**به نام خداوند**

**ریاست محترم دیوان عدالت اداری**

**با درود و احترام به استحضار عالی می‌رساند :**

**رای صادره از هیأت مرکزی رسیدگی به اختلافات کاریابی موضوع ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون منع اشتغال به حرفه کاریابی بدون پروانه مصوب ۱۳۸۰ بدون احراز موارد تخلف مصرح در ماده ۳۱ آیین نامه مذکور علیه اینجانب صادر گردیده که به دلایل زیر فاقد وجاهت قانونی است.**

**اولا- مطابق ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱۰/ ۰۷/ ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، «اشخاصی می ‌توانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند که طبق آئین‌ نامه اجرایی این قانون از وزارت کار و امور اجتماعی ‌پروانه کار تحصیل نمایند.»**

**ثانیا- مطابق ماده ۳۰ این آیین نامه، «رسیدگی به موارد تخلف هر یک از موسسات کاریابی بر اساس این آیین نامه با دعوت از مدیر موسسه کاریابی در هیات استانی انجام می شود و عدم حضور مدیر مؤسسه کاریابی مانع از رسیدگی نخواهد شد.» و ماده ۳۱ آیین نامه مارالذکر نیز تصریح دارد «موارد قابل رسیدگی موضوع ماده (۳۰) این آیین نامه به این شرح است: الف- افشای هرگونه اطلاعات مربوط به کارجو به غیر از نام و نام خانوادگی، سن، جنس، سوابق تحصیلی، مهارتی و شغلی، ب- انتشار و تبلیغ هرگونه آگهی اغوا کننده با هدف سوء استفاده از جویندگان کار، پ- ارایه هرگونه اطلاعات و آمار غیرواقعی به مراجع ذی ربط، ت- فقدان عملکرد و غیرفعال بودن مؤسسه کاریابی، ث- عدم رعایت تعرفه های اعلام شده درخصوص دریافت حق الزحمه، ج- اخذ تضمین غیر از موارد احصاء شده در ماده (۲۹) این آیین نامه، چ- اعمال تبعیض در معرفی جویندگان کار واجد شرایط با تخصص و سوابق مشابه به واحدهای پذیرنده نیروی کار، ح- اشتغال به فعالیت دیگری به غیر از امر کاریابی در محل مؤسسه کاریابی، خ- عدم ارایه راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و کارفرمایان، د- عدم نصب تابلو، مجوز و منشور راهنمای استفاده از خدمات کاریابی در مؤسسه کاریابی ذ- عدم ارایه به موقع آمار و اطلاعات درخواستی به مراجع ذی صلاح، ر- عدم رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی ز- هرگونه محکومیت کیفری مؤثر که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی گردد، ژ- معرفی کارجو به کارفرمایان بدون توجه به شرایط اعلام شده از سوی طرفین.»**

**لذا با عنایت به این که مطابق محتویات پرونده و مدارک ابرازی، مستنداً به بند«ج» ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون منع اشتغال به حرفه کاریابی بدون پروانه –موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۲۶۸۹ ت ۴۰۳۵۱ ک مورخ ۱۱/ ۱۲/ ۱۳۸۷ وزیـران عضو کمیسـیون امور اجتماعی و دولت الکـترونیک- رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای صادره از هیأت های استانی در خصوص رسیدگی به اختلافات ناشی از موضوع موسسات کاریابی در صلاحیت هیأت مرکزی موضوع ماده ۷ آیین نامه است و از آن جایی که مستند به دادنامه شماره ...... مورخ ....... دادگاه کیفری ...... استان ..... حکم برائت بنده صادر گردیده است، لذا موضوع سابقه محکومیت کیفری موثر مستند به آراء سابق دادگاه کیفری منتفی است و رای صادره از هیأت مرکزی فاقد وجاهت قانونی بوده و چون هیأت طرف شکایت دلیل دیگری مبنی بر تخلف اینجانب ارائه ننموده است، لذا به استناد مواد ۱۰ ، ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲، تقاضای صدور حکم به ورود شکایت و نقض رای مورد اعتراض و الزام هیأت مذکور به رسیدگی مجدد مطابق مفاد این دادنامه مورد تمنی می باشد**.