### ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ

Türk Borçlar Kanunu’nun 1-206. maddelere arasındaki ilk kısmı genel hükümleri, Özel Borç İlişkileri şeklindeki ikinci kısmı ise taraflar arasındaki özel ilişkileri düzenlemektedir.

Borçlar Kanunu dışında da özel borç ilişkileri düzenlenmektedir. Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen taşıma sözleşmesi, acentelik sözleşmesi gibi sözleşmeler bu şekildedir. Bir sözleşmenin kanunda düzenlenmesi günlük hayatta sık kullanılıyor olmasından ya da sosyal koruma normlarından (kamu düzeni, genel ahlak, zayıf tarafın korunması gibi) kaynaklanmaktadır. Bu şekilde Türk Borçlar Kanunu ya da başka kanunlarda düzenlenen ve hatta kanunda düzenlenmeyen özel borç ilişkileri Borçlar Hukuku Özel Hükümler dersinin konusunu oluşturmaktadır.

Özel borç ilişkisi ile kast edilen, kamu hukukundan kaynaklanan borç ilişkilerinin dışında kalan ve dolayısıyla özel hukuka tabi olan borç ilişkileridir. Borç ilişkisi bir kimsenin (borçlunun) bir başka kimseye (alacaklıya) bir şeyi yapmak, vermek ya da yapmamak ile yükümlendiği hukuki ilişkidir. Borç ilişkisi birisi dar diğeri de geniş olmak üzere iki farklı kapsamda kullanılmaktadır. Geniş anlamda borç ilişkisi ile kast edilen genellikle sözleşmedir ve bu ilişkilerden taraflara farklı yükümlülüklerin doğduğu kabul edilmektedir. Örneğin satış sözleşmesi bir geniş anlamda borç ilişkisi olarak değerlendirilmekte, satıcının mülkiyeti devir, alıcının da bedeli ödeme yükümlülüklerini içermektedir. Dar anlamda borç ilişkisi ise bir yükümlülüğü ifade etmektedir. Haksız fiil sonucundan ödenecek olan tazminat borcu böyle bir borç ilişkisi yaratmaktadır.

Özel borç ilişkilerinin kaynakları sözleşme, haksız fiiller, sebepsiz zenginleşme ve kanun olarak kabul edilmektedir. Sözleşmeden doğan özel borç ilişkilerinin en temel kaynağı TBK’dır. TBK’da çeşitli sözleşmeler düzenlenmiştir.

Kaynak: Aral, Fahrettin / Ayrancı, Hasan, Borçlar Hukuku Özel Hükümler