**باسمه تعالی**

**سلسله مباحث حقوقی شماره (4)**

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)؛ به منظور ارتقاء دانش حقوقی و آگاهی بخشی به همکاران محترم دانشگاه فرهنگیان اعم از اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی در سازمان مرکزی، مدیریت امور پردیس ها و مراکز آموزشی تابعه نسبت به ارائه سلسله مباحث حقوقی در موضوعات مختلف ( اداری، حقوقی، کیفری ، امور مالی، خانوادگی و ....) در ادامه مباحث گفته شده به تعریف **ارتشا و مجازاتهای قانونی** آن می پردازیم.

واژه ‌رشوه از ریشه «رشو» به‌معنی چیزی است که برای ضایع نمودن حقی یا انجام کاری برخلاف حق و عدالت به کسی داده می‌شود. همچنین این واژه به‌معنای کود و خاشاک نیز به‌کار رفته است. ارتباط این معنا با مفهوم مصطلح حقوقی این است که همان‌طور که کود و خاشاک زمین را برای زراعت آماده می‌کند رشوه نیز نظر رشوه گیرنده را برای انجام کار مورد نظر جلب می‌کند. در فرهنگ حقوقی **رشوه دادن را رشا** و **رشوه گرفتن را ارتشا** می‌خوانند. به همین تناسب رشوه دهنده «راشی» و رشوه گیرنده «مرتشی» نامیده می‌شود.

بر اساس قوانین فعلی ایران، امروزه دو سمت رابطه‌ رشوه در ایران به مجازات محکوم می‌گردند. ارتشا ( رشوه گرفتن) رفتاری است که هریک از کارمندان دولت اعم از قضایی و اداری انجام می‌دهند و برای انجام دادن یا ندادن کاری که وظیفه‌ی آنهاست وجه یا مالی را می‌پذیرند. همچنین اگر ملک یا مالِ متعلق به کارمند دولت برای انجام عمل یا خودداری از انجام عملی به مبلغی بسیار گزاف‌تر از مبلغ واقعی خریداری شود یا کالایی بسیار ارزا‌ن‌تر به او فروخته شود کارمند به مجازات مرتشی محکوم خواهد شد.

نکته‌ی حائز اهمیت در جرم ارتشا این است که لزوماً توسط کارمند دولت انجام می‌گیرد؛ به همین دلیل هرگونه پرداخت برای انجام کار به فردی غیر از کارمندان دولت از تعریف قانونی جرم رشا و ارتشا خارج است. با این حال مجازاتی که برای رشا (رشوه دادن) در قوانین ایران در نظر گرفته شده است معمولا خفیف‌تر از مجازاتی است که برای ارتشا (رشوه گرفتن) در نظر گرفته شده است که این به دلیل حساسیت بالای مشاغل دولتی و وظایف آنهاست.

در سال‌های اولیه پس از پایان جنگ تحمیلی ،جرایم مالی مختلفی چون کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا به‌طور گسترده‌ای شایع شد. به همین دلیل قانونگذار تصمیم گرفت تا مجازات این‌گونه از جرایم را افزایش دهد و از شدت ارتکاب آنها بکاهد. اما در نهایت با مخالفت و عدم تأیید شورای نگهبان ،قانون تشدید مجازات مرتکب ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری با دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام در دی ماه سال ۱۳۶۷ به تصویب آن مجمع رسید. بهتر است بدانیم در حال حاضر هر دو مقررات قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری در مورد این جرم اعمال می‌شود.

**مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات):**

هر يك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اين كه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به ‌نفع يكي از طرفين اظهار نظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محكوم و آنچه گرفته ‌است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد.[[1]](#footnote-1)

\*اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد، بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان‌ تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به‌ مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري به طور مستقيم يا غير مستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار‌فاحشي گران‌تر از قيمت از مستخدمين يا مأمورين مستقيم يا غير مستقيم خريداري گردد، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشي و طرف معامله راشي‌ محسوب مي ‌شود.[[2]](#footnote-2)

\*هر گاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه داده به او‌مسترد مي گردد.[[3]](#footnote-3)

\* هر كس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ‌ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي ‌باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را ‌مستقيم يا غير مستقيم بدهد در حكم راشي است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشي از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا 74‌ ضربه شلاق محكوم مي ‌شود.

تبصره - در صورتي كه رشوه‌دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آنرا گزارش دهد يا شكايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وي مسترد مي ‌گردد. [[4]](#footnote-4)

\* هر كس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبيل مذاكره، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال سند پرداخت وجه را‌فراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد محكوم مي شود.[[5]](#footnote-5)

\* مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.[[6]](#footnote-6)

مواد مرتبط در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری:

\* هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و‌ همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام‌ دادان يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي‌باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غير مستقيم قبول نمايد ‌در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان باشد، خواه آن كار را انجام داده يا ‌نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن‌كه در انجام يا عدم انجام آن

مؤثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي‌شود. ‌

در صورتيكه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا‌ همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محکوم خواهد شد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يكسال تا سه سال حبس‌ و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز ‌مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد. ‌در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي ‌معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مدير‌كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ‌مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مديركل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از6 ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. [[7]](#footnote-7)

\* مبالغ مذكور از حين تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتاً واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ‌مأخوذه بالغ بر نصاب مذبور باشد[[8]](#footnote-8). ‌

\* در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء به عنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه‌ امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد[[9]](#footnote-9). ‌

\* مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (‌در مواردي كه در اصل ارتشاء انفصال دائم پيش بيني‌ شده است در شروع به ارتشاء بجاي آن سه سال انفصال تعيين مي‌شود) و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد. ‌ [[10]](#footnote-10)

\* هرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه ‌الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي‌تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند‌ را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت، هيچ گونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت. [[11]](#footnote-11)

\* در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشي قبل از كشف جرم مأمورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در مورد‌ امتياز طبق مقررات عمل مي شود و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب مرتشی را فراهم نمايد تا نصف مالي كه بعنوان ‌رشوه پرداخته است به وي بازگردانده مي‌شود و امتياز نيز لغو مي گردد. [[12]](#footnote-12)

\*كساني كه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقولي كه از‌طريق رشوه كسب كرده‌اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبراري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي‌ معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم مي‌شوند و در صورتي كه مصداق مفسد في الارض ‌باشند مجازات آنها، مجازات مفسد في الارض خواهد بود.[[13]](#footnote-13)

با وجود قوانین متعدد در مورد رشا و ارتشا اما معمولا به علت ضعف نظارت بر عملکرد کارمندان دولت و همچنین عدم کفایت دستمزدهای کارمندان دولت، نظام اداری و قضایی دولت‌ها همیشه در معرض ارتکاب چنین جرایمی هستند. [[14]](#footnote-14)

**اداره کل حقوقی ،املاک ، قراردادها و رسیدگی به شکایات**

1. - ماده 588 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) [↑](#footnote-ref-1)
2. - ماده 590 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) [↑](#footnote-ref-2)
3. - ماده 591 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) [↑](#footnote-ref-3)
4. - ماده 592 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) [↑](#footnote-ref-4)
5. - ماده 593 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) [↑](#footnote-ref-5)
6. - ماده 594 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) [↑](#footnote-ref-6)
7. - ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری [↑](#footnote-ref-7)
8. -تبصره یک ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری [↑](#footnote-ref-8)
9. - تبصره دو ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری [↑](#footnote-ref-9)
10. - تبصره سه ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری [↑](#footnote-ref-10)
11. - تبصره چهار ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری [↑](#footnote-ref-11)
12. - تبصره پنج ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری [↑](#footnote-ref-12)
13. - ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری [↑](#footnote-ref-13)
14. [↑](#footnote-ref-14)