SGK’NIN RÜCU HAKKI

Sosyal Güvenlik Kurumu, iş kazası ya da meslek hastalığına uğrayan sigortalıya ya da ölümü halinde hak sahiplerine gerekli yardımları yaptıktan sonra, iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kusuru bulunan kişilerden, yaptığı yardımların bedellerini bu kişilerin kusuru oranında geri alır. Buna Kurumun rücu hakkı denmektedir. Rücu hakkının tanınmasının gerekçesi Kurumun malvarlığında meydana gelen zararın olayda kusuru bulunan kişiler tarafından karşılanması ve sigortalıların bedensel ve ruhsal sağlıklarının korunması için daha fazla özen gösterilmesidir.

 SGK, sigortalı ya da ölümü halinde hak sahiplerine yaptığı ödemeleri, 5510 sayılı yasanın 21.madde hükümlerine göre geri alabilir. Bu madde uyarınca “İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirilir.”

 Yukarıda yer alan maddede işverenin, Kurum tarafından yapılan masraflardan sorumlu tutulabilmesi için bazı koşullar aranmaktadır. Bunlar iş kazası veya meslek hastalığının,

* 1. işverenin kastı ya da
	2. sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmiş olmasıdır.

Bu iki durumdan biri varsa SGK, sigortalı ya da hak sahipleri için yapmış olduğu masrafları olayın meydana gelmesindeki kusuru oranında işverenden rücu yoluyla geri alabilecektir.

İş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde işveren dışında bir başka kişinin de kusuru olabilir. Bu durumda da Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücû edilir.

5510 sayılı Kanunun 23.maddesi, sigortalı çalıştırdığını süresi içinde Kuruma bildirmeyen işverenler için oldukça ağır bir sorumluluk getirmektedir. Buna göre, zamanında sigortalıyı Kuruma bildirmeyen işveren, iş kazası veya meslek hastalığı hallerinde Kurumca yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü masrafların tutarı ile gelir bağlanırsa bu gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri tutarı, 21 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı sorumluluk halleri aranmaksızın ödemekle yükümlüdür. Daha açık bir ifadeyle, sigortalıyı zamanında Kuruma bildirmeyen işveren, sigortalının uğradığı iş kazası veya meslek hastalığında kastı ya da kusuru bulunmasa dahi Kurumca yapılan tüm masraflardan sorumlu olacaktır.

Bağımsız çalışanlar da kendilerini Kuruma bildirmeleri gereken süre içinde bildirimde bulunmazlarsa, bu sürede meydana gelecek iş kazası ya da meslek hastalığı hallerinde kendilerine gelir ve ödenek ödenmeyecektir.

5510 sayılı yasanın ilgili maddesi şu şekildedir;

**İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu**

 **MADDE 21-** İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirilir. İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.

 İş kazasının, 13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sürede işveren tarafından Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir.

 Çalışma mevzuatında sağlık raporu alınması gerektiği belirtilen işlerde, böyle bir rapora dayanılmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılan sigortalının, bu işe girmeden önce var olduğu tespit edilen veya bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılması sonucu meydana gelen hastalığı nedeniyle, Kurumca sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneği işverene ödettirilir.

 İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücû edilir.

 İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık; kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile kamu idareleri tarafından görevlendirilen diğer kişilerin vazifelerinin gereği olarak yaptıkları fiiller sonucu meydana gelmiş ise, bu fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunanlar hariç olmak üzere, sigortalı veya hak sahiplerine yapılan ödemeler veya bağlanan gelirler için kurumuna veya ilgililere rücû edilmez. Ayrıca, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde, bu Kanun uyarınca hak sahiplerine bağlanacak gelir ve verilecek ödenekler için, iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine veya iş kazası sonucu ölen kusurlu sigortalının hak sahiplerine, Kurumca rücû edilmez.