تکرار جرم در قانون مجازات

چکیده :

مجازات که در لغت: ازماده [جزی] بمعنی مکافات و: به او پاداش دادیاسزای نیکی وبدی اورا داد.ودراصطلاح : از دیدگاه علوم کیفری وحقوق جزایی به معنی تحمیل واکنش وعکس العمل اجتماعی که به صورت رنج وتعب بر بزهکاران اعمال میشود.

جرم : که در لغت : به معنی قطع . ودراصطلاح : رفتاری را گویند که خلاف حق واحساسات شرافتمندانه وعمل یا ترک عمل که قابل مجازات هست.

تعدد: در لغت به معنی بر عددافزودن ودراصطلاح : وقوع متعدد جرایم تعزیری که سابقه تحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده را ندارد .

تکرار: درلغت به معنی : رجوع ، عطف . ودر اصطلاح : حالت شخصی را گوید که بعد از صدور حکم وقطعیت آن حکم برای اجرای شدن وتحمل مجازات بازدارنده ، مجرم دوباره مرتکب جرم تعزیری دیگری گردد.

2 – علل عام مجازات: که در قانون جزای اسلام منحصر به دوعنوان تعد د وتکرا ر هست بحث میکند

3 – وجوه افتراق تعد وتکرار:

1 . تکرار جرم زمانیست که مرتکب قبل از ارتکاب جرم ثانوی یک محکومیت قطعی یافته باشد و تعدد جرم در حالتی است که جرم اول تعقیب نشده ویا اگر تعقیب شده است قبل از ارتکاب جرم ثانوی به محکومیت منجر نشده است .2. در حالت تعددجرم ، جرایم ارتکابی متعددمجرم، بایستی مورد مجازات قرار بیگیردولی در تکرار فقط یک جرم. 3. مرتکب تعددجرم، یک مجرم اولیه محسوب میشود در حالیکه مجرم اگر قبلا یک محکومیت جزای پیداکرده باشد تکرارکننده جرم است.

4- دونظریه درباره تکرار جرم : یکعده از حقوق دانان قايل به تشدید مجازات تکرار جرم هستند ودلایل شان اصلاح نشدن مرتکب جرم با مجازات قبلی وآشنای وتبحر یا فتن بیشتری مجرم به جرمهای خطرناک . عده دیگر از حقوقدانان قایل به عدم تشدید مجازات تکرار جرم هستندودلایل شان عبارت از کافی نبودن ویا مطلوب نبودن مراقبتهای پس از مجازات ونامساعد بودن محیط زندان هست .

5- اقسام تکرار جرم : مؤقت ودایم : که در دایم هیچ فاصله را بین جرایم ارتکابی لحاظ نمیکند ودر مؤقت فاصله زمانی معینی را لحاظ میدارد . عام وخاص : عام جرایم که از یک نوع نیست وخا ص عکس آن هست .

بخش دوم : شامل عناوین : حکم تکرار جرم :طبق ماده 48 قانون مجازات اسلامی : هر کسی به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری ویا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد ازاجرای حکم مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گرد د دادگاه میتواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.

شرايط تحقق جرم : 1 . سابقه تحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده 2 . ارتکاب جرم تعزیری یا دارای مجازات بازدارنده جدید بعد ازاجرای حکم تعزیری سابق 3. صدور حکم محکومیت تعزیری واجرای آن بوسیله دستگاه قضایی ایران 4. دایمی بودن اثر سابقه اجراء حکم مجازات تعزیری برای اعمال قواعد تکرار جرم 5 . عام بودن تکرار جرم در مجازات اسلامی

راههای مجازات تکرار جرم :

1 . از نظر ماهیت جرایم ارتکابی : جرایم ارتکابی ممکن است از نظر ماهیت یکی باشد که در این صورت مجرم به خاطری که به جرم خاصی عادت پیداکرده مجازات میشود وممکن است از نظر ماهیت جرایم فرق داشته باشد ودر این صور ت به خاطری که به بزهکاری عادت کرده است مورد مجازات قرار میگیرد . 2 . از نظر فاصله زمانی : در برخی از قوانین بین دوجرم از نظر فاصله زمانی فرق قایل شده اند وآنیکه فاصله ز مانی شان کمتر هست جرمیش سنگینتر.

1 - مجازات :

در لغت:

1. ازماده [جزی] بمعنی مکافات

2 . مجازات وجزا : به او پاداش دادیاسزای نیکی وبدی اورا داد

دراصطلاح : مجازات را میتوان از چند دیدگاه تعریف کرد :

الف : ازدیدگاه علوم کیفری : مجازات عبارت است از عکس العمل اجتماعی به صورت رنج وتعبی که بر بزهکاران اعمال میشود مجازات تؤام با رنج وتعب است وهمین خصوصیت باعث میشود تا مجازات ماهیتا از تدابر پیشگیری از وقوع جرم والزام به جبران ضرروزیان در دعاوی حقوقی متمایز شود.

مجازات با اقدامات تأمینی {تربیتی ، مراقبتی ، درمانی } نیز متفاوت میباشند زیرا اقدامات تأمینی به رغم وجه مشترکی که با مجازات ها دارند ولی چون با رنج وتع ب همراه نیست خارج از مجازات هستند .

ب : از دیدگاه حقوق جزایی :

مجازات عبارت است از تحمیل واکنش اجتماع ی بر بزهکار به صورت رنج وتعب .

2- جرم :

1 . درلغت :

قطع . مجمع البیان ، اقرب الموارد، مفردات وصحاح آنرا به معنی قطع گفته اند به عقیده طبرسی گناه را ازآن جهت جرم گویندکه عمل واجب الوصل را قطع میکندوگناهکاران را ازآن جهت مجرم گویند که عمل صالح را قطع میکنند.

2. دراصطلاح

ازیکدید کلی جرم رفتاری را گویند که مخالف نظم اجتماعی بوده ومرتکب آن در معرض مجازات یا اقدامات تأمینی قرار میگیرد.

جرم را میتوان ازسه نظر تعریف کرد :

1 . حقوقدانان خارجی :

گارلوفالو جرم را چنین تعریف کرده است : جرم عبارت است از عملی که خلاف نوعی احساسات شرافتمنداده و خدا پرستانه انجان شود .

پرفسور لوگز سويسی میگوید:جرم عبارت است از عملی بر خلاف حق که انسان انجام میدهد وقانون برای آن مجازات تعیین کرده است .

2. تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران :

قانونگذار در ماده 2 چنین مقرر میدارد : هرفعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی وتربیتی باشد جرم محسوب میشود وهیچ امری را نمیتوانست جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد.

3. تعریف جرم در فقه اسلامی :

فقهای عظام جرم را چنین تعریف کرده اند : جرم عبارت است از انجام دادن فعل یا قولی که قانون اسلام آنرا حرام شمرده است وبر فعل آن کیفری مقرر داشته است یا ترک فعل یا قولی که قانون اسلام آن واجب شمرده است وبرترک آن کیفری مقررداشته است واین ازآنجا نشات گرفته که هرکس ازاوامر ونواهی خدا سرپیچی کند برای او کیفری ومجازات معین شده است وآن کیفریا در دنیا گریبانگیر مجرم میشود ودر اینصورت به وسیله امام یا نایب او یعنی ولی فقیه ویا قضات منصوب ازطرف او به اجرا درمیاید ویا کیفر تکلیفی است یعنی اینکه مچجرم برای اینکه گناهش پوشیده ومحوگرددبا کیفر در آخرت مجرم را معذب خواهد داشت وگناهکار در سرای دیگر به جزای اعمال خود خواهد رسید مگراینکه توبه مجرم باشرایطی مورد پذیرش خداوند متعال قرار بیگیرد.

3 - تعدد :

درلغت

بر عدد افزودن

دراصطلاح :

تعددجرم :وقوع جرایم متعدد تعزیرییا باز دارنده وعدم سابقه تحمل مجازات تعزیریرا گویند.

4 - تکرار :

درلغت :

1 .عطف .

2 . رجوع.

دراصطلاح :

در حقوق کیفری ایران معیارهای مختلفی در تکرار جرم پذیرفته شده است بر همین اساس تعریف تکرار جرم تابعی از قانون کیفری حاکم میباشد .

1 . پرفسورگارو در تعریف تکرار جرم مینویسد : در تکرار جرم حالت کسی است که بعد ازصدور حکم محکومیت او از دادگاه صالح وقطعیت آن حکم، مرتکب جرم دیگری میشود لذا تکرار جرم به دو عنصر تجزیه میشود یکی محکومیت قبلی ودیگری ارتکاب جرم بعدی .

2.عبدالقادر عوده در تعریف تکرار جرم مینویسد : امروزه تکرار «عود» در اصطلاح قانونی ما به حالت شخصی اطلاق میشود که جرمی را بعدجرمی دیگری که حکم آنها صادر شده است مرتکب میشود .

تکرار جرم :

تکرارجرم حالت مرتکبی است که پس از تحمل مجازات در ازای یک جرم تعزیری ویا بازدارنده مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر دیگر گردد بنابراین تفاوت تعدد جرم با تکرار جرم اینست که در تکرار جرم مرتکب پس از یک بار محکومیت واجرای در باره او هنوز متنبه نشده است وباز دست به ارتکاب جرم میزند اما در تعددجرم حرف وقوع جرم جرایم متعدد تعزیرییا باز دارنده وعدم سابقه تحمل مجازات تعزیری برای اعمال قواعد آن کافی میباشد. حکم تکرارجرم در تعزیرات در ماده 48ق.م.ا پیش بینی شده است حکم تعدد وتکرار جرم در حدود وقصاص ودیات در موارد عمومی قانون مجازات اسلامی نیامده است واحکام آنرا میبایست در ابواب فقهی مربوطه جستجو کرد.

ب : علل عام تشدید مجازات :

الف : تکرار

ب : تعدد

علل عمومی تشدید مجازات به عوامل گفته میشود که به جریم معین اختصاص ندارد بلکه درهر جرمی مصداق پیداکند موجب تشدید مجازات خواهد بود وجهات عمومی تشدید مجازات در حقوق جزای ما انحصارا در دو مورد تعدد وتکرارجرم مصداق پیدا میکند یعنی تعدد وتکرار جرم در کلیه جرایم تعزیری وبازدارنده موجب تشدید مجازات میگردد. ازآنجای که موضوع تحقیق حاضر تکرار جرم در مجازات های اسلامی است وبرای اینکه حد ومرز مقوله تکراراز تعددمشخص شود لازم که وجوه افتراق ایندو بیان شود.

ج : وجوه افتراق تعددجرم با تکرار جرم :

1 . تکرار جرم زمانی مصداق میابد که که مرتکب قبل از ارتکاب جرم ثانوی یک محکومیت قطعی یافته باشد در صورتی که تعدد جرم در حالتی است که جرم اول تعقیب نشده ویا اگر تعقیب شده است قبل از ارتکاب جرم ثانوی به محکومیت منجر نشده است .

2 . در حالت تعددجرم ، جرایم ارتکابی متعددمجرم، بایستی مورد مجازات قرار بیگیردوالبته که تعددگونه های مختلف دارد .

« اقسام تعدد جرم :

1 - اعتباری = معنوی : ماده 46 در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد ، مجازات جرم داده میشود که مجازات آن اشد مجازات است .

موضوع ماده :

ماده مذکور بیان کننده تعددمعنوی واعتباری است به این معنی که هرگاه یک فعل واحد منجر به نقض دو یاچند ماده از قانون جزاگرددبه آن تعدد اعتباری گویند مانند اینکه فردی با ارائه سند مجعول شروع به کلاهبرداری نماید در اینصورت ارائه سند مجعول برای بردن مال غیر هم عنوان استفاده از سند مجعول را خواهد داشت وهم عنوان شروع به کلاهبرداری.

2 - واقعی = مادی : اصولا در حالت تعدد جرم دادگاه با مجرم مواجه میشود که بیش ازیک جرم مرتکب شده است اعم از اینکه جرایمی متعدد را توآما ودر زمان نزدیک به هم ویا اینکه در زمانهای کم وبیش طولانی مرتکب شده باشد وشرط دیگر وقوع تعدد جرم اینست که مرتکب نسبت به هیچ یک ازجرایم ارتکابی به محکومیت واجرای مجازات نرسیده باشد ».

در حالیکه در تکرارجرم فقط یک عمل ارتکابی است که مورد مجازات واقع میشود .

3 . مرتکب تعددجرم، یک مجرم اولیه محسوب میشود در حالیکه مجرم اگر قبلا یک محکومیت جزای پیداکرده باشد تکرارکننده جرم است به همین علت است که تعیین مجازات شدید مرتکبین تکرار جرم را برعهده دادرس دادگاه محول نموده است تا با التفات به روحیه تغییر ناپذیری فرد از اجرای مجازات سابق وعلاقه ایشان به ارتکاب جرم جدید مجازات شدیدتری را در نظر بیگیرد.

د : دونظریه درباره تکرار جرم :

در خصوص تکرار جرم اکثر حقوقدانان به رعایت قواعد تعددجرم اتفاق نظرداشته وفقط در نحوه اجراء وتعیین مجازات اختلاف نظروجود داردولی درمورد تکرار جرم اختلاف عقیده فاحشی مبنی بر تشدید مجازات وعدم تشدید مرتکبین به چشم میخورد.

1 –دلایل نظریه تشدید مجازات تکرار جرم :

1 .1 - مجرم از اجرای مجازات قبلی متنبه نشده ودر حقیقت یکی از اهداف مهم که اصلاح اوست تأمین نگردیده ولذا میبایست باچنین فردی برخورد شدیدتری به عمل آید .

2 .1- کسی که برای بار اول مورد مجازات ومحاکمه قرار گرفته ودست به عمل خطرناک مجرمانه ای زده است با فنون و وسایل جرم آشنای پیدا کرده است ودر واقع حالت خطرناک او مورد نظر قرار میگیرد وفایده اجتماعی از اجرای مجازات شدید در نظر گرفته وباید جامعه را از گزند چنین فردی در امان نگهداشت .

3 .1 - حالت خطرناک مرتکب به اندازه است که دست به اعمال مجرمانه ای از یک نوع میزند به عبارت دیگر مرتکب عمل مجرمانه علاوه براینکه اصلاح نشده بلکه تبحری بیشتری در انجام چنین عملی پیدا کرده است ومجرم به عادت شده است.

2 –دلایل نظریه عدم جوازتشدیدمجازات تکرارجرم :

جرم شناسان در باره تکرا کننده گان جرم تشدید مجازات روا نداشته واین قبیل مجرمین را بیمار یا عاملی از علتهای اجتماعی داشته وبه هیچ وجه شدت برخورد را با این قبیل صحیح نمیدانند ومعتقدند که :

1 .2 - مرافبتهای پس ازمجازات یابه نحو مطلوب صورت نگرفته است ویاکافی نبوده است ودر واقع یکی از اهداف اجرایی مجازات که اصلاح مجرم است تأ مین نشده است چرا که ازطرف جامعه عامل اصلی وقوع جرم اول بوده وبا برخورد شدیدی که با مجرم نموده مقصر اصلی برای دست زدن مجدداو به جرم شدید میباشد از طرف دیگر جامعه با ایجاد رسوایی وخصاصتی که از اجرا مجازات اول به وجود آورده موجب شده شخص مجرم خودرا در جامعه بی شخصیت شمرده وقباحت مجازات را برای او به یک عمل عادی مبدل ساخته واگر چنین مجرم دست به اعمال مجرمانه جدیدی زده است به خاطر همان سوء پیشینه بوده که برایش ایجادکرده واورا جزءناصالح افراد جامعه معرفی نموده است .

2 .2 - از همنشینی با سایر زندانیان ومحیط نامساعد زندان وسایرعواملی که درزندان در دوران سپری نمودن محکومیت خود پیداکرده از جمله عوامل مؤثر در تکرار جرم میتواند محسوب شود.

ه : اقسام تکرار جرم :

تکرار جرم مؤقت وتکرار جرم دایم : در تکرار جرم دایم برای تشدید مجازات بین جرایم ارتکابی ومحکومیت های متوالی هیچ فاصله ملحوظ نمیداند . برعکس در تکرار جرم مؤ قت برای تشدید مجازات بین جرایم ارتکابی ومحکومیت های که متهم دستخوش آن شده فاصله قایل شده اند مثل مدت پنج یا ده سال .

تکرارجرم عام وخاص : در تکرار جرم عام برای تشدید مجازات لازم نیست که جرایم متوالی که ارتکاب شده است دارای طبع قضایی واحد باشدبرعکس در تکرار جرم خاص وقتی میتواند مجازات را تشدید نمایند که جرایم ارتکابی شبیه هم بوده ویا لااقل ازیک طرزشعور سرچشمه گرفته باشد.

الف : حکم تکرار جرم درقانون مجازات اسلامی :

طبق ماده 48 قانون مجازات اسلامی : هر کسی به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری ویا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد ازاجرای حکم مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گرد د دادگاه میتواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید .

اولا در این ماده فقط به مجازات تعزیری اشاره شده است پس درمورد حدود وقصاص باید به قوانین مربوطه به مجازات مراجعه شود .

ثانیا از ظاهر این ماده استفاده میشود که فرق نمیکند جرم ارتکابی ثانوی از نظر ماهیت با اولی یکی باشد یا فرق داشته باشد مشمول این قانون هست .

تبصره : هرگاه حین صدور حکم، محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد وبعدا معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم اعلان میکند در اینصورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست میتواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید .

ب :شرایط تحقق تکرارجرم در ماده 48 ق.م.ا :

1. سابقه تحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده :

مطابق ماده 48 ق.م.ا ، برای تحقق تکرار جرم نه تنها سابقه محکومیت به مجازات تعزیری را داشته باشد بلکه چنین مجازات باید اجراء شده باشدوارتکاب جرم پس ازاجراء مجازات جرم قبلی حادث گردد.

2 . ارتکاب جرم تعزیری یا دارای مجازات بازدارنده جدید بعد ازاجرای حکم تعزیری سابق :

شرط دوم تحقق تکرار جرم در ماده 48 قانون مجازات اسلامی این است که مرتکب بعد از تحمل مجازات تعزیری یا باز دارنده مرتکب جرم تعزیری دیگری شود. این شرط با صراحت در ماده 48 ق.م.ا. پیش بینی شده است در این ماده است : چنانچه مرتکب بعد از اجرای حکم ، مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه میتواند با اعمال مقررات تکرار مجازات وی را تشدید نماید.

3. صدور حکم محکومیت تعزیری واجرای آن بوسیله دستگاه قضایی ایران :

شرط سوم مقررات تکرار جرم اینست که حکم محکومیت به جزای تعزیری میبایست طبق قوانین ایران وبوسیله دادگاه های ایران صادرواجراء شده باشد تاسابقه برای تکرار جرم محسوب گردد.

4 . دایمی بودن اثر سابقه اجراء حکم مجازات تعزیری برای اعمال قواعد تکرار جرم :

برخلاف قوانین جزای عمومی 1304 و1352پس از انقلاب اسلامی، قوانین راجع به مجازات اسلامی 1361وقانون مجازات اسلامی 1370تحت تأثیر مقررات تکرار جرم در حدود ، اثر دایمی سابقه تحمل مجازا ت تعزیری را برای اجرای مقررات تکرار جرم شناسای نموده است .

5 . عام بودن تکرار جرم در مجازات اسلامی :

برخلاف قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 که تکرار جرم خاص را شناسای کرده بود آنچه که در ماده 48 قانون مجازات اسلامی آمده است تکرار جرم عام میباشد .

ج: راههای مجازات تکرار جرم :

مجازات تکرار جرم ممکن است از لحاظ ماهیت وفاصله زمانی بین دوجرم به صورزیر انجام پذیرد :

1 . از نظر ماهیت جرایم ارتکابی :

الف : گاهی مجرم مرتکب جرم خاصی چند بار وبه دفعات میشود مثلا چند بار مرتکب کلاهبرداری میشود

دراین حالت تشدید مجازات به این علت که مجرم به ارتکاب جرم خاص عادت پیدا کرده وبرای جامعه خطرناک است ولذا قانونگزار مجازات اورا سینگین ترمیسازد این مورد را تکرار جرم خاص میگویند .

ب : جرایم متعدد با ماهیت های مختلف را مرتکب شده است مثلا قتل ،زنا...انجام داده است ودر این صورت به خاطری که مجرم به بزهکاری عادت کرده است از طرف قانونگذار به مجازات سنگین محکوم میشود .

2 –ازنظرفاصله زمانی بین دوجرم :

در برخی از قوانین جزایی برای تکرار جرم از نظر فاصله دومحکومیت ، شرط مدت گذاشته وبرخی دیگراساسا مدت معین را مدنظر قرار نمیدهندفرق ایندو روش در این است در فرض اول کسی که در فاصله زمانی معین پس از محکومیت قطعی اولیه مرتکب جرم جدیدی شود برای جامعه خطری بیشتری دارد وبه همین علت است که هر اندازه فاصله زمانی جرم ثانوی کمتر باشد مقنن مجازات سنگین تری را تعیین میکند.

قانون عمومی سابق روش تکرا جرم بدون مدت را انتخاب کرده است و در ماده 24مقرر میدارد در هر کسی به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنای محکوم شده است داز تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت با شمول مرور زمان مرتکب جنحه ای یا جنایت دیگری شود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود .

منابع

1 -قرشی سیدعلی اکبر،قاموس قران ، ج2- دارالکتب الاسلامیة –تهران-1371 ش- چ ششم

2- مهیار رضا ، فرهنگ ابجدی عربی – فارسی ،

3- ایرج گلدوزیان ، بایسته های حقوق عمومی ، چ11،1384،نشر میزان

4-سیدمهدی خاموشی، بررسی فقهی وحقوقی اصل قانونی بودنی جرایم ومجازاتها ، ص ، مؤسسه انتشارات امیرکبیر،تهران،میدان استقلال

5 - فراهیدی خلیل ابن محمد، کتاب العین ، ج5– انتشارات هجرت –قم -1410ق-چ دوم.

6-پرفسور گارو ،مطالعات عملی ونظری در حقوق جزا،ج2-ترجمه سیدضیاء الدین نقابت،نشرابن سینا- تهران-1346

7-عبدالقادر عوده، التشریع الجنایی الاسلامی، دارالکتب العربی –بیروت –لبنان -

8- سید مهدی حجتی ، قانون مجزات اسلامی در نظم حقوق کنونی ، ناشر میثاق عدالت چاپ اول

9- سیدیزدالله طاهری نسب ،تعددوتکرار جرم در حقوق جزا ، ص - ناشردانشور –تهران چ اول 1381

10- دکتر علی آبادعبدالحسین ، حقوق جنای ج2 - چ دوم، گیتی 85،انتشارات فردوسی

11 - دکتر هوشنگ شامبیاتی ، حقوق جزای عمومی ج2 ،انتشارات مجد ،چ11،1382ش.

12 - جهانکیر منصور،قانون مجازات اسلامی ، نشردیدار – تهران – چ31- 1384

14- ابن منظور محمد ابن مکرم ، لسان العرب ،ج 5، ناشر دارصادر – بیروت- 1414ق-چ سوم