10

กฎหมายอาญา

 กฎหมายอาญา เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยความสมพันธ์ระหว่างบุคคลกับรัฐ เป็นการคุ้มครองป้องกันมิให้มิการกระทำผิดต่อหมาชนทั่วไป โดยกำหนดว่าการกระทำอย่างใด หรือว่ากระทำอย่างใดมีความผิด และกำหนดโทษที่จะลงแก้ผู้กระทำความผิดไว้อย่างชัดแจ้ง

 ต่อไปนี้จะศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรากฎหมายที่อ้างในบทนี้มาตราในประมวลกฎหมายอาญา

**สถานที่ใช้กฎหมายอาญา** (มาตรา 2-17)

 โดยปกติกฎหมายอาญาจะบังคับใช้เฉพาะการกระทำผิดที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรเท่านั้น เว้นแต่ในบางกรณีที่เป็นเรื่องกระทบกระเทือนเกี่ยวกับประเทศไทย ก็สามารถนำประมวลกฎหมายอาญาไปบังคับใช้นอกราชอาณาจักรได้ อาทิตย์

 การกระทำผิดเกิดบนเรือ ขณะอยู่นอกราชอาณาจักร

 การกระทำผิดเกิดบนอากาศยานไทย ขณะอยู่นอกราชอาณาจักร

 การกระทำผิดร้ายแรงบางเรื่องเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร เช่น ความผิดฐานขบถ ความผดฐานปลอมแปลงเอกสารทาราชการ ความผิดฐานปลอมแปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์ เป็นต้น

**ความผิดทางอาญา** (มาตรา 59-79)

 การพิจารณาว่าผู้ใดกระทำผิดหรือไหม้ จะต้องปรากฏว่าขณะนั้นบัญญัติว่า เป็นความผิดหรือไม่ ถ้าขณะกระทำไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด แม้ต่อมาภายหลังมีกฎหมายออกมาใหม่บัญญัติว่าเป็นความผิด ไม่สามารถนำกำหมายนั้นย้อนหลังไปลงโทษผู้กระทำได้

 **องค์ประกอบของความผิดทางอาญา**

ความรับผิดในทางอาญา จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีองค์ประกอบสำคัญ 2 ส่วน ดังนี้

1. องค์ประกอบภายนอก ได้แก่ การกระทำ
2. องค์ประกอบภายใน ได้แก่ เจตนา หรือ เหตุจูงใจ

 **ตัวอย่าง**

นายดำโกรธนายขาวมาก ถือมีดดาบตั้งใจจะฆ่านายขาว แต่เมื่อไปถึงก็ยืนเฉยๆ ไม่ยกมีดดาบฟันแต่อย่างใด ต่อมาได้สารภาพกบตำรวจว่าต้องการฆ่านายขาวจริง ดังนี้จะลงโทษนายดำ ว่า พยายามฆ่านายขาวไม่ได้ เพราะยังไม่มีการกระทำ

 นายดำและนายขาวชกมวยกันบนเวที นายขาวถูกนายดำชกล้มลงและเสียชีวิต ดังนั้นจะลงโทษนายดำว่าพยายามฆ่าคนตายไม่ได้ เพราะไม่มีเตนาฆ่านายขาว

**การกระทำ**

 การกระทำในคดีอาญา แบ่งได้ 3 ลักษณะดังนี้

1. **การกระทำโดยเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึก** เป็นการกระทำที่เห็นได้ชัด เช่น ฆ่าคนโดยยกปืนขึ้นยิง ทำร้ายร่างกายโดยยกไม้ตีศีรษะ เป็นต้น แต่ข้อสำคัญคือ ต้องเคลื่อนไหวกระทำโดยรู้สึกตัวไม่ใช่กระทำไปในขณะละเมอหรือถูกสะกดจิตร ซึ่งถ้ากระทำโดยไม่รู้สึกตัวถือว่าผู้นั้นไม่มีการกระทำ ผลคือไม่มีความผิด
2. **การกระทำกระทำโดยไม่เคลื่อนไหวร่างกาย** โดยทั่วไปเมื่ออยู่เฉยๆ ไม่ทำอะไร กฎหมายก็คงถือว่าไม่เป็นความผิด แต่ถ้าบุคลนั้นมีหน้าที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อป้องกันมิให้เกิดผลร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น แต่บุคคลนั้นไม่เคลื่อนไหวร่างกาย กลับอยู่เฉยๆ เสีย กฎหมายก็ถือว่ามีความผิด เช่นนี้ เรียกว่าการกระทำโดย งดเว้น นั้นคือ มีหน้าที่โดยเฉพาะแต่ไม่ทำ

**ตัวอย่าง**

มารดามีหน้าที่เลี้ยงดูบุตรไม่ให้ได้รบอันตราย ถ้ามารดาเห็นบุตรไปที่ระเบียงจะตกระเบียงซึ่งสูง 3 ชั้น แต่มิได้รีบไปอุ้มยืนดูจนลูกตกตึกตาย เช่นนี้ มารดามีความผิดฐานฆ่าคนตายถือว่ากระทำโดยงดเว้น

 ในทางอาญา ถือว่าการกระทำโดยการเคลื่อนไหวร่างกายและกระทำโดยการงดเว้นกระทำมีความร้ายแรงเทียบเท่ากัน

1. **การละเว้นไม่กระทำ** การละเว้นไม่กระทำ มีกฎหมายบัญญัติไว้ว่ามีความผิดต่างกับการงดเว้นเล็กน้อย

**การละเว้น** คือ การไม่กระทำหน้าที่โดยทั่วไปแล้วเกิดผลร้ายขึ้น

 **ตัวอย่าง**

 นายดุสิตเป็นตำรวจ มิได้เป็นญาติกับนายดำ เห็นนายขาวกำลังจะยิงนายดำ กลับยืนดูเฉยไม่ขดขวางจนนายดำถูกยิงตาย พิจารณาได้ดังนี้

* นายดุสิตไม่ผิด เพราไม่มีหน้าที่โดยเฉพาะที่จะปกป้องมิให้คนถูกยิงตาย ถือว่าไม่มีการกระทำ (งดเว้น)
* นายดุสิตผิด เพราะละเว้น ไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (มาตรา 157) เพราะตำรวจมีหน้าที่โดยทั่วไปป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้าย

 **ผลการกระทำผิด**

เมื่อผู้กระทำผิดมีทั้งการกระทำภายนอกและเจตนาแล้ว ลำดับต่อมาจะต้องพิจารณาว่าผลของการกระทำนั้น สำเร็จตามที่ผู้กระทำตั้งใจไว้หรือไม่ ผลสำเร็จของการกระทำมี 2 กรณี

1. **ความผิดสำเร็จ** คือผลสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ โดยทั่วไปจะต้องได้รับโทษ
2. **พยายามกระทำผิด** คือไม่เกิดผลสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ โดยทั่วไปศาลจะลงโทษหนักเท่าความผิดสำเร็จไม่ได้

**เจตนา**

เจตนาเป็นเรื่องของการคิดอยู่ในใจ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากกว่าไครคิดอะไรอยู่ใจ แต่มีทฤษฏีที่จะช่วยได้คือ การกรทำเป็นเครื่องชี้เจตนา เช่น นายแดงยกปืนจ่อยิงไปที่ศีรษะนายเหลือง เช่นนี้คงเห็นได้ว่านายแดงเจตนาจะให้นายเหลืองตายแน่นอน แต่ถ้านายแดงใช้ปืนเล็งไปที่เท้านายเหลือง เช่นนี้คงเห็นได้ว่านายแดงมีเจตนายิงให้นายเหลืองบาดเจ็บเท่านั้น

 ดังนั้นในการพิจารณาเรื่องเจตนา จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงหลายประการประกอบกัน

 กฎหมายอาญากำหนดไว้ว่า **บุคคลจะรับผิดในกฎหมายอาญาเฉพาะแต่เมื่อได้กระทำโดยเจตนาเท่านั้น**

 **ตัวอย่าง**

นางมารศรีหยิบกระเป๋าถือของนางสมจิตรไป เพราะเข้าใจว่าเป็นกระเป๋าของตน นางมารศรีไม่ผิดเพราะไม่มีเจตนาลักทรัพย์

 นายเต๋าวิ่งชนเด็กหกล้มศีรษะแตก นายเต๋ามีความผิดฐานทำร้ายร่างกาย เพราะไม่มีเจตนา

 กฎหมายอาญาแยกเจตนาออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

 เจตนาประสงค์ต่อผล

 เจตนาย่อมเล็งเห็นผล

1. **เจตนาประสงค์ต่อผล** หมายถึง ผู้กระทำต้องการกระทำของตนเกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น เช่น ใช้ปืนยิงคนก็สันนิบานไว้ก่อนว่าผู้ยิงประสงค์ให้คนตาย นั้นคือ เจตนาฆ่าคนตาย ใช้ไม่ตีแขนก็สันนิฐานได้ว่าประสงค์ให้ผู้ถูกตีได้รับบาทเจ็บ นั้นคือ เจตนาทำร้ายร่าง เป็นต้น