CEZALARIN ÖZELLİKLERİ

İslâm ceza hukukunda cezaların ayırıcı vasıflarım şu şekilde sıralayabiliriz:

1- Cezaların Sübjektifliği

Cezalar, manevî (sübjektif) sorumluluk esasına dayanmaktadır.

Suçta kast ve taksir ayırımı yapılarak bunlara farklı cezaların öngörülmüş olması, İslâm hukukunda cezalandırmanın sübjektif sorumluluk esasına da­yandığını göstermektedir.

**2- Cezaların Kanunîliği**

İslâm ceza hukukunda cezaların kanuniliği temel prensiptir. Ta'zîr ge­rektiren suçlara Kur'an ve Sünnet tarafından belirli bir cezanın öngörülmemiş olması, bu suçlarda kanûnîlik ilkesinin bulunmadığı şeklinde anlaşılmamalıdır. Siyasi otoritenin (ulü'l-emr), ta'zir gerektiren suçlarda belli kurallara uyarak cezalar tertîb etme hakkına sahip olması, yani bu suçlar ve cezalarında mutlak kanuniliğin (formalizmin) olmaması; hukukun değişen şartlara uyumunu kolaylaştırmakta ve ta'zîr cezalarının tabiatındaki esneklik (flexibility) suçun ağırlığını ve işleniş şeklini de dikkate alarak suç failinin şahsına, sosyal ve malî durumuna uygun bir cezanın verilmesinde, kısaca cezanın ferdîleştirilmesinde ve hukukun hadiseye tatbikinde uygulayıcıya ko­laylıklar sağlamaktadır.

3. Cezaların Şahsîliği

İslâm ceza hukukunda cezaların şahsîliği esastır. Yani herkes kendi fiilinden şahsen sorumludur Özellikle taksirle adam öldürme ve müessir fiillerde, diyetin âkileye ödettirilmesi, başkasının fiilinden sorumluluk (toplumsal sorumluluk: collective responsibility) olarak değil, cürmî kastı hiç olmayan fai­lin yükünü hafifletme amacına yönelik bir sosyal dayanışma (social solidarity) müessesesi olarak kabui edilebilir. Ayrıca, ekilenin bu şekilde diyetin ödenmesine katılması, bir sosyal kontrol mekanizması oluşturması açısından özellikle zarar suçlarında önleyici bir rol oynamaktadır.

**4- Cezaların** Umumîliği

Cezaî müeyyideler umumî olduğu için, suçu işleyen herkese, ayırım yapılmaksızın aynı şekilde tatbik edilmektedir.

Manevî sorumluluk esas olmakla beraber, cezanın âdil olabilmesi için, özellikle kâsden işlenen adam öldürme ve müessir fiillerde, ortaya çıkan za­rarla (suçun objektif ağırlığı), ceza arasında bir denge kurularak, cezanın, fiil cinsinden olmasına dikkat edilmektedir.

Ceza, yasaklanmış fiile şer-î hukuki bir tepki olup Sâri' adına devlet eliyle uygulanmaktadır Cezalandırmada muhakeme şartı ve hükmün yetkili makamlarca infazı, yani ihkak-ı hakkın kabul edilmeyip cezalandırma hakkının devlete ait olması, taraflar arasındaki intikam hislerinin devamına da engel ol­maktadır.

Cezalar, geçmişte İşlenen kötülüğü ödetme (keffaret) amacı güttüğü için esas itibariyle işlenen fiile yönelik olmakla beraber suçluyu ıslâh edici ve suçtan doğan zararı tamir ve telâfi edici bîr özellik taşımaktadır.

Islâh, suçlu için bir keffaret olmakta, onu psikolojik yönden terbiye edip yeniden topluma kazandırmaktadır Çektiği dünyevî maddî cezanın, ahiretteki azaba keffaret olacağına inanan suçlu, verilen cezaya gönül rızası ile boyun eğecektir. Fail ayrıca, cezasını çektikten sonra, suçunun günahından te­mizlendiğini ve toplumla olan hesabının görüldüğünü düşünerek psikolojik bir rahatlık hissedecek ve ümidini kaybetmeyip bir daha suç işlememek için elin­den gelen gayreti gösterecektir. Diğer taraftan cezanın, suçluluğu ortadan kaldırdığına inanan toplumun diğer fertleri de, suçunun bedelini ödeyen faile, bundan sonra suçlu gözüyle bakmayacaklardır Böylece toplumsal bir intibak te'min edilmiş olacaktır.

 5- Cezaların Dinîliği

İslâm Hukuku'nda bir taraftan, cezaî hükümlerin aynı zamanda dinî birer emir veya yasak olması, diğer taraftan bu hükümlere dünyadaki itaat veya itaatsizliğe göre, ahirette karşılaşılacak ceza veya mükafat inancı, müslümanları bu hükümlere uymaya teşvik etmektedir.İspat edilemediği için dünyada cezalandırılmadığı fiillerinden dolayı, ahirette mutlaka hesaba çekilip cezalandırılacağınaİnanan müminler İçin ahiret inancı ve bunun içerdiği uhrevî tehdidin, hem genel önleme hem de faili meçhul cinayetlerde "faal" "effective" suçluların ortaya çıkmasında önemli ve kalıcı (perpétuai) bir psikolojik faktör olacağı muhakkaktır. İşte bu inanç, kanaatimizce polis taki­bi olmadan bile bazı suç faillerinin bizzat adalete müracaat ederek suçlarını ikrar ve itiraf etmesine de müessir bir sebep oluşturabilecektir

İbadetlerin kazandırdığı olumlu psikolojik terbiye yanında temeli iyiliği emredip kötülükten sakındırma (el-emr bi'I- ma'rûf-ve'n-nehy ani'l-mûnker) düşüncesine dayanan sosyal kontrol ve savunma (social defence) müessesesi ile bunun dinî ve ahlakî sorumluluğunun bilin­ciyle birbirini murakabe eden insanların oluşturacağı erdemli kamuoyu da, korkutuculuk unsuruna dayalı gene! önleyici bir özellik taşıyan cez­alara karşılık, sevgiye, himayeye ve ahlakî-sosyal murakabeye dayalı özellikleriyle, suçun hiç işlenmemesine yardımcı olacaktır.