**BİLİMSEL BİLGİ**

1. Nedensellik Bağı (neden –sonuç ilişkisi)
2. Sistematik Bilgi
3. Nesnellik (tarafsızlık, objektiflik)
4. Güvenilirlik
5. Evrensellik

**TOPLUMSAL YAŞAMI DÜZENLEYEN KURALLAR**

1) Hukuk Kuralları (Yaptırımları devlet tarafından belirlenir. Yaptırımları daha zorlayıcı,caydırıcı ve kesinlik vardır.)

2) Örf ve Adet Kuralları

3) Ahlak Kuralları

4) Din Kuralları

5) Görgü Kuralları

**HUKUK:** Toplumsal yaşamı devlet tarafından belirlenen ve uygulanan zorlayıcı, caydırıcı, kesin nitelikteki yaptırımlar çerçevesinde inceleyen bilim dalı.

.

**HUKUKUN FAYDALARI(:yararları,işlevleri,fonksiyonları)**

**Toplumsal düzen**

**Adalet**

**Eşitlik**

**Barış ve huzur**

**HUKUK**

**Pozitif Hukuk İdeal Hukuk**

Şu anda yürürlükte bulunan kurallar bütününe denir. Felsefi düzeyde düşünceyi kapsar. Olması

gerekeni açıklar

**YAPTIRIM(MÜEYYİDE)**

Kurallara zorla uymayı sağlayan devlet gücü. Türleri;

-Ceza

-Tazminat(maddi ve manevi tazminat)

-Cebri İcra(zorla yerine getirme)

-Zoralım(müsadere)

-Yokluk, Hükümsüzlük, Geçersizlik(butlan)

-İptal

**CEZA……………………………………………………. (SUÇ)**

**Suçun Unsurları**

**1)** Maddi Unsur: Suçun oluşması için unsurların hepsinin gerçekleşmesi gerekir.

**2)** Manevi Unsur: Suç işlemeye yönelik düşünce. İkiye ayrılır: Kasıt ve Taksirdir.

**KASIT**: Suçu bilerek ve isteyerek işleniyorsa kast’a girer.

**TAKSİR**: Failin sonucu istememesine rağmen sonucun meydana gelmesidir. Taksir suçu para cezasına dönüştürülebilir.

**Olası kast**

**Bilinçli Taksir**: Sisli havada sefer yapılmaması gerekirken kaptanın kendine güvenip sefer yapması ve kaza ile sonuçlanması.

**3)** Yasallık (Kanunilik): Eylemin yasalarda suç olarak yer almasıdır.

Suçta ve Cezada Yasallık Prensibi: Ceza hukukunun en önemli prensibi. Ancak yasada öngörülen ceza verilir.

-Yasanın suç olarak öngörmediği eylemler suç sayılmaz. Eylemi yapana ceza yoksa suçta yoktur.

**4)** Hukuka Aykırılık

**HUKUKA AYKIRILIĞI KALDIRAN HALLER**

**-meşru savunma**

**-görevin ifası**

**- amirin emrinin yerine getirilmesi**

-Hapis cezaları iki şekilde olur: Birincisi uzun süreli hapis cezaları, 1 yıldan uzun cezalardır. İkincisi kısa süreli hapis cezaları, 1 yıldan kısa olan hapis cezalarıdır.

**TAZMİNAT (GİDERİM)…………………………Haksız Fiil**

**1)Maddi Tazminat:** Parayla ifade edilebilen durumlar. Hastane masrafları, doktor vizite ücreti, ilaçlar, protez, cenaze giderleri…

Olumsuz zarar:

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı: Haksız fiillerden dolayı, birinin geçimini sağlayan kişinin bunu yapamaz hale gelnesi.

**2)Manevi Tazminat:** Parayla ölçülemeyen durumlar. Acılar,üzüntüler,bunalımlar…

-Tazminat almak için kendimiz mahkemeye başvurmalıyız. Başvurduğumuzda miktarı belirtmemiz gerekir.

**ZORALIM (MÜSADERE)**

-Bulundurulması/Taşınması Yasak Eşya: Vali, kaymakam, hakim, kuyumcu, soyulma tehlikesi altında olanlar, kan davası olan kişiler, çok büyük arazileri olanlar başvuruda bulunup silah alabilirler.

-Suç Eşyası: Herhangi bir eşyanın bir suç işlenirken kullanılmasıdır.

**CEBRİ İCRA (ZORLA YERİNE GETİRME)**

**-**Borcunu yerine getirmeyen borçlunun zorla borcunu yerine getirmesini sağlamak.

-Mahkeme kararlarını yerine getirilmesini sağlamak( ilamlı icra)

**İcra Daireleri:** Borçlunun borcunu inkar etmesi durumunda yazılı bir senet olursa ancak müdahale edilebilir. Daha çabuk sonuç alındığı için mahkemeden daha çok tercih edilir. İcra dairesi 3 gün içinde tebligat eder.

Takip Talebi(dilekçe): İcra dairesine dilekçeyle başvurmaya denir.

İlam: Kesinleşmiş mahkeme kararına denir.

**Haczedilmeyecek Eşya**

-Meslek eşyası

-Yaşamı sürdürmek için gerekli eşya

-Kişisel/Özel eşya

-Borçluya ait olmayan eşya

Mahcuz Malda İstihkak Davası: Haczedilmiş maldan hak iddia edilmesidir.

Yed-i Emin: Güvenilir kişi. (Genelde borçlunun eşi olur.)

Aciz Belgesi: Cebri icra yaptırımında ve icra prosedüründe borcunu ödemeyen iflas etmiş olan kişilerin alacaklılarına verilen belgedir.

Muvazaa: Haksız bir çıkar elde etmek amacıyla iki kişinin aralarında gizli anlaşma yaparak gerçek durumunu başkalarından saklamalarıdır. Hukuki suç muvazaa anlaşmasına göre değil gerçek niyetine göre değerlendirilir.

**GEÇERSİZLİK, HÜKÜMSÜZLÜK, YOKLUK(BUTLAN)**

Örneğin; resmi nikah yapmayıp imam nikahı kıyan kişilerin geçersizlik durumu vardır.

**Mutlak Butlan Nisbi Butlan**

**(Kesin Hükümsüzlük) (İptal Edilebilirlik)**

-Hukuka/Ahlaka Ayrılık -İrade Sakatlığı

-İmkansızlık \*Hata(Yanılma)

\*Hile(Yanıltma)

\*Tehdit

Not: İrade sakatlığı 1 yıl içinde ileri sürülmezse hukuki işlem geçerli sayılır

**İPTAL**

İdari işlemlerin amaç, sebep, yetki, şekil unsurlarının bir veya birkaçında sakatlık varsa iptal davası açılabilir.

İdari işlerin amacı: Kamu yararını sağlamak

Sebep unsuru: Yasal dayanak yoksa sebep unsuru sakattır. Belediye kanunun ilgili maddesi sebep unsuru oluşturur.

Yetki:Kararı almaya kim Yetkilidir?

Şekil: Yazılı şekil koşuluna tabi bir hukuki işlemde tebligat yazılı yapılmazsa şekil açısından sakatlık vardır ve yapılan işlemler iptal edilir.

**HUKUKUN KAYNAKLARI**

**HUKUKUN DIŞ KAYNAKLARI(uluslararası kaynaklar)**

**- Antlaşmalar**

**- Uluslararası Sözleşmeler**

Milletlerarası, Uluslararası kaynaklara dış kaynak denir.

Örnek: İLO Sözleşmeleri, BM Sözleşmeleri, AB Sözleşmeleri,

**HUKUKUN İÇ KAYNAKLARI**

**YAZILI KAYNAKLAR (TEMEL KAYNAKLAR)**

1) ANAYASA

2) YASA(KANUN)

3) Cbşk.K

4) YÖNETMELİK

- Genelge, Yönerge, tebliğ….

Yazılı hukuk kaynakları arasındaki alt üst ilişkisine normlar hiyerarşisi denir.

**TAMAMLAYICI KAYNAK**

ÖRF VE ADETLER Koşulları: 1. Toplumun tüm kesimlerince benimsenme.

2. Uzun süredir uygulanagelme

3. Hukuk kuralları ve hukukun genel prensipleri ile çelişmeme.

**YARDIMCI KAYNAKLAR**

BİLİMSEL İÇTİHATLAR YARGISAL İÇTİHATLAR

(Doktrin, Öğreti) (Mahkeme Kararları)

İçtihadı Birleştirme Kararı:

- Hukuk birliğini sağlamak

- Değişen güncel koşullara uygun yorum

**ANAYASA**

Devlet Temel Düzeni

1) YASAMA (TBMM)

2) YÜRÜTME (BAKANLAR KURULU VE CUMHURBAŞKANI)

3) YARGI (BAĞIMSIZ MAHKEMELER)

**TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER**

1) Kişi Hak ve Özgürlükleri

2) Sosyal Ekonomik Hak ve Özgürlükler

3) Siyasi Hak ve Özgürlükler (Seçme ve Seçilme Hakkı, Vatandaşlık Hakkı, Askerlik Hakkı…)

**YASALARIN YAPILMASI PROSEDÜRÜ(USÜLÜ)**

**YASA:** Anayasa hükümleri doğrultusunda TBMM tarafından çıkarılan cumhurbaşkanı ve Anayasa Mahkemesinin incelemesine tabi tutulan Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren yazılı hukuk kaynağına denir. Yasa tüm olaylarda ve tüm kişilerde uygulanmak üzere çıkar.

-Yasalar genel, soyut ve objektiftir. Yasaların hükümleri herkesi ilgilendirir.

**DÜSTUR:** Yasa metinlerinin ciltlendiği kitaplara denir.

**YASALARIN VE C.Bşk. Kararnamelerinin ANAYASAYA UYGUNLUĞU DENETİMİ**

**İPTAL DAVASI DEF’İ YOLU**

**(Soyut Norm Denetimi) (Somut Norm Denetimi)** Koşulları :

60 gün içinde dava açılır

1) Cumhurbaşkanı 1) Görülmekte olan dava

2) İktidar Partisi 2) Anayasaya aykırılık iddiası

3) Ana Muhalefet Partisi 3) Mahkemenin iddiayı ciddi bulması

4) 1/5 **Milletvekili**

**AİHM Başvuru Koşulları)**

1) AİH Sözleşmesinde yer alan THÖ’ lerden birinin ihlal edilmesi

2) Türk Anayasasında yer alan THÖ’ lerden birinin ihlal edilmesi

3) Hukuk yolları tüketilmiş olmalıdır.

**CBŞK KARARNAMESİ**

**OHAL KARARNAMELERİ:** Cumhurbaşkanı tarafından alınır. Buna OHAL Kararnamesi denir.

**YÖNETMELİK:**Yasaların uygulanmasını sağlamak üzere çıkarılır. İlgili kamu tüzel kişileri tarafından çıkarılır.

**HUKUKTA YORUM**

1) Hukuk metnine açıklık getirilmesi için yorum yapılır.

2) Hukuk boşluğu varsa yorum yapılmaz. Hakim kendini kanun koyucu yerine koyar.

**HUKUKTA YORUM TÜRLERİ**

**A)Yorumu Yapana Göre**

1) Yasama Yorumu: Yasama organı gerçekleştirir.(1924 Anayasası)

2) Bilimsel Yorum: Üniversitedeki akademisyenlerin yaptığı yorumlardır.

3) Yargısal Yorum: Karar veren hakimlerin ve savcıların yorumudur.

**B)Yorumun Yapılış Tarzı ve Yapılmasındaki Amaca Göre**

1) Amaca Göre Yorum: Bir cümlelik yasa önerisi gerekçede uzun ifadelerle açıklanır. Madde numaralarının gerekçesine de bakılır.

2) Söze Bağlı Yorum: a) Terminoloji (Terim Bilgisi) b) Mantık Kuralları c) Gramer (Dil Bilgisi)

“Grev Hakkı ve Lokavt”

3) Tarihsel Yorum: Yasanın hazırlık çalışmalarına bakılabilir. Anılar, basın taramalarına bakılabilir

**C)Karma Yorum**

**YORUM TEKNİKLERİ**

**Kıyas(Örnekseme, Benzetme):** Yasaların uygulama alanını genişletir.

**Evleviyet:** Yasa Koyucu

**Aksi ile İspat:** Bir şeyin tersi düşünerek hareket edilir.

**Hukuk Kurallarının Yer ve Zaman Bakımından Uygulaması**

Yer bakımından; suç hangi ülkede işlenmişse o ülkenin kuralları uygulanmalıdır. Hukuk kurallarında yer bakımından uygulamada yasaların mülkiliği geçerlidir. Yani hangi ülkenin vatandaşı olduğu önemli değildir. Bunun gerekçesi devletin egemenlik unsurunun geçerli olmasıdır.

Zaman bakımından; kanunun değişmesi durumunda eski kanunun mu yoksa yeni kanunun mu uygulanacağına bakılır. Yeni yasanın uygulanması genel kuraldır. Ancak kişiler mağdur edilmemelidir.Ceza hukukunda değişiklik olabilir. Yani yasa failin lehineyse o yasa uygulanır.

**ÖZEL HUKUK- KAMU HUKUKU AYRIMI**

**Özel Hukuk:** Kişi –kişi arasındaki anlaşmazlıkları çözümlemek için uygulanır. Örneğin, kira sözleşmesi. Kişilerin mülkiyet hakkı vardır. Eğer kamu yararı mevcutsa kişinin mülkiyet hakkında biraz taviz vermesi lazımdır. Taraflar eşittir.

**Devlet Hukuk:** Devlet – devlet, devlet – kişi arasındaki anlaşmazlıkları çözümlemek için uygulanır. Kamu hizmeti kamu yararına görülür.

**MEDENİ HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI**

**Medeni Kanunu’nun Başlangıç Hükümleri**

**Md.1** **Hukukun Uygulanması ve Kaynakları:**

Uygulanması derken kuralların nasıl uygulanması gerektiğini, kaynakları derken de hangi kaynakların kullanılması gerektiğinden bahsetmektedir.

**Fıkra:** Kanun sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır.Kanun derken yazılı kanunların bütünü demek istiyor. Sözüyle ve özüyle derken hakim tek yoruma bağlı kalmamalı sözüne ve amacına da bakılmalıdır. Yani olaya dar kalıplarla yaklaşılmaması gerektiğinden bahsediyor. Sadece kanun metnine bağlı kalınmamalıdır. Hakim psikolojiden ve sosyolojiden yararlanmalıdır.

Kanun metinlerindeki her bir maddeye fıkra denir.

**Md.2 Dürüstlük Kuralları:**

**Md.3 İyi Niyet:**

Ceza hukukunda masumluk karinesi olarak geçmektedir. Kanun iyi niyete sonuç bağladığı durumlarda asıl olan iyi niyetin varlığıdır.

**Md.4 Hakimin Takdir Yetkisi:**

Hukuka ve hakkaniyete göre uygulanmalıdır. Hakimin takdir yetkisi anlamına gelir. Alt ve üst sınırdan ceza verilirken bir gerekçe doğrultusunda vermelidir. Bu da hakimin takdir yetkisini gösterir.

**Md.5 Genel Nitelikli Hükümler:**

**Md.6 İspat Yükü:**

Herhangi bir kanunda “iddia”da bulunan kişiye aittir. Bir takım karinelere dayanıyorsa yani iyiniyet karinelere dayanıyorsa suçlanan kişinin ispat yükü ortadan kalkar. Bu istisnaya girer. Eğer hala iddiası sürüyorsa karinesini çürütmesi lazımdır.

**Md.7 Resmi Belgelerle İspat:**

Resmi belge ve kayıtların doğruluğu karinesidir. Eğer resmi belgede ve kayıtta yanlışlık yapıldıysa resmi belge ve kayıtların doğruluğu karinesi çürütülmelidir.

**Md.8 Hak Ehliyeti:**

“Her insanın hak ehliyeti vardır”. Her doğan insan bazı haklara sahiptir ve devredilmezdir.

**FİİL EHLİYETİ**

**1)Tam Ehliyetsizlik:**

-Ayırt etme gücünün olmaması

* İyiyi kötüyü ayırt edebilme
* Yaptığı hareketlerin sebep ve sonuçlarını kavrayabilme
* Makul şekilde hareket edebilme

-Çok küçük yaşta olanlar ( 12 yaşını doldurmamışlara ceza verilmez.)

Tam ehliyetsizler hiçbir hukuki işlem yapamazlar. Yaptığı davranışlardan sorumlu tutulmazlar. Yaşı ne olursa olsun bir suç işlemişse ceza verilmez. Haksız fiil teşkil ediyorsa tazminat zorunluluğu yoktur. Hukuk işlemlerinde taraf olamazlar. Yasal temsilcileriyle haklarını kullanabilirler.

**2)Tam Ehliyet:**

Tam fiil ehliyetinin üç koşulu vardır:

* Ayırt etme gücüne sahip olmak
* Ergin olmak (18 yaşını doldurmuş olmak)
* Kısıtlı olmamak

**3) Kısıtlılık (Hacr Altına Alınma)**

* Yaş küçüklüğü (18 yaşını doldurmamış olmak)
* Akıl zayıflığı (hastalığı)
* Bir yıldan uzun süreli hapis
* Müsriflik (israf), kumar

-Kişinin isteği ile yaşlılar, engelliler, belli konularda bilgisi olmayanlar; veli, vasi,kayyım atayabilirler.

**KARİNE:**

Mevcut ve bilinen bir durumdan yola çıkarak henüz mevcut olmayan ve bilinmeyen bir durum hakkında çıkarımda bulunmak, genelleme yapmaktır. Karine örnekleri: iyiniyet karinesi, resmi belge ve kayıtların doğruluğu karinesi, masumluk karinesi, ölüm karinesi, birlikte ölüm karinesi

**Ölüm Karinesi:** Ölme olasılığının yüksek olduğu durumlarda karar verilir.

**Birlikte Ölüm Karinesi:** Çok sayıda kişinin öldüğü durumlarda kesin saptama yapılamadığı zaman birlikte ölüm karinesi uygulanır.

**HISIMLIK(AKRABALIK)**

**Kan Hısımlığı**

* Üstsoy-Altsoy Hısımlığı (anne, baba, çocuklar)
* Yansoy Hısımlığı (kardeş, yeğen, hala, teyze, amca)

**Kayın Hısımlığı**

Evlendiği kişinin kan hısımları kendisinin kayın hısmı olur.

**Suni Hısımlık**

Evlat edinmeden doğan hısımlık

**Yerleşim Yeri:**

Sürekli kalmak niyetiyle oturulan yerdir.

Yerleşim yerinin tekliği prensibi: Bir kişinin birden fazla yerleşim yeri olamaz. Ancak ve ancak tek bir yerleşim yeri olmalıdır. Okumak için gidilen yer, bir kişinin hapse girmesi yani özel durumlar kişinin yerleşim yeri olduğu anlamına gelmez.

**KİŞİLİĞİN KORUNMASI**

Bir kişi böbreğini bağışlayacaksa yazılı belgeyle onayının alınması gerekir. Bir kişi böbreğini vermeye karar verip daha sonra vazgeçebilir.

* Önleme Davası
* Durdurma Davası
* Tazminat Davası
* Tespit Davası

Kişilik çocuğun sağ olarak tamamıyla doğmasıyla başlar.

**GAİPLİK KARİNESİ: 1)** Kişinin ölüm tehlikesi içinde kaybolması(1 yıl beklenir)

**2)**Kişiden uzun süreden beri haber alınamaması şeklinde kaybolması(5 yıl beklenir)

Gaiplik karinesinin verilmesi için mahkeme kararı şarttır.

**TÜZEL KİŞİLER HUKUKU**

**Örgütlenmiş Kişi Toplulukları**

* Dernekler
* Sendikalar
* Ticaret Şirketleri
* Siyasi Partiler
* Meslek Kuruluşları
* Belediyeler
* Kamu İktisadi Teşekülleri
* İktisadi Devlet Teşekülleri
* Üniversiteler
* Devlet

**Vakıf:** Belli bir amaca özgülenmiş bağımsız mal topluluklarına denir.

Tüzel kişilerinde hak ehliyeti vardır. Olağan genel kurul toplantısı 2 yılda bir yapılmak zorundadır. Üst üste iki kere bu toplantı yapılmazsa tüzel kişilik hakkını yitirir. Tüzel kişinin birden fazla yerleşim yeri olabilir. Genel kurul toplantıları derneğin merkezinin bulunduğu ilin içerisinde yapılmalıdır. Tüzel kişinin sona ermesi için bir tasfiye süresi olmalıdır.

Dernekler Kanunu 4 Kasım 2004 de kabul edilmiştir. Kapsamlar aynı değil ise özel nitelikli kanun genel nitelikli kanundan önce uygulanır.

**Dernek:** En az 7 gerçek kişinin kazanç paylaşma dışında belli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip tüzel kişi topluluklarıdır.

**TÜZEL KİŞİ KURULUŞ SİSTEMLERİ**

**1)**İzin Sistemi

**2)**Normatif Sistem

**3)**Serbest Kuruluş Sistemi (Tüzel kişi olma iradesi belirtildiği anda tüzel kişilik kazanılır. En demokratik sistemdir.)

Derneğe üye olmak istenirse üye olmak istediği kuruma dilekçeyle üye olmak istediğini belirtebilir. Kabul edilmesi veya edilmemesi yazılı bir şekilde başvurulduğu günden itibaren 30 gün içinde belirtilmek zorundadır. Üyelikten çıkmak isteyen kişi 6 ay önceden belirtmelidir. Dernek üyeyi üyelikten çıkarmak istiyorsa gerekçelerini bildirmek zorundadır.

**ÜYELİK HAKLARI**

* Genel Kurul toplantısına katılmak, organlarda görev almak ve organlara adaylığını koymak
* Genel Kurulda oy kullanma hakkı vardır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.
* Sosyal faaliyetlerden yararlanma hakkına sahiptir.
* Taşınmazlardan yararlanma hakkına sahiptir.
* Eşitlik hakkı vardır.

**ÜYELİK YÜKÜMLERİ (Üyelik Borçları)**

**1)**Aidat (Ödenti):Aidat borcunu ödemediyse cebr-i icraya başvurulur.

**2)**Tüzüğe uymak, derneğin amaçlarına uymak

**3)**Genel kurul ve yönetim kurulu kurallarına uymak

**DERNEĞİN ZORUNLU ORGANLARI**

**Genel Kurul:** Genel kurul toplantıları olağan genel kurul toplantısı ve olağanüstü genel kurul toplantısı olmak üzere ikiye ayrılır. Yılda iki defa toplanır.

**Yönetim Kurulu:** Ortalama haftada bir kere toplanırlar. Tüzükte belirtilen 5 asil 5 yedek üye olmasıdır. Daha az olamaz. Yönetim kuruluna herhangi bir şey olduğu zaman yedek üyeler bakar. Yedek üyede yoksa olağanüstü kurul toplanır. Kimse yapmazsa Sulh Mahkemelerine başvurulur. Mahkeme 3 üye atar ve toplantıyı bunlar yapar.

**Denetim Kurulu:** 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Şubelerde tek denetçi olabilir. Kendi üyeleri arasından seçilip kendi kendilerini denetlerler. Yönetim kurulu toplantılarına katılırlar ancak oy hakları yoktur.

**Disiplin Kurulu:** Genelde kurallarını genel kurul koyar.

**ÜST KURULUŞLAR**

Dernekler bir araya gelerek federasyon oluşturur. Federasyonlar bir araya gelerek konfederasyonları oluşturur. En az 5 dernek federasyonu oluşturur. Federasyon değişik iş kollarından gelerek en az 3 sendika bir konfederasyonu oluşturur. Örneğin; Trabzonlu dernekler bir araya gelerek Trabzonlu Federasyon Derneklerini oluşturur.

Derneklerin veya sendika gibi kuruluşların bir araya gelerek oluşturdukları geçici topluluklara platform denir. TSK, polis teşkilatı ve memurlara özel haklar tanınır. Dernekler yurt dışında şube açabilirler. Dış ülkelerin yabancı dernekleri de İçişleri Bakanlığının izniyle ülkemizde dernek açabilirler. Dernekler bağımsız denetim kurullarıdır. Dernekler maddi yardım alabilirler ve maddi yardımda bulunabilirler. Spor kulüpleri dernek şeklinde yönetilir. Dernek adlarında Türk, Atatürk vb. adları İçişleri Bakanlığının izniyle alabilirler.

**TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ**

**1)** Genel kurul kararı ile (En az 2/3 üyenin olması)

**2)** Mahkeme kararı ile

**3)** Tüzel kişiliğin kurulmasından itibaren 6 ay içinde ilk genel kurul toplantısının yapılmaması(zorunlu organların oluşturulmaması)

**4)** Arka arkaya iki olağan genel kurul toplantısının yapılmaması

**5)** Genel kurul toplantısında (YK+DK)X2+1 sayıda üyenin katılmaması

**6)** Tüzükte bulunan amaca ulaşılma, amacın imkansız hale gelmesi

**7)** Belirlenen sürenin dolması

**8)** Borçları ödeyemez hale gelme

**İDARE HUKUKU**

Kamu hizmetinin görülmesinde temel ilkeler

**1)** Genellik İlkesi(Ülkenin her tarafının bütçeden pay alması)

**2)** Tarafsızlık(Objektiflik):Hizmetten yararlananların eşit ölçüde yararlanması

**3)** Süreklilik İlkesi(Kamu hizmetinin hiç kesintiye uğramadan verilmesidir)

**TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISI**

**Merkezden Yönetim:** Yetki genişliği esasına göre yönetilir. İl yönetimindeki valiye bir takım yetkiler vermiştir. Örneğin; okulların tatil edilmesi vali tarafından karar verilir. Kararlar her durumda merkezden alınmaz. Merkezi yönetim güçlü bir irade sağlar. Genellik ilkesine uygun yönetilir.

**Yerinden Yönetim:** Kırtasiyecilik ve bürokrasinin azalmasıdır. Hizmetin gereksinimlere göre verilmesini sağlar. Sakıncaları; ülke bütünlüğünün sarsılması, ayrımcılıklar yapılabilir, genellik ilkesine uygulamaz, denetlenmesi zordur.

**İDARİ İŞLEM:** Kamu hizmeti görülürken birtakım kararlar alınır, bunlara idari işlem denir. Başlıca 4 unsuru vardır:

**1)Amaç:** Kamu yararının sağlanmasıdır. Devletin temel amacı toplumun yararını gözetmek ve topluma hizmet götürmektir. Devletin topluma hizmet götürmesi idari işlemdir. İdare eğer kamu yararı varsa işlem yapar; yoksa özel teşebbüsler bu işi yapar. Devlet örnek olmak, beğeniyi artırmak için buna önem vermelidir.

**2)Sebep:** Yasal dayanakla ilgilidir.

**3)Yetki:** Karar almaya yetkili makam kastedilir.

**4)Şekil:** Yazılı veya resmi şekil koşulu

Bu durumlar uygulanmazsa sakat işlemdir. İptal davası açılır.

**İDARİ EYLEM:** Başvuru üzerine eylemin gerçekleşmesidir. Anayasanın 2. maddesinde hukuk devleti olduğu belirtilmiştir. Hukuk devletinin en önemli işi eylem veya işlev nedeniyle zarar görenlerin dava açma hakkının olmasıdır.

**İDARİ YARGI:** 2 tür dava vardır.

**1.İptal Davası:** Unsurlarda sakatlık varsa açılır. Sadece işlemin iptali sağlanır.

**2.Tam Yargı Davası:** Hizmet kusuru nedeniyle zarara uğrayanların zararlarını tazmin ettirmek için başvurdukları dava türlüdür. Bir idari işlemin hem iptalini hem de tazminini içerir.

**Yürütmeyi Durdurma:** Açılan davalarda alınan bir önlemdir. Dava açılmadan ya da süreci başlamadan işlemin askıya alınmasıdır. Açılan davalarda dilekçenin üzerine “yürütmeyi durdurma isteği vardır” şeklinde yazılır.

**Bu davaların açıldığı mahkemeler:**

**a.** İdare Mahkemeleri

**b.** Bölge İdare Mahkemeleri

**c.** Vergi Mahkemeleri

- İdare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri 1983’teki bir kanunla kurulmuştur. Kuruluş gerekçeleri, idari yargı usul kanunu ve davaların kaç kişiyle görüleceği belirtilmiştir.

**İDARİ YARGI DAVA SÜRECİ**

**1.** Dilekçe ile dava açma isteğinin belirtilmesi,

**2.** İdarenin cevabı, cevaptan itibaren 60 gün içinde dava açma sürecinin olması.

BAŞVURU-60 GÜN CEVAP İÇİN BEKLEME-İDARENİN CEVABI-60 GÜN DAVA AÇMA SÜRESİ-İDARE MAHKEMELERİ

**CEZA HUKUKU**

**CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ**

* Suçta ve cezada yasallık
* Cezada yasallık
* Şüpheden sanık yararlanır
* Masumluk karinesi
* Her eylem tek suç oluşturur
* Vicdani karar sistemi
* Cezaların kişiselliği

**Ceza hukukunun amaçları Ceza Kanunu’nun 1. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;**

-Kişi hak ve özgürlüklerini korumak,

-Kamu düzenini korumak,

-Toplumu korumak,

-Suçun işlenmesine engel olmak,

-Çevreyi korumak,

-Kanunların yerine getirilmesini sağlamaktır.

**CEZA YASASININ KAVRAMLARI**

**Çocuk:** Suçun işlendiği tarihte 18 yaşın altında olan kişilerdir. Bu kişiler çocuk mahkemelerinde yargılanır. Ceza yargılaması bakımından farklı olur.

* 12 yaşın altındakilere ceza yoktur.
* 12-15 yaş arasındakiler psikolojik kontrollerden geçirilir, cezanın bilincinde olup olmadığına bakılır.
* 12-18 yaş arasındakilere cezalar hafifletilerek verilir.

**Kamu Görevlisi:** Bazı suçlar kamusal faaliyeti yürütmede görevli olan kişiye karşı işlenmişse ceza artırılabilir.

**Gece Vakti:** Suç işlemek kolay olduğundan ceza artırabilir. Gece vakti günbatımından 1 saat sonra başlar, güneş doğmadan 1 saat önce sona erer. Gece çalışmanın iş hukuku açısından da sonuçları vardır.

**Silah:** Cezayı artırır.

a. Ateşli silahlar

b. Patlayıcı maddeler

c. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici, bereleyici aletler; saldırı ve savunma amacıyla yapılmasa bile saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler

d. Yakıcı, aşındırıcı, boğucu, sürekli hastalığa veya zarara yol açan, zehirleyici, yaralayıcı kimyasal, biyolojik, nükleer, maddeler.

**İtiyadi Suçlu:** Bir yıl içerisinde bir suçun temel şeklini 2’den fazla işleyen kişidir.

**Suçu Meslek Edinen Kişi:** Kısmen dahi olsa geçimini suçtan elde ettiği kazançla sağlayan kişidir.

**CEZA KANUNUN YER VE ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI**

**Yer Bakımından:** Suçun nerede işlendiği önemlidir. Suç nerede işlenmişse o ülkenin ceza yasası uygulanır, ancak bazı istisnaları vardır. Ülkeler kişileri iade etmeyebilir. İdam cezası, siyasi suç durumlarında iade edilmeyebilir. Türkiye’de devletin güvenliğine karşı suç işlenmişse iade talebi reddedilebilir.

**Zaman Bakımından:** Suçun işlendiği tarihte bununla ilgili kanun yoksa ceza verilmez.

**CEZA SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRAN YA DA AZALTAN NEDENLER**

**-Kanun hükmünün yerine getirilmesi:** Yetkili bir merciden verilip, yapılması zorunlu olan görevlerden kimse sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden bir emir hiçbir şekilde yerine getirilemez. Emir veren ve uygulayan sorumlu olur.

**-Meşru savunma:** Bazı koşulları vardır:

a.Kişi kendisine ya da bir başkasına mevcut ya da olası bir saldırıdan korunmak amacıyla suç teşkil eden davranışta bulunmuş olabilir.

b.Başka türlü bu saldırıdan savunması mümkün değilse buna başvurabilir.

**-Zorunluluk hali:** Kişi bir durumdan kurtarmak için başka bir duruma girer ve suç işlemiş olur. Bir saldırıdan korunmak amacıyla yapılmış ve başka türlü korunma olanağının olmadığı durumlarda ceza verilmez.

**-İlginin rızası:** Kişinin kendisine karşı suç sayılan bir eylemin yapılmasına izin vermesidir.

**-Haksız tahrik:** Haksız bir fiilin meydana getirdiği elem ve hiddet etkisiyle kişinin suç işlemesi durumunda ceza hafifletir.

**-Ceza ehliyeti:** Kişinin suş işlediği tarihteki yaşına göre farklı cezalar almasıdır.

**-Suçta iştirak**

**CEZA EHLİYETİ**

* Ayırt etme gücü olmayanlara ceza verilmez.
* Akıl hastalığı psikologlar tarafından incelenir ve ona göre ya ceza verilir ya da ceza verilmez.
* 12 yaşını doldurmamış olanlara ceza verilmez.
* Sağır ve dilsizlerde 15 yaşını doldurmamış olanlara ceza verilmez.
* 12-15 yaş arasında olanlar psikologlar tarafından incelenip sonuç olarak ya ceza verilir ya da ceza verilmez.
* Sağır ve dilsizlerde 15-18 yaş arasında psikologlar tarafından davranışları incelenir ve sonuç olarak ya ceza verilir ya da ceza verilmez.
* 15-18 yaş arasında ceza verilir ama 12-15 yaş arasına göre biraz daha fazla verilir.
* Sağır ve dilsizlerde 18-21 yaş arasında ceza verilir ama 15-18 yaş arasına göre biraz daha fazla verilir.
* Geçici nedenlerle ayırt etme gücünün yitirilmesi (uyuşturucu, içki, epilepsi hastaları)

**İŞTİRAK:** Birden fazla kişinin bir suça katılması durumudur.

**ASLİ FAİLLLİK:**

**1.Asli maddi failler:** Doğrudan doğruya suçu birlikte işleyenlerdir. Suçun tam cezası verilir.

**2.Asli manevi failler:** Suç işlemeye azmettirenlerdir.

**FER’İ FAİLLİK**

**1.Fer’i maddi failler:** Suçlulara yardım ve yataklık edenler, araç sağlayanlardır.

**2.Fer’i manevi faillik:** Suçluyu teşvik edenlerdir.

**TEŞEBBÜS**

**Suça tam teşebbüs:** Kişi suç işlemeye karar vermiştir; ancak elinde olmayan nedenlerle suçu gerçekleştirememiştir.

**Gönüllü vazgeçme:** Kişi suç işlemeye karar verir; ancak suçu tamamlamadan vazgeçer.

**\***1 yıldan kısa süren hapis cezaları kısa süreli hapis cezalarıdır. Bazen seçenek yaptırımlar olabilir. Kişinin pişmanlık duyması, sosyal çevresine göre seçenekler değişebilir. Kısa süreli hapis cezası yerine adli para cezası (sabıka kaydı alınır) veya cezai para cezası (sabıka kaydı alınmaz) yaptırımları uygulanabilir.

**-**iade veya tazminat,

-eğitim kurumlarına devam etme,

-belirli yerlere gitmemek veya belirli etkinliklerde bulunmamak,

-ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması,

-meslek veya sanatı yapmaktan yasaklanma,

-kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezaları verilebilir.

**\*Hapis cezaları:** ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis, süreli hapis, kısa süreli hapis cezaları şeklindedir.

**MİRAS HUKUKU:** 15 yaşını doldurmuş bir kişi vasiyetname hazırlayabilir. Miras sözleşmesi yapabilmesi için tam ehliyetli olmalıdır ve ergin olmalıdır. Vasiyetnameden istenildiği zaman vazgeçebilir. İki durumda vasiyetnameden çıkarılabilir. Birinci durum aile yükümlülüklerini yerine getirmediğinde, kendisini öldürmeye çalışan kişide ikinci duruma girer.

Veraset ilanı; ölen kişinin yakın akrabalarını gösteren bir tablo hukuk mahkemelerine verilir. Buna göre de miras dağıtımı yapılır. Paylı mülkiyet, ortak mülkiyet herkes ayrı bir şekilde malı hakkında karar verebilir. Elbirliği mülkiyet, bir ev miras olarak kalmış ise mirasçılardan biri bunun hakkında karar veremez hepsinin görüşü alınır.

**İFLAS HUKUKU:** Bir kişinin mal varlığında pasiflerin aktiflerden çok olduğu durumdur. Pasifler borçlardır. İflas eden kişinin alacaklarında öncelik olanlar, iflas eden kişinin çalışanları ve kamuya olan borçlarıdır. Alacak sırasının oluşturulması için alacak sıra cetveli kullanılır.

**AİLE HUKUKU**

**AİLE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI**

**Nişanlanma:** Hukuk nazarında sözlenmenin değeri yoktur. Nişanlanma sözleşme gibidir. Taraflar nişanlılardır. Nişanlanıp haksız davranışlar nedeniyle ayrılan taraflardan mağdur olan haksız davranışlar nedeniyle maddi, manevi tazminat talep edebilir. Evlenilmek üzere yapılan masraflar talep edilebilir. Hediyelerin verilmesinde kusursuz olma zorunluluğu yoktur. Dava açmak için kusursuz olmak gerekir. Davalar aile mahkemelerinde; yoksa asliye hukuk mahkemelerinde açılır. Açılan dava 1 yıl içerisinde sonuçlanmazsa, zaman aşımına uğrar. Nişanlanma zorla evlenmeyi gerektirmez.

**Evlenme:** Evlenme ehliyetine sahip olunmalıdır. Koşulları:

1. Ayırt etme gücüne sahip olmak,

2. Evlenme yaşını(17) doldurmuş olmak,

İstisna: Mahkeme kararı ile 16 yaşını doldurmuş kişiler evlenebilir.

3. Yasal temsilcinin iznine sahip olmak (18 yaşını doldurmayanlar için)

**EVLENME ENGELLERİ**

a. Hısımlık: Kişi alt ve üst soyu ile aynı zamanda evlatlığının alt ve üst soyu ile evlenemez.

b. Sonradan kazanılan hısımlık

c. Kayın hısımlığı: Kayın hısımlığı meydana getiren evlilik sona ermiş olsa bile eşin üst ve alt soyu ile evlenilmez.

d. Önceki evlilik: Eşlerden biri kaybolursa yalnızca gaiplik kararı yeterli olmaz; evliliğin feshi davası da açılmış olması gerekir.

e. Kadın için bekleme süresi 300 gündür. Boşanan kadın boşanma üzerinden 300 gün geçmeden evlenemez. Bu süre içinde;

-Doğum yapmışsa,

-Çocuk yapamadığını kanıtlarsa,

-Boşandığı kişi ile evleniyorsa,

-Hamile olmadığını kanıtlarsa bu durum ortadan kalkar.

f.Akıl hastalığı

g.Hastalık.

**EVLENMEDE BUTLAN**

Mutlak Butlan: Başlangıçtan itibaren işlem yoktur.

Nispi Butlan: Kişi işlem yapmışsa, işlem irade sakatlığına uğramışsa sonradan işlem iptal olur.

**EVLENMEDE MUTLAK BUTLAN**

“Evlilik yok hükmünde “ olur. Sebepleri:

1. Evlenme sırasında eşlerden birinin evli olması,

2. Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun olması,

3. Eşlerden birinin evlenmeye engel olacak derecede akıl hastası olması

4. Evlenmeye engel olacak derecede hısımlık.

-Mahkeme kararı çıkana kadar kişiler evli durumundadır.

**EVLENMEDE NİSPİ BUTLAN**

Hakimin kararına kadar sağlıklı bir evlilik vardır. Sebepleri:

1. Evlenme sırasında geçici bir sebeple eşlerden birinin ayırt etme gücünden yoksun olması,

2. İrade sakatlıkları. Kanun açıklık getirmek amacıyla hata ve hile durumlarıyla ilgili hükümler içerir.

Hata: Kişinin kendisi ile ilgilidir.

a. Evlenmeyi hiç istememek yanılarak razı olmak,

b. Eşiyle yaşamanın çekilmez hale gelmesi.

a. Aldatılarak razı olma,

b. Davacının veya altsoyunun ağır tehlike oluşturan bir hastalığının saptanması.

Korkutma: Kişinin kendisi ya da yakınının sağlığı vb. nedenlerle tehdit altında olmasıdır.

Butlan durumlarında hak düşürücü süre 6 aydır. Öğrenildiğinden itibaren 6 ay içinde ya da olayın üzerinden geçen 5 yıl içinde dava açılmalıdır.

**BOŞANMA SEBEPLERİ**

**Boşanma davası açma sebepleri;**

**ZİNA:** Sadakat borcunun yerine getirilmediğini gösterir. Eş affederse bu sebeple dava açma hakkını kaybeder. Eşi zina yapan kişi öğrenme tarihinden itibaren 6 ay içinde; her ne olursa olsun 5 yıl içinde dava açmalıdır.

**HAYATA KAST, ÇOK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ:** Bu durumlarda kişilerin sosyal çevreleri, eğitim durumları vb. nitelikler göz önünde bulundurularak hakim tarafından takdir edilir.

**SUÇ İŞLEME, HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME:** Eşlerden birinin suç işlemiş olması, onursuz bir hayat sürmesi boşanma sebebi olabilir.

**TERKİN:** 3 koşulu vardır:

a. Evlilik birliğinden doğan görevleri yerine getirmemek,

b. Terk olayının en az 6 ay sürmesi,

c. Terk edilen eşin mahkemeye başvurması (hakim tarafından kişi ihtar edilir, bu ihtardan sonra 2 kişi dönmezse dava açılır).

**AKIL HASTALIĞI:** Evlendikten sonra eşlerden birinin akıl hastalığına yakalanması durumudur. Kişi boşanır ya da durumu kabul eder.

**EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI:** Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmek imkansız hale gelmişse dava açmaya sebep olabilir.

**AYRILIK KARARI:** Eşler evlidir, farklı yerlerde otururlar. 1-3 yıllık süre arsında karar alınır. Bu süre dolduğunda eşler bir araya gelmemişse boşanma davası açılır.

-Gerek ayrılık gerekse boşanma nedeniyle eşlerden biri darda kalacaksa **nafaka** talep edilebilir. Nafaka, eşin gelirine, sosyal çevrelerine göre belirlenir. Çocuk varsa çocuk ve eş için ayrı ayrı nafaka talep edilebilir.

**SOYBAĞI:** Çocuğun anne-baba ile ilişkisidir.

**BABALIK KARİNESİ:** Evlilik birliğinde doğan çocuğun babası eştir. Babalık karinesini çürütmek için **“soybağının reddi”** davası açılır. Evli olmayan kişiler çocuğu benimseyebilir.

**EVLİLİKTE YASAL MAL REJİMİ**

**Kişisel Mallar:**

- Evlilikten önce eşlerin edindiği mallar

-Miras, vasiyetname, bağış, yoluyla kalan mallar

Kişisel malların geliri edinilmiş mal sayılır

**Edinilmiş Mallar:**

-Evlilikten sonra eşlerden her birinin edindiği mallar

**EVLAT EDİNME:** Kişi en az 30 yaşında olmalıdır. Evlatlıkla evlat edinilen arasında 18 yaş farkı olmalıdır. Eşler birlikte evlat edinebilir. Kişiler 3 yıldan beri evliyseler 30 yaş koşulu aranmaz. Eğer kişi tek ise 30 yaş koşulu aranır.