طریقه عضویت بیمه گری در قدیمی ترین موسسه بیمه جهان

هندسی، شهریار

لویدز لندن عبارت است از انجمنی که از طریق مادهء واحدهء پارلمان انگلستان در سال 1871 میلادی تاسیس‏ و به عنوان اولین مؤسسه بیمه،به معنی امروزی، در جهان شناخته شده است.این مؤسسه جهت‏ تسهیلات لازم و تهیهء اشکال مختلف بیمهء تجارتی، برای اعضاء خود انجام وظیفه می‏نماید.بیمه‏هائی که‏ در لویدز صادر می‏گردد توسط بیمه‏گرانی صورت‏ میگیرد که عضو لویدز بوده و به آنان اجازه داده شده‏ که در صورت تمایل خود بیمه‏نامه صادر کنند.مؤسسه‏ لویدزراسا هیچگونه مسئولیتی در قابل خطرهای‏ پذیرفته شده توسط اعضاء بیمه‏گر خود ندارد.اتباع‏ سایر کشورها نیز بشرط دارا بودن شرائط لازم و قبول‏ هیات امناء میتوانند بعنوان بیمه‏گر لویدز فعالیت‏ نمایند.

در سال 1987 اعضاء بیمه‏گر(آندررایتر)مشغول‏ به کار،در لویدز به تعداد 31496 عضو بوده‏اند.که‏ این اعضاء به گروههای متفاوت در سندیکاهای متعدد با تعداد مختلف تقسیم گردیده‏اند.در همین سال‏ (1987)تعداد سندیکاها به 365 واحد بالغ‏ می‏گردید.هر سندیکا به نمایندگی بیمه‏گران توسط یک بیمه‏گر حرفه‏ای که پشت میز خود در اطاق مخصوص‏ بیمه‏گری می‏نشیند،اداره می‏شود که وی خطرات‏ را به نمایندگی و از طرف اعضاء سندیکای خویش قبول‏ می‏کند.معمولا آندررایتری که به این فعالیت‏ مباردت می‏ورزد خد نیز عضو سندیکائی میباشد که‏ نمایندگی آنرا دارد.سندیکاهای لویدز کاملا مستقل بوده و هر آندررایتر کاملا آزاد است که در مورد خطرات مورد قبول خود با شرایط خویش تصمیم‏ بگیرد.خطرات پذیرفته شده توسط بیمه‏گر نماینده‏ توسط اعضاء سندیکا براساس مقدار درصد سهمی که‏ هر عضو در سندیکا دارد مورد قبول واقع می‏شود. بدین ترتیب هر عضو براساس درصد سهم خود از کل‏ حق بیمه دریافت و با همین درصد خسارت می‏پردازد. مسئولیت هر عضو متعدد و نامحدود است.بدین‏ معنی که،وی منحصرا بصورت تمام و کمال مسئول‏ ارزش و دارائی‏های منحصر خویش که به عنوان تضمین‏ سهام وی برای خطرات مورد پذیرش قرار گرفته، می‏باشد.چنانکه وی هیچگونه مسئولیتی در رابطه با سهام سایر اعضاء در سندیکا نخواهد داشت.

هر شخص حقیقی اعم از مرد یا زن و با هر ملیتی که‏ سن وی بیش از 21 سال باشد مجاز به عضویت در لویدز می‏باشد.

داوطلبان عضویت می‏بایست توسط دو عضو دیگر معرفی و توصیه شده و قادر باشند که شورای پذیرش را از طریق امتحان،و مکفی بودن ارزش دارائی شخصی، متقاعد سازند.میزان الزامات مالی بوسیلهء فرمولهائی تعیین شده و براساس شرائط مختلف‏ اقتصادی،ملیت،و مکان اقامت داوطلب تغییر می‏یابد.به عنوان مثال،داوطلبی که مقیم و ساکن‏ بریتانیا بوده و تقاضای عضویت لویدز را از تاریخ اول‏ ژانویه 1987 داشته باشد می‏بایست حداقل‏ /100000 پوند استرلینگ در حساب دارائی‏ خود داشته باشد تا مورد قبول شورای لویدز قرار گرفته‏ و متعهد گردد که این مبلغ دارائی به هیچ وجه کسر نخواهد شد.مبلغ مزبور نمایانگر اعتباری است که‏ متقاضی اجازه دارد درآمد حاصل از حق بیمه سالیانه‏ تا سقف /200000 پوند استرلینگ داشته باشد.به‏ علاوهء پرداخت حق عضویت جهت ورود به لویدز، متقاضی همچنین ملزم است که 25 دصد مبلغ حق‏ بیمه سالیانه خود را که در مثال فوق 50000 پوند استرلینگ می‏گردد به عنوان ذخیره نزد لویدز نگهداری نماید تا قادر باشد از عهدهء مسئولیتهای‏ بیمه‏گری خود برآید.

زمانیکه عضویت یک متقاضی پذیرفته شد به‏ سندیکائی می‏پیوندد که آندررایتر برای وی تعیین‏ می‏نماید.بنابراین به عنوان یک بیمه‏گر(آندررایتر) عضو متقاضی تحت عنوان یک‏"نامزد"یا "NAME" شناخته می‏شود.بیمه‏گران‏"نامزد"هنوز در فعالیت‏ روزانه لویدز دخالتی نداشته و بعنوان اعضاء خارجی‏ محسوب می‏گردند،در حالیکه بیمه‏گران(آندر- رایترهائی)که در اتاق مخصوص جایگزین هستند به‏ عنوان اعضاء فعال محسوب می‏گردند.کلیهء حق‏ بیمه‏هائی که توسط یک بیمه‏گر"نامزد"دریافت‏ می‏شود در صندوق امانتی که سپرده آن به منظور از عهده برآمدن مسئولیتهای کلیهء بیمه‏گران اعضاء است مثل ادعاهای خسارت و سایر مخارج و غیره، نگهداری می‏شود.

حسابهای مؤسسهء لویدز براساس سه ساله‏ نگهداری می‏شود،بدین معنی که فعالیت تجاری‏ مربوط به هر یکسال تا پایان دو سال بعد از آن و زمانیکه‏ سود محققی در برداشته باشد بسته نمی‏شود.این‏ بدان معنی است که یک عضو هیچگونه سودی برای‏ مثلا سال 1987 از حساب بیمه‏گری خود،تا بعد از پایان سال 1987 دریافت نمی‏دارد بلکه وی باید تا حدود سپتامبر 1990 جهت دریافت سود مزبور صبر کند.

هر سال حسابهای هر سندیکای بیمه‏گری توسط حسابدار متبحری که مورد تأئید شورای لویدز است، حسابرسی می‏شود.این حسابرسی سالیانه می‏بایست‏ ثابت کند که ذخائر بیمه‏گران عضو سندیکا جهت ایفای‏ تعهدات قابل تخمین بیمه‏گری آنها کفایت می‏کند. در صورت عدم امکان عضو،وی مجبور خواهد بود که‏ کار بیمه‏گری خود را متوقف سازد.

در سالهای 1888،1911،1951،1952 و 1982 تبصره‏هائی به مادهء قانونی تأسیس لویدز سال 1871، اضافه گردید.

ماده قانونی مصوب در سال 1982 شورای لویدز را موظف نمود که مدیریت و قانون‏گذاری امورات انجمن‏ را با قدرت بیشتری در جهت خودگردانی لویدز از قدرتی که قبلا کمیته لویدز داشت،بعهده بگیرد.

شورای لویدز COUNCIL OF LLOYD'S مرکب‏ از 28 عضو می‏باشد که 16 نفر از آنها بوسیلهء اعضاء فعال،و 8 نفر آنها ازو بوسیلهء اعضاء خارجی انتخاب‏ می‏گردند 4 عضو دیگر که در واقع عضو لویدز نیز نمی‏باشند بنا به پیشنهاد شورا و تصویب رئیس کل‏ بانک مرکزی انگلستان (BANK OF ENGLAND) منصوب می‏گردند.یکی از این چهار عضو به سمت‏ نائب رئیس و مدیرکل اجرائی انجمن منصوب می‏گردد. هر سال شورا از میان اعضاء فعال یک رئیس و دو نائب‏ رئیس دیگر انتخاب می‏نماید.

در قرن هفدهم میلادی ادوارد لویدز در قهوه‏خانهء خود در خیابان تاور (TOWERSTREET) برای‏ مشتریانش از طریق بیمه‏گران(آندررایترهای) آنزمان و جهت به جریان انداختن فعالیت تجاری‏ بیمه‏های دریائی،تسهیلاتی فراهم آورد که امروزه، همان تشکیلات بوسیلهء کورپوریشن لویدز اگرچه با وسعتی بسیار بیشتر از تسهیلات و خدمات لازم فراهم‏ آمده و به همان کار ادوارد لویدز مباردت می‏نماید.