Зміст мети покарання

Порушення особою кримінально-правового припису держави може мати своїм наслідком кримінальну відповідальність. Покарання є однією із форм реалізації кримінальної відповідальності. Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність.

Поняття покарання визначене у ст. 50. До найважливіших ознак покарання ця стаття відносить те, що воно:

* є заходом примусу;
* застосовується від імені держави;
* застосовується лише за вироком суду;
* застосовується тільки до особи, визнаної винною у вчиненні злочину;
* полягає в передбаченому законом позбавленні чи обмеженні прав і свобод засудженого.

Зміст покарання становить кара - позбавлення або обмеження прав і свобод особи, засудженої за вчинення злочину. Таке позбавлення або обмеження має конкретний вираз (ст. ст. 52-64) і повинно бути належним чином обґрунтованим. Зокрема, засуджена особа може бути піддана обмеженням: волі, права на працю, права на заробітну плату, права просування по службі (щодо військовослужбовців). В певних випадках вона позбавляється: права власності (на певні види майна); волі (на певний строк або довічно), військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу; права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Мета покарання (ч. 2 ст. 50) - кінцевий результат, якого прагне досягнути держава засобами кримінальне правового впливу. Вона проявляється у чотирьох площинах:

* кара щодо засудженого;
* виправлення засудженого;
* запобігання вчиненню засудженим нового злочину;
* запобігання вчиненню злочинів іншими особами.