**31. Sigorta Şirketlerinin Denetimini Kim Yapar?**

Hazine Müsteşarlığı’na doğrudan bağlı Sigorta Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

**32. Sigortanın Tasnifi Nasıldır?**

|  |  |
| --- | --- |
| **ÖZEL SİGORTA** | **SOSYAL SİGORTA** |
| Özel sigortalar, özel sektördeki sigorta şirketleri tarafından yapılır. Kural olarak ihtiyaridir. Fakat bazı hallerde zorunludur. (Örn. Deprem sigortası). Bu sigortalarda kaynak sigorta sözleşmesidir. Herkes yararlanabilir. İçerik ve kapsam kişiden kişiye farklılık gösterir (Yaş gibi) | Kanunla kurulmuş kurumlar tarafından yapılır. Zorunlu bir nitelik taşır. Kişiler sözleşme serbestisine sahip değildir. Kaynağı kanundur. Belirli bir statüde olmak gerekir (işçi, memur gibi..) İçeriğini kanun belirler. |
| **MAL SİGORTASI**  Sigorta bedeli sigorta değerine eşittir. Sigortalının uğradığı gerçek zararlar sigortacı tarafından karşılanır. Tazmin ilkesi esastır.  Sigortacı sigorta tazminatını ödedikten sonra sigorta ettirenin üçüncü kişilere karşı sahip olduğu dava haklarını elde eder ve zararın tazmin edilmesi amacıyla rizikonun gerçekleşmesine neden olan kişilere rücû davası açar. Halefiyet ilkesi uygulanır.  Sigorta teminatının konusu para ile ölçülebilen şeylerdir.  Aşkın, eksik, takseli, birden çok sigorta hükümleri uygulanır. Zenginleşme yasağı ilkesi vardır. | **CAN SİGORTASI**  Sigorta konusunu insanlar oluşturduğundan sigorta bedelinin sigorta değerini aşamayacağına ilişkin kural uygulanmaz. Çünkü sigorta değeri, insan hayatıdır. İnsan hayatı paha biçilemezdir. Sigortacı, uğranılan zarardan ziyade kararlaştırılan bedeli öder. Zenginleşme yasağı ilkesi yoktur. Can sigortalarında halefiyet ilkesi uygulanmaz.  Birden fazla sigorta yapılması ve birden fazla sigorta bedeli alınması mümkündür. |

|  |
| --- |
| **SORUMLULUK SİGORTASI (Yeni Ticaret Kanunumuzda ilk defa düzenlendi)** |
| Sigorta bedeli olarak sigortacının azami sorumluluğu saptanmakta ve bu bedel bir tahmine dayanmaktadır. Zarara neden olan eylem ve işlemleri önceden belirlemek mümkün değildir. Sigortalının kasden verdiği zararlar teminat dışıdır. Ağır kusurlu hallerde ve bazen kusursuz hallerde dahi teminat verilebilmektedir.  Zarar görenlerin maruz kaldığı zararların hesaplanmasında, mal sigortalarında olan eksik veya aşkın sigorta uygulamaları yoktur. Sigortacının sorumluluk limiti, sigorta süresi içindeki her olay için farklıdır. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZARAR SİGORTASI** | **MEBLAĞ SİGORTASI** |
| Teminat altına alınan risk gerçekleşince sigortacı tazminat öder. Fakat, Sigortacının tazminat ödeme yükümlüğünün doğabilmesi için rizikonun gerçekleşmesi yetmez, aynı zamanda sigorta konusu menfaatin bir zarara uğramış olması gerekir.  *Zenginleme yasağı prensibi* kabul edilmiştir. Böylece, sigorta ettirenin fiilen uğradığı zarardan daha fazla tazminat elde etmesinin önüne geçilmiştir. Eksik, aşkın, takseli sigorta hükümleri uygulanır. Ayrıca birden çok sigorta hükümleri de uygulanır (Çifte, kısmi, müşterek sigorta). | Bir zararla bağlı olmaksızın, sigortacı sözleşmede öngörülen parayı rizikonun gerçekleşmesi üzerine hak sahibine öder. Rizikonun mutlaka bir zarara neden olması aranmaz. Örneğin; yaşama ihtimaline karşı yapılan sigortalarda zarar doğmaz ve verilen tarihte kişi yaşarsa risk gerçekleşir.  Zenginleşme yasağı ilkesi ve halefiyet ilkesi yoktur. Eksik, aşkın, takseli sigorta hükümleri uygulanamaz. Ayrıca birden çok sigorta (Çifte, kısmi, müşterek sigorta) hükümleri uygulanmaz. |