**KONU :** Aile hekimi olarak görev yapmam nedeniyle adli tabiplik hizmetinin görevlerimin arasında bulunmamasına ilişkin beyanlarımın sunulması ve adli tabip nöbet listesinin yeniden düzenlenmesi istemidir.

**TARİH :** xx.xx.2016

**SAYI :** xx

**CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA**

**iliniz**

Aile hekimliği uygulamasının başlaması ile beraber ‘’hükümet tabibi’’ statüsü ve dolayısı ile hükümet tabibine bağlı görevler de ortadan kalkmıştır. Daha önceleri adli tabiplerle birlikte hükümet tabibinin de ifa ettiği adli tabiplik hizmetleri aile hekimliği görevleri arasında yer almamaktadır. Aile Hekimlerinin Hükümet tabibi olmadığı Danıştay 17inci Dairesinin 28/01/2016 günlü, E:2015/11746, K:2016/448 sayılı kararıyla kesinleşmiştir. Adli Tabiplik hizmetinin Aile Hekimlerin görevi arasında yer almaması ile ilgili yasal mevzuatları inceleyecek olursak;

1. **ADLİ TABİPLİK HİZMETLERİ ÖNCELİKLİ OLARAK ADLİ TIP KURUMLARI TARAFINDAN VERİLİR.**

Adli muayene yapılması 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 86. maddesi ile düzenlenmiştir. Otopsi görevi 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 87. maddesi ile düzenlenmiştir.

2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 10. maddesi; “Adli Tıp Kurumu şube müdürlüğünde görevli personel, Adalet Bakanlığınca görev sınırları belirlenen yerlerde bulunan mahkemeler, hâkimlikler ve savcılıklar tarafından adli tıpla ilgili olmak üzere gerekli görülecek otopsi, muayene ve keşifleri, gerekirse olay yerine de gitmek suretiyle yaparak bu hususta rapor vermek ve yapılan davet üzerine sözlü görüşlerini bildirmekle yükümlüdür. Adli Tıp Kurumu şube müdürlüğü bulunmayan yerlerde bu görevler adli tabip ve diğer personel tarafından yerine getirilir.” hükmüne amirdir.

Anılan yasa hükmü doğrultusunda 31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 18. maddesi uyarınca; “Adli Tıp Şube Müdürlüklerinin görevleri ve çalışma usulleri şu şekildedir;

a) Adli tıp şube müdürlüğünde görevli tüm personel, Bakanlıkça görev sınırları belirlenen yerlerde bulunan mahkemeler ve Cumhuriyet savcıları tarafından adli tıpla ilgili olmak üzere gerekli gösterilecek otopsi, ölü muayenesi ve olay yeri incelemelerini yaparak bu konuda rapor vermek ve davet olduğunda sözlü görüşlerini bildirmekle görevlidirler.

c) Adli tıp şube müdürlüklerinin bulundukları görev bölgeleri sınırları içinde otopsisi gereken cesetlerin ölü muayeneleri adli tıp uzmanınca yapıldıktan sonra, otopsileri o mahalde Adli Tıp Kurumu veya grup başkanlığındaki morg ihtisas dairelerinde yapılır. Morg ihtisas dairesi bulunmayan yerlerde mevcut resmi sağlık kurumlarının olanaklarından yararlanılır.

e) Adli tıp uzmanları mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde nöbetçi bilirkişi olarak Cumhuriyet savcıları ile beraber görev yaparlar.

j) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi gereğince resmi bilirkişi olarak görevlendirilecek olan adli tıpla ilgili bölüm veya birimdeki uzman elemanlar bulundukları şehirlerdeki adli olaylarda resmi bilirkişi sayılırlar.”

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 86 ve 87. maddeleri kapsamında düzenlenen adli muayene ve otopsi görevleri Adli Tıp Kurumunun doğrudan hizmet verdiği yerlerde Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne ait olduğu yasa gereğidir.

Bununla birlikte 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 31. maddesi; “Yükseköğretim Kurumları veya birimleri, adli tıp mevzuatı çerçevesinde adli tıp olaylarında ve diğer adli konularda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre resmi bilirkişi sayılır. Bu birim ve kliniklerde tetkik edilecek adli tıp ile ilgili işler yönetmelikte belirlenir.” hükmüne amirdir.

2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 31. maddesi ve bu doğrultuda Adli Tıp Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 18/j maddesi uyarınca 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38. maddesi gereğince, Yüksek Öğretim Kurumları veya birimlerinin adli tıpla ilgili bölüm veya birimlerindeki çalışanlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 65/1-(a). maddesi uyarınca resmi bilirkişi sayılırlar.

Anılan yasa hükümleri uyarınca Adli Tıp Kurumunun doğrudan hizmet verdiği yerlerde adli muayene ve yerinde otopsi hizmetleri görevleri Adli Tıp Şube Müdürlüklerine aittir. Adli Tıp Şube Müdürlüğü ile birlikte Yüksek Öğretim Kurumları da adli tabiplik hizmetlerinde resmi görevlidir.

1. **ADLİ TIP KURUMUNUN HİZMET VERMEDİĞİ YERLERDE ADLİ TABİPLİK HİZMETLERİ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ TARAFINDAN VERİLİR.**

Aile hekimlerine verilen adli tabiplik hizmetleri ile ilgili görevlendirme yasaya ve hukuka aykırı niteliktedir. Şöyle ki;

1. Aile hekimlerinin görev ve yetkileri 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 2. maddesi ile düzenlenmiştir. Buna göre ‘’Aile hekimi; kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Sağlık Bakanlığının öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiptir. ‘’
2. Aile hekimliği uygulama yönetmeliği (Resmi Gazete 25.01.2013 – 28539) ‘nin 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca;

‘’Adli tıp kurumunun doğrudan hizmet vermediği ve hastane bulunan yerlerde yerinde otopsi dışındaki adli tıp hizmetleri hastaneler tarafından verilir. ‘’ denilmektedir.

1. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliklerine 10.10.2013 tarih ve 44307383/319 sayılı yazıları ile gönderilen görüş yazısında söz konusu adli tabiplik hizmetlerinin, aile hekimliği kanun ve yönetmeliğine atıf yapılarak hastane bulunan yerleşim yerlerinde hastanelerce yerine getirileceği ifade edilmiştir.
2. Adli tabiplik hizmetleri ile ilgili aile hekimleri lehine verilen yerel mahkeme kararları ardından idare mahkemeleri de benzer kararlar vermiştir. TC İstanbul 1.İdare Mahkemesi 2013/2282 sayılı kararında da ‘’otopsi hizmetlerinin ise adli tıp kurumunun doğrudan hizmet verdiği yerle var ise bu yerler tarafından, yok ise hastaneler tarafından verilmesi gerektiği, toplum sağlığı hekimleri ya da aile hekimlerinin hastane bulunan ilçe merkezlerinde adli tıp hizmetlerini vermekle yükümlü olmadığı’’ tespitini yapmıştır.

Yukarıda bahsedilen kanun, yönetmelik, genelge ve bakanlık görüş yazılarından da anlaşılacağı üzere adli tabiplik hizmetleri aile hekimlerinin görevi değildir.

Danıştay 5. Dairesinin bu konuya son noktayı koyan 2012/ 8148 Esas ve 2015/1711 Karar sayılı 26.02.2015 tarihli kararında Aile Hekimlerinin görev tanımlarının Aile Hekimliği Kanunu’nun 2. maddesinde “Aile hekimi; kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Sağlık Bakanlığının öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiptir.” tanımlanmış olduğunu belirterek özellikle bu maddeye atıf yaparak, “Aile hekimlerinin görevleri, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun (işlem tarihindeki adı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kanunudur) 2. maddesindeki tanımda yer almaktadır. Keza, statüleri ve mali hakları da aynı Kanunda düzenlenmiş, sair hususların Yönetmeliklerle düzenlenmesi, Kanunun 8. maddesiyle öngörülmüştür. Farklı bir statüde görev yapan aile hekimlerine Kanunda sınırları çizilip tarifi yapılan ve imzalanan sözleşmelerle de sınırları belirtilen görevleri dışında başka görevler verilmesini olanaklı kılan yasal bir hüküm bulunmamaktadır.” açıklamalarına yer verilmiştir. Danıştay kararı doğrultusunda aile hekimleri hakkında, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 2. maddesinde düzenlenmeyen herhangi bir görev ve yetkinin aile hekimlerine verilebilmesi hukuken mümkün değildir.

**SONUÇ VE İSTEM:**

Yukarıdan beri izah etmeye çalıştığım nedenlerle;

1. Aile hekimi olarak görev yapmam nedeniyle Adli Tabiplik hizmetinin görevlerim arasında olmadığının kabulünü,
2. Adli tabiplik hizmetinin görevlerim arasında olmaması nedeniyle adli nöbet listesinden çıkartılarak listenin yeniden düzenlenmesini,
3. XX. xx.2016 tarihinden itibaren görevi olmayan adli tabiplik hizmetlerini yerine getirmeyeceğimden dolayı herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için, başsavcılığınıza bağlı ilgili kurum ve kuruluşlarınıza konu ile ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılmasını, Arz ederim.

Dr.AHEF HUKUK