**ÖZEL HUKUK BİLGİSİ**

**Toplum,** insanlar toplum içerisinde yaşar. Düzenin sağlanabilmesi için kurallara ihtiyaç vardır. Bu kurallar ödev yüklerken yetki de verebilir. Bunlar şunlardır; Hukuk, din, ahlak, görgü.

**AHLAK KURALLARI İLE HUKUK KURALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ**

Ahlak kuralları kişinin iç dünyasına ilişkinse sübjektif ahlakı dış dünyasına ilişkinse objektif ahlakı oluşturur. Objektif ahlak kuralları zamanla hukuk kuralı haline gelebilir. Ahlak kurallarının yaptırımı manevi, hukuk kuralları ise devlet gücüdür. Ahlak kuralları kişiye yükümlülük yükler hukuk kuralları ise yükümlülük yüklerken yetkide verir. Ahlak kuralları yazılı değil ve hukuk kuralları ise yazılıdır.

**DİN KURALLARI İLE HUKUK KURALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ**

Din kuralları uhrevidir. Hukuk kuralları ise toplum ilişkilerine yöneliktir. Din kuralları yaptırımı Allah korkusu, hukuk kuralları ise devlet gücüdür. Din kuralları statik(değişemez), hukuk kuralları ise dinamiktir.

**GÖRGÜ KURALLARI VE HUKUK KURALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ**

Görgü kuralları toplumun tamamını ve bir kısmını ilgilendirir. Hukuk kuralları ise tümü ilgilendirir. Görgü kuralları yazılı değildir, hukuk kuralları ise yazılıdır. Görgü kurallarının yaptırımı manevi hukuk kuralları yaptırımı devlet gücüdür.

**Hukuk,** örgütlenmiş bir toplum içerinde yaşayan insanların birbirleriyle veya topluluklarla ve bu topluluklarında olan ilişkileri düzenleyen devlet gücü ile desteklenen genel soyut kural bütünüdür. Hukuk toplumda barışı, adaleti, hukuki güvenliği sağlar. Adalet ise geniş anlamda tanımıyla fazilet demektir. Adaletin sağlanmasında ortak yanar esas alınır. Adaletin gerçekleştirilmesi için kanun koyucu hakkaniyet kavramını esas alır. Adalet hukuk kurallarına hâkim olan en yüksek ahlaki düşünceyi ifade eder. Hakkaniyet ise somut olaya göre adaletin gerçekleştirilmesini hedefler.

**HUKUK KURALLARI (NORM)**

Toplumdaki kişilerin davranışlarını düzenleyen ve uyulması devlet gücüyle sağlanan kurallarıdır. Hukuk kurallarının bir kısmını talep normları oluşturur. Talep normları bir davanın temelini oluşturur. Emir verici normlar ise uyulması zorunlu kurallardır. Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken üslup kurallarına uymak zorundadır. Yasaklayan kurallar ise olumsuz emirlerdir. Yetki verici kurallarda ise kişiye bir şeye hak sahibi olmaya ön görür. **Örneğin; Ayrıcalığı olanların belirli yerlere park etmesine izin vermek.**

**HUKUK KURALLARININ HUKUKİ NİTELİĞİNE GÖRE AYRIMI**

**Emredici Kurallar Yedek Kurallar Tanımlayıcı Kurallar**

**Tamamlayıcı Kurallar Yorumlayıcı Kurallar**

**EMREDİCİ KURALLAR**

Aksine bir hukuki işlem yapılması mümkün olmayan kurallardır. Emredici kurallar aksi kararlaştırılamaz ve kurallar değiştirilemez. **Örneğin; Nişanlılık, evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermek.**

**YEDEK KURALLAR**

**TAMAMLAYICI KURALLAR**

Kişiler sözleşme yaparken esaslı noktalarda anlaşıp ikinci derece noktalarda anlaşmamış olabilir. Onların ifadesini ise tamamlayıcı kurallar oluşturur. **Örneğin; Taraflar faiz oranını kararlaştırılmamış ise yasal faiz oranında ödeme yapılır.**

**YORUMLAYICI KURALLAR**

Tarafların hukuki işlemlerde kullandıkları fakat ne anlama geldiği açıklamadıkları kurallardır**. Örneğin; Kira borcunun ayın başında ödeneceği kararlaştırılmışsa o ayın ilk günü anlaşılır.**

**TANIMLAYICI KURALLAR**

Bir hukuki kavramın hangi anlama geldiğini açıklar

**HUKUK KURALLARININ ORTAK NİTELİKLERİ**

Genel ve soyut kurallardır. Sürekli arz eder ve yaptırım(müeyyide) dayanır.