Çocuk Hukuku (1. Hafta)

Konu: Çocuk Hukuku ve Çocuk Haklarının Önemi, Konusu, Kaynakları ve Hukuk Sistemindeki Yeri

* Çocuk Hukuku ve Çocuk Haklarının Önemi ve Konusu

Çocuk, insanların en masumudur. Bu masumiyeti sebebiyle korunmaya muhtaç durumdadır. Masumiyetinin yanında umut dolu oluşu, geleceğine ilişkin hayallerinin ve hedeflerinin bulunması, onun korunmasının bir diğer sebebi olarak gösterilebilir. Çocukken korunmaya başlamış olan bir birey, büyüdüğünde çok daha iyi bir şekilde zihinsel ve bedensel gelişimini tamamlamış olacaktır.

Çocuğun korunmasına ilişkin bu bireysel sebeplerin yanında, toplumun bir parçası olması sebebiyle de çocuğun korunması gerekmektedir. Çocuklarını korumayı adeta bir ödev saymış bireylerden kurulu bir toplum hem çok daha insancıl olacak, hem de bu çocuklar büyüdüklerinde o topluma çok daha faydalı olacaklardır. Sonuç olarak denilebilir ki, çocuk her şeyden evvel insan olması sebebiyle hem bireysel hem de toplumsal sebeplerle korunması gereken bir canlıdır.

* Çocuk Hukuku Kavramı

Hukuk, toplumsal hayatı düzenleyen ve uyulması kamu gücüyle desteklenmiş kuralların bütünü olarak tanımlanmaktadır. Çocuk hukuku da, bu eksende, çocuklara özgü hakları düzenleyen ve yine onlara özgü kuralları içeren bir hukuk dalıdır. Başka deyişle çocuk hukuku, hukukun çocuklara özgü dalıdır.

Çocuk hukuku, dar anlamda, çocuğun ana-babası ile olan ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Gerek ana-babanın çocuğa karşı, gerekse de çocuğun ana-babasına karşı üstlendiği yükümlülükleri bu hukuk dalının konusuna girmektedir.

Çocuk hukuku, bir de geniş anlamda ele alınmaktadır. Geniş anlamda çocuk hukuku, özel hukuk, kamu hukuku, sosyal hukuk başta olmak üzere, hukukun dokunduğu her türlü alandaki çocuklara ilişkin kurallar ve bunların hukuki sonuçlarını inceleyen hukuk dalıdır. Çocuk hukukunun bu geniş anlamının doğuşunda, devletin özellikle de modern devletin, zaman içerisinde ortaya çıkan çocuklara ilişkin pozitif yükümlülüklerinin etkisi büyüktür. Gerçekten de devletin çocuk ile ana-baba arasındaki uyuşmazlıklarda bir koruyucu rolünden çıkıp, bizzat kendisinin çocuğa karşı koruyucu/gözetici/eğitici yükümlülükler üstlenmesi ile çocuk hukukunun kapsamı ciddi anlamda genişlemiştir.

* Çocuk Hakları Kavramı

Hakkın tanımına ilişkin çeşitli tartışmalar da olmakla birlikte, son noktada hukuken korunan ve sahibine bu korumadan yararlanması yetkisi tanınmış olan menfaat olarak tanımlanmaktadır.

Çocuk hakları ise, bu tanımdaki menfaatin çocuğun menfaati olduğu durumları ifade etmektedir. Detaylı bir tanım yapılacak olursa çocuk hakları, çocuğun bedensel , zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki bakımlardan özgürlük ve saygınlık içinde, sağlıklı ve normal bir biçimde gelişebilmesi için hukuk kuralları ile korunan menfaatlerdir[[1]](#footnote-1).

Çocuk da insan olması sebebiyle bütün insan haklarına, bunun yanında çocuk olması sebebiyle de kendisine özgülenmiş çeşitli haklara sahiptir. Bunlar, aslında temel insan haklarının çocuklara özgülenmiş şekilleridir. Bu haklara örnek olarak yaşama hakkı, gelişme hakkı ya da korunma hakkı verilebilir.

* Çocuk Hukukunun Kaynakları

Çocuk hukukunun kaynakları gerek ulusal gerekse de uluslararası boyutta olabilir.

Ulusal boyutta ilk ve en önemli korumayı, 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası sağlamaktadır. Anayasa’nın 41, 42, 50, 56, 58, 62 ve 62. maddeleri, çocukların korunmasına ilişkin hükümleri içermektedir.

Anayasanın yanında çeşitli kanunlarla da çocuk hakları korunmaktadır. Bunlara örnek olarak Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu gösterilebilir.

Ulusal kaynakların yanında, bir de çocuk hukukunun uluslararası kaynakları mevcuttur. Bu kaynakların başında, hiç şüphesiz 20 Kasım 1989 tarihli “Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” gelmektedir. Bunun yanında, Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansının da çocuk haklarına ilişkin çeşitli hukuki düzenlemeleri bulunmaktadır. Bu konferansın düzenlemeleri daha ziyade nafaka ve velayet konularına yöneliktir. Ayrıca Avrupa Konseyinin, Uluslararası Çalışma Örgütünün, Afrika Birliği Örgütünün de çocuklara ilişkin koruyucu hukuki düzenlemeleri bulunmaktadır.

* Çocuk Hukukunun Özellikleri

Çocuk hukukunda, diğer hukuk dallarında olmayan çeşitli özellikler gündeme gelebilmektedir.

İlk olarak, çocuk hukukunda çocuğun yararının önceliği ilkesinden söz edilebilir. Bu ilkeye göre çocuğun yararlar her koşulda korunmalı, onun büyüyüp gelişmesinin yolu açılmalıdır. Bu ilkenin en büyük özellik arz ettiği an, çocuğun özellikle korunmaya muhtaç olduğu andır. Burada özellikle uygulayıcıların, çocuğun lehine yorum yapmaları, mümkün olduğu kadar onu koruyan sonuçlara varmaları beklenmektedir.

İkinci ilke, kamusallık ilkesidir. Bu ilke ile çocuk hukukunun çeşitli yönleri ifade edilmektedir. İlk olarak bu ilkeye göre çocuk hukukunun pek çok kuralı emredicidir, taraflarca aksi kararlaştırılamaz. Yine buna benzeri bir sonuç olarak, çocuk hukukunda kamu yararı ve kamu düzeni de korunmaktadır. Son olarak da bu ilkenin, Anayasa’da yer alan sosyal devlet ilkesi ile de, çocuk hukuku anlamında bir kesişim içinde olduğunun vurgulanması gerekmektedir.

Üçüncü ilke düzenleme serbestisinin bulunmaması ve şekilciliktir. Gerçekten çocuk hukukunda sözleşme serbestisi bulunmamaktadır ve çocuğa ilişkin işlemleri büyük çoğunluğu hakim ya da noter tarafından yapıldıklarından sıkı şekil kurallarına tabidirler.

Dördüncü ve son ilke güçsüzlerin korunması ilkesidir. Bu ilkeye göre, çocuklar, korunması gereken gruplar arasında öncelik arz etmektedirler.

* Çocuk Hukukunun Hukuk Sistemindeki Yeri

Hukuk, bilindiği üzere iki temel alana ayrılmaktadır. Bunlar, bireyler arasındaki ilişkilerin düzenlendiği özel hukuk ile, devletler arası ya da devlet ile bireyler arasındaki ilişkilerin düzenlendiği kamu hukukudur.

Bu iki alanın yanında, birtakım hukuk dallarının melez nitelik arz ettikleri hem özel hukuk hem de kamu hukuku boyutlarının bulunduğu kabul edilmektedir. Bunlara örnek olarak iş hukuku gösterilmektedir.

Yukarıda da bahsedildiği gibi, çocuk hukukunun gerek özel hukuk alanında gerekse de kamu hukuku alanında çeşitli düzenlemeleri içermesinden hareketle, çocuk hukukunun karma nitelikli bir hukuk dalı olduğu kabul etmektedir. Yine belirtilmektedir ki, çocuk hukukunun özel hukuk boyutunda da kamu yararı ve kamu düzeni unsurları, klasik özel hukuk ilişkilerine nazaran çok daha fazla ağırlık kazanmaktadır.

1. Akyüz, Emine, Çocuk Hukuku, Ankara 2018, s.6. [↑](#footnote-ref-1)