت از بزرگّالان و مبتنى بر اصلاح و درمان را برگّزيده است و به عبارتى فلسفه تشكيل دادگامهاى ويرَه براى اطفال و نوجوانان همين موضوع است (ثامبياتى، و تخصصى كردن حقوق صغار بر مى گرددد به شُشمين كنگَره انسانشناسى جنايى كه در شهر تورين ايتاليا به سال 19.9 ميلادى تشكيل و توصيههايى در اين باب الرائه شد و اين توصياهها بعد از جنگَ جهانى دوم مبناي وضعيت حقوقى تخصصى اطفال و نوجوانان قرار گرفتند (تجفى
 نوجوانان بر میگردد به سال نكات بالا مبناى متفاوت بودن شرايطط حاكم بر آراي غيابيى و حضورى صادره از دادكاه اطفال و نوجوانان با بزركّالان را نمايان مىكند. موارد زير را مىتوان از تفاوت شرايط حاكم بر آراى حضورى و غيابى صادره از دادگاه اطفالّ و نوجوانان با دادكاه بزر كَسالان برشمرد:



 |ششخاص مقيم خارج از كشور ر، دو ماه استم.

الف) آنحه كه از حقوق ايران و متون قانونى استنباط مىشوو؛ اطفال و نوجوان خواه به صورت مستقيم و خواه به صورت غير مستقيه (از طريق والدين) به دادكاه احضار نمىـشوند و اين احضاريه به والدين آتان ابلاغ مىشود حال آنكه يكى از شرايط رأى حضورى و غيابي، حضور و يا عدم حضور خود متمهم در دادكاه است. ب) با توجه به اينكه در حقوق ايران بسيارى از جرايم اطفال و نوجوانان بلون حضور وكيل تشكيل نمى شود در صورت عدم تعيين وكيل از جاتب مترمه يا واللين وى و يا عدم حضور وكيل تعيينى، براى متّمه كودكى و توجوان وكيل تسخّيرى تعيسن میشود. ب) ملاك حضورى و غيابى بودن رأى در بزركّالان ارسال و و يا عدم ارسال لايحه دفاعيه به دادكاه از جانب خود متمهم و يا وكيل وى است، اما در رابطه با اطفال و نوجوانان و با توجه به شرايط خاص آنان، جنين صراحتى در توانايى ارنال لايحه دفاعيه و ملاكي بودن آن جهت حضورى تلقى شدن رأى مر قوانين يافت نمىشود. ت) ماهيت رأى صادره مر رسيدگى الـى بزرگّسالان يا حكم و يا قرار است، در حاللى كه در رسيدكى اطفال و نوجوانان رأى مىتوتاند يكى ماهيت ديگر يعنى تصميمات تأمينى و تربيتى نيز داشته باشد. با توجه به مطالب بيان شده
 جلسه رسيدگى حاضر میشوتد و ملاكى رأى خضورى و غيابى، حضور متمرم طفل و نوجوان أست يا والدين وى؟ ب) آيا حضور وكيل تسخيرى در جلسه رسيدگى منحر به خضورى تلقى شدن رأى مى شود؟ نوجوان است يا والدين آنان و يا در حالت كلى متّهم طلل و ووجوان توانايى ارسال لايحه دفاعيه به دادكاه را دارد يا خير؟ ب) با توجه به إينكه ماهيت ,أى صادره از دادكاه اطفال و نوجواثانان

مى تواند تصميمگوتنه باشد، آيا مىتوان از اين تصميمات واخخواهى كرد يا خير؟ اين مطالهه از هیهار قسمت تشكيل شدماست، كه در آن موضوعات حضور طفل و نوجوان در جلسه دادرسنى(بند اول)، تقش وكيل در دادكاه اطفال و نوجوانان(بند دوم)، ارسالّ لايحه دفاعيه به دادگاه اطفال و نوجوانان(يند سوم) و ويزُگى هاى صادره از دادكاه اطفال و نوجوانان (بند هیارم) بررسیى شدهانـد.

كُتله شد كه يكى از شرايط حضورى و يا غيابى تلقى شدن رأى حضور و يا عدم حضور متمُمه در جلسه رسيدگى است. براى اينكه مترمه در جلسه رسيدگى حاضر شود، بايد از قبل به جلسه رسيدگى احضار شده باشد. با توجه بها اينكه متمهم مورد نظر در اين مطالعه أفراد زير 1 إسال هستند و با وجود عدم تصريح مقنن بها احضار مستقيم و يا احضار غير مستقيم متمهم طفل و نوجوان به دادرسى و همحنين عدم تصريح در ملاكى بودن حضور و يا عدم حضور متمهم طفل و كوجوان در دادرسى يا والدين آنان براى اصدار رأى حضورى و غيابى، بايد با بررسى مقر ات سابق و لاحق در كنار هم بهـ مقصود مقنن مى برد. از اين رو، ابتدا مقررات سابق كهـ مر اين زمينه وضع شُهه بودنله مورد بررسى قرار گرفتتهاست. در رابطهه با سابقه تقنينى در اين موضوع دو قانون
 عمومى و انقالاب در امور كيفرى مصوب II بررسى قرار كرفتته است.

 حيث تعقيب و تحقيق بر عهده داشت. يس از اين مرحله اكَر موردى برايى صدور قرار منع تعقيب نبود، دادگاه قرار رسيدگى صادر مى كرد و وقت رسيدگى , جا جهت خضور در دادكاه به سريرست

 اجراى عدم حضور والدين در دادكاه يشيبينى نشده بود. قانون ديگً در اين زمينه قانون آيين دادرسى دادكامهاى عمومى و انقالاب در امور كيفرى مصوب اسیVA است. مقررات اين قانون در اينباره هم نسبت به قانون تشكيل دادكاه اطفال يزهكار
 برخوردار يود. در اين قانون هم احضار ططّل بهصورت مستقيمه و هم احضار وى بي صورت غيرمستقيم (از طريق والدين) ييشبينى شده بود و ضمانت اجراى عدم حضور طفل در دادكاه

جلب وى بود. همانطور كه ملاحظُه مىشود اين قانون احضار طفل كه شخص نابالغ شرعى بود را به دو روش مستقيم و غير مستقيهم به دادگّاه پيشبينى كرده بود مضافا اينكه ضمانت اجرايیى نيز براى عدم حضور طفل مقر, كردهبود و از اين حيث هيجِ ابهامى در قانون وجود نداشت. افراد بالغ زير هجله سال همم تابع مقررات عمومى بودنده يعنى هرآتحه كه راجع به بزرگّسالان بود در حق آنان نيز اجرا مىشد منجمله قواعد راجع به احضار. اين قانون بهطور صريح حق بر مشاركت٪ در فرايند دادرسى كيفرى را براى اطفال و نوجوانان به رسميت مىشناخت و اين اقدام مقنن در راستاى كنوانسيونهاى بينالمللى بود. حق مشاركت در فرايند دادرسى كيفرى علاوه بر اينكه در اسناد بين المللى عام كه موضوع آنان بدون مشخص كردن گَروهى از افراد درباره نوع بشر است، منجمله ماده 8 كنوانسيون اروهايیى حقوق بشر، ماده اf ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى و ماده ^ كنوانسيون ارویايیى حقوق بشر ذك شده است، در اسناد بينالمللى خاص نيز كه موضوع آنان راجع به كودكان است، نظير ماده • ث كنوانسيون حقوق كودك
 تأكيد مى كند. همه اين مقررات نشانكا اين هستند كه شركت كودكان در فرايند دادرسى كيفرى جنبه اساسى دادرسى منصفانه در سيستم عدالت كيفرى كودكان است. (forde, 2018: 265) با تصويب قانون آيين دادرسى كيفرى در سال ل1rar دوباره مقررات غيرشفاف در اين زمينه وضع شدند، كه همين عدم وضع قواتين شفاف ايرادى است كه بر نظام تقنينى ايران وارد است




${ }^{2}$. The Right to Participate
${ }^{3}$. Convention on the Rights of the Child (1989)
${ }^{4}$. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) (1985)
${ }^{5}$. United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines) (1990)

 وقت دادرسى به متهـم يا وكيل او ابلاغ مى مشود1).

برداشت مىشود كه احضار مترهم طفل و نوجوان (يهَ به صورت مستقيم و یاه غيرمستقيم) به دادكاه يششبينى نشده است و به جاي مترهم سريرستان وى احضار مىشوند. از سوى ديگِر ضمانت اجراى مناسبى در صورت عدم حضور والدين طفل و نوجوان مترمه يشيشينى نشدهاست و جلب والدين خلاف قواعد مقرر خواهد بوده هرا كهـ طبق ماده 191 همان قانون جلب اشخاص بدون توجه اتمهام موجب محكوميت انتظامى است. با ذكر موضوعات راجع به احضار و با بيان
 كه ملاكى رأى حضورى و غيابى، حضور و عدم حضور متملم طفل و نوجوان است يا والدين آنان. براى چاسخخ بها اين سؤال مىتوان دو راهكار ارائه داد: ا) اصل بر حضورى بودن آراى دادكاه اسيت؛

 حضور والدين ملاكى است يا ملاكى بايد حضور متمهم طفل و نوجوان باشد. ب) با توجه به اينكه در
 اصلاحات بعدى حضور و يا عدم حضور نماينده قانونى (همان والدين و يا سريرستان) ملاكى رأى حضورى و غيابى قرار تُرقته است شايد بتوان با استماده الز تفسير لفظى كهـ مقصود از آن مقيد

واللدين و سريرستأن ملاكى قراريّيرد.

با توجه به اصل دادرسى منصفانئه و لزوم دفاع متهمه از خود همصخنين اصل مشاركت در فرايند دادرسى كيفرى و حق ير شُنيده شدن كودكان ,امكار اول هنطقىترى باشد. ذكر اين نكتّه ثيز خالى از لطف نيست كه احضار كودكان بهه دادكاه و جلب آنان در صورت عدم حضور، منافاتى با اصل قضازدايیَ مندرج در ماده 11 قواعد يكن ندارد و هر كجا لازم باشد رسيدگى به اتعهام كودكان از مسير رسيدگى رسمى خارج شده و تحت رسيدگى غير رسمى قرار مى گيرد و در رابطّه

[^1]با جرايم جدى و سنگَّين "، متمهم طفل و نوجوان به دادكاه احضار شده و ملاكى رأى حضورى و يا عيابى، حضور و عدم حضور خودش خواهن بود. به عنوان بحث آخر در اين كَقتار بررسى ماده
 حمايتى را از اطفال (نه نوجوانان) ايجاد مى كند و برحضور كهتر آنان در جلسه رسيدگى تأكيد

 كه راجع به افراد زير 9 سال تصميمى از حيث مجازات و اقدامات تأمينى و تربيتى گرفته تمى شـود و اين افراد فاقد مسؤوليت مطلق هستند و ماده اث1 الهمان قانون كه مقرر مىدارد براى افراد تابالغ طبق مقررات ماده M اقدامات تأمينى و تربيتى اتخاذ میشود، ناظر بر ذكور ه تا است و اناث زير Q هالل را شامل نمىشود. در تتيجه هون اين افراد در برابر اعمال مجرمانه خود
 حيث خضورى و غيابى بودن بررسى شود. پس ماده \& أ أ قانون أيين دادرسى كيفرى مصوب
 قبال اين افراد نيز فاقد ارزش حمايتى است. بهتر بود مقنن به جاي طفل در اين ماده از واثره نوجوان استفاده مىكرد تا اين ماده منطبق بر قواعد و مقررات قانون مجازات اسلامى مىشد.

## 

يكى ديكَ از مواردى كه بر خضورى و عيابى بودن رأى تأثيركذار است، خضور ويا عدم خضور وكيل متمهم در جلسه رسيدگى است. در اين بند ابتدا توانايى تعيين وكيل از جاتب متمهم طفل و نوجوان بررسى شده و سيّس به تأثير خضور وكيل تسخيرى در جلسه دادكاه بر حضورى تلقى شدن رأى پرداخته شدهاست.
${ }^{1}$. Most serious offences



حر قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب از جانب مترمم طفل و نوجوان، وجود ندارد. اما طبق اصل لزوم توانايى اجراى وكالت كهي در ماده
 آنان قائل شـلـ. مفهوم توانستن در ماده فوق نيز توانايى حقوقىى است نه توانايى مادى (بيات و بيات، وهّا: هrt). تا قبل از تصويب قانون حمايت از اطفالل و نوجوانان در سال

 جانب آنان برعهلهه والدين، سريرستان، قيمه و دادستان بود. اما بعد از تصويب قانون حمايت از
 گرڤت. بِنابراين زمانى كهي اطفال و نوجوانان توانايى شكايت كيفرى دارند، طبق اصل لزوم توانايى اجراى وكالت، حق تعيين وكيل در آن امر رانيز خواهند داشت. اما اين موضوع مربوط به شاكى طفل و ونوجوان است و طبق قواعد كلى رأى براى شاكى همواره خضورى اسث. وظيفه وكيل براى متهم دفاع از جانب وى است. پس طبق اصل فوقالذكر هنگًامى كه متمهم طفل و نوجوان توانايى دفاع از خود داشته باثشد، توانايع تعيين وكيل در آن امر را نيز خواهد










 ذكرّ

آنان در اين جرايم از جانب والدين و يا سريرستان وكيل تعيين مىشود. در اين صورت وظيفي



 از خود و حق بر شنيده شدن كودكان است. در حالت كلى، آنَّه كه از از ماده فوقالذير استنباط







 والدين مؤثر در اين امر است












 محكومعليه غايب دانست و رأى صادره در اين زمينينه را احضورى تلقى كرد.

## r. ارسـال لايحه دفاعيه بهـ دادكاه اطفال و نوجوانان

يكى ديحر از مواردى كه مؤثر بر حضورى و غيابى شدن رأى صادر است، أرسال لايحه دفاعيه.




 دفاعيه به دادكاه از جانب متمهم طفل و نوجوان و وتأير آن در حضورى و غيابيى تلقى شدن رأى ريراخته شده است.
حق بر شنيليه شدن كودكان براي اؤيلن بار در ماده 1 با كنوانسيون حقوق كودك مصوب













 روانشناسى، روانكاوى و علوم تربيتى استماع كودكان را يكى از نيازهانى اساستى آلنان معرفى
 كذشته مى شود اما به رسميت شناختن اين حق به من منظور اعطالى حق تعيين سرتوشت به كو كودكان نخواهد بود (Hodgkin and other, 2007: 150). يس حت بر شنيده شدن ايجاب ميى كند، كودكان در تمامى مسائل على|الخصوص در فرايثد دادرسى كيفرى از خود دفاع كنتد و يه دفاع أنان ترتيب اثر داده شود.

در رابیله با توانايى ارسال لا ليحه دفاعيه به دادكاه از جانب متزهم طفل و نوجوان و متعاقب آن مطرح شلن رأى حضورى و غيابى، حق بر شنيده شدن ايجاب مى كند كه متمهم طفل و نوجوان
 دفاعيه و خضورى تلقى كردن رأى باشند. از سوى ديگُ، شون اطفال و نوجواثان فاقد تحربه كافى در اين زمينه مىباشنـد و احتمالا نتّوانتند در آن لايحه دفاعيه به خوبى از خود دفاع كنند، حضورى تلقى كردن رأى به موجب اين لايحه، به نفع آنأن نخوأهل بود. تنها ,اهیى كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه هر دو موضوع فوق|الذكر را با يكديگِ جمح شده، به نحوى كه ارسال لايحه دفاعية از سوى متمهم طفل و نوجوان به رسميت شُناخته شود و از سوى ديگّر براى حمايت هرپه بيششر از آنان اين لا يحه أرسالى موجبى براى حضورى تلقى كردن رأى نباشد. تالىى فاسدى كه
${ }^{1}$. Committee on the rights of the child
${ }^{2}$. Committee On The Rights of The Child, Day Of General Discussion On The Right of The Child To Be Heard, Forty-third session (2006)
${ }^{3}$. Committee On The Rights Of The Child, General Comment No. 12, The right of the child to be heard Fifty-first session (2009)

متتاقب يذيرفتن راهكار بالا به وجود خواهد آمد اين است كه، نمىتوان دقيق مشخص كرد


 عنوان سخّن آخر اين كفتار بايد ذكر شود كه توانايى ارسال لايحه دفاعيه ازي جاني جانب متمهم طفل و

 است و نمىتواند مبناى رأى حضورى قرار كيرد و مالاك حضورى و تلقى شدن رأى أى در اين امر ارسال لايحه، دفاعيه از سوى والدين، سريرستان و ويا يا وكلاى آنان است.

## 

در سهه بند قبلى شرايط حضورى و غيابي بودن آراى صادير ها الز داد5اه اطفال و ونوجوانان بررسى


 اين شرايط مورد دبررسى واقع شده است:



 قرار كيرد اين است كه در خصوص اطفال و توجوانان طبق ماده M قانون مجازيات اسانيامي





كَرفته است، به نجوى كه براى گَروههاى سنى متفاوت تصميمات متفاوتى يشيبينى كرده است.


$$
\text { سال و گروهه ها تا } 1 \text { ا سال تمام شمسى. }
$$

 دهند يا به عبارت ديگً, اهليت واقتى 'داشته اما اهليت جرمى و خزايی ندارند، به علت ارتكاب اعمال مجرمانه سرزتش نمىشوند و اين افراد فاقد مسؤوليت مطلق هستند، از اين رو نه مجازات مىشوند و نه درباره آنان اقدامات تأميثى و تربيتى اتخاذ مىشود. در اصطلاح به اين كروه از افراد صضير غير مميز كَقته مىشود.


 در اصطلاح به اين گَروه از افراد صنير مميز كَفته مى شوود.
 جزايى است، مسؤوليت كيفرى آنان تخفيفيافته يا به عبارتى نسبى است. از اينرو اطفال و نوجوانان همانند بزركسالان كه داراى اهليت جزايى تام هستند، مجازات نمىشوندلـ در اصطلاح به اين


"






میشود و براى افراد ها تا X X سال مجازات از نوع تخفيفيافته در نظر كَرفته مىشود و در اين مورد تفاوتى ميان اناث و ذكور نيست.







 است اقدامات تأمينى وتربيتى اتخاذ ميشويد.








 را كه براى وى اقدامات تأمينى وتريبيتى اتخاذ شُده است، محكومعليه، الطالاق كرد.


 نوع تصميمه در رابططه با بزهكارى آثنان مىتوان در رابطه با آراى خضورى ويا غيابى صادره از دادگّاه اطفال و نوجوانان خنين نتيجه كَفت كه خواه در جرايم تعزيرى و خواه در جرايم حدى و قصاصى درباره گروه سنى زير Q سال هيجِ تصميمى اعم از مجازات و اقدامات تأمينى و تربيتى در نظر گرفته نمى شود و اساساً در اين مورد آراى حضورى و غيابى مطرح نمى شودد. راجع به كِروه سنى 9 تا 10 سال در جرايم تعزيرى اقدامات تأمينى و تربيتى در نظر كرفقته مىشود كد اين تصميمات چون حكمر محكوميت تلقى نمى شوند، قابليت واخواهى ندارند هرچند به به صورت غيابى صادر شده باشنن. راجع به اين كُروه سنى در جرايهم حدى و قصاصى براى ذكور 9 تا همين شرايط حاكم است، لكن براى اناث به علت رسيلن به سن بلوغ حكم محكوميت صادر مى شود و اين حكم مىتواند حضورى و غيابى باشد و در عين حال قابليت واخواهى داشتّه يا
 تعزيرى بنابر شرايط موجود حكم محكوميت صادر مى شود اين حكم میتواند حضورى باشد يا
 اسلامى، در اين حالت اكَر بالغان زير 1 ا سال ماهيت و يا حرمت عمل را دركى نكنند و يادر رشد و كمال عقل آنان شبهه وحود داشته باشد خسب مورد بنابر كُروه سنى و تصميمات اتخاذى
 كه در حالت اول رأى غيابى محسوب نشده و قابليليت واخواهى نخواهد داشت و در حالت دوم رأى با داشتن شرايط ديگر مىتواند غيابى باشد و از آن واخواهي كرد. به عنوان سخن آخر در اين مطالعه بايد ذكر شود قوانين و مقررات راجع به الخضار متممان طقل و توجوان، حضور آنان در جلسه دادرسى، انتخاب وكيل از سوى آنان، خق دفاع از خود در جلسه
 غيابى تلقى شدن آراى صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان دارد، غير شفاف و مبهمم هستند. از اين رو براى آنكه بتوان براى كودكان سيستم عدالت كيفرى مجزايى نسبت به سيستمّ عدالت كيفرى

بزرگّالان ايجاد كرد و در آن سيسته، قواعد راجع به حضورى و غيابى بودن رأى صادره از دادكاه اطفال و نوجوانان مبتنى بر اصل دادرسى منصفانه و حق بر شنيده شدن كودكان و در نتيجه متفاوت با قواعد حاكم بر دادرسى بزرگّسالان باشد، بايد نكات پيشرو مد نظر قرار گيرد: الف) بهطور صريح احضار متمهم طفل و نوجوان به جلسه دادرسى به صورت مستقيم ويا غير مستقيم (از طريق والدين ويا سريرستان) ييشبينى شود و براى اين امر ضمانت اجرايى قرار داده شو2.

ب) با توجه به شرايط خاص متمه زير 1 ا سالْ بهطور صريح مشخص شود، حضور و عدم حضور متهمم طفل و نوجوان در جلسه دادرسى ملاك حضورى و غيابى تلقى شدن رأى است نه والدين و سرپرستان آنان. ج) اصل دادرسى منصفانه و حق بر شنيده شدن كودكان ايجاب مىكند كه آنان در جلسه رسيدگى حاضر باشند و از خود دفاع و عقايد خود را ابراز و يا اين حقوق را از طريق انتخاب
 تجليدنظر شود، به گونهاي كه حق دفاع و تعيين وكيل از جانب خود متمهم طفل و نوجوان باططور صريح يششينى شود.
د) بهطور صريح يشبينى شود كه متممه طفل و نوجوان حق ارسال لايحه دفاعيه به دادكاه دارد تا هرچها بيشتر اصل دادرسى منصفانه و حق بر شنيده شدن كودكان مر مقررات رعايت شود.

1. اردييلى، محمدعلى، (.••1))، حقوق جزاى عمومى، جلد نخست، هاب شصت و ينجمه، تهران: ميزان.


 مؤسسه مطالالتات و يثروهشهاى حقوقى شهر دانش.
 تحقيق و توسعه علوم انسانى.

 تمران: دراك.




 قضايى ديوان ارويايى حقوق بشر و حقوق كيفرى ايرانغ، فصلنامه ديدكَامهاى حقوق قضايى،

(1. ميرمحمدصادقى، حسين، (99"1)، جرايم عليه تماميت جسمانى اشخاص، هاب بيست و نمهم، تعران: ميزان.
 فرانسه- فارسى، هاب ينجه، تمران: كَّنج حانش.
2. Abdrabo, Alaa Mohamed Ismail (2019)," The Right to a Fair Trial before The European Court of Human Rights", Economics Law and Policy, Vol 2 No 2, pp 133-155.
3. Bosisio, Roberta (2012),"'Children's Right to Be Heard. What Children Think", International Journal of Children's Rights, Vol 20, No 1, pp 141-154.
4. Daci, Jordan(2008),"Right to a fair trial under International Human Rights Law", South East European University Review (SEEU Review), Vol 4, No 2, pp 95-109.
5. forde, louise (2018),' Realising the Right of the Child to Participate in the Criminal Process", youth justice journal, Vol 18, No 3, pp 265-284.
6. Hodgkin, Rachel; Newell, Peter; UNICEF (2007),Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, Fully Revised Third Edition, Geneva, UNICEF Palais des Nations.
7. Janočková, Michaela; Ulehlová, Denisa; Vavříčková, Nikola (2017),"The Right of a Child to be Heard and Its Influence on Court Decisions in Family Law Matters", Themis Competiton, Semi-final B International Judicial Cooperation in Civil Matters - European Family Law, Brussels, Belgium.

# Examining the in-person and out-of-court verdicts issued by the juvenile court: Resolving ambiguities 

Salar Sadeghi ${ }^{1}$<br>Ali Safarorangi ${ }^{2}$


#### Abstract

In general, in order for the verdict issued by the court to be considered in person, the accused or his lawyer must be present at the court hearing, and to achieve this, they must be summoned to the hearing in advance or sent to the court in the absence of a defense bill. Otherwise, the vote will be out-of-court. In addition, the vote should be of the verdict, not the order, so the orders are always considered in-person. But this is a little different in the case of children and adolescents, because first, as we will examine according to the Iranian law, Children and adolescents are not summoned to the hearing. Secondly, the verdict issued by the juvenile court is not necessarily an order or a verdict, but can be decision-making in nature and contain preventive actions. However, in this study with using library resources, have been studied a detailed of the conditions governing the presence and absence of judgments in juvenile courts and the existing ambiguities.


KeyWords: In-person verdict, out-of-court Verdict, juvenile court, fair trial, right of defense, right to be heard.

[^2]
[^0]:    ${ }^{1}$. European convention on human rights ${ }^{2}$. the right to a fair trial

[^1]:    
    
    ${ }^{2}$. Divertion

[^2]:    ${ }^{1}$. PhD of criminal law and criminology Islamic Azad university of Tabriz branch, university instructor, (salar.n1371@gmail.com)
    ${ }^{2}$. M. A student of children and juvenile criminal law, Allameh Tabataba'i university, (orangi.ali1376@gmail.com)

