# سياست كيفرى جمهورى اسلامى ايران پيرامون قاچحاق كالا و علل و تأثيرات اين  <br> سعيد شيخ' سهيل ذوالفقارى r 

تاريخ دريافت: ه•\&

تاريخ پذيرش:

## چجكيده

توسعه و شكوفايى كشور در پرتو امنيت و ثبات اقتصادى رقم مى خور د. ازايـنرو مسـئولين و









 كشورمان پيرامون مبارزه با قاحاق كالا، علل إن پديده و تأثيرات آن را را بر جامعه و امنيت اقتصادى
 وارَكان كليدى: قاحِق كالا، امنيت اقتصادى، نظام عدالت كيفرى، گمركى.

دانشجوى دكتراى حقوق جزا و جرم شناسى دانشگاه قم'
دانشجوى دورهذ دكتراى حقوق خصوصى دانشگًاه آزاد اساهمى واحد اراى׳

فصلنامه دانش انتظامىسمنان/ سال ششم/ شماره بيستم/ تابستان ه9٪ 90

## مقدمه

پیديده قاحاق، يكى از مشكلات كنونى جامعه بوده كه بهعنوان يكى از مباحث بسيار فراگير و







 كرفتارى هاى زيادى را براى سازمانهاى مبارزه كننده با قاجاق در كشور به وجوه آورده است.

باين حال بحث قاحاق در نظام عدالت كيفرى داخلى به دليل سياست قضايى منحصـربهفـرد





 موردمطاعه قرار داده و آثار اين ناهنجارى را بابويزّه بر امنيت اقتصادى كشور بيان نماييم.

## ا- تبيين مفهوم قاحاق كالا

اهل لغت معتقدند واثه "قاحاق"، لغتى تركى و به معنى بُرده و ربوده مى مباشد و به آنجه ورود


سV- سياست كيفرى جمهورى اسلامى ايران پيرامون قاحاق كالا و علل و تأثيرات اين جرم از منظر امنيّت اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى

$$
\begin{aligned}
& \text { در قوانين كيفرى جمـورى اسلامى ايران، تعريـف صـريحِ شــفّافى از قاچـاق وجـود نــدارد و }
\end{aligned}
$$

در اصطلاح حقوقى قاحاق، اين كونه تعريف شده است:
اوّل) حملونقل كالا از نقطهاى به نقطهاى برخلاف مقر رات مربوط به حملونقل؛ بهطورى كـهـ
اين عمل ناقض ممنوعيت يا محدوديتى باشد كه قانوناً مقرّ شده است؛
دوم) خريدوفروش يا نَكَّدارى اجناس مذكور فوق؛
سوم) اجناس مذكور در بند اوّل كه مورد فعل قاجپـق قـرار مـى گیــرد. (جعفـرى لنگـرودى، (内) : : | 4 人

برخى ديگَر از صاحبنظران معتقدند: الاقاق يكى كلمه تركى و به معناى گَريزاندن بوده و از مجموع قوانين و مقررات مربوط، حنين استنباط مىشود كه قاحاق عبارت است از فرار دادن مـال؛
 طبق قوانين مربوط، ممنوع و غيرمجاز گرديده باشد". (جوان، اه آ ا:

فصلنامه دانش انتظامىسمنان / سال ششم/ شماره بيستم/ تابستان 9ه٪ ا






 وجود دارد.

## r- سيرِ تاريخى قانون گَذارى پیرامون قاچاق كالا



 سه دوره ايرانِ باستان، پس از اسلام و دوره قاجاریه (پس از مشروطيت) بپردازییم.
(
بايد گفت در اين دوران نهادى به نام "گَمرك" كــه مسـتقيماً مسـئول امـر صــادرات واردات
 مى كردند. در كتب تاريخى تا پيش از حكومت هخامنشيان (• •

 ديوانهايى در مرزها وجود داشته و عوارضى وصول مى كردهاند. (اجتتهادى،

يكى از عوايد دولت اشكانيان، در آمد گمركى بود. (يكتايى، بىتا: VD). باوجوداينكـه در عصـر ساسانى، اطلاعاتى در مورد وجود گمر ك، حقوق و عوارض گَمركى و نحوه دريافت آن وجود نـــدارد،

سياست كيفرى جمهورى اسلامى ايران پيرامون قاچاق كالا و علل و تأثيرات اين جرم از منظر امنيّت اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى 9-

مىتواند يكى از نشانههاى وجود گمــرك و اخــذ حقـوق و عـوارض گمركـى تلقّى گـردد؛ چراكـهـ اطلاعاتى وجود دارد كه دولت روم از كالاهاى وارداتى و صادراتى عوارض دريافت مىنمـوده اسـت.
 بيشترى داشته و دولت نيز بر امر تجارت نظارت بسيارى داشته است.


با ظهور اسلام در ايران در وضع گَمركى تغييرات چندانى روى نداد واليانِ منصـوب از سـوى خلفا، با مثبت ارزيابى نمودنٍ روند اخذ گمرك، بر ادامه آن تأكيد مىورزيدند. در زمان خليفـه دوم بهواسطه توصيه و اشارههاى ابوموسى اشعرى و به دستور خليفه، شورايى تشكيل و تصـميم گرفتـه شد از بازر گانانى كه به ديار اسلام كالا مىآوردند، يكدهمم ارزش كالا را بهعنـوان عـوارض تجـارت
بستانند. (يكتايى، همان منبع: 49).

تحقيقات ديگرى نشان مىدهد كه در زمان خليفه دوم، حقوق گمركى به سه دسته متفــاوت
تقسيم و از مردم دريافت مى شد:

ا- حقوق گَمركى كه بايد از يهونىهها و نصرانىها دريافت مى گرديـد، معـادل يـــدرهــم از بيست درهم بود. (ه درصد ارزش كالا)؛

 هر ده درهم يكدرهم. ( • ا درصد ارزش كالا). (اجتهادى، همان منبع: VA).

مأموران گمرك را در آن زمان عاشر مى خواندند. با توجّه به مقررات اسلامى كه در ايـن دوره در ايران حاكم بوده، مشخص است كه ورود دستهاى از كالاها به خاطر حرمت شرعى آنها ممنـوع بوده است. امّا با توجّه به اين كه در ايرانِ آن زمان، غيرمسلمانان نيز زنـدگى مـى كـرده و بعضـى از

اقلامى كه از نتاه اسلام ممنوع بوده ولى ازنظر شريعت آنها مشكلى نداشته است؛ اين كه آيا حكماً در مورد منع خريدوفروش اين كالاها اهتمام معورزيدند يا نه، جاى تأمّل دارد.

در زمان خلفاى عباسى و سلسلههاى بعدازآن، ميزان حقوق گمركى افزايش يافته، بهاكونـهاى







 و آنها سعى مى كردند كالاهايى را بهصور ت مخفيانه و قاحـا
 مـهمترين دوران پس از اسلام دانست.




انتليسى از معافيت برخوردار شد.






كشورهاى ديگر كه بیلياقتى دولتمردان ايران و ضعف آنهــا را مشـاهده كـرده بودنــد نيــر

سياست كيفرى جميورى اسلامى ايران بيرامون قاحاق كالا و علل و تأثيرات اين جرم از منظر امنيّت اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى -1 1-1

دستبه كار شده، خواستار كسب امتيازاتى در اين زمينـه شـدند. انعَلسـتان عــلاوه بـر اتبـاع خـود، خواستار معافيت گَمركى براى اتباع هند نيز بود. بهناچار فتحعلى شاه قاجار در سال ITYY هجـرى قمرى، فرمانى صادر كرد كه بر اساس آن در همه مرزهاى كشـور موقـع ورود و خــروج كـالا، پــنج درصد عوارض گمركى دريافت شود.

براى اصلاح وضعيت فلاكتبار گمر كات ايران، امير كبير در آغاز سـلطنت ناصـرالدينشـاه قـد علم كرد؛ ولى فرصت عمل بيشتر نيافت. سالها بعد "نظامنامه كمر كات ايـران " را امــين السّـلطانِ اوّل (یدر علىاصغر خان اتابك) به امضاى ناصرالدينشاه رساند كه بهوسيله يوسف خـان، گَمر كچـى فارس و كتابِحى خانٍ قانوننويس تهيّه شده بود. در اين كتابچچه، وظايف گمرك از تسليم اظهارنامه تا ترخيص كالاى گمركى، پيشبينىشده بود. بنابراين ايـن نظــامنامـه، اوــين مــتن مـدوّن دربـاره
 زمان وزارت دارايی على|اكبر داور، بىنيازى به خدماتٍ كارشناسانٍ خارجي امورٍ گمــرك ثابـتشــده بود؛ لذا به خدمت آن ها پايان داده شد و دكتر محمد سجادى بهعنـوان نخسـتين ايرانـى، رياسـت تشكيلات تازه گمركى كشور را در تاريخ זץ ارديبهشـت זا سازمان بهعنوان يكى از مؤسسات بزرگگ توليد درآمد براى دولت رضاشاه بود تا اين كـه در شـهريور

- זr ا با اشغال كشور، گمرك نيز چون ديگَر نهادها دگرگون شد. (اجتمهادى، همان منبع: A\&).


## r-

با برقرارى حكومت مشروطيت (سال IMYY هجرى قمرى) اولـين مـتن قــنون در خصـوص
 درخواست بازر گانان كه قشر عظيمى از مبارزان را تشكيل مىىادند، توجّه ويزْاى شد. دولت نيز در راستاى ايجاد ضمانت اجرايى براى مقررات و تعرفههاى گَمركى، خواسـتار تــدوين قـوانينى جهــت مبارزه با قاحاق بود.

بنابراين مىتوان عوامل موثّر در تدوين قوانين مبارزه با قاحاق كالا و ارز را بهصورت مختصـر به شرح ذيل بيان نمود:

ا- انجام اصلاحات گمر كى، تنظيم تعرفههاى معمول و معقول گمر كى و لزوم ايجاد ضـمانت
اجرايى براى آن؛

ץ- ץ نارضايتى تجّار و بازر گانان موثّر در پيروزى جنبش مشروطيت از نحـوه برخـورد مــأموران گمرك و نبودن ضابطه خاص جهت تشخيص موارد قاحاق كه در دست تجّار قرار داشت؛
r- در سال

 اعمال تعزيرات حكومتى راجع به قاچاق كالا و ارز مصوّب آلا

 مجازات مرتكبين قاحاق مصوّب اصلاح گرديد.

قوانين مربوط به قاحاق، بهمرور در طى ساليان با تغيير و تحـوّلاتى روبـهرو گَشـت. در زمـان جنگی تحميلى، گمر كات كشورى مخصوصاً گَمر كات مرزى با مشكلات زيادى روبهرو بودند و پس از جنگی، امور مربوط به گمركى نظام بهترى يافت. يكى از كالاهايى كه پس از پيروزى انقلاب اسلامى با توجّه به حرمت شرعي استعمال آن، ممنوعالورود شــده و بـه مجـازات واردكنـنـدكان آن اهتمـام
ورزيده مىشود، مشروبات الكلى است.

## ب- ار كان عمومى تشكيلدهنده جرم قاچاق كالا

يكى از اصول پذيرفتهشده حقوق، "اصل قانونى بودن جرائم و مجازات" است كه قاعده "قُبحِ
عِقابِ بِلا بَيان " مبيّن اين مطلب مىباشد. همحنْين مقنّن در اصول سى و دوم، سى و ششم، سى و هفتم، يكصدوشصت مششم و يكصدوشصت ونمهم قانون اساسى جممهورى اســلامى ايـران و نيـز در مواد دو ده قانون مجازات اسلامى، بر اين اصل تأكيد دارد. بر همين اساس در ارتباط با جرم قاچاق

كالا نيز قوانين متعدّدى وضع گَرديده است كه در اين مبحث به برر سى فهر ستوار قوانين مربوطــه مى یردازيم:
| - قــانون مجــازات مــرتكبين قاچــاق مصـوّب


! $1 \mathrm{ra} \cdot / 11 / \mathrm{q}$

ه- تبصره دوم ذيـل مـواد I و Y لايحــه قــانونى مجـازات صـيد غيرمجـاز از دريـاى خـزر و
خليجفارس مصوّب


V- قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتى راجع به قاحاق كالا و ارز مصوّب
تشخيص مصلحت نظام.

ו-r- ركن مادى

ركن مادى، پیكره جرم را تشكيل مىدهد و همان گَونه كه در قانون آمده است، ممكن اسـت از نوع فعل (عمل مثبت خارجى) يا تركِ فعل باشد. بيشتر جر ائم بهصورت فعلِ مثبت رخ مىدهند؛
يعنى شرط تحقّق جرم، آن است كه يك اقدامِ خلافِ قانونِ كيفرى به عمل آيد. (گلدوزيان، • •ه٪ ا:

جرائمى نظير سرقت، قتل، بيرون بردن كالاى تجارى از گَمرك بدون اظهار و بدون پرداخـت
حقوق و عوارض متعلقه، در قالب فعل به وقوع مى پيوندد و جرائم ديگرى از قبيـل نــدادن غــذا بــه زندانى، عدم معالجه بيمار توسّط پزشك يا وجود كالاى اظهار نشده ضـمن كـالاى اظهـار شــده، از مصاديق تر كـِ فعل مىباشند. (اجتهادى، همان منبع: 99). در برخى از جرائم، مباشر تا رسـيدن بـهـ مرحله ركن مادى، يكى سلسله امور مادى مقدماتى و اجرايـى را بايد طى نمايد تا جرم مـوردنظر بــه وقوع بپيوندد. اين سلسله امور را مىتوان به شرح ذيل موردبررسى قرارداد: 1-1- - - قصد ارتكاب جرم

در اين مرحله، نطفه ار تكاب جرم در دايـره ذهنيـات و تفكـرات مباشـر نقـش بســته و فاقــد هر گونه تجلّي خارجى است و خطرى متوجّه جامعه نيست. بنابراين نظامهاى قضايى در اين مرحله كه مرحله مجرّدِ قصد ارتكابِ جرم است، مسئوليت و مجازاتى متوجّه فرد نمى دانند؛ مانند ايـنـكــه شخص تصميه بگَيرد كالايى را كه در داخل گَــر كى دارد، بــدون اظهـار و بـــون پرداخـت حقـوق قانونى متعلقه، آن را از گمر ک خارج نمايد. (اجتهادى، همان منبع: ११). مجرّد قصد ارتكاب جرم يا عمليات و اقداماتى كه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جـرم نداشـته باشـد، حتّى شروع به جرم هم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست.
r-|-

اين مرحله برخلاف قبل، از دايره تصورات ذهنى خارج و آعمال خارجى در اين مرحله ظهـور مى يابد. مقدار عمليات ارتكابى، ابهامآميز بوده و فىنفسه نمىتواند بهطور كامل مبيّن قصد ارتكـاب جرم فرد باشد؛ بهعنوانمثال شخصى چندين تخته فرش نفيس دستباف را داخل وسيله نقليه قـرار

 مجازات دانست؛ اگر خودِ عمل عنوان خاص مجرمانه نداشته باشد. (نور بها، VMY IMA).

سياست كيفرى جميورى اسلامى ايران ييرامون قاحاق كالا و علل و تأثيرات اين جرم از منظر امنيتّ اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى -هـ • 1

در اين مرحله مرتكب، عمليات و اقداماتى را انجام مىدهد كه ارتباط مستقيم با وقــوع جـرم داشته؛ چنانچֶه بهوسيله موانع خارجى كــه اراده فاعـل در آنهــا مــدخليت نــدارد، جـرم مـوردنظر بهصورت كامل به وقوع نپيونده، موضوع از مرحله تهيّه مقدمات فراتـر رفتـه اسـت. ماننــد ايـنـكـهـ مسافر، مبادرت به خروج چمدان حاوى كالاى تجارى از گَمرك بدون اظهار و بدون پرداختن حقوق متعلقه نمايد كه در درب خروجى توسّط مأمورين گمركى دستگير شود و كالا بــه انبـار بازگردانــده شود. اين مقدار امور ارتكابى يعنى قصد ارتكاب جرم قاچاق و حمل چمــدان كـالاى تجـارى بــون پرداخت حقوق گمركى، ارتباط كاملاً مستقيم با وقوع جرم قاحاق دارد كه به علّــتِ مداخلـه عامــل


## - - - - ج

هنگامى كه متُهم اقدامات مجرمانهاى خارج از مرحله تهيّه مقدمات ارتكاب جرم انجام دهــد و ازنظر حقوق جزا كليه اركان تشكيلدهنده جرم تحقّق يابد، جرم را انجاميافته مىدانند؛ خواه متّهمه به نتيجه موردنظر بر سد يا خير. برخى جرائم، مقيّد به حصول نتيجه است؛ بهعنـوانمثـال در جـرم سقطجنين، مادامى كه اقدام به خروج حمل از رحم نشود، سقطجنين انجامنشده است، امّا در همـه موارد، حصول نتيجه موردنظر مجرم لازم نيست. مثلاً هر گونه اقدامى بهقصد خــارج كـردن ميـراث فرهنگیى يا ثروت هاى ملّى، اگر چهه به خارج كردن آن نينجامد، قاچاق محسوب و كليـه امـوالى كـهـ براى خارج كردن از كشور در نظر گَرفتهشده است، مالِ موضوعِ قاحاق تلقّى و به سود دولت ضـبط مى گردد. بنابراين مستفاد از بند 》د« ماده يك قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادى كشـور
 ملّى را بيان مىدارد، جرم قاحاق كالا در زمره جرائمم مطلق بوده و مقيّد به حصول نتيجه مـوردنظر مرتكب نمىباشد.

## r-r- ركن معنوى

ركن معنوى عبارت است از اين كه: „مجرم عمداً يــا درنتيجـهـ بـىاحتيــاطى يــا بـىمبـالاتى، مرتكب عملى شود كه طبق قانون، ممنوع است يا از انجام عملى كه قانون او را مكلّف ساخته است،
امتناع كند《. (نور بها، همان منبع: VA).

پس براى تحقّق ركن معنوى، اولاً مجرم بايد از قانونى كه برخلاف آن رفتــار مـى كنــد، آگــاه
 مادى و معنوى بايد همزمان تحقّق يابند. باوجوداين در جرم قاحاق كـالا، اجتمـاع اركـان عمـومى سه گانه (قانونى، مادى و معنوى) و تقارن ركن مادى و معنوى به تحقّق جرم قاچاق منجـر خواهــد

بنابراين همين كه براى اداره مأمور وصول درآمد دولت يــا مرجـع رسـيدگى كننــده بـه جـرم قاحاق، محرز گرديد كه مرتكب آگَاهانه جرم مذكور را انجام داده، بايد ضمانت اجراى متناسب را بر وى اعمال كند؛ هرچند مرتكب قصد ايراد صدمه به خزانه دولت (سوء نيّت خاص) را نداشته باشد.

## F

 قاحاق كالا چنين بيانشده است: „هر كس در مورد مالى كه موضوع در آمــد دولـت بـوده مرتكـب قاحاق شود، علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عين مال رد بهاى آن، حسـب مـورد بــا توجّـه بــه شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم، به پرداخت جر يمه نقـدى تـا حــداكثر پــنج برابـر معـادل قيمت ريالى مالِ موردِ قاحٍاق و شلّاق تا VF ضربه محكوم مى گَردد و در مورد اموال ممنوعالـورود و

 مىتوان انواع قاحاق كالا را به شرح ذيل نام برد:

ا- قاحاق اموال موضوع درآمد دولت؛

ץ- قاچاق اموال ممنوعالورود؛

ץ- قاحاق اموال ممنوع الصدور؛


> 个 - قاحاق كالاى انحصارى؛
> ه- اَعمال در حُكم قاحاق.

موارد فوق را جداگانه مورد تجزيهوتحليل قرار مىدهيه: - ا- - قاحاق اموال موضوع در آمد دولت

در فصل پنجم قانون مجازات مرتكبين قاحاق مصوّب YاY گَمركى" چنين مقرّر داشته: "ابهجز در مورد قاچـاق اجنـاس ممنـوع الـوروو و ممنـوعالصـدور كــه مجازات خاصى در اين قانون براى آنها وضع شده، نسبت به قاچاق اجناسى كــه حقـوق و عــوارض
 انحصار تجارت خارجى را رعايت نموده باشند يا نه، مقررات فصـل اوّل ايـن قــانون مُجـرى خواهـــد شد".

بنابراين اموال، عايدات يا درآمدِ دولت، به اموالى اطلاق مى شود كه عوارض و حقوق گمر كـى متعلّق به آنها در بودجه كلى مملكت بهعنوان بخشـى از منــابعِ مــالى دولـت پــيشبينـى و مقـرّر گرديده است و عدم وصول آن ها، موجب عدم تأمين آن قسم از بودجه و درنتيجه ايجاد كسـرى در كل بودجه پیشبينى شده خواهد شد. هرساله طبق جدول قانون تعرفه حقوق گمركى و بـر اســاس مقررات عمومى صادرات واردات، عوارض و حقوق گَمركى و سود بازر گَانى اين قبيل كالاهــا توسّــط وزارت بازر گانى (صنعت، معدن و تجارت فعلى) تهميّه و پس از تصويب هيئتوزيــران، بــه گَمر كـات


همحچنين بهموجب ماده ^٪ همين قانون كه در فصـل هفـتم تحـت عنـوان "امـوال موضـوع عايدات دولت كه قوانين مخصوصى نسبت به آن ها وضع نشده" آمده، مقرّر كرديده: "وزارت ماليـه مجاز است در مورد اموال موضوع عايدات دولت كه قوانين مخصوصى نسبت به آنهــا وضـع نشــده لكن در ضمن بودجه كل مملكتى صر يحاً منظور و تصـويبشـده اسـت و مشـتقات امـوال مـذكور

نظاماتى راجع به طرز وصول عايدات و جلو گيرى از قاچاق آن بر اســاس مقـررات موضـوعه در ايـن
قانون و مقررات موضوعه راجع به ساير اموال موضوع عايدات دولت و اجناس انحصارى وضع و پـس از تصويب وزرا بهموقع اجرا گذارد<.

بنابراين قاچاق اموال موضوع درآمد دولت عبارت است از وارد يا صادر نمودن امـوال موضـوع
درآمد دولت بدون رعايت و انجام تشريفات خاص گمر كى يا انجام هر نوع عمل ديگَرى كه بهموجب
 كالاى موضوع درآمد دولت، "قاحاق كالاى مجاز " ناميده مىشود. يعنى قاحاق كالاییى كـه ورود يــا صدور آن مجاز بوده و مىتوان آن را با رعايت مقررات مربوط به واردات و صادرات، پرداخت حقـوق




1-F-l- - وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيـب غيرمجــاز؛
مگَر آن كه كالاى مزبور در موقع ورود يا صدور، ممنوع يا غيرمجاز يا مـجاز مشروط نبــوده و از حقوق گَمركى و سود بازر گًانى و عوارض بخشوده باشد

در بسيارى از اعلامجرمها از سوى گمر ك، اين بند مورد استناد قرار مى گیرد. آنحֶه از اين بند قابل استنباط مىباشد، اين است كه ورود يا خروج كالايى كه ورود يــا خــروج آن مجــاز اسـت، بـه ترتيب غيرمجاز صورت گيرد و اين ترتيب غيرمجاز عبارت است از اين كه هر آنچهه طبق قانون منـع گرديده يا منطبق با قانون، قاعده و عرف نباشد. ترتيب غيرمجاز اعم است از راههاى غيرمجاز يا بـه عبارتى، هر راه، معبر و مرز ورودى كه بهعنوان گمرك خان خانه مجاز اعلام نشده باشد يا مخفى نمودن
 مواردى كه براى ورود و خروج كالا چنين حقوقى تعيين گرديده است. در اين صورت عمــلِ وارد يــا
 آن كه فردى طبق اين بند مرتكب قاحاق شناخته شود، اولاً بايد كالايى از كشور خارج يا كالايى بـا بـهـ


سياست كيفرى جمهورى اسلامى ايران پيرامون قاحاق كالا و علل و تأثيرات اين جرم از منظر امنيّت اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى -9 - 1 -
 خار جى وارد كشور شده باشد به استناد اسناد خلاف واقع مبنى بر خروج وسايط كالا

مرتكب بهمنظور نيل به هدف مجرمانه خود (قاحاق) و اغواى مأمورين با داشـتن سـوء نيّـت

 كالا از كشور مىنمايد كه تاريخ جعلى ممكن است منطبق بر تاريخ تعيينشــده توسّط كمـركـ در در پروانه ورود موقّت نباشد.

 مجتمعاً توسّط مقنّن جرمِ واحدِ قاحاق محسوب شده است.

〒حقوق گَمركى و سود بازر ركانى و عوارض؛ خوراه


 مر تكب طبق مقر رات كيفرى تعقيب خواهد شد





قانون گذار به دليل تجرّى مرتكب، خواه عمل او در حين خروج از گمركى يا بعد از خروج از گمـركى كشف شده باشد (جرم تام) فعل ارتكابى را در هر دو حالت جرم اتمام يافته تلقّى نموده كه بهنوعى إعمال تشديد مجازات نموده است.

## (F-l-Y

تعويض كالاى خارجى يعنى خارج كردن كالا از كشور يا وارد كردن كالا به كشور به ترتيـب
غيرمجاز و جايگزين نمودن كالاى ديگر بهجاى آن؛ چه مشابه باشد چه نباشد كه اين امر متضـمّن دو عملِ مجرمانه مستقل "قاچاق وارداتى "و "قاحاق صادراتى" است. ليكن چون دو عمل مجرمانه ارتكابى به استناد بند 1 ماده وץ قانون امور گمركىى، جرم واحد و خاص قاچاق ناميده شــده اسـت، لذا مرتكب به مجازات مقررّ در قانون مجازات مرتكبين قاچاق خواهد رسيد.
 مجاز مشروط با نام ديگَر

در اينجا قانون گذار با توجّه به اهميت موضوع، اظهار خلاف واقع را قاحاق تلقّى نموده است.
 كالاى مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمركى و سود بازرگانى و عوارض آن، بيشتر از مأخذ حقوق گمركى و سود بازرگَانى و عوارض كالاى اظهار شده نباشد. كــالاى اظهــار نشده ضمن كالاى ترانزيتـى اعمر از اين كه كالاى مزبور مـجاز يا مشروط يـــا ممنـــوع باشــــد، مشمول اين بند خواهد بود

در اين بند يكى از عناصر جرم، تركـ فعل يعنىى اظهار نكردن مىباشــد. مــثلاً جــا دادن يــى
سرى لوازم و قطعات كامپيوترى در جعبه تلويزيون كه فقط بــراى اظمهارنامــه تسـليم كـرده اسـت. قانون گذار چنانچحه سود گمر كیى كالای اظهار نشده كمتر يــا مســاوى بــا آنچـــه اظهــار شـده باشـد، مجازات كيفرى را منتفى و موضوع را مشمول تخلفات گمركى دانسته است.
| | | | - سياست كيفرى جميورى اسلامى ايران بيرامون قاحاق كالا و علل و تأثيرات اين جرم از منظر امنيّت اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى

خارج نكردن يا وارد نكردن كالايى كه ورود يا صدور قطعى آن ممنوع يــ - F-I-V
مشروط باشد ظرف مهلت مقررّ از كشور يا به كشور، كه بهعنوان ترانزيت خارجى يا ورود موقّت يا كابوتاز يا خروج موقّت يا مر جوعى اظهار شده باشد جز در مواردى بك ثابت شود در عدم خروج يا ورود كالا سوء نيّتى نبوده است

ترانزيت خارجى جزء تقسيمات واردات محسوب مى شود و ارتباطى با صادرات اعـم از قطعى
يا موقّت ندارد و ازآنجاكه ورود قطعى نيست و فقط از طريق راههاى ترانزيتى كشور براى وصول بـه مقصد در كشور خارجى عبور مىنمايد، مشمول پرداخت حقوق گمركى، سـود بازر گــانى و عـوارض
 حين بازرسىهاى گمركى در گمر ك مرز ورود يا خروج، متناسب با نوع هزينه دريافت خواهد شـد. بهطور اختصار ترانزيت خارجى، كالاى خارجى است كه بهمنظور عبور از خاكى ايران از يــى نقطـهـ مرزى كشور وارد و از نقطه مرزى ديگر خارج مىشود. (بنايی، همان منبع: FY)

ورود موقّت نيز يك رويّه گمركى است كه بهموجب آن مى توان كالاى خاصى را با معافيت از چرداخت حقوق و عوارض ورودى بهطور مشـروط وارد قلمـرو گمركـى نمـود. چنـين كـالايى بايــد بدمنظور خاصى وارد كشور شود و در طول يكى دوره خاص و بدون آن كـه تحـت هر گونـهـ تغييـرى بهجز استهلاك طبيعى قرار گیرند، براى صدور مجدّد در نظر گَرفته شوند.

همحֶنين كابوتارُعبارت از حمل كالا از يكـ نقطه مرزى به نقطه ديگَر كشـور از راه دريــا يــا

كالاهاى مرجوعى كالاهايى هستند كه بايد در مهلت تعيـينشــده، از قلمـرو گمر كـى خــارج
شود. نكته قابلتوجه اين است كه در تمام موارد مقرّر با احراز مراتب يادشده، عنوان قاحاق موكـول به اين است كه ورود يا صدور قطعى آن به كشور يا از كشور ممنوع يا مشروط باشـد؛ در غيـر ايـن صورت اگر ورود ياصدور كالا مجاز باشد، مورد از شمول اين بند خارج است.


## قانون و يا بدون پرداخت حقوق گَمركى و سود بازر گَانى و عوارض مربوط

اظظهار كردن كالاى مجاز تحت عنوان كالاى مجاز ديگَرى كه حقوق گمركى -Y-1-9
و سود بازر گانى و عوارض آن كمتر است با نام ديگَر و با استفاده از اسناد خلاف واقع

در اين بند چند عامل بايد صورت گیرد تا عنوان "قاچاق "صادق باشد:

الف) اظهار كردن؛

ب) تغيير نام كالاى اظهارى به كالاى ديگَى با حقوق و عوارض كمتر با ذكر تعرفه گمركى غير از تعرفه گمركى كالاى موجود در گمر ك؛

ج) استفاده از اسناد خلاف واقع و تصريح آن به نوع و خصوصيّات كالايى كه با كالاى موجود در گمر ك متفاوت است.

بيرون بردن كالا از گَمرك با استفاده از شمول معافيت با تسليه اظهارنامه -Y-1-1• خلاف يا اسناد خلاف واقع

همان گونه كه مشخص است، دو ركن براى صدق عنوان "قاچـاق" تحـت ايـن بنــد ضـرورى
 باشد.
|l-1-11 - اظهار خلاف راجع به كميت و كيفيت كالاى صادراتى بهنحوىكه منجر بــه
خروج غيرقانوني ارز از كشور گَردد

در اين بند نحوه اظطهارى كه منجر به خروج غيرقـانونى ارز شــده باشــد مــلاك قــنون اسـت.
بهعنوانمثال اگر زعفران درجه يك، درجه سه عنوان شود بهنحوىكه سبب خروج غيرقـانونى ارز از كشور گردد، موضوع تحت عنوان بند $\left\lvert\, \begin{aligned} & \text { قرار مى گیرد. }\end{aligned}\right.$


## r-

كالاى ممنوع، كالايى است كه صدور يا ورود آن بهموجـب شـرع مقـدّس اســلام (بـه اعتبـار
 به كالايى ممنوعالورود گويند كه حتّى با پرداخت وجوه گَمركى، وروه آن به كشور مجاز نباشد.

ماده •ץ قانون امور گمر كى در دو بخش، كالاى ممنـوعالـورود را توصـيف نمـوده اسـت. در




 بندهاى ץ تا זا پرش شده (تحت شرايطى) اشار هشده است. بنابراين وارد كردن غيرمجاز اين قبيل كالاها، قاحاق اموال

ممنوعالورود ناميده مىشود. (آقازاده، همان منبع: هآم).

 نقلوانتقال براى كسب يا تجارت باشد و ثانياً شخصى كه كالا را نقلوانتنقال مىدهد، عـالم بـه ور ورود
 نقلوانتقال مى شود كه بايد اين دو شرط در مورد وهى نيز احراز كردرد.

با توجّه به همان مادهواحده در مورد نگڭهدارى كالاى ممنوعالوروه، براى امكان تعقيب مرتكب





## r-

 نموده است: »... مقصود از قاحاق اشياء ممنوعالورود يا ممنوع الصدور، واردكردن اشياء ممنوعالورود است به خاك ايران در هر نقطه از مملكت كه اشياء مزبور كشف شود يا خارج كردن اشياء ممنـوع الصدور يا تسليم آن است به متصدّى حملونقل يا هر شخص ديگرى براى خارج كردن يا هـر نــوع اقدام ديگَرى براى خارج كردن از مملكت".

عمل مرتكب بزه قاحاق كالاى ممنوع الصـدور، هماننـد قاحـاق كـالاى ممنـوعالــورود صـرفاً بهصورت انجام فعل مثبت مادى قابل تحقّق است. اين عمل در جايیى است كــه كـالاى ممنوعــه از كشور خارجشده يا در آستانه خروج از مرز باشد؛ لذا لازم نيست كه شخص كالاى ممنوع الصدور را حتماً از كشور خارج كرده باشد. صورت ديگر، تسليم كالاى ممنوع الصدور به متصدّى حملونقل يا هر شخص ديگر براى خارج كردن آن از كشور است.

## -

ماده צץ قانون مجازات مرتكبين قاچاق، كالاى انحصارى را اين چنــين تعر يـف نمـوده اسـت: "خريدوفروش و نتاهدارى اجناس دخانيّه و ادوات و اشيايى كه بهموجب قـانون انحصـار دخانيّـات
 و تملّك آن ها انحصار به دولت يافته، قاحاق محسوب و مرتكب به مجـازات مقـرّره بـراى مـرتكبين قاحاق اموال موضوع عايدات دولت محكوم مى گردد巛. با توجّـهـ بــه ايـن مـاده، كـالاى انحصـارى را مىتوان چيزى دانست كه خريدوفروش و تملّى آن منحصر به دولت است. بنابراين چنين كالاهايى اگر بدون داشتن نمايندگى قانونى از طرف دولت، وارد يا صادر شود يا هر اقدام ديگَرى كـهـ خــلاف مقررات خاص باشد صورت گيرد، مشمول عنوان قاحاق كالاى انحصارى مى گَردد.

-     -         -             - آعمال در حُكم قاچاق

در پارهاى از موارد به لحاظ شدّت آثار، عوارض و خطرات اجتماعى يا اقتصادى و...، قانون گذار






 باشد، طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق تعقيب خواهد شد...."




 همان كونه كه ملاحظه مى شود، قانون كَذار أعمالى از قبيل توليد يا فروش يا يا استفاده از البسه خلاف




ه- عوامل موثّر در ايجاد قاحاق

درآمدهاى دولت، مختل نمودن بخش توليد و برهم زدن تعادل رقابتى در بازار است. بنابرا بارين اين بـراى
 دارد.

اين گونه ممنوعيتها معمولاً با تصويب مجلس يا هيئتوزيران در قالب قــانون يــا آيـيننامــه براى بهبود توليد داخلى يا استفاده بهينه از ارز صورت مى گيرد.

اگر توليد داخل مرغوب نبوده و عرضه آن ناكافى و قيمت نيز در مقايسه با مشابه خارجى بالا
باشد، با حذف ممنوعيت مىتوانيم شاهد كاهش قاحاق باشيه. برخى از الزامات قــنونى نيـز گرچچـهـ صحيح و ضرورى به نظر مى رسد، امّا مىتواند انگَيزهاى براى ورود غيرقـانونى باشــد. ماننــد رعايـت استانداردهاى اجبارى، رعايت بهداشت، قرنطينه كــه تسـهيل و كـاهش آن هــا، در كـاهش قاچـاق اثر گَار است. گرايش به قاچاق مىتواند با عدم احساس امنيـت اقتصـادى قـرين شـود. ايـن تصـوّر معمولاً به خاطر مقررات پیچییده و دست و پاگیر دولت است.

علاوه بر آن هر گاه تقاضاى داخلى يك كالا، فراوانتر از حدّ مجاز واردات آن كالا باشد، قاچاق صورت مى گيرد. محدوديت واردات در برابر صادرات يا بدون انتقال ارز يا اعمال محدوديت بهمنظور


## - - - بالا بودن نرخ تعرفه كالاهاى مجاز

دولت در جهت تأمين ساير درآمدها، به "تعيين نرخ تعرفه وارْدات كالا و اخذ سود بازر گـانى و

 اقتصادى از شرايط ايجادشده در جامعه برآمده و مبادرت به واردات اقلامى كه نرخ تعرفه بالا دارنــد مىورزند تا با ورود آن بهصورت قاچاق و عدم پرداخت سـود بازر گـانى و عـوارض گمركـى، قيمـت تمامشده كالا را اقتصادىتر كرده و به بازار عرضه كننـد. درآمد حاصــل از ايـن فعّاليّـت غيرقــنونى،
 مى كشاند. (مقدّم، همان منبع: YF).

## ץ- - - - - وضعيت توليد داخل و خارج

برخى كالاهاى خارجى كه فاقد توليد مشابه داخلى است، امّا بــازار مصـرف خـوبى در كشـور دارد، در شرايطى كه مجوزّى براى واردات آن صـادر نشـود، عمـدتاً بــهصـورت قاچـاق وارد كشـور مىشود. براى كنترل قاچاق اين گونه محصولات مىتوان بهصورت محدود اجـازه واردات داده يـا در قالب موافقتنامههاى دو يا چندجانبه با ديگر كشورها نياز داخل مرتفع گردد. (دفتر برنامهريـزى و
 در جامعه، افزايش قيمت آن را به دنبال دارد. عدم توجّه به ميزان نياز داخل و كم شدن عرضه كالا به علّت توليد داخلى پايين و ممنوعيت يا عدمكفايت ورود آن به كشور، قيمت كـالا را بـالا بـرده و زمينه قاحاق را فراهم مى كند.

-     - ا- - اشتغال و بيكارى

بى گَمان بيكارى يكى از مشكلات بزرگی جوامع امروزى است. بيكارى هزينههاى زيادى را بـر جامعه و دولت تحميل مى كند. علاوه بر اين، قطع در آمد گروه بيكاران را بـه دنبـال داشـته، داراى تبعات اجتماعى بوده و مى تواند موجب فسادهاى اقتصادى ازجمله گرايش به سمت قاچـاق گــردد. بهعبارتديگر، مىتوان اين گونه بيان نمود كه كاهش اشتغال در اقتصاد رسمى، موجب افزايش نـرخ اشتغال در اقتصاد غير رسمى و قاحاق كالا مىشود. ازاينرو نرخ بيكارى در اقتصادِ رسـمى، ارتبـاط
 نيز در بخشههاى مختلف اقتصادى كشور، متناسب با نياز هر بخش نيست؛ بهطورى كه بررسـى هـر
 اخير روند نزولى داشته و در پيشبينى هاى برنامههاى بلندمدت، تداوم اين روند به چشم مى خورد.
 پنجاهوینج تا شصتوینج، روند نزولى داشته و از سال شصتوپنج به بعد، روند صعودى را مجـدداً از
 همواره روندى صعودى داشته و از سال צه ا به بعد، بـالاترين سـطح اشـتغال مربـوط بـه بخـش

خدمات مىباشد. (بهرامى و قاسمى، همان منبع: \^). بايد توجّه داشـت كــه متـورّم شـدن بخـش
 تورّم و نهايتاً قاحاق كالا خواهد شد.

## 

واضح است كه هرقدر احتمال خطر براى قاچاق كالا كمتر باشـد، قاچـاقچى كمتـر احســاس


## - - - - - وجود تقاضا

يكى از عوامل موثّر در رشد قاحاق، زمينه تقاضاى آن در سطح جامعـه اسـت. وجـود تقاضــا


كيفيت محصولات، خدمات پس از فروش، ماركى و معروفيت كـالا، زيبـايى و تـــوع كالاهـاى
خارجى ازجمله علل تمايل به كالاهاى خارجى است. شواهد تجربى نشان مىدهد كــه اكثــر افـراد،


است. (حسينى و ساعى،
 پرداخت مبلغ بالا براى تهيّه كالاهاى خارجى باكيفيت مىشـوند. از سـوى ديگـر، ازآنجاكــه انسـان
 مردم به تهيّه اين كالاها مى شود. بر رسى شكل ظاهرى، رنگَآميزى و بهطور كلى طرّاحى محصولات و كالاهاى توليدشده در ايران، نشان مىدهد كــه در ايـن زمينــه شـر كتهــاى توليدكنـنــده تــلاش

 و پرورش يابند.

سياست كيفرى جمهورى اسلامى ايران پيرامون قاچاق كالا و علل و تأثيرات اين جرم از منظر امنيّت اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى -1 119

وازه پولشويى به معناى تطهير پول هاى حاصل از درآمد نامشروع مىباشد. بهعبار تديگَر، به



 تطهير اين پولها در اقتصاد كشور ها، امروزه ابعاد وجود مافيا در كل فعاليتها هاى زير ايرزمينى، اقتصـاد
 نامناسب اقتصاد داخلىاش، به يك هدف مناسب براى تهاجم باندها كثيف و همحنين ترانزيت مواد مختّر تبديل شده است. بنابرا ين ازآنجاكه بخش غير آير رسمى، قسـمت



 را وارد نظام بانكى كشور مى كنند. (برامى و قاسمى، همان منبع:
-
ازآنجاكه بودجه و منابع مالى كافى براى ايجاد زير ساختهاى عمرانى و توليـدي منـاطق آزاد






معمولاً هر شغلى به فعّاليّت منظّم، مكان و سرمايه مشخص نياز دارد؛ امّا اين لوازم در موضوع




 ظرف حند ساعت مىتوان از كشورهاى حوزه خليجفارس يا حتّى نزديكتر (مناطق آزاد) كـالايى را با با خر يدارى و بهصورت قاچاق وارد كشور نمود. (وطن پور، همان منبع: \9).
.



 همًانى مىشود كه اين كار، مخالف عدالت اجتماعى است و بايد به طُرقى حذف شود.

در بيشتر كشورهاى ججان، فروش اجناس قاحاق در هر مكانى ممنوع و با فتالان اين امـر در





$$
\begin{aligned}
& \text { برعكس در ايران تعداد بســيار زيـادى از واحـدهاى صـنفى ســنتّى در تمـام منــاطق كشـور }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { متأسفانه كنترل و نظارت خوبى در اين زمينه صور ت نمى كيرا كيرد. }
\end{aligned}
$$

| M|- سياست كيفرى جمهورى اسلامى ايران ثيرامون قاحاق كالا و علل و تأثيرات اين جرم از منظر امنيّت اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى

## r|

ساختار مالى دولت بهگونهاى است كه اقتصاد ايران، هرساله با افزايش نقدينگى همـراه بـوده كه بديهىترين پيامد آن، رشد شاخص قيمتها و به عبارتى تورّم است. اين وضعيت طـى دو دهــه اوّل انقلاب شكوهمند اسلامى كه محدوديتهاى ارزي شديدى إِمال مىشــده و عمــالً نــرخ ارز در بازار آزاد، همعام با شاخص قيمتها افزايش مى يافته، از حيث نقـدينگى و تــورّم از يـــســو ثبـات نسبى نرخ ارز از سوى ديگر، موجب شده كه قيمت كالاهاى قابلمبادله به غيرقابلمبادله، بــه نفـع كالاهاى وارداتى و به زيان كالاهاى توليد داخل تغيير يابد. اين موضوع جدا از وارد كردن ضربه بـه منابع داخلى، موجب شده حاشيه سود واردكنندگان (چه رسمى و چپه غير رسمى و از محل قاحاق) افزايش يابد.

## 

وضعيت نابسامان تجارت خارجي برخى از كشور هاى همسايه و عدم دستيابى آنان بــنظــام
بازر رًانى منسجم را مى -توان يكى از عوامل قاچاق دانسـت. عشـاير پاكسـتان بـر بســيارى از نقـاط
مرزى مشتركِ خود با ايران نفوذ دارنــد و دولـت محلـى بـهـ دليــل اشـتراكات زبـانى و مــذهبى بـا
بلوچستان ايران، قادر به إعمال كنترل چخندانى روى واردات و صادرات نيست. مـردم افغانسـتان بـه
دليل فقر و گرسنگگى، به قاحاق مواد مخــدّر، چـاى و ديگـر كالاهـا مبـادرت مـىورززـــد. همچچنـين


-     - IT If

از مهممترین عوامل قاچاق كالا، مىتوان فرار از پرداخت ماليات و حقوق و عوارض گمركـى را
نام برد كه متأسفانه در بيشتر اقشار جامعه، تقدّم منافع شخصى بر منافع اجتماعى، به يكى فرهنگی تبديل شده است.

فهرست برخى از اقلام كه صادرات واردات آنهها ممنوع بوده يا تـابعى از مجوّزهـاى خـاص و انحصارى است، انگگيزه بيشترى را براى فتّاليّت غيرر سمى و قاچاق ايجاد مى كند. هرچپه تعداد اقلام
 مىشود. از طرفى هرچه واردات و صادرات اين اقلام منحصراً در اختيار دولت يا عدّهاى خاص باشد، براى سايرين انگيزه قاحاق در این زمينه بيشتر خواهد شد.

## 19-19-1- - مشكلات مربوط به امنيت اقتصادى

عوامل محدوديت و مشكلات اقتصادى ايران كه امنيت اقتصادى را به خطر انداخته و قاچـاق كالا را رونق داده، به شرح ذيل است:

الف) توسعهنيافتگى اقتصادى: در صورت توسـعهنيـافتگى اقتصـادى در رقابـتهـاى جهــانى، قدرتهاى بزر گ، كشورهاى كوچکَ را مىبلعند، از صحنه خارج مى كنند و تمام فرصتها به تهديد تبديل مىشود.

ب) تكـمحصولى بودن اقتصاد ايران: بيش از هفتاد درصد اقتصاد ايران، متّكى بـر در آمـدهاى نفتى است و اينيكى از مهمترين عوامل تهديدكننده امنيت اقتصادى ايران است و نوسانات قيمتى آن، هرساله خسارات فراوانى بر امنيت و ثبات اقتصادى كشور وارد مى كند.

ج) وجود تناقض در اقتصاد ايران: رشد نامتوازن بخشههاى مختلف در اقتصاد ايران و توسـعه يك بخش به ازاى عقبماندگى و افول ساير بخشىها، اقتصاد كشور را با تهديد جدى مواجه نمـوده

د) انحصار دولتى: مالكيت اغلب شر كتها و كارخانههاى ما در اختيار دولت است كه اين امر،
امكان رقابتهاى اقتصادى در كشور را كم مى كند.

يكى از عوامل گرايش بــه قاپــاق، عوامــل فرهنگَى- اعتقــادى و فرهنـگگ مصـرف كالاسـت؛


بهطورى كه وجود كالاهاى يكى بازار، مىتواند تأثير به سزايى در هدايت سليقههاى مردم و كرويـــن آنها به مصرف كالاهاى داخلى داشته باشد.

## - - - - اعتقاد به برترى كالاهاى خارجى







## 

معمولاً انجام يكى كار غيرقانونى، همراه با قُبح و انزجار عمومى است و همين امر، در كـاهش






حجم وسيع تبليغات در رسانههاى داخلى و ماهوار هها، سبب شده بازار قاپــاق كـالا از رشـد چشمگیرى برخوردار گردد. علاوه بر آن، اينترنت و تبليغات آنها و روحيه تنوعطلبى بهخصوص در در قشر جوان، سبب شده مصرفكننده هرروز با كالاهاى خوشظر باهر و تازهاى آشنا شود.

ازجمله عوامل موثّر ديگَر مىتوان به روحيه تجمّل گرايى، اشرافى گرى، وجود فرهنـگ فــرار
مالياتى و عدم پرداخت عوارض دولتى در كشور نام بُرد كه از مههمترین عوامل فرهنگى قاچاق كـالا

به شمار میرود. (وطن پور، همان منبع: K I I).

> ץ- - - عوامل سياسى


تلفيق قاچاق دولتى باقدرت سياسى بهخصوص در نوع ديكتاتورى آن، زمينهساز فعاليتهـاى غير رسمى است و به سياستمداران و ديگر ممتـازان و متنفـّنان جامعـه امكــان مــدههـد از نـــوذ سياسى، نظامى، اقتصادى يا حزبى خود سوءاستفاده كنند.

## خ- خ-

دشمنى و انواع تحريمهاى اقتصادى كه عمدتاً از سوى آمريكا و ساير همپپيمانان آنها بعـد از
پيروزى شكوهمند انقلاب اسلامى بر كشور تحميل شده، ازيكطرف و جنگًهاى طولانى مـدّت بـا عراق و مقابله با اشاعه انقلاب اسلامى در جهان از سوى ديگر، موجب شده تا درآمد كشور در جهت
 مىشود. از طرفى در كنار مسائل فوق، محدوديتهاى ناشى از سوء مديريت و انحصارها موجب شد كه صنايع كشور همگام با پيشرفت روزافزون دنيا، توسعه نيابد و درنتيجه مصـرفكنــــدگان نيـز بـا مقايسه كالاى مشابه خارجى كه باكيفيت بهتر و قيمت كمتر عرضه مىشود، دست به قاچـاق كـالا

## r-

همججوار بودن ايران با كشورهايى كه از ثبات سياسى برخوردار نيسـتند و ازلحـاظ اقتصـادى
 شده كه قاحاق گسترش یابد.

MTD- سياست كيفرى جمهورى اسلامى ايران پيرامون قاچاق كالا و علل و تأثيرات اين جرم از منظر امنيّت اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى

قاحֶاق، آثار و تبعات گَوناگونى در جامعه دار د؛ اختلال در نظام اقتصادى كشور، ايجاد مشاغل
 مىتوان براى مبارزه با آن برنامهريزى نمود كه در در ذيل نمونههايى از آن را ذكر مى كنيهم. 1-9- آثار مربوط به امنيت اقتصادى 1-1-9- اختلال در سياستهاى اقتصادى

مجموعه اقدامات دولت كه براى دستيابى به اهداف اقتصادى انجام مى گیيرد ماننــد اشـتغال، ميزان در آمد دولت، تثبيت قيمتها و رونق بخشيدن به توليــد داخلـى را سياسـتههـاى اقتصــادى دولت مى گويند. ازآنجاكه در قاچاق كالا برخلاف تجارت رسمى، نوع و ميزان كالا مشخص نيسـت، همواره برنامهريزىهاى توليدى و سياستهاى تجارى دولت با ريسك همراه است. قاچـاق وارداتـى مانع از كنترل بهينه دولت بر مجموع هزينههایى وارداتى و اختصاص ارز موجود به واردات كالاهـاى ضرورى كه نقش بيشترى در رونق اقتصـادى دارد مـىشـود. قاپـاقچحى، منـابع عمـومى را ناديــده مى گیيرد و همواره به منافع شخصى خود توجّه دارد.

پیامد ديگر قاچاق در اقتصاد، افزايش نرخ ارز در بازار آزاد به علّت افزايش تقاضاى آن جهـت واردات غيرقانونى كالاست. بخش مهمى از توان ارزش ريال در برابر ارز در بازار غيررسمى، وابسـته به قاحاق است. بازر گانى غيرقانونى، به پول رسمى كشور فشار آورده و اثرات تورّمى به دنبـال دارد. بنابراين برنامههاى دولت در اين زمينه مخدوش و فاقد نتيجه مطلوب میى گردد.
r-l-1- افزايش فقر

فقر و نامنى اجتماعى از ديرباز با شرايط اقتصادى رابطه مستقيمى داشته و مطالعـه فســاد و بزهكارى در فضاى نامناسب اقتصـادى، همـواره موردعلاقـهـ محققـين قرارگرفتــه اسـت. مشـكلات اقتصادى و فقر حاصل از آن، عاملى مسئلهساز براى قربانيان و مسـئولان شـده اسـت. در مطالعـات جرمشناسى، فقر از شاخصهاى مهمم بحران اقتصادى است كه با گَشت زمان، براى نظم اقتصـادى
و اجتماعى يك كشور خطرآفرين مىباشد.

قاحֶاق كالا، شرايط توزيع درآمدها و ثروتهاى اجتماعى را به هم مـىريـزد. رســيدن طبقـه
 با افزايش تقاضاى كاذب و فشارهاى تورّمى، سطح رفاه اجتماعى پايين آمده و فاصله طبقـاتى زيــاد مى شود.

## ץ- ا-צ- ايجاد اختلال و ركود در بخش توليد و كاهش فرصتهاى شغلى

حقوق گمر كى و سود بازر گانى باهدف حمايت از توليدات داخلى تعيين مىشـود و دولـت بــا
إعمال تعرفه بر ورود يك سرى از كالاها، اقدام به حمايت از توليد داخلى مى كند كه قاحاق، رسيدن

 تحت تأثير ورود كالاهاى پاكستانى، هندى و چپينى قرارگرفته است.

قاحاق كالا علاوه بر اين، موجب منحرف شدن مسير سـرمايهگـذارى نيـز مـىشـود. درواقـع



 نموده و رشد فعاليتهاى اقتصادى را كندتر مى كند. -

## 

يكى از مـهمترين ابعاد منفى قاحاق، ورود كالاهاى غيرمجـاز و مغـاير بـا اصــول و ارزشهــاى حاكم بر جامعه است. چراكه عاملان قاچاق، صرفاً به فكر سودآورى فعّاليّت خود بوده و تـوجهى بــهـ ساير عوامل ازجمله مسائل فرهنگى و ارزشى ندارند. اصولاً به دليل نبود كنتـرل بـر روى كا كالاهـا

MVV- سياست كيفرى جمهورى اسلامى ايران پيرامون قاحاق كالا و علل و تأثيرات اين جرم از منظر امنيّت اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى



 و بهصورت قاهاق به كشور وارد مى شوند.

ازجمله محصولات فرهنگى كه بهصورت قاحاق وارد كشور مىشود، مى توان به دسـتگًاهمـاى در يافت از ماهواره، محصولات صوتى، تصويرى و مجلات ضد اخلاقى انـى اشاره نمود.

## 




 صنفى از اين قبيل است.

به دليل غيرقابل كنترل بودن كالاهاى وارداتى قاحاق و عدما مامكان نظارت بهداشاشتى و انطبـاق







را در معرض خطر قرار مىدهد. يكـى ديگــر از محصـولاتى كـه ورود قاجپـاق آن، موجـب ضـايعات

 سطح جامعه خواهند شد.

## نتيجهَكيرى و پيشنههادها

قاحاق كالا پد یدهاى فراگير در سـطوح مختلــف داخلـى و بــينالمللـى مـى باشــد كــه آثـار و
پيامدهاى سوء و زيانبار عديــده-اى را بـهويـرَه بـراى امنيـت اقتصـادى كشـورها بــه همــراه دارد. مخاطرات و زيانهاى اين ناهنجارى در ابعـاد مختلـف فرهنگگى، اجتمـاعى، سياسـى و اقتصـادى، انديشمندان و حقوقدانان را بر آن داشته تا در اين رابطه چارهانديشى نموده و تمهيـيـداتى را اتّخـاذ نمايند. در اين ميان با تدبر واكاوى در مجموعه قوانين داخلى درمى يابيهم كه نظـام عـدالت كيفـرى

 كيفرى و يافتههاى مكاتب جديد حقوق جزا و همرحنين با الگَ گَرفتن از قوانين كشورهایى متاى مترقّى و
 بهكار گيرند. بر اين اساس و در راستاى تدوين قوانين منسجم و مطلوب، راهكارهاى ذيـل پيشـنههاد مى گردد:

ا- تدوين قوانين جامع و كامل درزمينه مبـارزه بـا قاچـاق كـالا بـا بهـرهگيـرى از نظريـات
كارشناسان، متخصّصان و آخرين "دستاوردهانى علمى در در اينّ زمينه؛
r- اصلاح قوانين فعلى متناسب با نيازمندىهاى موجود در سطح جامعه؛
ץ- نگرش ش ويزه نسبت به رويكرد پيشگَيرى از جرائم در اين حوزه؛

ץ

سياست كيفرى جمهورى اسلامى ايران پيرامون قاحاق كالا و علل و تأثيرات اين جرم از منظر امنيّت اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى -
@- اجراى قاطعانه راهبردهاى پيشبينى شده در خصوص اين گونه جرائم و توجّه به قاطعيـت
و حتميت اجراى اين-گونه كيفرها؛

9- توجّه به تشكيل دادسراها و دادكامهاى تخصّصـى بـهويـرَّه در منـاطقى كـهـ از مشـكلات بيشترى در رابطه با قاچاق كالا رنج مىبرند؛
-V

1- بهرهمندى از حداكثر ظرفيت و توان نهادها و سازمانهــاى غيردولتـى بــهويـرْه درزمينــه
پيشگیيرى، كشف و اعلان اين جرائم؛

9- افزايش اطلاعرسانى جمعى و بالا بردن سطح دانش و آگاهیى مردم جامعه.

## منابع


كالا، چاپ اوّل، تهران: انتشارات آريان.
 ترجمان حسبه، شماره-ى اوّل.



شر كت چاپ و نشر.

تهران: انتشارات فارابى.

V- جعفرى لنگرودى، محمدجعفر (IrA))، ترمينولوزى حقوق، چاپ هفتمه تمران: كتابخانـه
گَنج دانش.
^- جوان، محمدتقى ( (اه ( ))، قاحاق و تخلفات گمركى، تهران: انتشارات دريا.
 كاهش قاچاق كالا، مجموعه مقالات همايش انضباط، امنيت اقتصـادی و پــروزه قاچـاق كـالا و ارز، ستاد مركزى مبارزه با قاحاق كالا و ارز
 سيستان و بلوچستان، سومين همايش ملّى بر سیى پديده قاچاق كـالا و راههـاى پییشـگیرى از آن، تهران: دانشگاه تربيت مدرّس.
 تهران: ستاد مركزى مبارزه با قاحاق كالا و ارز.
 خطمشىهاى كاهشى و كنترل آن، تهران: معاونت طرح و برنامه گَمركى.


تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگًاه تمران.


علمى و فرهنگى مجد.
كارشناسى ارشد رشته علوم سياسى، دانشگاه امام صادق (ع).

دوره كارشناسى ارشد رشته حقوق، دانشگاه تهران.

انتشارات دادآفرين.

و ارز، چاپ دوم، تهران: انتشارات ميزان.

پاياننامه دوره كارشناسى ارشد رشته حقوق، دانشگًاه امام حسين (ع).

انتشارات سرير.

