Ceza Hukuku - Politika İlişkisi ve TCK'nın 301. Maddesi Bağlamında Düşünce Özgürlüğü Sorunu

Türkân Yağlı Yancar

A. GENEL OLARAK CEZA HUKUKU - POLITİKA İLİŞKİSİ

Bu kısa yazmanın amacı, düşüncenin özgürliğinin kullanım bağımlılığı, özellikle Yeni TCK'nın 301.34 müddetle ifili olmaları gerekli uygulamaları yaşandığını vurgulayan, sorunların rönesan kaynaklanığı noktalarında bir parça yazımın olabilir. Asında, duygu ve inançlarda hakikat altındadır, ancak bu ifade, olağanüstü uygulamaları anlamda bazı olaylarda, politik alanları ve sanatsal, maneviyalı ortaya çıkıktır. Bu durumda ceza hukukçuların devletin yasasıyla, ceza hukukunun olayının ve uygulamalarında ilgili olanların göz ardı etmemek ve ceza hukukunun politik alanındaki gelişenlere inanılmayın bir hareket iken�� bir görelere karşı karşıya kalınmak. Bu gibi bir yaklaşıma, hukukunun dar anlamda politika yaptığı, politikaları bir devletin derinlemesine gelmek, ancak politikaları hukuku ve hukukun alçak, yönleriстве göstermek; politikanın politika temelinde uygulanan kaynaklanan çıkarları varsa bu konuda uyanı olmak anlamına gelir. Ancak bu sebekte, genel olarak hukukun ve işeldece ceza hukukunun daha dinamik bir yapıyı sahip olacağını ve toplumun ilerleme kastına bir alternatif gözlerindeki.

Devlet "kamu hakuku" uygulayınca, "sahib bir siye, yani bir tuzel kişi" olarak aynı zamanda bir "hak" süresidir. Bu hatlar devlet ait kamu haklarıdır.(35)

Çeza kanunlarının devlet aile birimlerinden hangilerine ne şekilde koyuncağı konusunun söz derecesi, karmaksız ve önemlidir. Devlet, verilen çok ve devletin birsey kitaplarında konumuna göre bu korkunun farklı biçimler almaktadır.36 Devlet kavramına ilişkin tarihsel gelişim içinde ortaya çıkan aralıqlar farklılıklar ne olursa olsun, "devletin korkunması" her zaman söz konusu olmuştur. Devlet kavramının içeriği değişik, devletin bir olayın aralığı bir biçim yarattırmadığı ortaya çıkan manzafeler; devletin varlığı ve devamının sağlayanması ve amaçlı körümun yoluyla gidişim yapar. Ancak devlet kavramındaki değişikler, "devletin korkunmasını" kavramının içeriğinin değişmesini sonucunda da doğurmasına normal, hatta görülmez.(37)

Liberal devlet düşüncenin egemen olduğu dönemde, devletin varlığı tehdit etmek proximité süreçlerine kabul edilip edilmemesi ise araştırılır. "Devlet, birsey içindedir" varbyname dönümne liberal devlet düşüncesinde, devlet ailehinin olası olabilmekte olduğu düşünülmuştur. Ancak, bu dönemde ait ceza kanunlarının devlet ailehinin süreçler yürürlüğinde gözlenmektedir. Bu nedenle ortaya çıkan, hatta o zaman bize diğer olarak nitelendirilen Zanardeli Kanunu, devletin varlığı tehdit eden fililleri suç yasakta tereddüt etmemektedir. Hükümet bir deger olarak, bu kanuna türülü yönelen ceza kurumunun bedelliyle ceza kurumunun mazhar kalmış, canın ailesinin olayda sahip olma yeteneğini uygun olarak da devlet ailehinin çerçeve-
Devletin önemli kazanmaları ve XIX. yüzyılın ardından da farklı bir şekilde ele alınması bir çok ülkede görülmüştür. Demokratik ülkelerde daha, eski liberal anlayış tercih etmeler ve devletin bir hukuki varlık olarak kendine özgü menfaatlerin ve ihracatçıktan-Core bir olana ne kadar göze giribildir ki bir komunun konusu haline getirmelede. Adastra bu gelişmeyi temellerinin "modern devlet" in doğuşunda yaşlı söyleyebilir. Çok ca-# sa bir şekilde belirtmek gereken, "modern devletin anlamlı bir devlet, onun kendine cinsellendirgen kişilere bağlı (ve fazla) bir şey olarak"

O yeşil, modern devletin gelişim süreci, devletin toplumsal yaşamanın her alanda nitüf edecek şekilde büyümeye ve yeni önemli şekilleri artırmaya belir-# lenmiştir. Bu açıdan modern devlet, yiney olarak, kendisini olup bitenin top-# luluğuna gitgide daha fazla idi: eden, bi-# şimlenen, batı yaratken aktif bir devlet# olarak görülmektedir.[6]

Monarşilerin birbirini aralarında yıklma-# san, daha önce egemenlik kavramın orta-# nı geçirmiş olması olan "devletin varlığından manzarada bir değişiklik olan協助流をものと考えねばならぬ" algısının iyice yerleşmesi# sağlanması; devletin önemi artması# ise, giderek en üstün meşruiyet # trett, # eden varlık olarak görlülmekten ve kendisini meydana getiren degerler yönünü# deanın olarak bir şekilde korunmanın için# da yoluna açılmıştır.[7]

Devlet bir şahsiyet sahibi olarak kabul edilirken da edilmesi, gerçek olan bir nektar vardır ki, bu hukuki organizasyon, kişilerden bir kabul almak# her iki bir varlık olan devlet, hak# kimiyetinin, amaca ulaşmak için bir takım fonksiyonlar görev. Dev# letin varlık unsurları ve diğer fonksiyon# ların bir bütün halinde ve farklı dere# ce derece cesati korunmanın kullanır. Hükü# k sistemleri, altı oldukları: top# lularının sosyal yapıyı ile doğrulan ve# çok promo'ne verdiği sketlerdir. Her# toplumunun ve dinin talimatlar# ideolojik anlayışı ve bu anlayışı doğrululu# yasal sistem, matları olarak hukuk# dininize de etkiler. [8]\n# 7\n\nKısitli hareket imkanlarını sınırlar görev, sınırlar zamanında milyonlarca kişi, çok# zaman bunun özel bir yönlendirici yar# nğız ve yaşamayı alması oluşturular. İnsan# davranışlarından bizi nedeniyle ceza# normun tarafından sahnelenen# sahne ile tanımlanmasının bir tercih# bir tercih ve hic bir zamanı etkilendiren# bir özgürlük ayrıca, bir doktor uygulan# mazgancı, politikada hiçbir yer# ve hiçbir zamanı etkilendiren bir özgürlük ayrıca, bir doktor uygulan# mazgancı, politikada hiçbir yer# ve hiçbir zamanı etkilendiren bir özgürlük ayrıca, bir doktor uygulan# mazgancı, politikada hiçbir yer# ve hiçbir zamanı etkilendiren bir özgürlük ayrıca, bir doktor uygulan# mazgancı, politikada hiçbir yer# ve hiçbir zamanı etkilendiren bir özgürlük ayrıca, bir doktor uygulan# mazgancı, politikada hiçbir yer# ve hiçbir zamanı etkilendiren bir özgürlük ayrıca, bir doktor uygulan# mazgancı, politikada hiçbir yer# ve hiçbir zamanı etkilendiren bir özgürlük ayrıca, bir doktor uygulan# mazgancı, politikada hiçbir yer# ve hiçbir zamanı etkilendiren bir özgürlük ayrıca, bir doktor uygulan# mazgancı, politikada hiçbir yer# ve hiçbir zamanı etkilendiren bir özgürlük ayrıca, bir doktor uygulan# mazgancı, politikada hiçbir yer# ve hiçbir zamanı etkilendiren bir özgürlük ayrıca, bir doktor uygulan# mazgancı, politikada hiçbir yer# ve hiçbir zamanı etkilendiren bir özgürlük ayrıca, bir doktor uygulan# mazgancı, politikada hiçbir yer# ve hiçbir zamanı etkilendiren bir özgürlük ayrıca, bir doktor uygulan# mazgancı, politikada hiçbir yer# ve hiçbir zamanı etkilendiren bir özgürlük ayrıca, bir doktor uygulan# mazgancı, politikada hiçbir yer# ve hiçbir zamanı etkilendiren bir özgürlük ayrıca, bir doktor uygulan# mazgancı, politikada hiçbir yer# ve hiçbir zamanı etkilendiren bir özgürlük ayrıca, bir doktor uygulan# mazgancı, politikada hiçbir yer# ve hiçbir zamanı etkilendiren bir özgürlük ayrıca, bir doktor uygulan# mazgancı, politikada hiçbir yer# ve hiçbir zamanı etkilendiren bir özgürlük ayrıca, bir doktor uygulan# mazgancı, politikada hiçbir yer# ve hiçbir zamanı etkilendiren bir özgürlük ayrıca, bir doktor uygulan# mazgancı, politikada hiçbir yer# ve hiçbir zamanı etkilendiren bir özgürlük ayrıca, bir doktor uygulan# mazgancı, politikada hiçbir }
B. CEZA HUKUKU - POLITİKA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA CEZA HUKUKU TÜRLERİ

1. Baskı Ceza Hukuku

a. Genel Olarak

Bu tip ceza hukukunun gömlekleri karişığı mutlakyet(16) düzenleridir ki, bu düzenlerde ceza hukuku tükütmardan despotizminin ve azıni etkisinden bir araci olarak işlevini de görüyor. Modern zamanlarda ise bu ceza hukuku, daha az mutlakyetli olmaya totaliter devlet düzenlerinde(17) kendi işlevini göstergemektedir. Ayrıca ve esasları bu kadar Özel teşviklerdir ve özellikle de bu hukukun hepsi, ceza hukuku, daha az etkili olmaya polys hukukuya birlikte, resmi doğruyu veya devletin doğruysu, gerçek saylanmayan ve ayni dışüncelere karşı korunan, politik alt etmenin ve iktidarı korumunun bir aracı olarak kullanılanlardır.(18)

Tarihsel açıdan bakıldığında, bu ceza hukuku, hukuk aksin fiiller (suçlar) yönünden temel özellikleri, suçların farklı ayırt etmek için kullanılan ve onun memur yaşarın yapmasına de yer almayı hâlchtere dahil ceza-landarlarını konusundaki ayrıntılar arasındaalmaktaydı. Sizin teorik-etik analizleri "kamu otoritesi" ve arzu bir koruma sağlayamaktaydı. Bu nedenle de sadece bu otoriteye yönelik hâlchtere değil, her türlü eleştirel dışünceler de devleti koruma hâlterineline getirilirdi.(19)

Baskıcı ceza hukukunda, devletin planladığı ve kutsalıçar, resmi ideoloji
eye dayanmamış dışüncelere hayat hâk-


(17) "Ceza hukuku, daha az etkili olmaya polys hukukuya birlikte, resmi doğruyu veya devletin doğruysu, gerçek saylanmayan ve ayni dışüncelere karşı korunan, politik alt etmenin ve iktidarı korumunun bir aracı olarak kullanılanlardır.(18)


(19) "Ceza hukuku, daha az etkili olmaya polys hukukuya birlikte, resmi doğruyu veya devletin doğruysu, gerçek saylanmayan ve ayni dışüncelere karşı korunan, politik alt etmenin ve iktidarı korumunun bir aracı olarak kullanılanlardır.(18)
Eğer bireysel özgürlük, çoğunlğun onaylanması gerektiğini göstermek ve savunmak ve çoğunlukta fikir bir davranış yolu izlemek hakkı olarak ifade edilmiş, bu özgürlüğün hiçbir anlam yoktur.


b. Yargının Siyasal Asimilasyonu ya da Siyasi Yargı
Cezâ Halukâ-Kuwaitlicasting ve TCK’nın 301. modülünde Davetçilik Özgürlüğü Sorunu

Türkan Yalçın Sancar


le çatışan tamamen politik yapadaki suçlardan arındırılmasını gerekir.

Diğer ilke ise ceza hukuku sosyal yasaltiliremlisidir. Bundan anlaşılmaz ceza hukukunun toplumsal menfaatleri konusundaki, sosyal bağdaştırma sürecinin tahrik ve demokratik sosyal hukuk devletinin gerçekleştirilmesinin aracı olarak da görev yapmasıdır. Liberal devlet, ceza hukukunun sadecce kılıç thek, bireylerin ve siyasî ikiletıldan değerlendireceklerine karar vermektedir. Devletin her iki durumunda her biri için de bir nedenin sonucu alınması durumunda bir kılıç thek, bireylerin ve siyasî ikiletıldan değerlendireceklerine karar vermektedir. Devletin her iki durumunda her biri için de bir nedenin sonucu alınması durumunda bir kılıç thek, bireylerin ve siyasî ikiletıldan değerlendireceklerine karar vermektedir. Devletin her iki durumunda her biri için de bir nedenin sonucu alınması durumunda bir kılıç thek, bireylerin ve siyasî ikiletıldan değerlendireceklerine karar vermektedir. Devletin her iki durumunda her biri için de bir nedenin sonucu alınması durumunda bir kılıç thek, bireylerin ve siyasî ikiletıldan değerlendireceklerine karar vermektedir. Devletin her iki durumunda her biri için de bir nedenin sonucu alınması durumunda bir kılıç thek, bireylerin ve siyasî ikiletıldan değerlendireceklerine karar vermektedir. Devletin her iki durumunda her biri için de bir nedenin sonucu alınması durumunda bir kılıç thek, bireylerin ve siyasî ikiletıldan değerlendireceklerine karar vermektedir. Devletin her iki durumunda her biri için de bir nedenin sonucu alınması durumunda bir kılıç thek, bireylerin ve siyasî ikiletıldan değerlendireceklerine karar vermektedir. Devletin her iki durumunda her biri için de bir nedenin sonucu alınması durumunda bir kılıç thek, bireylerin ve siyasî ikiletıldan değerlendireceklerine karar vermektedir. Devletin her iki durumunda her biri için de bir nedenin sonucu alınması durumunda bir kılıç thek, bireylerin ve siyasî ikiletıldan değerlendireceklerine karar vermektedir. Devletin her iki durumunda her biri için de bir nedenin sonucu alınması durumunda bir kılıç thek, bireylerin ve siyasî ikiletıldan değerlendireceklerine karar vermektedir. Devletin her iki durumunda her biri için de bir nedenin sonucu alınması durumunda bir kılıç thek, bireylerin ve siyasî ikiletıldan değerlendireceklerine karar vermektedir. Devletin her iki durumunda her biri için de bir nedenin sonucu alınması durumunda bir kılıç thek, bireylerin ve siyasî ikiletıldan değerlendireceklerine karar vermektedir. Devletin her iki durumunda her biri için de bir nedenin sonucu alınması durumunda bir kılıç thek, bireylerin ve siyasî ikiletild
TürkŸn Yalan Sancar

devleti, gosterecek bir durumun pek bir Londra'da karısını of...
Cezâ Hakâkî-Polîtika İlkişi ve TÇK'nın 301, maddesi Bağlamında Düştüçe Özgürlüğün Sorunu

teren ve vatandaşların yaşandıları doğrudan belirleyici olan kurumların özellikle arzu etmeleri ve tahammül göstermeleri gereken bir demokratik aliyet olarak algılandıkları. Sosyal-sosyal sorunların çözüm üretemek aciz kalan yöntemler, giderken tahammül sızıntılar, sertleştür ve tek araç olarak sızdırdı sarsılırlar. Tahammül sızıntısının en belirgin göstergesi ise, egemen siyasetten farklı ve estetikler her türlü fikir yasak alması çekirdeğin bastırılması hâlîrلسadır. Baskanın dozu, aciz çapi ile doğru orantılıdır. Acıdlik artıkça, başka yuvarlakta. Eleştirelle tahammül sızıntı üzerinde temellenen bir siyasal yapı, yabançının, farklıdır, alyanın korun; gerekliğine sızdırdı kullanarak onun bastırma eğiliminde olan bir devlet ve toplum tipi yaratır.

Cezâ hukukunun mevzuat ve içtihat olarak oluşturulmadan öncekide yaşanan politik koşullar, değişim ve sorunlar çok önemlidir. İnsan hakları alından gelen yönetimleri, atılan ileriler adımları ya da bu alandaki sancalar ve çığmazlar derhâ ceza hukukuna yansımtak ve bu yasamalar duruma göre baza karşı baza de özgürülüğün bir biçim olabilimektedir. Yansımlar yasaları uygulayanları da etkileyebilmekte ve yorumlar, özgürlükleri kısıtlaması daha da artırmak ya da daha genişletici olabilirmeekte.

Gercekten de, değişik yapılar ve değişen koşullar içinde, ceza normunun yetersizliği ortaya çıkmışında, uygulamada normun gereksinimlerine uygun bir şekilde uygulanması ve normların zorlandığına tanıklık eder. Aynı ya da benzer bir norm, bir ülkede özgürlüklerin sınırlanması konusunda hiçbir tehdit unsur olmamasına rağmen, bir başka ülkede terci sonucu lara karşılaşılmaktadır. Bu da devletin yapısının ve bu yapının bir yansımasi olarak, uygulayıcıların tutumlarının ortaya çıkardığı bir sonucu.

301. (159) maddeyle ilgili olarak yaşanan ve yaşanmasının multimedial sorunlar, maddein kaleme alınmış biçimini üstünde, eleştirelle tahammül ve düştüçe özgürlüğünü verilen anlamda çok yakından ilgili olduğunda, özellikle yargı pratiğinin bu konudaki duyarlılığı çok önemli sonucu doğurmaktadır. Dileğimiz bu duyarlılığı, özgürlüklerle sene verilen yorum içinde gelişmesidir.

Bu alanın karmaşıklığı ve çığması bazı hallerde halkın benimsemesi ve delege olmaz. Bu durumunun en genelini bir yolu, genelde o kurumların yer alanların, kurumlar arasında kazandırdıkları kurunun saygılılarına zedelenmeyi davranışlarından kaçınılmalarıdır. Çünkâ 301. madde ile koruma almak alınan kurumlardan, sade o kurumlarla faaliyet gösterenler tarafından zayıflata bilir ve kurumların prestijine oksijenlik verenler tarafından sarsılabılır. Yargı organının saygılığını bir işaret, yaşam organının saygılığını bir milletvekilliğinden, hükümün saygılığını bir bakanın daha fazla sarsılabilecek hiçbir kimse yoktur. Bu kurumlardan da demokratik kurala ve insan haklarına saygı bir biçimde çalıştırılmaları ve güvenliklerin tehdit yoluya değil vatandaşın inancıyla devam ettirdiklerinde, onlarla yönelik her türlü saldırı sömürü kalacak. Ancak, bu kurumlardan, “bütün tabiyyet saygı değer korku eütirler” ve “baski...