TİCARET HUKUKU KAVRAMI

Ekonomi bilimi açısından ticaret, malların üretim ve tüketim aşamaları arasındaki aracılık faaliyetlerini ifade etmektedir.

Ticaret hukuku üretim, değişim ve tüketim aşamalarındaki ticari faaliyetleri düzenleyen ve bunları konu edinen bir hukuk dalı olarak tanımlanabilecektir.

TİCARET HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ

Ticaret hukuku özel hukuk karakterli olduğu için özel hukukta geçerli olan irade özgürlüğü ilkesi, bir başka ifadeyle, hukuki ilişkinin taraflarının eşit olduğu ve ilişkinin kapsam ve içeriğini serbestçe belirleyebilme özgürlüğü ticaret hukukunda da geçerli olacaktır.

Ticaret hukukunda ilke bu olmakla birlikte, irade özgürlüğü her açıdan mutlak ve sınırlanamaz değildir.

* + küçük tasarruf sahiplerinin ve yatırımcıların korunması;
  + tasarrufların yatırımlara etkin ve sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi;
  + piyasaya güvenin sağlanması ve istikrarın korunması;
  + tüketicilerin korunması ve rekabetin korunması gibi düşüncelerle; irade özgürlüğü, kamu otoritelerince getirilen çeşitli düzenlemelerle sınırlandırılmıştır. Bu ise ekonomi hukuku denilen yeni bir hukuk dalının doğumunu hazırlamıştır.

Ticari İşletmelerde Önemli Bazı Hukuksal Olay ve İşlemler

* Devir
* Rehin
* Miras
* Sermaye Olarak Konulma

Ticari İşletmenin Devri

* Ticari işletmenin devri TTK’da değil TBK md. 202’de düzenlenmiştir. Bu madde sadece ticari işletmelerin devrini değil tüm işletmelerin devrini genel olarak düzenlemektedir.
* TBK md. 202’de ifade edilen husus bir malvarlığı veya bir işletmenin aktif ve pasifleriyle birlikte devredilmesidir. TBK md. 203’de bir işletmenin diğer işletmeyle birleşmesi hüküm altına alınmaktadır.

Devrin Kapsamı

* Devir kural olarak unsurların tamamını kapsar. İşletmenin hem aktifleri hem pasifleri devir kapsamına girecektir. Bunlardan yalnızca birini konu alan bir devir sözleşmesi işletmenin devri anlamına gelmez.
* İşletmenin devri kural olarak bütün unsurlarını kapsamakla birlikte bu her zaman şart değildir. Bazı unsurlar kapsam dışı bırakılabilir. Önemli olan devredilen unsurlarla bir işletmenin varlığından ve bunu işletebilme imkânından söz edilebilsin.
* Asgari şartlar için bu yeterlidir. Bu bakımdan taraflar anlaşarak bazı unsurları devir kapsamı dışında bırakabileceklerdir. Kanun da bu imkânı açıkça ifade etmektedir: “Bir işletmenin devri, aksi açıkça kabul edilmiş olmadıkça, unvanın da devri sonucunu doğurur” (TTK md. 49, f. 2, c. 1). Bu hükmün zıt anlamına göre, bazı unsurlar devrin dışında tutulabilir. Ancak unvanın bir özelliği vardır, işletmeden ayrı olarak ve tek başına devredilemez (TTK md. 49, f. 1).

KAYNAKLAR

Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı, Ticaret Hukuku Bilgisi, 10. Baskı, Dora Yayınları, Bursa, 2016.