**CEZALANDIRMANIN AMACI**

İslâm hukukunda suçluya uygulanan cezaî müeyyidenin kendisi, gaye değil, yüksek ahlâkî değerleri, fert ve toplumun yararlarını himaye (proteciion of society) amacına yönelik bir vasıtadır. Cezalandırma ile ulaşılmak İste­nen hedefleri şöylece özetleyebiliriz:

Genel Önleme

Suça uygulanacak cezanın önceden belirlenmiş olması, daha suç işlenmeden önce bir tehdit unsuru oluşturduğu için, cezaya çarptırılma korku­su insanları, emir ve yasaklara itaat etmeye zorlamakta ve genel olarak potansiyel suçluları suç işlemekten alıkoymaktadır. Yani cezadaki bu tehdit unsuru ile suçun hiç işlenmemesi amaçlanmaktadır Cezaların alenen infazı da, suçlunun cezalandırıldığını gören diğer İnsanlara, suç işledikleri takdirde kendilerinin de aynı şekilde cezalandırılacakları korkusunu verdiği için caydırıcı (discourage), özellik taşımakta bu da genel önleme (general prevention) açısından ayrı bir fonksiyon İcra etmektedir. Bu özelliklerinden dolayı klasik fıkıh kitaplarında "cezaların, suç işlenmeden önce birer engel, suç işlendikten sonra ise müeyyide olduğu ifade edilmiştir.

Özel Önleme

Suç failinin cezalandırılması, ileride onun yeniden suç işlemesine engel olmaktadır. Özel önleme (particular deterrence) şeklinde özetlenen bu durum cezanın önemli hedeflerinden birisini oluşturmaktadır Özel önleme ile ayrıca bir taraftan suç failini ıslâh (rehabilitation of offender) edip onu yeniden topluma kazandırma amacına yönelen ceza, diğer taraf­tan mağdurun uğradığı maddî ve manevî zararı tamir ve telâfi etme, yani mağduru koruma amacına yönelmektedir.