**HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ**

**2018 / 2019 ÖĞRETİM YILI ROMA HUKUKU BÜTÜNLEME İMTİHANI**

12.06.2019

**ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:**

**NO:**

**TALİMAT**: Süre 100 dakikadır. Tükenmez kalem kullanılacaktır. Cevaplar gerekçeli olacaktır. Gerekçesiz cevaplar dikkate alınmaz. Cevaplarınızı bırakılan boşluklara yazınız. Yazılarınızın okunaklı olmasına özen gösteriniz. Değerlendirme yapılırken dil, üslup, hukukî kavramların doğru kullanılıp kullanılmadığı gibi hususlara dikkat edilecektir. Latince kelimeleri yazarken yapılan küçük yanlışlardan dolayı puan kırılmaz. Sorular toplam 105 puandır.

**GENEL AÇIKLAMA:**

1. Bu soruların tamamı geçmiş yıllarda Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde sorulmuş ve cevapları ile birlikte ilan edilmiştir. Eski soruları araştırıp incelemek de öğrenmenin bir yolu olduğu için zaman zaman bu tür uygulamalar yapmaktayız ve bunu da öğrencilerimize sürekli söylemekte, eski soruları incelemelerini tavsiye etmekteyiz. Soruları gizlemediğimiz, internet ortamında yayınladığımız için biraz araştırma yapan her öğrencinin bu sorulara cevapları ile birlikte ulaşması ve bu imtihandan yüz alması işten bile değildi.

2. Tıpkı finalde olduğu gibi bu imtihanda da not eklemesi yapılmıştır. Not ilaveleri yapılırken 60 ortalama esas alınmıştır. Şartlı geçerler dikkate alınmamıştır. Buna göre, not eklendiği takdirde 60 ortalamaya göre öğrenci geçebilecek ise, 40 ve üzerinde not alanlara aldığı notun % 20’sine, 50 ve üzerinde not alanlara ise % 40’ına kadar not eklenmiştir. Not eklendiği takdirde geçemeyecek olanlara ilave yapılmamıştır.

Kendi hakkıyla CC ve üzeri not alanlara 25 puan eklenmiştir.

5. Dersler devam ederken istatistik amaçlı yoklama alınmıştır. Bu yoklamalara göre finallerdeki başarı oranı şu şekilde gerçekleşmiştir:

Buna göre; ek dersler ile birlikte derslerin tamamına (19 ders) katılan 4 öğrenci bulunmaktadır. Bunların tamamı 60 ve üzerinde not almış olup not ortalamaları 89’dur.

Derslerin üçte ikisine (en az 13 ders) devam eden öğrencilerden 60 ve üzerinde not alanların oranı % 40’tır.

Derslerin yüzde yetmişinden daha azına devam eden öğrencilerden sadece 7 derse girenlerin not ortalaması ellinin üzerindedir (51,05). Diğerlerinin ortalaması 35- 40 civarındadır.

Derse hiç devam etmeyen 95 öğrenciden sadece 8 tanesi 60 ve üzerinde not almıştır. Bu öğrencilerin not ortalaması 22,53’tür.

**BÜTÜNLEMELER İLE İLGİLİ İSTATİSTİKLER, SONUÇLAR AÇIKLANDIKTAN SONRA AYRICA DUYURULACAKTIR.**

**SORULAR**

**OLAY:** (A), (S)’den hamile olan köle (K)’yı satın almış ve parasını da peşin ödemiştir. Ancak köle teslim edilmediği gibi (A) ile (S) arasında herhangi bir devir muamelesi de yapılmamıştır. Anlaşmaya göre köle bir ay sonra (A)’ya teslim edilecektir.

**S. 1. Kölenin mülkiyetinin devredilebilmesi için hangi muamelelerin yapılması gerekir, neden? (5 puan)**

***CEVAP****:*

*Köle res mancipi olduğu için mancipatio ya da in iure cessio muamelelerinden birinin yapılması gerekir.*

**DEĞERLENDİRME:**

Bu soruya doğru cevap verebilen öğrenci sayısı ne yazık ki çok azdır. Pek çok öğrenci “kölenin devredilmesi gerekir” gibi cevaplar vermiştir.

**S. 2. Roma Hukukunda bu sözleşme ne zaman kurulmuş olur; anlaşma anında mı, teslim anında mı yoksa başka bir zaman mı, neden? (5 puan)**

***CEVAP:***

*Satım sözleşmesi rızai akitlerden olduğu için tarafların anlaştıkları anda akit kurulmuş olurdu. Malın teslim edilmesi gerekmiyordu.*

**DEĞERLENDİRME:**

Öğrencilerin hatırı sayılır bir kısmı mal teslim edildiğinde veya para ödendiğinde akit kurulur şeklinde cevaplar vermiştir. Anlaşma anında akit kurulur diyenlerin ise bir kısmı gerekçesini yazmamış veya yazamamıştır.

**S. 3. (S)’nin sattığı bu köle aslında kendi kölesi değil de (E)’nin kölesi olsaydı ve (E)’nin haberi olmadan kendisininmiş gibi bu köleyi (S) (A)’ya satsaydı bu satış geçerli olur muydu, neden? (5 puan)**

***CEVAP****:*

*Satım sözleşmesi bir taahhüt işlemidir. Tasarruf işlemi değil. Bu nedenle bir başkasının malının geçerli bir şekilde satılması mümkündür. Bu nedenle satış geçerlidir. Fakat S tasarruf işlemini yapamaz. Çünkü tasarruf yetkisi yoktur.*

**DEĞERLENDİRME:**

*Öğrencilerin önemli bir kısmı köle S’ye ait olmadığı için böyle bir sözleşmenin geçersiz olacağı şeklinde cevap vermiştir.*

**S. 4. (E)’nin kölesini efendisinden habersiz olarak satan (S), devir muamelelerini de yapmış olsaydı mülkiyet geçer miydi, neden? (5 puan)**

**CEVAP**:

*Devir muamelesi tasarruf işlemidir. S malik olmadığı için tasarruf yetkisi yoktur. Roma hukukunda hiç kimse sahip olduğu haktan daha fazlasını bi başkasına devredemez kuralı geçerlidir. Bu nedenle devir muamelesinin yapılmış olması bir şey ifade etmez. Mülkiyet geçmez.*

**DEĞERLENDİRME*:***

Bu işlemin bir tasarruf işlemi olduğunu ve tasarruf yetkisi olmadan böyle bir işlemin yapılamayacağını yazanların sayısı çok azdır. Bazı öğrenciler devrin geçersiz olduğunu söylemekle birlikte hiçbir gerekçe yazmamıştır.

S. 5. Köle (K) teslim için kararlaştırılan bir aylık süre dolmadan önce doğum yaparken ölse ve fakat sağlıklı bir bebek dünyaya getirse;

a) (A) ödediği parayı geri alabilir mi, neden? (5 puan)

***CEVAP****:*

*Roma’da satım sözleşmesinin kurulması ile birlikte hasar alıcıya geçerdi. Teslim şart değildi. Bu nedenle A ödediği parayı geri alamaz. Ödememişse ödemek zorundadır.*

***DEĞERLENDİRME****:*

*Ne yazık ki pek çok öğrenci burada bir hasar meselesi olduğunu görememiştir.*

**b) Bebeğin kendisine devredilmesini isteyebilir mi, neden? (5 puan)**

**CEVAP:**

*Roma’da hasar ile birlikte yarar da alıcıya geçerdi. Maldaki artış bir yarar sayılacağı için alıcı bebeği isteyebilir.*

**DEĞERLENDİRME**

Devri talep edebilir diyen öğrencilerin bir kısmı, alıcının malik olduğu veya parayı ödediği gerekçesiyle talep edebileceğini ifade etmiştir. Satım sözleşmesinde hasar ve yararın alıcıya ait olduğunu söyleyenlerin sayısı azdır. Bir kısmı da “Roma’da hasar ve yarar alacaklıya aitti” şeklinde genellemeler yapmıştır. Oysa bu kural satım için geçerli idi. Ayrıca hasar ve yarar yerine kâr ve zarar veya kâr ve hasar diyenler de olmuştur.

**S. 6. Bir aylık teslim süresi dolduğu halde (S) köleyi teslim etmese nasıl bir hukuki durum ortaya çıkar? Bir ay sonra doğum yaparken köle ölse (A) parasını ya da bebeği isteyebilir mi, neden? (5 puan)**

***CEVAP****:*

*Süre dolduğu halde S köleyi teslim etmezse borçlu temerrüdüne düşmüş olur. Temerrüt esnasında köle ölmüşse artık bundan dolayı S sorumludur. Hasar A’ya geçmez. Ancak yarardan istifade eder. Bu nedenle hem parasını hem de bebeği isteyebilir.*

**DEĞERLENDİRME:**

Bu soruda öğrencinin temerrüdü görmesi ve sonucunu yazması istenmiştir. Ancak temerrüdü görenlerin sayısı yüksek değildir. Sonuçlarını doğru yazanlar daha azdır. Temerrüt yazana duruma göre 2 veya 3 puan verilmiştir.

**S. 7. Bebeğin babası hür bir Roma vatandaşı olsaydı, bebek kime ait olurdu? Baba bebeği isteyebilir miydi, neden? (5 puan)**

***CEVAP****:*

*Kölelerin yaptıkları evlilikler geçerli değildir. Köle bir kadından doğan çocuk köledir. Babasını hür bir Roma vatandaşı olması bu sonucu değiştirmez. Kölenin çocuğu da köle olduğuna göre çocuk mal statüsündedir ve malikine aittir. Çocuğun babası çocuğu isteyemez.*

**DEĞERLENDİRME:**

Bu soruya doğru cevap veren öğrenci sayısı oldukça yüksektir. Ama bazı öğrenciler babası olduğu için çocuk babaya ait olur şeklinde cevaplar vermiştir.

**S. 8. Satıma konu olan şey köle değil de iyi süt verdiği düşünülen bir inek olsa ve fakat daha sonra ineğin kısır olduğu, satıcının bu durumu bildiği halde ses çıkarmadan sattığı anlaşılsa;**

**a) Bu durumda nasıl bir hukuki durum ortaya çıkar neden? (5 puan)**

***CEVAP:***

*Bu durumda satılan malın ayıplı olduğundan söz edilir. Çünkü satılan malın lüzumlu vasıflarında eksiklik bulunmaktadır. Mal ayıplı ise satıcı sorumludur. Satıcının sorumlu tutulabilmesi için kusurlu olması da şart değildir. Ayıp hükümleri Roma’da ilk defa aedilis curulisler tarafından yürürlüğe konulmuştur. Aedilis curulisler köle ve hayvan satıcılarını mallarının ayıplarını söylemeye mecbur etmişler, eğer söylemezlerse bilmedikleri gizli ayıplardan dahi sorumlu tutmuşlardır. Bu durumda hayvanın ayıbından dolayı satıcı sorumludur.*

**DEĞERLENDİRME:**

Bu soruda öğrencinin, bir ayıplı mal satışı olduğunu görmesi ve buna göre değerlendirme yapması istenmiştir. Ancak pek çok öğrenci hileden veya hatadan söz etmiştir.

**b) Bunun neticesinde alıcı satıcıya karşı hangi talepleri ileri sürebilir, açıklayınız (5 puan)**

*Roma da ayıp halinde alıcıya iki hak tanınmıştı. Birincisi sözleşmeyi feshetmekti. Sözleşme feshedilince alıcı, satıma konu olan malı iade ederek ödediği semeni geri isteyebilirdi.*

*İkinci hak ise semenin (ücretin ) indirilmesini talep etmekti. Alıcı dilerse semenin tenzili için dava açabilirdi.*

**DEĞERLENDİRME**:

Bazı öğrenciler Roma’da kabul edilmeyen ayıplı malın ayıpsız mal ile değiştirilmesi hakkından söz etmiştir. Bazıları da parasını geri ister demiş ancak gerekçesini yazamamıştır. “Parasını geri ister” şeklindeki cevap hukuki bir cevap değildir. Burada tanınan hak dönme hakkıdır. Roma’da dönme yerine fesihten söz ediliyordu. Paranın iadesi dönmenin bir sonucudur.

**S. 9. (A) köleyi satın almasa da tarlasında birkaç gün çalıştırmak üzere (S)’den istese, (S) de bir hafta sonra köleyi verebileceğini söylese;**

**a) Bu amaçla herhangi bir ücret ödenmediği takdirde taraflar arasında hangi sözleşme ne zaman kurulmuş olur, neden? (5 puan)**

**CEVAP:**

*Ücret ödenmezse ariyet akdi kurulmuş olur. Ariyet bir ayni akitti. Bu nedenle tarafların anlaşmasının yanı sıra malın da teslime gerekiyordu. Dolayısıyla akit kölenin teslim edildiği anda kurulmuş olurdu.*

**DEĞERLENDİRME:**

Pek çok öğrenci ariyet akdi olduğunu doğru bir biçimde ifade etmiştir. Ama vedia gibi ilgisiz akitleri yazanlar da vardır. Ayrıca ariyetin ayni akit olduğunu ve malın teslimi ile akdin kurulduğunu yazan öğrencilerin oranı yüksek olmakla birlikte teslim zamanında akit kurulur diyen fakat gerekçesini yazamayan yahut anlaşma tarihinde kurulur diyenler de az değildir.

**b) Ücret kararlaştırılırsa hangi sözleşme ne zaman kurulmuş olur, neden? (5 puan)**

*CEVAP:*

*Ücret kararlaştırılırsa kira söz konusu olur. Kira rızai akit olduğu için tarafların anlaştığı anda akit kurulmuş olur.*

**DEĞERLENDİRME**:

Bu soruya da yanlış cevap veren, ilgisiz sözleşmeleri yazanlar olmuştur. Kira diyenlerin bir kısmı ise sözleşmenin kurulduğu anı doğru tespit edememiş, ayni akit olduğu için teslim zamanında akit kurulur şeklinde cevaplar vermiştir.

**METİN SORULARI:**

Aşağıdaki sorulardan üç tanesini seçerek cevaplandırınız (her biri 15 puandır; üç sorudan fazlasına cevap verenin SADECE İLK ÜÇ CEVABI OKUNUR VE HER FAZLA CEVAP İÇİN 5 PUANI puanı kırılır).

S. 1. Hak ve fiil ehliyeti kavramlarını açıklayarak, Roma Hukukunda fiil ehliyetinin şartlarını ve fiil ehliyetini kısıtlayan sebepleri anlatınız.

S. 2. Hata nedir, kaç türlü hata vardır, hukuki işlemin geçerliliğine ne şekilde etki eder, açıklayınız (15 puan)

S. 3. Roma Usul Hukuku hakkında bildiklerinizi yazınız.

S. 4. Kazandırıcı zamanaşımı ne demektir? Roma Hukukunda kazandırıcı zamanaşımının şartları nelerdir, açıklayınız.

S. 5. Zilyetlik nedir, animus ve corpus kavramları zilyetlikte neyi ifade eder, zilyetlik hangi yollarla devredilebilir, açıklayınız.

S. 6. Roma’nın sözlü akitleri, özellikle stipulatio hakkında bilgi veriniz.

S. 7. Roma Hukukunda borcu sona erdiren sebeplerden üç tanesini yazarak açıklayınız.

S. 8. Müteselsil borç nedir? Roma Hukukunda müteselsil borç ilişkisi nasıl kurulurdu?

S. 9. Haksız fiil nedir, şartları nelerdir? Roma Hukukunda Ius Civile’de düzenlenen haksız filler hangileridir?

**DEĞERLENDİRME**:

Bu soruların cevapları herhangi bir Roma Hukuku kitabında bulunabilir.

Dokuz sorudan üç tanesinin seçilerek cevaplandırılması istendiği halde seçtiği üç soruya sadece bir iki satır yazı ile cevap verenler neredeyse yarıya yakındır. Bu tür öğrencilerin cevapları da çoğunlukla hatalı cevaptır. Özellikle hak ve fiil ehliyeti gibi medeni hukukun (aslında genel olarak hukukun) en temel kavramlarını bile doğru anlamayan öğrenciler bulunmaktadır. Mesela hak ehliyetini tanımlarken fiil ehliyetini anlatanlar ya da kamu haklarından söz edenler az değildir.

Bu sorularda doğruya yakın cevap verenlere tam puan verilmiştir.

**Prof. Dr. Şahin AKINCI**