**Art. 3. Ust. 3 Ustawy o Ubezpieczeniu Społecznym**

Postępowanie w razie zdarzenia wypadkowego, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia osoby niebędącej pracownikiem zostało uregulowane rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1618) – dalej r.u.w.k.w.

Chodzi w szczególności o: sportowców, posłów i senatorów, stypendystów, uczestników szkoleń, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, pracujących więźniów, osoby duchowne, funkcjonariuszy, osoby odbywające służbę zastępczą oraz wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług.

Poszkodowany, który uległ wypadkowi jest obowiązany zawiadomić o wypadku (jeżeli jego stan na to pozwala) – odpowiednio:

- podmiot wypłacający stypendium sportowe – dotyczy pobierających te stypendia;

- podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania – odnosi się do wykonujących tę pracę na podstawie skierowania do pracy;

- Kancelarię Sejmu albo Senatu – dotyczy posłów i senatorów;

- pracodawcę, u którego osoba pobierająca stypendium odbywa staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie albo jednostkę, w której osoba pobierająca stypendium odbywa szkolenie – obowiązuje osoby pobierające stypendium w okresie odbywania tego stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub szkolenia na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący;

- spółdzielnię produkcyjną, spółdzielnię kółek rolniczych – jeżeli wypadkowi uległ członek którejś z tych spółdzielni, a także inne osoby traktowane na równi z członkiem spółdzielni, w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, wykonujących pracę na rzecz tych spółdzielni;

- podmiot, na którego rzecz poszkodowany wykonywał pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121) – dalej k.c. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;

- osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z k.c. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia – gdy poszkodowana jest osoba współpracująca z tą osobą;

- ZUS – gdy obowiązek zawiadomienia dotyczy osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz współpracujące przy prowadzeniu takiej działalności w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;

- właściwą zwierzchnią instytucję diecezjalną lub zakonną – gdy zdarzenie dotyczy duchownego;

- pracodawcę, u którego osoba odbywa służbę zastępczą - dotyczy odbywających tę służbę;

- Krajową Szkołę Administracji Publicznej – dotyczy słuchaczy tej szkoły pobierających stypendium;

- pracodawcę – gdy poszkodowany/a wykonuje pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z k.c. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoba ta pozostaje w stosunku pracy;

- podmiot, z którym została zawarta umowa agencyjna, umowa zlecenia lub umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z k.c. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowa o dzieło - dotyczy osoby wykonującej umowę, jeżeli w ramach takiej umowy praca jest wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym osoba ta pozostaje w stosunku pracy;

- podmiot, w którym funkcjonariusz celny pełni służbę – dotyczy tego funkcjonariusza.

Powyższe podmioty dokonują ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w karcie wypadku, której wzór podaje załącznik do r.u.w.k.w.

Natomiast poszkodowani, w stosunku do których ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy dokonuje bezpośrednio Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zawiadamiają o wypadku terenową jednostkę organizacyjną ZUS właściwą ze względu na siedzibę prowadzenia działalności albo miejsce sprawowania opieki określone w umowie uaktywniającej, czyli umowie, o której mowa w ustawie z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem w wieku do 3 lat (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1457).

W powyższych przypadkach chodzi o osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub osoby wykonujące wolny zawód, jak np. lekarze, pielęgniarki i położne, architekci, tłumacze, notariusze, radcy prawni, czy księgowe pod warunkiem, że praca jest wykonywana przez te osoby bez zatrudniania na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze.

## Wypadek w okresie ubezpieczenia wypadkowego – inny wypadek przy pracy

**Zgłoszenia wypadku** dokonuje poszkodowany, jeśli stan jego zdrowia na to pozwala, lub inne osoby, np. świadkowie. Dla tej grupy wypadków nie sporządza się jednak protokołu powypadkowego, lecz **kartę wypadku**, która jest podstawą do ustalenia należnych poszkodowanemu (lub jego rodzinie) świadczeń odszkodowawczych.

Podmioty mające obowiązek ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków wymienionych w punktach a-g i i-n, po otrzymaniu wiadomości o wypadku, powiadamiają o wszczęciu postępowania powypadkowego właściwą terenową jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kartę wypadku sporządza się po ustaleniu okoliczności i przyczyn – **nie później niż w terminie do 14 dni od zawiadomienia o zdarzeniu**.

Zamieszczenie w karcie stwierdzenia, że zdarzenie nie jest wypadkiem przy pracy, wymaga uzasadnienia i wskazania na to dowodów.

Na podstawie karty wypadku wypełnia się **statystyczną kartę wypadku GUS**. Stosuje się do niej takie same zasady, jak do wypadku przy pracy osób będących pracownikami.

***Wypadki osób niebędących pracownikami – art. 3. 3Pojęcie wypadku przy pracy***

Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas:

1)

uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe;

2)

wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;

3)

pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie;

4)

odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący, pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych;

5)

wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, pracy na rzecz tych spółdzielni;

6)

wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;

6a)

wykonywania pracy na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 i 730);

7)

współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;

8)

wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;

9)

wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;

10)

wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi;

11)

odbywania służby zastępczej;

12)

nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego przez słuchaczy pobierających stypendium;

12a)

kształcenia się w szkole doktorskiej przez doktorantów otrzymujących stypendium;

13)

wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

# Zgłaszanie wypadku przy prowadzeniu działalności pozarolniczej

Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018

Bożena Dziuba

Osoba prowadząca własną działalność pozarolniczą, która uległa wypadkowi przy pracy, może skorzystać ze świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. W tym celu w pierwszej kolejności powinno nastąpić zgłoszenie wypadku. Dokonuje się tego w ZUS, który na tę okoliczność sporządza kartę wypadku będącą podstawą do wypłaty świadczeń wypadkowych.

Jeżeli podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej (w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych), w okresie ubezpieczenia wypadkowego z tego tytułu, nastąpiło nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, zdarzenie to uznawane jest za wypadek przy pracy, uprawniający do skorzystania ze świadczeń wypadkowych. Ich pełny katalog został określony w [**art. 6 ust. 1**](http://www.sl.gofin.pl/ustawa-z-dnia-30102002-r-o-ubezpieczeniu-spolecznym-z-tytulu%2Ctwjd1vwxk%2C1.html) ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwanej ustawą wypadkową.

Ograniczeniem w prawie do tych świadczeń jest jednak wystąpienie w dniu wypadku na koncie (w ZUS) osoby prowadzącej działalność pozarolniczą zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 6,60 zł. W takim przypadku świadczenia te nie przysługują do czasu spłaty całości zadłużenia.

## Zgłoszenie wypadku

Pracownicy, którzy ulegli wypadkowi przy pracy, zgłaszają ten fakt swojemu pracodawcy zobowiązanemu do sporządzenia na tę okoliczność protokołu powypadkowego.

Inaczej jest w przypadku osób prowadzących własną działalność pozarolniczą, dla których ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy dokonuje ZUS w karcie wypadku. Dlatego do tego właśnie organu należy zgłosić wypadek mający miejsce podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej.

Tryb uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy został określony w wydanym w tej sprawie rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1618), zwanym dalej rozporządzeniem.

## Uznawanie zdarzenia za wypadek przy pracy

Zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć osoby prowadzącej własną działalność pozarolniczą uznaje się za wypadek przy pracy na podstawie ustalenia jego okoliczności i przyczyn, w szczególności przez:

* zabezpieczenie miejsca wypadku w sposób pozwalający odtworzyć jego okoliczności,
* dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,
* wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala,
* zebranie informacji dotyczących wypadku od świadków wypadku,
* zebranie innych dowodów dotyczących wypadku, uznanych za niezbędne.

Stwierdzenie, że zdarzenie nie jest wypadkiem przy pracy, wymaga uzasadnienia i wskazania dowodów stanowiących podstawę takiego stwierdzenia.

## Karta wypadku

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku - nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku - ZUS sporządza kartę wypadku. Jej wzór został określony w [**załączniku**](http://www.sl.gofin.pl/rozporzadzenie-ministra-pracy-i-polityki-spolecznej-z-dnia%2Cl6xwpvcam%2C1.html) do rozporządzenia.

Co istotne, poszkodowany lub uprawniony do jednorazowego odszkodowania członek jego rodziny może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie wypadku, o czym powinni zostać pouczeni przez organ sporządzający tę kartę.

Jeden egzemplarz karty wypadku otrzymuje poszkodowany lub uprawniony członek rodziny.

Do karty wypadku dołącza się:

* zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych od świadków wypadku,
* inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności dokumenty sporządzone z oględzin miejsca wypadku, inne dowody dotyczące wypadku uznane za niezbędne do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku (patrz ramka), a także
* uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie wypadku zgłoszone przez poszkodowanego lub uprawnionego członka rodziny.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokumenty wskazane przez ZUS jako wymagane do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku mającego miejsce podczas wykonywania działalności pozarolniczejW celu sporządzenia karty wypadku organ rentowy, oprócz zawiadomienia o wypadku, wymaga przedłożenia odpowiednio:

|  |  |
| --- | --- |
| - | kserokopii zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruku z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, |
| - | kserokopii licencji lub koncesji, jeżeli jest wymagana do prowadzenia działalności gospodarczej, |
| - | kserokopii karty informacyjnej ze szpitala lub innych dokumentów dotyczących udzielonej pierwszej pomocy medycznej, |
| - | notatki służbowej organów policji drogowej - w przypadku wypadku komunikacyjnego, |
| - | kserokopii postanowienia prokuratury o wszczęciu postępowania karnego lub zawieszeniu/umorzeniu postępowania, |
| - | statystycznej karty zgonu lub zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przyczynę zgonu, aktu zgonu, chyba że został złożony przy ubieganiu się o zasiłek pogrzebowy w jednostce organizacyjnej ZUS - w przypadku wypadku ze skutkiem śmiertelnym, |
| - | wyjaśnień świadków wypadku, |
| - | dokumentów potwierdzających prawo do wydania karty wypadku (m.in. skrócony odpis aktu urodzenia, skrócony odpis aktu małżeństwa, pełnomocnictwo). |

 |

Tryb postępowania przy zgłaszaniu wypadku, któremu uległa osoba prowadząca własną działalność pozarolniczą

|  |  |
| --- | --- |
| **Termin zgłoszenia wypadkui złożenia niezbędnych dokumentów** | niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia |
| **Miejsce zgłoszenia wypadku** | w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS |
| **Sposóbzgłoszenia wypadku**

|  |  |
| --- | --- |
| - | osobiście lub przez pełnomocnika, |
| - | pisemnie lub ustnie do protokołu w organie rentowym, |
| - | za pośrednictwem operatora pocztowego lub polskiego urzędu konsularnego |

 |  |
| **Organ uprawniony do sporządzenia karty wypadku** | organ rentowy właściwy ze względu na siedzibę prowadzenia działalności |
| **Zgłaszanie zastrzeżeń**

|  |  |
| --- | --- |
| - | od sporządzonej karty wypadku nie przysługuje odwołanie, |
| - | w przypadku zastrzeżeń do sporządzonego dokumentu można wnieść uwagi skierowane do organu rentowego pisemnie lub ustnie do protokołu |

 |  |

Podstawa prawna

[**Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych**](http://www.sl.gofin.pl/ustawa-z-dnia-30102002-r-o-ubezpieczeniu-spolecznym-z-tytulu%2Cna20q5n3v%2C1.html) (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773 ze zm.)