Hukukun Bilimselliği Üzerine *

Selahattin Keyman

Bir hukukcu topluluğuna, hukuk nedir sorusuna yöneltiğinizde alacağınız en yoğun yanıt, hukuk insan davranışının düzenleyen normlar bütünüdür şeklinde bir tanımlık olacaktır. Bu gerçekten de, hukukun tartışmaya en kapalı, en nötr ve en renksiz, buna karşılık hukuk olgusunun dış dünyaya yansıma biçimini objektif olarak gösteren bir tanım olması dolayısı ile, bilimselliğin en temel unsurlarını içeren bir formül olarak kabul görebilecektir.

Hukuk nedir sorusuna verilecek en yaygın cevap olduğunu tahmin ettiğim bu tanımlık, iki açıdan ilerlemek mümkün görülmektedir:

İlk olarak, hukuku, insan davranışının düzenlenmesi boyunca dışa ele alarak, bunun tasviri bir tanıma ulaşmak mümkün müdür? Örneğin, hukuk insanlar arası ekonomik, toplumsal, kültürel, siyasal, vb. ilişkilerin nasıl olacağını gösteren esaslar, ölçütlüler, rehberlerdir, ya da hukuk adalatının gerçekleştirmesinin aracıdır gibi, hukuk olgusuna tamamen yabançı olmayan unsurları öncelik veren tanımlar, hukuk olgusunu açıklamada ne ölçüde elverişlidirler? Bu sorulara açık bir cevap vermek, iki nokta üzerinde yoğunlaşımayı gerektirmektedir.

Bunlardan ilki insan davranışının, hukuk olgusunu açıklamak bakımından nasıl vurguladığımız bir unsur olduğunu göstermektedir. Bunun takiben bir de, hukuk günümüzde ve idesi bilgi teorisinin süzgeçinden geçmişekte fayda vardır. Bu neden için, cevabını bulmamız gerekli olan soru şu olmalıdır: Bilimin hukuku algılamamız, öğrenmemiz, tasvir etmemiz yönünde önemi nedir? Diğer bir deyişle hukuk idesi bilimsel olarak açıklamak mümkün müdür?

İlk sorunun cevabını insanlık tarihinde bulmak mümkündür. İnsanlık tarihinin en kısa tanımı, bunu insan türünün öyküsü diyebileceğiz. Bu öykünün yararını ve protagonisti olan insan dedigimiz canlı, belki bir anda, uzak geçmişinin gölgeleri arasından süzülüp, dişer canlılardan farklı bir biçimde çevresini etkileme ve değiştirmeye başlamıştır. Insanın çevresini etkileyerek değişikliğe uğratmasında, diğer canlı türlerine oranla gözlemlediğimiz bu farklılık iç noktada toplanmışdır. Her şeyden evvel, insanın hareketli, türünü ileriye götürerek ve değişiren bir dinamizm olarak tezahür eder. İkinci olarak bu, yaratıcı bir hareketlikdir. Nihayet, zaman içinde bireyen ve kuşakta kuşağa geçen yeteneği ve beceriler, insan türünün hareketliliğini sürekli olması ve kopaktıklar gestermemekle sonucunu doyummuştur. İnsanın bu nitelikli bir hareketlik araci ile yaratığı kültür ve uygarlığı, başka hiçbir türünin yaşam biçiminde rastlanmayan bir yanyancıdır. İnsanın yaratığı kültür ve uygarlığın değişikliğe uğramasını ve gelişmesini belirleyen üç faktör vardır: (i) rastlantılar

* Bu makale, Yakın Doğa Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Kunluk yıldızı derneği metinidir (17.10.1997). B.y.: Prof. Dr. Turan Tunca Yüce Araman, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayıını, İzmir 2001, s. 421 vd.
ve doğal zorlamalar, (ii) zaman içinde bi- riken decency ve beceriler ve niyet (iii) sadexe insan denen canlı tümünün sahip bulunduğunu psiko-fizyolojik bir nitelikten kaynaklanan bilinci ve özgür seçim ve tercihler yapabilme yetenekti; yani irade özgürlüğü.


Hukukun ve hukuk normunun bu ya- psı, bazı epistemolojik tartışmaların odak noktasını oluşturur. Epistemolojik ilk sorun, hukuk bilim olup olmadığını- dir. Bu soruyu elbette pozitivizmi hesaba katanmadan cevaplamak mümkün değildir. 

Tabii hukuk, varlığı kendiliğinden hissi- şidilir, hiçbir araca başvurulmaksızın al- gulanabilir, kökleri cansız doğa ile insan tabiatında (insan aklı) yatan, dolaylısyla
Hukuk Bilimselliği Üzerine

Selahattin Keyman


Çağdaş bilim adamlarının fazla rahatsız eden, eski Yunan felsefesinin dünyanın bir bakış biçimidir. Çagdaş bilim, şeyleri bunlara ifade etmektedir ne nedenlerden ne yola yürüyor. Yeşil bir manzaraya bakılgan, sadece bunun maddi yapısı ve bunu oluşturan tabakaları görün, doğru paraçısından olan manzaranın güçlüğine yabancı kalmak. Anatomist, kesединmiş insan vücudunun kemiklerini ve kasları sayar, biyolojik sadece, dokuların içinde ceyren eden kimsesiz, etkileşim ortaya koyar. Linguist, konuşmanın seslerine, sentaksına, buna konuşmacının duyguyularıyla, psikolojik niteliklerile ve amacıyla olan ilişkileri bakar. Buna karşı Bilim Aristoteles yıldız kütüplerini içine, beynlerine, kapidan, bilinçlere, çeşitlere, anlamlara, bilincin ifade ettiği bir düşünceli gözlemlemektedir. Bu durumda bir dil, buna dilini, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir dilin, bir di...
Cinayete, toplama kamplardaki kitle öldürmelerine kanun dışı hükmüveli, bu kanunların kesin olmaları, tam ve eksiksiz uygulanması bir ilanla ifade etmek. Kanun biçiminde de olsa haksızlık haksızlık, hukusuzlük da hukusuzlık.

III. Hükmület olan aşana duyarlı önlem: Oluguların içinde, ampirik verileri ve soñucuların aşan bir öz olduğuunu vurgayarak eğilimi, insanın çok önemli ve yaratıcını buna karşılık epistemolojik açıdan en il kelisteği. Bu psikoloji davranış, me refillizik benzeri ve oluguların derinliklerinin de yattığı hava edilen bir öz ulaşımazki değil de, tabii hukuk ve etikteki de olsa kimse yaşamaktadır.

Sosyolojik hukuk bilimi temsillikle, insanların zaman zaman aksını iddia etmekle rıgmen, tabii hukukun tamamı reddetmekleri süreniz. Sosyolojik akının temsillikleri ideal hukuki ilkeleri karşıda yaradıklar; ancak adı ile, b. soyt ideal-lerden çok bununla sorun olarak gerekleşmüşlerine önem veriler. Bu nedenle, soyt ilkeler yerine, toplumda mevcut ve tarım bekleyen toplumsal ve bireysel menfaatler ve gerekşimlerin getirmişler ve hukuki harekete getiren gücün bunlar olduğunu ortaya koymuşlardır. Hukuki menfaat perspektifinde incelenmesi, hukuki ideallerin somutlaşmasının alınmasına gelir.


- İnsanların başlarının kısıtları teçhizatırnez maruz kalmayacaklarını, mülkiyetini edindikleri, kendi emekleri ile yaratıkları şeylerin kendi yararlarına kullanabilecekleri için zarar vermeden.

- İnsanlar ilahiียe girdikleri kısımlarının iyi niyetle davranacaklarını ve üçüncü şahsınların başlarının tehlil ve zarara sokacaktır için gerekli dikkat göstermelerine inanınamayabilirler.

- Benzeri ideallerin yaşamaması nedeni, bilimin bütün geçerliği açıklamayacak ve insanın beklentilerine Evam veremek, Pond’un menfaatleri ve sözünü et- tirmiş postular, tabii hukuk ilkeleri gibi evrensel ve değişmez değildir, ama yine de hissedilir bu süreklilikleri ve ya- gnılıkları vardır.


KAYNAKLAR
Coëber, K., Hukuku Genel Teorisine Giriş, US. A Yayıncılık, Ankara, 1998
Coëber, K., Hukuku Giriş, Ekin Yayınları, Bursa, 1998
Kelsen, H. The metamorphoses of the idea of justice, (Interpretations of modern legal philosophi- es), New York 1947
Keyman, S., Hukuki Pozitivist, A.Ü. Hukuk Fa- kültesi Dergisi, 1978, n.1-4
Lasserson, M.M.: Positive and “Natural” law, (Interpre- tations of modern legal philosophies), New York 1947
Siches, L.R.: Ideas and historical conditioning in the realization of juridical values, (Interpreta- tions of modern legal philosophies), New York 1947