مجرات زندان و ارتكاب مجدد جرم

عباس عابدی

مفهوم ارتكاب با عدم ارتكاب جرم به نحو مشهودی با موقعیت و ارزیابی هزینه و فايدة فرد بستگی دارد. زندان به عنوان اصلی ترین شیوه مجرات فرد مجرم یکی از اقلام عمده و رسمی هزینه ارتكاب جرم است. که در عین حال میان نوین به سبب در انتظار و... می‌باشد از سویی، بین اولین مرتبه زندانی شدن فرد و دفعات دیگری، دادگستری وکردهای خاص ارتكاب مجدد جرم، آشنایی با افراد جدید، و فرار از مجرات‌های قانونی و جهنده تأثیرات باند شده رابطه جدید و وجود دارد. به عوامل کنونی از قبل شرایط داخلی زندان، امکانات و مدیریت زندان و متغیرهای فردی بستگی دارد. با شرایط حاضر نماید بین موانع انجام ارتكاب جرم از طرف مردم عادی با تأثیر در اورجین و نتایج در جهت هم‌نوازی با ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی در زندان، امکان‌پذیر نیست. مگر آنکه راهکارهای جدیدی در این زمینه ارائه شود.

مقدمه

یکی از اهداف مجرات اصلاح مجرم به نحوی است که ممکن است مجرم‌های زندان اصلی ترین مجرات جهان امر امر است. با بررسی بنیادی و چگونگی تحقیق این هدف در مجرات زندان می‌توان در به کارگیری صحیح این مجرات كمک کرد. همیشه موضوع هنگامی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم، در سیاه‌ارزی از جوامع، تعداد مطلق و حتی نسبی زندانیان به مرور زمان در حال افزایش است (گسی، 1371: 1385; مثلاً در ایران، در سال‌های 1359 تا 1376).

مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره چهارم، شماره 2، ص. 91-77، ص.
توجه کنید که این متاسفانه نمی‌تواند خلاصه یا ترجمه دقیقی از متن اصلی در زبان فارسی دریافت کند. اما می‌تواند به شکل مشخصات تعداد زندانیان و اطلاعات دیگری که ممکن است در متن قرار گرفته باشد، کاری ارائه دهد. در نتیجه، می‌تواند به شکل زیر کاری ارائه دهد:

**مجزای زندانیان**

اگرچه زندانیان از گذشته‌های دور وجود داشته، از قرن 19 به بعد، به‌وسیله حقوق‌های اساسی جامعی شده‌اند.

**شکل مجزات**

اگرچه در نظام کیفری قدم‌هایی تکنیکی به‌وجود آمده‌اند که به‌وسیله حقوق اساسی جامعی شده‌اند.

**مجزات تکمیلی**

در نظام کیفری قدم‌هایی تکنیکی به‌وجود آمده‌اند که به‌وسیله حقوق اساسی جامعی شده‌اند.

**مجزای تکمیلی**

در نظام کیفری قدم‌هایی تکنیکی به‌وجود آمده‌اند که به‌وسیله حقوق اساسی جامعی شده‌اند.

**مجزای تکمیلی**

در نظام کیفری قدم‌هایی تکنیکی به‌وجود آمده‌اند که به‌وسیله حقوق اساسی جامعی شده‌اند.

1. آمار و اطلاعات مربوط به تعداد زندانیان در سال‌های قبل، از کتاب‌های تاریخ‌نگاران، جامعی از آنها انتخاب شده است.

2. آمار سال‌های اخیر، با استفاده از گزارش‌های منتشر شده از طرف سازمان زندان‌ها اخذ شده است.

78
عنصر تعذيب یک رکن مجازات است. به‌طوری که قتل مجرم همراه با مراسم تعذیب است و گم‌شد به قتل عادی وی اکتفا می‌شود.

در مراحل بعد، موقوفیت ارکدار جرم و شخصیت مجرم نیز اهمیت بیشتری دارد. از این‌رو، هدف و کارکرد مجازات آن است که به‌طور کلی نشود یا به‌طور کلی می‌تواند، به‌طور کلی توان زندگی کند (فوکی، 1378: 19). لذا در نظام جدید درباره قیام، برای جامعه و زندان مجرم چون و چرا می‌شود. اگرچه هیچ‌گاه نخستین هدف مجازات و نیز بیشتری از وقوع جرم بخاطر و ازجمله اعدام در سیاست از کشورها لغو شده یا در عمل اجرا نمی‌شود (انسال، 1356: 20).

اهداف دوگانهایی که برای مجازات زندان منظور می‌شود، یعنی زندان و مجازات و زندان همچون شیوه‌ی اصلاحی، به‌منظور جمع زندانیان، چراکه زندان به دلیل استکباری، معمولاً غیرعادلانه با زندانیان رفتار می‌کند و در نهایت، موجب افزایش تعداد زندانی نسبت به عدالت و قانون می‌شود و حتی ممکن است موجب بیگانگی بیشتر فرد با جامعه و در نتیجه مقدرات افزاش ارکدار جرم شود. به قول فوکی، به‌جای آنکه زندان برای اجرای قوانین و آموزش احتیاط به قوانین در نظر گرفته شود، تمامی عملکرد آن بر ویژه سوء استفاده از قدرت جریان پیدا می‌کند (فوکی، 1378: 1332). به عبارات دیگر، می‌توان گفت که زندان موجب تشدید آن‌چه لر از انحراف‌نوازی می‌باشد (ورسیلی، 1378: 1378). دلیل اصلی این تفاوت‌ها می‌تواند در آن باشد که ممکن است در آن وظیفه نگه‌داشتن مقامات زندان بر سایر اهداف ترکیب دارد. و زندان به‌عنوان قاعده مسئولیت‌های تأمین مالی قاؤنی است که ممکن است در آن باشد که ممکن است در آن باشد که ممکن است در آن باشد که اگر زندانی برای افراد بهصورت

1. total institution

79
مکان‌هایی ناخوشایند در آیدن. احتمالاً به بازداشت متخلخلن بالقوه از ارتباط به جرم کمک
می‌کنند. اما دستیابی به هدف‌های بایزیدری از زندانی‌های شدن زندان‌های را بی‌پناهی دشوار می‌کند
(کلارکسون، 2013: 136). در نتیجه، باید برای هدف بررسی که همواره می‌خواهد به اصلی مجازات در نظر گرفته
بهترین در زمینه پیشگیری از تکرار جرم به دست نمی‌دهد (کلارکسون، 2013: 136). به همین دلیل، در‌دها
به عنوان جنگ جهانی دوم، دیدگاه جدیدی با عنوان
جنبش دفاع اجتماعی تقویت شده است. این دیدگاه در تعهد نظام موجود کافی و مخالفت با
تکنیکی صرف بر جنبه حقوقی کفر شکل گرفته است (آنسشل، 2013: 136). به خصوص خواندن
تغییر عنوان قانون کفری به دفاع با حمایت اجتماعی و طالب متروک شدن لفظ کفر شده‌اند
(حسنینی‌نژاد، 2013: 136). در نتیجه این دیدگاه‌ها که اکثریت شباهتی جدی دارند،
حسین خانگی، آزادی به فیل از نژارد، محکومیت تعلیقی، اکننار مرخصی‌های زیاد و... روابط
پیشتری پیدا کرده است. ضمن اینکه به مسئله جزای‌های زندانی همکاری می‌نماید در
مطالعات آسیب‌شناسی توجه شده است و قسمتی از دستور کنکره مجموع جرمشناسی
1950 پارس را به خود اختصاص داده است (آنسشل، 136). (96).

پیش‌بینی کنن

باید درک تأثیر زندان در ارتباط معبد به جرم، لازم است که اولاً، دیدگاه خود را درباره
میانی و علل بر روی رفتار مجرمان مشخص کنیم؛ ثانیاً، عوامل و محیط‌های اصلی زندانی را
بنشتابیم؛ سپس تأثیر این عوامل را در آن میانی و علل بر روی رفتار مجرمانه معبد در فردی زندانی
 تعیین کنیم.

فرض اساسی تحقیق حاضر این است که رفتار مجرمانه رفتاری عقلانی است. این فرض را
در مورد ارتباط معبد جرم پس از زندان می‌توان با این نبوده‌است، زیرا اولین جرم
می‌توان از این نبوده باشد، ولی در ادامه احتمالاً تبدیل به کنیت می‌شود و تحت تأثیر
موقتی، اجرای می‌شود. بر این منبنا، چنین نیست که افزوده قدرتاً به سوی فعالیت‌های
مفهوم ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی ازدواجی
روش تحقیق و متغیرها
در این مطالعه، که در ۷ گروه بزرگ کشور، با جامعه آماری حدود ۲۴۰۰۰ نفر در دو بخش زنان و مردان انجام شده است برای بیش از دستیابی به نتایج قابل قبول از شیوه‌های مشاهده، مقایسه زوجی، بلوک سن‌گروهی، تحلیل محتوا و در نهایت مطالعه‌ای پیمایشی با نمونه ۵۹۶ مرد و ۲۲۴ زن استفاده شده است.

متغیرهای بررسی عبارات‌اند از:
الف) متغیرهای مربوط به زندان
نظام تفکیک و طبقه‌بندی، امکانات زندان، فوف برنامه، مدرک مهارت، توانمندی، غذایی، سکوت و نوم و نظام مهارتی زندان و مدیریت ارشاد و مدیریت اقدامگرایی و مقررات گری.
(ب) متغیرهای فردی مربوط به زندانی
جنگی، سن، محل سکونت، سواد، تعداد فرزندان، درآمد، نراث، وضع تعلیم، روش دارای تغییر در زندگی، داشتن مهارت‌گری، گرفتن کمک مالی از بیرون زندان، وضع فعالیت و وضع شغلی.
(ج) متغیرهای جرمی مربوط به زندانی
مقاومت نوع جرم اول و فعلی، کیفیت جرم اول و فعلی، شرکت در ارتشکت جرم اول و فعلی، وضع قضاوت فرد، سابقه، مدت حبس تحمیل شده و وضع اعتیاد.
(و) متغیرهای عیب تأثیر زندان
از هم‌گسیختگی خانواده (طلاق، روابط مادی و معنوی با خانواده، طرد خانوادگی) یادگیری جرایم (انتقال جرایم، انتقال کیفیت جرم، یادگیری شگردهای جرم و حیات قانونی) اشغال (از دست دادن شغل، آموزش وخصوصا شغلی) و طرد اجتماعی.
(د) متغیرهای ذهنی تأثیر زندان
توجیه گرایی و تغییر ارزش‌های اجتماعی، دیدگاه درباره دستگاه قضاوتی، دیدگاه درباره قانون و کاهش تأثیر بازدارندگی زندان.

تأثیر زندان در مردان
زندانیان مرد به نسبت به زن بیشتر در گروه سنی ۲۱-۷۵ سالاند و در میان آنان نسبت مشاهده شده از ساکنان شهرها و مجردها از نسبت مرد انتظار بیشتر است.
متغیرهای واپسین مربوط به سیاست و گذاراندیش زندان مواجه با تغییراتی شده که

۸۳
خالص هرچند و منافع ارتكاب احتمالی مجید جرم را تغییر داده است.
الف) تأثیر طلاق در روابط خانوادگی
روابط ریاضی‌نیا شناسی مه‌ده که مهم‌ترین عامل مؤثر در وجود یا تفاوتی طلاق از مردان زندانی سایه‌دار بودن آن‌هاست. هرچه مرد سابقه‌دارتر می‌شود، احتمال وقوع طلاق برای او افزایش می‌یابد. اما امتیازات می‌کنند که باشند احتمال وقوع طلاق زندانی کم‌تر من گردید. به علاوه، با افزایش تعداد زندانیان مرد، امکان طلاق کمتر می‌شود. وجودویک‌اری با اطلاع دادن احتمال طلاق را بیشتر می‌کند. اما نتایج شناسی مه‌ده که جز در جرم قتل، در بقیه جرایم طلاق در اولین مرتبه به زندان افتدان بسیار بعیدتر رخ می‌دهد و فقط در صورت تکرار جرم است که در روابط خانوادگی مرد تأثیر می‌گذارد.

ب) روابط مادی و معنی‌های خانواده
سابقه‌دار بودن مرد عامل اصلی کاهش روابط مادی و معنی‌های مورد زندانی با خانواده‌اش نیز هست. سارقان و معاندان و کم‌سازترها بیشتر باین مختل موج‌هاین. بیش از ۲۴ درصد زندانیان اصلاً ملاقات کننده‌ای ندارند، اما تقریباً به همین نسبت مزد زندانیان هستند که تمامی بستگان درجه‌ی یک آنان به ملاقاتشان می‌آیند. ملاقات‌های بی‌پره را فقط یکی دو نفری از بستگان درجه‌ی یکنگان تشکیل می‌دهد.

د) طرdek خانوادگی
بیش از نمی‌امد مردانی که به زندان آمدند، اولین باری که آزاد شدند در برخورد خانواده با خودشان با تغییری مواجه نشدند. ولی بیش از جمله درصد آن‌ها از اولین آزادی‌ها با این انتظاری با یک طرک خانواده شده‌اند.
طرdek خانوادگی برای افرادی که باسوادت‌های بیشتر رخ می‌دهد، اما کارفرما و مرد و حق‌پیمان یک خصوصی، پس از اولین زندانیان شدن، کمتر با طرdek خانوادگی مواجه شده‌اند.

( انتشار

تعداد بیکاران در میان زندانیان بیش از نسبت مورد انتظار آنان در جامعه است. تحول اصلی در وضعیت شغلی زندانیان را در کسانی می‌توان دید که بیشتر از گروه شغلی مزد و حقوق‌های
مجازات زندان و ارتكاب مجدد جرم

بخش خصوصی و کارکنان مستقل اند، زیرا بیش از 25 درصد زندانیان که حداکثر یکبار زندان را تجربه کرده‌اند، بر اثر زندان شغل خود را از دست داده‌اند. اما باید توجه داشت که نسبت حقوق زندانیان بخش دورنی 32 درصد از نسبت مورد انتظار است. با این حال، افراد به سوی مورد حقوق‌نگاری از بخش خصوصی کشیده‌می‌شوند که این خود هزینه ارکتابی جرم یا کاهش می‌دهد.

عوامل اصلی مؤثر در این متغیر مدت حبس و سواد و اشتقال به صورت مستر و حقوق‌نگاری بخش خصوصی است که با افزایش هر کدام از دفعات از دست دادن شغل بر اثر زندان به‌دست می‌رسد. زندان موجب می‌شود که زندانی‌پس از آزادی به سوی مشاغل کرامت‌بار باید که حساسیت کمتری در مقابل زندان داشته باشد و همین به معنای کاهش هزینه ارکتابی مجدد جرم است.

(۹) تغییر ارشه‌های اجتماعی

همان‌گونه که اشاره کردیم، حق‌های اشرافی اجتماعی متفاوت با معیارهای مرسوم جامعه و نیز اکتساب گزاره‌های برای توجه عمل مجرمانه خویش در زندان‌چیزی است که در میان زندانیان جشن‌گیر است. این در درجه نخست با نوع جرم ارتباط دارد. در سارقان و سیاسی زندانیان مرتبه به مواد مخدر چنین تغییر بازیت مشهود است. در کسانی هم که برای اولین بار به دلایل خلافی به زندان می‌روند تیمار بیشتری به توجیه گرایی و تغییر در ارشه‌ها دیده می‌شود. افراد با سوابق دیگر گراشی را کمتر در زندان از خود بروز می‌دهند.

(۱) دیدگاه نسبت به دستگاه قضایی و قانون

با افزایش سواد، بدبینی نسبت به دستگاه قضایی و قانون بیشتر می‌شود. در عوض، فراهم آمدن امکانات ملاقات و قوه برانگیز از این بدبینی می‌کاهد.

(۲) کاهش تأثیر بازدارندگی مجازات زندان

کاهش تأثیر بازدارندگی زندان با سواد زندانی رابطه معکوس دارد. در مقابل، این کاهش برای سابقه‌داران و معنادان و سارقان بیشتر اتفاق می‌افتد و این به معنای کاهش هزینه زندان در ارکتاب مجدد جرم برای این گروه است.

(۳) تغییر در جرایم و کنیه ارکتاب آن‌ها

حدود ۲۵ درصد زندانیان بر دوم نیز به همان اتهم بار اول به زندان می‌افتد. در اتهامات بار دوم، گراشی زندانیان به جرایم مالی و سرقت بیشتر می‌شود و زندانیان مربوط به جرایم خشونت و خلاف در مراحل بعد به سوی جرایم دیگر، مثل جرایم مالی و سرقت، گراشی بیدا می‌کنند.
در مورد کیفیت جراهم ارتباطی مطالعات نشان داده که در دوره مورد بررسی و مواد بخصوص کیفیت جراهم ارتباطی در دفعات بعدی ارتباطی بررسی و بررسی مقدمه است که اصلیترین ارتباطی کیفیت نسبت به مرتبه اول در مرتبه دوم می‌دهد و در مراحل بعدی نفوذ جنگلی نمی‌کند.

نقشه مهم دیگری این است که افراد سابقه دار اولین ارتباط جرما نهایی به کیفیت پایین‌تری شروع کرده و این بدان معنی است که یا اگری هیلی‌های قانونی و شگردهای ارتباط جرمو و اگر آشنایی با افراد جدید، منافع ارتباط جرم برای افراد به سرعت افزایش یافته و آسان را برای ارتباط مجدد جرم در موقع‌های بهتری قرار داده است.

ظ (یادگیری شگردها و حیله‌های قانونی برای فرار از مجازات)

همه‌پرسی چیزهایی که زندانیان یاد می‌گیرند، در درجه‌ی اول به مصرف و خرید و فروش مواد و جگنگی حمل و نقل و پنهان کردن آن و در مرحله بعد به موضوعات مربوط به انواع سرقت و آپ‌کردن احیا و مربوط می‌شود. البته، احیا و مطمئن، بر حسب نوع جرم خود، بیشتر متحمل به یادگیری شگردهای ارتباط جرم به دست مجازات‌اند. یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که آموزش آن موجب کاهش این نوع یادگیری می‌شود، امکانات ملاقات است.

تأثیر زندان در زنان

به‌طور کلی، بیشتر زنان زندانی حداکثر یک بار ازدواج کرده اند و از گروه‌های سنی 30 سال به بالاتر. بیشتر آنها از مناطق شهری و عموماً به روی سواد یا کم‌سواد هستند. به‌طور متوسط، 3/1 فرزند دارند و حدود 11/1 بیش از زنان دیگر شاغل‌اند. مشاغل آنها شامل ساخت به‌دلیل کارگری و کشاورزی است. بیشترین چراخی آنها، به ترتیب موارد مجد 60 درصد و سپس منکرات 40 درصد است.

الف) طلاق و روابط خانوادگی

در مورد زنان، طلاق نسبت به جرم عموماً حالت متغیر مستقل دارد. بیش از 40 درصد زنان زندانی در زندگی خود با طلاق مواجه شده‌اند و از این میان 76 درصد آنان قبل از آمدن به زندان مطلقه بوده‌اند و فقط 24 درصد آنها را شهوت‌اترانش پس از زندانی شدن، طلاق داده‌اند. در مجموع، ۷۲ درصد زنان گفت که نخست زنان جوانتر با هنگام وقوع جرم به محض زندانی شدن با احتمال طلاق مواجه می‌شوند و سپس زنان معاد و متمم به روابط نامیده‌شده‌ها چنین پیده‌ای روانی بودند.

حدود ۱۴ درصد زنان با نگران حفظ وضعیت پیشین خود در خانواده هستند یا از آن
مجازات زندان و ارتكاب مجرد جرم

گریزند. این در مورد مجرمان متکراتی و زنان جوان تر پیشتر مصداق دارد. مشکلی که برای زنان زندانی وجود دارد این است که نزدیک به 40 درصد آنان ملاقاتی کننده ندارند. و ملاقاتی حمزه‌ها 20 درصد آنها از این بر اثر گزارا برجا گذشته می‌باشد. سرپرستی زندان بیش از 40 درصد زنان زندانی به خریداری آنها یا دیگر موارد موجب بوده است. در تغییرات در درون خانواده موجب بوده است. در تغییرات سیرپرستی وجود نداشته است. در پیش از 43 درصد موارد، زندانیان به خاطر دیگر موارد در تحصیلات زندانی به صورت تحریم همه یا تعلیمات زندان بوده است. تأثیر داشته است. عملاً مؤثر در این امر سابقه‌دار بودن شوهر است که موجب تأثیرات بیشتر در وضع تحصیلی زندانی می‌شود. به علاوه، امکانات مداخت و داده‌های زندانی به کاهش این تأثیرات کمک می‌کند. تحریم تحریم زندانیان زندانی ساکن شرک بیشتر است.

ب) طریق اجتماعی و خانوادگی

حدود ۴۰ درصد یکسانه‌گریان، پس از اولین بار آزادی، از طرف اقامت و آشنایان یا طرف شهادت یا با اعتباری و یا اعتمادی آنها روبرو شده‌اند. با تصور می‌کنند که پس از آزادی به دو صورت: موضع موافق خواهد شد. این درصد برای دوستان و آشنایان به حدود ۴۰ درصد کاهش می‌یابد. معادل بیش استاز دیگر مجرمان از طرف دستنشان طرد شده‌ای انتقال طرد شدن دارد.

(چ) انشغال

پیش از ۷۵ درصد زنان شاغل مزدیسخ، پس از اولین بار آزادی از زندان، با یکار شهادت یا ناجار شهادت که شغل خود را تغییر دهنده. در نتیجه بیشتر آنان به سوی مشاغلی روی آوردند. ویرگی خودشان‌گاهی مانند و با عنوان کارگر مبتنی شناخته می‌شود. طبقاً، چنین مشاغلی موجب کاهش هزینه ارتباط مجدد مجرد می‌شود.

(۵) تغییر در جراحی و گذشت ارتباط آنها

کیفیت ارتباط جرم در دفعات دوم و سوم به بنیاد با اول افزایش یافته است. نسبت تغییر جرم در زنان کمتر از مردان است و حدود ۱۷ درصد زندانیان در دفعات بعد همان جرمی را مرتکب می‌شوند که در دفعه اول مرتکب شده‌اند. ولی در مجموع، جرم سرقت در زندان جذابیت بیشتری برای گروه‌های دافنی زندانیان ديگر به آن دارد.

(۶) بازگردی شگردها و حیله‌های قانونی برای فرار از مجازات

با افزایش مدت حبس و سبب‌افزار و سواد زندانیان بالاگیری شگرد جراح و حیله قانونی افزایش می‌یابد. ولی اعمال مدیریت ارشادی در زندان موجب کاهش در بالاگیری این امور است.

87
واکنش تأثیر بازدارندگی مجازات زندان

به‌طور کلی، می‌توان گفت که مطالعه حاضر مؤید پرچم‌پردازی مفهومی انتخابی آن است. به این معنا که ارتباط با عدم ارتباط جرم به شکل مشهودی به مواضع و ارزیابی هزینه و فایده فرد نسبت به آن وابسته است. از آنجا که زندان، به عنوان اصلی‌ترین مجازات‌های یکی از اقلام عمده و رسمی هزینه ارتباط جرم است و در کلانه‌های هزینه‌های دیگر مثل از دست دادن شغل، طرح اجتماعی و... وجود دارد. می‌توان گفت که در اولین مرتبه‌های زندانی‌شدن فرد، به‌خاطر ملاحظه‌ای از هزینه پرداخته می‌شود و برای دفعات بعدی از هزینه‌های ارتباط مجدد جرم کاسته می‌شود. به‌علاوه، حضور در زندان ممکن است مضاف ارتباط مجدد جرم را برای زندانی‌های جدید دهد. زیرا با طراحی شگردهای ارتباط جرم، بدون مجازات قانونی، آشتی‌ها با افراد جدید و راه‌های فرار از مجازات امکان‌پذیر است.

چکنگی تأثیرات فوق بستگی به عوامل متعددی ازجمله محدودیت زندانی، نوع مدیریت، امکانات داخلی زندان و متغیرهای فردی دارد. برخی از این متغیرها عموماً تأثیرات مثبت و در
جهت همواری با جامعه در زندانی می‌گذرد، مثل امکانات مسکنی، ملاقات، مدیریت ارشادی و... برخی دیگر، بر حسب موقعیت زندانی، در وی تأثیرات منفی دارد، مثل امکانات فوق برنامه و امکانات غذایی و انواع طبقه‌بندی‌ها.

همچنین به نظر می‌رسد که استفاده از یک محیط معین با تاثیر مشترک به نام زندان برای تمایل جراح درست نباشد، به‌ویژه در مورد زندان‌هایی که جرایم آنها کوچک است، یا در مرز خلاف و جرم قرار دارد. با اطمینان، می‌توان گفت که بیشترین ارزیابی در کیفیت جرم از کلیه قبلاً پس از اولین بار زندانی شدن برای این گروه رخ می‌دهد.

ورود به زندان، موجب بدر شدن سطح زندگی نیز می‌شود، به همین دلیل، برای افرادی با سطح زندگی پایین‌تر، منافع ارتكاب جرم معین نسبت به پیش از ازدحام به‌دست می‌آید. زندان به عنوان یکی از شیوه‌های مجازات و مقابله با جرم از لحاظ تعامل با مجرم نوعی فرآیند تجمیعی محصول می‌شود. در این فرآیند انسانی، نظام دارای آثار برجستگی در این نظام است و بسیار تشدید مشکلاتی می‌شود که برای حل آنها ایجاد شده است. مثال این‌ها، مردان مجرد به علت تخلیه هزینه کمتر، بیشتر مربوط جرم می‌شوند. در حقیقت، ارتكاب جرم و زندانی شدن موجب مجرد در حالت حال، ارتكاب جرم و زندانی شدن مجرد موجب طرد اجتماعی و می‌شود و ازون ازدوج مطلوب را برای دو کمی کند. حتی در موارد مشابه شدید که ازدوج‌هایی از قبل تعیین شده نیز بهتر از زندان‌های آزاد فرد لغو گرفته است. در نتیجه، چنین فردی اجباراً دوران بیشتری را در حالت تجارب به‌سر خواهد برده که همین خود را سبب ازدحام ازدحام جرم خواهد شد.

تأثیر زندان در پذیرش خود فرهنگ مجرمانی از طرف زندانی نسبتاً قابل توجه است، اگرچه مجموعاً نهایی ناشی از تغییراتی است که در حوزه‌های عیّش مانند طرد اجتماعی با از دست دادن شغل حاصل می‌شود.

طرد اجتماعی نیز ازجمله هزینه‌های غیررسمی است که گرایش فرد مجرم و زندانی را می‌گیرد و هرچه این طرح تقریباً برای هر امکان ارتكاب جرم را کم می‌کند. ویلی مثال از آن چا ناشی می‌شود که طرد مجرمان موجب کاهش هزینه و فراوانی منافع ارتكاب مجرم نزد آنان می‌شود. از دست دادن شغل، پس از آزادی از زندان، نیز چنین وضعیتی دارد. زندان‌های آزاد شده به علت بیکاری گرایش بیشتری به ارتكاب مجرم می‌یابند. ضمن اینکه، در صورت پیداکردن شغل، در یک‌درصد زندانیان به‌گونه‌ای است که حساسیت زنده‌نیست سبب به زندان رفت نمی‌گردد. همین باعث کاهش هزینه ارتكاب جرم می‌گردد.

در مجموع، مجازات زندان برای ترکیب کامل دو هدف جلگه‌ای از ارتكاب جرم از طرف مردم عادی با تأثیر در مجرم در جهت همواری با ارزشها و هنرجویان اجتماعی چه تنه می‌سر
نیست، بلکه در سیاستی از موارد این دو هدف محتوای مجزی خواهد بود. با وقوع برخورداری یکسان، به کلیه کسانی که از حدود قانونی تجاوز کرده‌اند، نیازمند منصوب کردن برخورداری وکساین شدن، تا باید در برابر را به دو گروه تقسیم کرد. گروهی که هدف از مجازات‌های آنان مقدم به بازپروری آن‌هاست و گروهی که هدف بازپروری مقدم بر مجازات‌های آنان است. چنین تفکیکی نزدیک‌تری پیشنهاد نیز به سیاست‌نامه است (حسینی‌نژاد، 1370: 141-142).

در این صورت، زندان‌های موجود برای گروهی مسئول است که در جریان اول قصد مجازات‌ها آنان ویژه دارد و برای گروه دیگر باید به فکر عملیات روشی با یکدیگر با مقررات کامل متوقف بود. حتی سیاستی ممکن بود که زندان‌ها را برگرداند که دارای معنی و مفهوم اجتماعی متوقفی با زندان باشد. اگرچه این پیشنهاد ممکن است به این معنا باشد که تعیین مجازات براساس مجرم باشد، راه رسیدن به آن ممکن است به مفهوم شخصی کردن مجازات‌ها و موج‌ها سو مسئولیت را در این‌ها در بر آورده کنیم (کلاکوتسون، 1371: 251).

یکی دیگر از مسئله‌های مهم در زندان‌های ایران تعداد و نسبت زیاد مسئولان زندانی است. به عنوان مثال، در دهه‌های اخیر الزام حدود 282 هزار نفر به عنوان مسئول و 132 هزار نفر به عنوان محاکمه وارد زندان‌های کشور شدند، بین بیش از 460 هزار نفر بوده، که این مسئولیت را به ترتیب 153 هزار نفر از مسئولان زندانی با ترتیب شده‌اند. به همین دلیل، مسئولیت معنی‌داری نماینده حسب حکم 10 درصد صورت ۲۵ درصد که باید به راحتی ویاند به مسئولیت نماید.

به آن‌ها یا کمک‌هایی که در این زمینه به این جریمه (حدود ۷۲ درصد) شده‌اند. به عبارت دیگر، این امکان وجود داشته که اگر این مسئولان را زندانی نکنند تا در حال حاضر و وضعیت آنان روشن شود. این مسئولیت وارد حدود 25 درصد است. به عبارت دیگر، این امکان وجود داشته که 25 درصد زندان بیش از صدر حکم وارد زندان شود. این امر نظارتی جریه بر ترس از شرایط راه‌یافتن به صورت قرار یاد شده و نیز در کردن مدت این نوع بازداشت یا مسئولیت باید شدت است (گس، 1371: ۱۳۰-۲۰).

یکی دیگر از مسئله‌های مهم در زندان‌های ایران تعداد و نسبت زیاد مسئولان زندانی است. به عنوان مثال، در دهه‌های اخیر الزام حدود 282 هزار نفر به عنوان مسئول و 132 هزار نفر به عنوان محاکمه وارد زندان‌های کشور شدند، بین بیش از 460 هزار نفر بوده، که این مسئولیت را به ترتیب 153 هزار نفر از مسئولان زندانی با ترتیب شده‌اند. به همین دلیل، مسئولیت معنی‌داری نماینده حسب حکم 10 درصد صورت ۲۵ درصد که باید به راحتی ویاند به مسئولیت نماید.

به آن‌ها یا کمک‌هایی که در این زمینه به این جریمه (حدود ۷۲ درصد) شده‌اند. به عبارت دیگر، این امکان وجود داشته که اگر این مسئولان را زندانی نکنند تا در حال حاضر و وضعیت آنان روشن شود. این مسئولیت وارد حدود 25 درصد است. به عبارت دیگر، این امکان وجود داشته که 25 درصد زندان بیش از صدر حکم وارد زندان شود. این امر نظارتی جریه بر ترس از شرایط راه‌یافتن به صورت قرار یاد شده و نیز در کردن مدت این نوع بازداشت یا مسئولیت باید شدت است (گس، 1371: ۱۳۰-۲۰).

برای کاهش جرایم و تعداد مجرمان، بسیاری از این دو هدف محتوای مجزی خواهد بود. با وقوع برخورداری یکسان، به کلیه کسانی که از حدود قانونی تجاوز کرده‌اند، نیازمند منصوب کردن برخورداری وکساین شدن، تا باید در برابر را به دو گروه تقسیم کرد. گروهی که هدف از مجازات‌های آنان مقدم به بازپروری آن‌هاست و گروهی که هدف بازپروری مقدم بر مجازات‌های آنان است. چنین تفکیکی نزدیک‌تری پیشنهاد نیز به سیاست‌نامه است (حسینی‌نژاد، 1370: 141-142).
میزان و ارتباط مجدد جرم

از سوی دیگر، میان عواملی یکسانه‌ساز فرد با جامعه، از جمله‌ای خانواده، مدارس، رسانه‌ها و محیط‌های شغلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچنین به‌طور کلی و همچن

مراجع

آرون، ریموند (1366) مراحل اساسی انقلاب در جامعه‌شناسی، ترجمه غ之人یر، تهران، سازمان انتشارات آمریک و انتشارات اسلامی، جلد دوم.

آنسیل، مارک (1366)، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی نجفی ایران‌آبادی، تهران، نشر راهنما، 1366.

آنسیل، مارک (1355)، مباحث اخلاق، ترجمه مصطفی رحمتی، تهران، آگاه.

حسینی‌نژاد، حسینقلی (1370)، دفاع اجتماعی با توجه به درباره حقوق کیفری، سازمان تحقیقات حقوق‌دان‌کنشگاه شهید بهشتی، تهران، شماره 9، صص 110-119.

دورکم، ایلان (1372)، تفاوت‌های جامعه‌شناسی، ترجمه علی محمد کارانی، تهران، دانشگاه تهران.

رازی‌پور، بابک (1376)، درآمدی بر جامعه، ترجمه حسین بهرامی، مدرسه، آستان قدس رضوی، علی، عباس (1376)، تأثیر زندگی بر زندگی، آسیا، جامعه‌شناسی اجتماعی، تهران، مؤسسه تحقیقات و انتشارات نور.

فتاح، عزت (1371)، از سیاست مبارزه با بی‌خانمان، تأثیرات دفاع از بی‌خانمان، ترجمه سوسن خطاطان و علی حسینی نجفی ایران‌آبادی، مجله تحقیقات حقوق‌دان‌کنشگاه، تهران، شماره سوم، صص 110-111.

فکوری، بیژن (1378)، مرادی و نیمه (توله زندان)، ترجمه نیکو سروش و افسانه جهان‌پور، تهران، نشر نیک ملت.

کلاژنیکو (1371)، تحلیل مبانی حقوق جزای، ترجمه حسین میرمحمدرضا صادقی، تهران، چگونگی و دانشگاهی

شلهی بهشتی.

گسی، ریموند (1371)، پویان سیاست‌های جامعه‌کش‌ها و غرب، ترجمه علی حسینی نجفی ایران‌آبادی، مجله تحقیقات حقوق‌دان‌کنشگاه، شهید بهشتی، تهران، شماره 10، صص 273-275.

گریترز، آنتونی (1373)، جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، جابه اول، تهران، نشر نیک ملت.

ورسی، پتر (1373)، جامعه‌شناسی مدرن، خسرو یونی، جلد دوم، تهران، چاپیش.

عباس علی‌پژوهشگر مسائل اجتماعی و مؤلف کتاب تأثیر زندگی بر زندگی است.