Bankacılık ve sigortacılık sektörleri, gelişmiş ülkelerin tamamında serbest piyasa ekonomisinin temel taşlarıdır. Bu iki sektör birbiriyle yakından ilişkilidir. Bankacılık, tek başına önemli bir işlev göremeyecek bireysel tasarrufların bir araya toplanarak, büyük projelerin finansmanının sağlanması, kaynak fazlası olanların ödünç verme yoluyla kaynak açığı olanları fonlaması ve bu yolla ekonomik kalkınmayı sağlaması şeklinde önemli bir fonksiyon görür. Buna paralel biçimde, piyasa ekonomisinin işleyişinde ekonomik aktörlerin karşılaşması muhtemel riskleri ve belirsizlikleri enazlamak için başvurduğu temel enstrüman sigorta olmaktadır. Türkiye’de finansal sistemin yapısı Anglo Sakson modelinden ziyade Kıta Avrupa’sı modeline dayanır. 1980’lere kadar Anglo Sakson modelde, finansal sistemde temel aktör borsalar iken, Kıta Avrupa’sında bankalardır. Ancak 1990’lı yıllardan itibaren her iki sistem de birbirine yakınsamaya başlamış ve bugün bu yakınsama devam etmektedir. Dolayısıyla, yabancı kaynakla ekonominin finansmanını sağlama modeli olarak algılanabilecek bankacılık ile özkaynakla ekonominin finansmanını sağlama modeli olarak algılanabilecek borsa modeli birlikte gelişmeye ve birbirini ikame etmeden ziyade birbirini tamamlamaya devam etmektedir. Sigortacılık hem Anglo Sakson modelin hem de Kıta Avrupa’sı modelin temel ortak unsurudur. Her iki modelin de sigortacılık olmadan sağlıklı bir işleyiş içinde olması zordur. Her iki sistemin etkin işlemesinin ve sürdürülebilir olmasının “sigortası” sigortacılık sektörünün gelişmişlik düzeyidir!