

**Genel Merkez:** Bostancı Mahallesi E 80 Yanyol Cd. No: 2 34744 Bostancı-Kadıköy-İstanbul Tel: (216) 380 8590 Fax: (216) 373 6502

**28/04/2016**

Sendikamız, Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu IMF ve Avrupa Metal Sendikaları Federasyonu FEM üyesidir.

Our Union is a member of the IMF, International Metalworkers’ Federation and the FEM, European Metalworkers’ Federation in the Community.

**İŞ CİNAYETLERİ VE KAYITDIŞILIK RAPORU**

* İŞ KAZALARININ DÖRTTE ÜÇÜ MESLEK HASTALIKLARININ NEREDEYSE TAMAMI KAYITDIŞI
* TÜRKİYE'DE İŞ CİNAYETLERİNİN ORANI AB'NİN 6'I KATI
* METAL SEKTÖRÜNDEKİ İŞ CİNAYETLERİNDE DE TÜRKİYE ÖN SIRALARDA

1. **GİRİŞ**

Türkiye ekonomisi açısından en kritik sorun alanlarından biri kayıt dışı ekonominin son derece yüksek düzeylerde olmasıdır. TÜİK İşgücü Anketi Ocak 2016 verilerine göre herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmadan çalışanların oranı %31,8 seviyesindedir. Bunun yanında herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olunsa da, kayıt dışı uygulamaların yaşandığı pek çok işyerinin varlığı bilinmektedir. Prim ödeme miktarından, iş kazalarının hatta iş cinayetlerinin kayıt altına alınmadığı, meslek hastalıklarının yok sayıldığı bir çalışma hayatı ile karşı karşıyayız.

Dolayısıyla kaytıdışı ekonomi ile mücadele çalışanların herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna üyeliği ile sınırlı bir konu olarak ele alınmaz. Tüm boyutları ile ele alınmak durumundadır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanı da bu eksende değerlendirilmek durumundadır.

Bu rapor, ILO tarafından 2001’den bu güne “Dünya Çalışma Güvenliği ve Sağlığı Günü” olarak ilan edilen ve hâlihazırda Dünya’nın 30’undan fazla ülkesinde “Anma ve Yas Günü” olarak kabul edilen 28 Nisan tarihin üzerinden soruna dikkat çekmek için hazırlanmıştır.

Sendikamız Genel Yönetim Kurulu kamuoyuna yaptığı açıklama ile 28 Nisan’ın **İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybeden İşçileri Anma ve Yas Günü** olarak kabul edilmesini talep ettiğini kamuoyuna duyurmuştur.

Raporda Türkiye’de iş kazaları ve meslek hastalıkları alanında yaşanan kayıtdışılık sorununa SGK ve TÜİK verileri üzerinden yapılan hesaplamalarla dikkat çekilmekte, Türkiye’nin ve Türkiye’deki metal sektörünün Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırması üzerinden iş kazalarındaki konumu tespit edilmeye çalışılmıştır.

1. **İŞ KAZALARININ DÖRTTE ÜÇÜ MESLEK HASTALIKLARININ NEREDEYSE TAMAMI KAYITDIŞI**

TÜİK tarafından 2013yılı İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri Araştırma Sonuçları ile SGK Yıllık İstatistikleri karşılaştırıldığında iş kazalarının büyük bir kısmının kayıtdışı olduğu görülmektedir. 2012 yılında SGK kayıtlarına yansıyan iş kazası sayısı **74 bin 871**'dir. Buna karşın 2013 yılı Haziran dönemi için (Mayıs-Haziran-Temmuz ayları)geriye dönük 1 yıllık zaman diliminde iş kazası geçirdiğini söyleyenlerin sayısı 706 bindir. Her ne kadar verilerden biri 2012 yılının ikinci ve 2013 yılının birinci dönemini, diğeri ise sadece 2012 yılını kapsasa ve bu nedenle sağlıklı bir oran tespit etmek mümkün olmasa da, 1 yıllık zaman diliminde yaklaşık olarak benzer sayıda iş kazasının olduğu varsayılırsa, iş kazalarının % 89,4'ü kayıtdışı olarak görülmektedir. 2013 yılında ise SGK istatistiklerinde iş kazası sayısı **191 bin 389** olarak kayıtlara geçmiştir. Bu artışın nedeni SGK tarafından yöntem değişikliği ile açıklanmaktadır[[1]](#footnote-1).

Ancak bu düzenlemeye rağmen (bu sefer 2013 TÜİK verileri ile SGK verileri karşılaştırıldığında) iş kazasına uğrayanların %72,9'nun geçirdikleri kazanın kayıtdışı olduğu görülmektedir.

SGK tarafından en son açıklanan yıllık istatistikler 2014 yılı içindir. Bu istatistiklerde kayıtlı iş kazası sayısı 221 bin 366 bine ulaşmıştır.

İş bağlı sağlık sorunu yaşayanların sayısı TÜİK İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri Araştırma Sonuçları'na göre 895 kişi iken bu sayı SGK 2012 istatistiklerinde 395, SGK 2013 istatistiklerinde 351, SGK 2014 yılı İstatistikleri'nde ise 494'tür. TÜİK verisini sabit kabul edersek meslek hastalıklarında 3 yılın ortalamasına göre kayıtdışı oranı % 99,9'dur.

**2.a. En çok iş kazası küçük ölçekli firmalarda**

TÜİK verilerine göre her iki iş kazasından biri 1-9 kişi çalıştıran iş yerlerinde gerçekleşmektedir. Buna karşın SGK 2013 verilerine göre kayıtlı iş kazalarının sadece % 8,8'i, SGK 2014 verilerine göre %8'i 1-9 kişi çalıştıran işyerlerindedir.

Grafik 1. TÜİK verilerine göre iş kazalarının ölçek büyüklüğüne göre dağılımı

2013 yılı TÜİK ve SGK verileri üzerinden yaptığımız hesaplamaya göre küçük işletmelerde kayıtdışı iş kazası oranı % 95'tir. Buna karşın 500 ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerinde iş kazalarına dair iki kurumun elde ettiği veriler yaklaşık olarak birbirini karşılamaktadır. Ancka bu durum söz konusu firmalarda kayıtdışı iş kazalarının olmadığı şeklinde yorumlanmamalıdır. 10 ila 49 işçi çalıştıran iş yerlerinde her üç iş kazasından ikisi kayıtdışıdır. Kayıtdışı iş kazası oranı 50 ila 249 işçi çalıştıran işyerlerinde % 58, 250 ila 499 kişi çalıştıran işyerlerinde % 16'dır.

Grafik 2- Ölçek Büyüklüğüne Göre İş Kazalarında Kayıtdışılık

Not: Hesaplamada 2013 SGK istatistikleri ile TÜİK 2013yılı İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri Araştırma Sonuçları kullanılmıştır. İki verinin kapsamı ve dönemleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle oranlar üst limiti vermekte ve yaklaşık bir sonucu göstermektedir.

**3. TÜRKİYE'DE İŞ CİNAYETLERİNİN ORANI AB'NİN 6'I KATI**

Türkiye iş cinayetleri açısından son derece kötü bir tabloya sahip. 100 bin işçi başına ölümlü iş kazası oranı bakımından sadece 1. değil aynı zamanda Türkiye'deki oranlar Avrupa ülkelerinin kat be kat üzerinde. Türkiye iş kazalarındaki yüksek kayıtdışı oranlarına rağmen, kayıtlı işgücü üzerinden yapılan hesaplamalar da bile Avrupa ülkeleri arasında son derece kötü bir yerde. 2013 yılı verileri üzerinden hazırladığımız karşılaştırma tablosuna göre Türkiye'de ölümlü iş kazası oranı Malta'nın 2, Hollanda'nın 17 katı. AB üyesi 27 ülkenin ortalamasının ise 6 Kat üzerindedir.

Grafik 3- Ülkelere göre 100 bin kişi başına ölümlü iş kazası oranı

**4. METAL SEKTÖRÜNDEKİ İŞ CİNAYETLERİNDE TÜRKİYE'NİN YERİ**

Metal sektörü kapsamında değerlendirilen 7 alt sektör dikkate alındığında, AB ülkeleri ve Türkiye arasında iş cinayeti oranları açısından ciddi farkların olduğu görülmektedir. Grafikte 100 bin kişi başına düşen iş cinayeti oranı gösterilmektedir. Değerler AB için Eurostat (Avrupa İstatistik Kurumu) 2013, Türkiye için SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) 2013 yıllık verileri üzerinden hesaplanmıştır.

Grafik 4- Metal sektöründe 100 bin çalışan başına ölümlü iş kazası oranları AB-Türkiye karşılaştırması

27 AB ülkesi ortalaması ile Türkiye arasındaki fark son derece yüksektir. Türkiye'de 100 bin kayıtlı işçi başına düşen iş cinayeti sayısı metal sektöründe 5 ile 21 kişi arasında değişirken, bu oran AB ortalamasında 0,2-3,5 arasında değişmektedir. Türkiye'de metal sektöründeki iş cinayetleri oranı alt sektörüne göre AB ortalamasının 3 ila 30 katıdır. En büyük fark Bilgisayar vb. imalatında görülürken, en az fark fabrikasyon metal ürünlerinin üretimindedir

Tablo 1- Metal sektöründe 100 bin çalışan başına ölümlü iş kazası oranları AB-Türkiye karşılaştırması

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sektör** | **Türkiye** | **AB27** | **TR/AB** |
| **24-Ana metal sanayii** | 21,3 | 3,52 | 6 |
| **25-Makine ve teçhizat hariç. Fabrikasyon** | 9,3 | 2,77 | 3 |
| **26-Bilgisayar vb. ürünlerin imalatı** | 6,2 | 0,21 | 30 |
| **27-Elektrikli teçhizat imalatı** | 6,4 | 1,25 | 5 |
| **28-BYS makine ve ekipman imalatı** | 6,6 | 1,2 | 6 |
| **29-Motorlu kara taşıtı vb.** | 5,0 | 0,52 | 10 |
| **30-Diğer ulaşım araçlarının imalatı** | 15,9 | 1,04 | 15 |

Alt sektörleri detaylı olarak irdelediğimizde Türkiye metal sektöründeki işçi cinayetleri açısından 2013 yılında Türkiye dahil 31 Avrupa ülkesi arasında 1 sektörde birinci, 4 sektörde 2., 2 sektörde ise 4. olarak görülmektedir. Sektörde pek çok AB ülkesi için herhangi bir iş cinayeti görülmemektedir.

4.a. Ana metal sanayi

Grafik 5- Ana metal sanayinde Türkiye- AB karşılaştırması

Ana metal sanayinde 2013 yılında 12 ülkede iş cinayete yaşanmamıştır. Oran olarak birinci olan ülke Hırvatistan'dır. Ancak Hırvatistan'daki ölümlü iş kazası sayısı sadece 2'dir. Türkiye'de ise aynı dönemde 34 kişi iş cinayeti sonucunda hayatını kaybetmiştir. Oranlarda Hırvatistan'ın yüksek çıkmasının nedeni ilgili sektörde çalışan kişinin sayısının azlığıdır. Türkiye'den sonra ölüm sayısının en fazla olduğu ülke 5 ile Almanya'dır.

4.b. Makine ve teçhizat hariç. fabrikasyon metal ürünleri imalatı

Grafik 6- Makine ve teçhizat hariç. fabrikasyon metal ürünleri imalatı Türkiye- AB karşılaştırması

Makine ve teçhizat hariç. fabrikasyon metal ürünleri imalatı alanında yaşanan ölümlü iş kazası sayısı Türkiye için 35'tir. Bu dönem için İtalya'da 18, Almanya'da 15 ölümlü iş kazası yaşanmıştır. Kıbrıs sadece 1 ölümlü iş kazası ile oransal olarak birinci sırada görülmektedir. Bu sayı Romanya'da 7, Portekiz'de 9'dur.

4.c. Bilgisayarların. elektronik ve optik ürünlerin imalatı

Grafik 7- Bilgisayarların. elektronik ve optik ürünlerin imalatı Türkiye- AB karşılaştırması

Bilgisayarların. elektronik ve optik ürünlerin imalatı alanında sadece 3 ülkede ölümlü iş kazası gerçekleşmiştir. Bu ölümlerin 3'ü Almanya'da, 1'i isviçre'dedir. Türkiye'de ise 2 kişi bu sektörde hayatını kaybetmiştir.

4.d. Elektrikli teçhizat imalatı

Grafik 8- Elektrikli teçhizat imalatı Türkiye- AB karşılaştırması

Elektrikli teçhizat imalatında Türkiye'de 7 iş cinayeti yaşanmıştır. 23 ülkede iş cinayeti yaşanmamıştır. Almanya'da 7, Fransa'da ise 4 kişi hayatını kaybetmiştir. Sıralamada Türkiye'yi geçen Portekiz'de ölüm sayısı 1'dir.

4.e. Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

Grafik 9- Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı Türkiye- AB karşılaştırması

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı sektöründe 16 ülkede ölümlü iş kazası yaşanmamıştır. Türkiye'de iş cinayeti sayısı 11'dir. Türkiye'yi sıralamada geçen her ülke için bu sayı yalnızca birdir. Almaya'da iş cinayeti sayısı Türkiye ile eşittir.

4.f. Motorlu kara taşıtı. treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

Grafik 10- Motorlu kara taşıtı. treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı Türkiye- AB karşılaştırması

Motorlu kara taşıtı. treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı sektöründe Türkiye'de 2013 yılında 7 iş cinayeti gerçekleşmiştir. 22 ülkede ise ölümlü iş kazası yaşanmamıştır. Türkiye'yi sıralamada geçen Finlandiya'da ise sadece 1 ölümlü iş kazası yaşanmıştır. Finlandiya'da son 6 yılda başka bir ölümlü kaza görülmemiştir. Bu dönemde ilgili sektörde Fransa'da 4, Romanya'da 3 ölümlü iş kazası yaşanmıştır.

4.g. Diğer ulaşım araçlarının imalatı

Grafik 11- Diğer ulaşım araçlarının imalatı Türkiye- AB karşılaştırması

22 ülkede diğer ulaşım araçlarının imalatı sektöründe ölümlü iş kazası yaşanmamıştır. Türkiye'de sektördeki iş cinayeti sayısı 7'dir. Sıralamada Türkiye'yi geçen Litvanya'da ölüm iş kazası sayısı ise yalnızca 1'dir. Fransa'da ise 3'tür.

**SONUÇ**

Türkiye’de iş cinayetleri en öncelikli konulardan biridir. İşverenlerin doymak bilmeyen kar hırsı, artan üretim baskısı, esnekleşen ve kuralsız hale gelen çalışma koşulları işçileri öldürüyor. En çok işçi ölümleri taşeronlarda yaşanırken, uzun çalışma sürelerinin ölümleri arttırdığı, esnek çalışmanın aslında esneyen sağlık ve güvenlik tedbirleri demek olduğu biliyorken, AKP hükümeti çalışma koşullarını daha da esnekleştirmek için çabalıyor.

ILO verilerine göre; Dünya’da her 15 saniyede 1 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor. Her yıl 2 milyon fazla işçi meslek hastalığı ve iş kazaları sonucu hayatını kaybediyor.

Ülkemizde ise, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre; 2015 yılında 1730 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Yine, Meclis verilerinde göre, 2016 yılının ilk 3 ayında ölen işçi sayısı ise en az 415 ulaştı. 2002-2015 yılları arasında en az 17 bin işçi hayatını kaybetti.

Meslek hastalıkları konusunda ülkemiz sınıfta kalmış durumda. Avrupa ülkelerinde meslek hastalıklarına yakalanan işçi sayılarında artışlar söz konusuyken, ülkemizde 2014 yılında sadece 494 Meslek hastalığı kayıtlara geçebilmiştir. Takipsizlik ve ilgisizlik ve tespit sürecindeki zorluklar yüzünden binlerce işçi meslek hastalıklarına yakalanmasına rağmen kayıtlara geçmiyor.

Son yıllarda artan kitlesel iş cinayetleri ile birlikte ülkemiz işçi mezarlığına dönüşmüş durumda. Davutpaşa, Soma, Ermenek ve Torunlar katliamları toplum vicdanında ve hafızasında kapatılmayacak yaralar açtı. İş cinayetlerinin gerçek sorumluları hak ettikleri cezaları ya almıyor yada komik cezalarla aramızda ellerini kollarını sallayarak dolaşmaya devam ediyorlar.

Sendikamız bu alanda verilen mücadeleye sınıf mücadelesinin önemli bir bileşeni olarak görmektedir. Bu amaçla bir yandan daha uzun erimli bir mücadele programını ortaya koyarken diğer yandan işçi sağlığı alanındaki çalışmalarını verilen rutin eğitimlerin bir adım ötesine taşımaktadır. Pek çok sendikanın, “bizim işimiz mi?” dediği noktada, sorumluluk alarak üyelerinin çalışmakta olduğu işyerlerini teknik incelemeden geçirme kararı almıştır. Biz inanıyoruz ki, işçi ölümlerinin her gün arttığı ülkemizde, sağlık ve güvenlik meselesi işverenlerin ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın inisiyatifine bırakılamayacak kadar önemli bir konudur.

Bu alanda yapılması gerekenler;

1. Sendikal örgütlenmenin ve özgürlüklerin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. İSG alanının işçi sınıfının temel mücadele alanlarından biri olarak ele alınmalıdır.
2. Taşeron ve güvencesiz çalışma biçimlerinin ortadan kaldırılması hedefi ile insan onuruna yaraşır işler için mücadelenin zemini güçlendirilmelidir.
3. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanının piyasanın kar döngüsünün bir parçası yapılmasına karşı denetimler açısından özerk ve demokratik bir yapının sendikalar, meslek oda ve birlikleri ve üniversiteler ile oluşturulması sağlanmalıdır.
4. İş kazaları ve meslek hastalıkları kayıtdışı ile mücadelenin ayrılmaz bir parçası olarak ele alınmalıdır.
5. Her gün artan iş cinayetlerine kurban edilen işçiler için yılda bir gün duyarlığı arttıracak iş cinayetlerine dikkat çekecek bir gün olması önemlidir. ILO tarafından 2001’den bu güne “Dünya Çalışma Güvenliği ve Sağlığı Günü” olarak ilan edilen 28 Nisan hâlihazırda Dünya’nın 30’undan fazla ülkesinde “Anma ve Yas Günü” olarak kabul edilmiştir. 28 Nisan’da yapılan anmalar, ülkemizde de resmi olarak yapılmalıdır. Buradan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çağrımız, 28 Nisan İş Cinayetlerinde Kaybettiğimiz İşçileri Anma ve Yas Günü olarak ilan edilmesidir.

KAYNAKÇA

TÜİK 2013, “İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri Araştırma Sonuçları”, “Hanehalkı İşgücü Anketi ile Birlikte Uygulanan Modüler Anketler”,

Eurostat 2013, Accidents at work statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Accidents\_at\_work\_statistics

SGK İstatistik Yıllıkları (2012, 2013, 2014), http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/kurumsal/istatistikler/devredilen\_kurum\_istatistikleri/ssk\_devredilen/

TÜİK 2016, İşgücü İstatistikleri

.

1. "2012 ve öncesi yıllarda iş kazası geçiren sigortalı sayılarına ait istatistikler verilirken ödemesi yapılıp kapatılan iş kazası vaka sayıları esas alınmaktaydı. 2013 yılından itibaren iş kazası bildirim formunun elektronik ortamda alınmaya başlanması ile iş kazası geçiren tüm sigortalı sayılarına ait veriler Avrupa Birliği standartları da (ESAW) dikkate alınarak verilmeye başlanılmıştır. ESAW metodolojisine göre iş kazası sonrası işe başlama kazadan sonraki 5. günde meydana gelmiş ise bu iş kazası istatistiklere yansıtılmaktadır" şeklinde açıklanmaktadır(Açıklama (SGK 2013 yılı İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri) [↑](#footnote-ref-1)