Mittevaralise kahju hüvitamine

Metoodika lühikokkuvõte

8. september 2023

Mittevaralise kahju hüvitamise metoodika on avaldatud LKF-i veebilehel. See selgitav lühikokkuvõte ei sisalda kogu teavet ega asenda metoodikat.

Tegu on hüvitisega selle eest, et inimene tundis füüsilist või hingelist valu ning kannatusi.

Üldpõhimõtted

Liikluskindlustuse juhtumis võib mittevaraline kahju tekkida

* kannatanu tervisekahjustusest, mis jaguneb
  + liiklusõnnetuses osalenu enda tervisekahjustusest (VÕS § 134 lg 2)
  + liiklusõnnetuses osalenu lähedase tervisekahjustusest (VÕS § 134 lg 2)
* liiklusõnnetuses osalenu raskest tervisekahjustusest või hukkumisest tema lähedastele
* liiklusõnnetuse tõttu asja hävimisel või kaotsi minekul (VÕS § 134 lg 4)

Mittevaraline kahju kannatanu tervise kahjustumisest

Hüvitise baassummad lähtuvalt kannatanu tervisekahjustuse raskusastmest on alltoodud tabelis summa vahemikena. Konkreetne summa sõltub konkreetse juhtumi asjaoludest, sh näiteks

* kuivõrd erines tervisekahjustuse paranemise aeg konkreetsel juhul tavalisest, st kas see oli keskmisest kiirem või võttis enam aega
* kas raviks vajalike raviprotseduuride arv oli selliste tervisekahjustuste keskmisest või tavalisest protseduuride arvust suurem või väiksem
* kas raviks vajalike raviprotseduuride intensiivsus ja/või selle tagajärjed olid tavalisest suuremad või väiksemad

|  |  |
| --- | --- |
| Tervisekahjustuse raskusaste | Hüvitise baassumma vahemik seisuga detsember 2023 |
| I Kerge tervisekahjustus  Vigastused, mis ei vaja haiglaravi, mis paranevad paari nädalaga ning mis põhjustavad kuni paarinädalast töövõimetust. Näiteks:  1. Väike lõike-, põrutus-, muljumis- või löögihaav  2. Põrutus  3. Üksik lõike-, põrutus-, muljumis- või löögihaav  4. Väikese liigese nikastus või venitus  5. Väikese liigese nihestus | 0 eurot |
| II Keskmise raskusega kergem tervisekahjustus  Vigastused, mille tõttu inimene ei vajanud elustamist, intensiivravi ega kirurgilisi protseduure. Funktsionaalne taastumine nõuab maksimaalselt kaks kuud ja vigastuse püsivad tagajärjed on väikesed. Näiteks  1. Liigesekapsli vigastus  2. Suure liigese nikastus või venitus  3. Üksik luumurd, mis paraneb tüsistusteta ja ei vaja ortopeedilist operatiivset ravi  4. Lühiajalise teadvusekaoga ajuvigastus, mis paraneb jääknähtudeta  5. Kuulmekile purunemine  6. Silmavigastus, millest ei jää püsivat nägemiskahjustust  7. 1–5 hamba kaotus  8. Muud sama raskusastmega vigastused | 150 kuni 700 eurot |
| III Keskmise raskusega raskem tervisekahjustus  Vigastused, millega ei kaasne raskemaid tüsistusi, järelravi ei nõua korrigeerivaid või muid täiendavaid operatsioone. Funktsionaalne taastumine võtab aega 3 kuni 7 kuud ja püsivad tagajärjed on kerged. Näiteks  1. Pika toruluu murd, mis võib vajada ortopeedilist operatiivset ravi, kuid paraneb tüsistusteta  2. Suure liigese nihestus koos sidemete vigastusega, mis jätab püsiva funktsioonihäire  3. Näokolju luude murd või murrud  4. Ühe sõrme täielik või osaline kaotus  5. Roiete hulgimurrud, mis põhjustavad veririnna tekkimise, kuid millega ei kaasne kopsuvigastust ega pikaajalist hingamispuudulikkust  6. Kirurgilist ravi vajav kõhukoopaelundite vigastus, mis paraneb tüsistusteta  7. Ajuvigastus, millest võivad jääda kerge püsiva kahjustuse jääknähud  8. Kaelapiirkonna vigastus, mis põhjustab mitmeid kuid kestva haigestumise ja töövõimetuse  9. Silmavigastus, mis põhjustab ühe silma nägemisteravuse languse kuni 0,1-ni, kui teise silma nägemisteravus on säilinud  10. Enam kui viie hamba kaotus  11. Muud sama raskusastmega vigastused | 700 kuni 2 500 eurot |
| IV Raske tervisekahjustus  Vigastused, mille funktsionaalne taastumine võtab aega rohkem kui 8 kuud ning püsivad tagajärjed on märkimisväärsed.  1. Aeglustunud paranemisega luumurd  2. Luumurd, millega kaasneb närvide või veresoonte vigastus  3. Liigese nihestusmurd  4. Luumurd, mis on tüsistunud mädapõletikuga  5. Luumurru tagajärjel tekkinud liigesejäikus ja liigesepurustus  6. Lülisamba, kaela-, rinna- või nimmelüli raske murd, millega ei kaasne närvivigastust  7. Roiete hulgimurrud, millega kaasneb veriõhkrind või kopsude muljumisvigastus  8. Kirurgilist ravi vajavad rindkere või kõhukoopa elundite vigastuse tüsistused (soolesulgus, vigastusest tingitud kusejuha läbimatus)  9. Vahelihase rebend  10. Rasked näokolju luude hulgimurrud  11. Jäsemete hulgimurrud või liittraumad, mis haaravad ka teisi organisüsteeme  12. Ühe silma või selle nägemisvõime kaotus  13. Silmavigastus, mis põhjustab nägemisteravuse languse jääkväärtusega ühes silmas 0,2-ni ja teises silmas 0,3-ni  14. Mitme sõrme või varba osaline või täielik kaotus  15. II–III raskusastme ulatuslik põletusvigastus, hingamisteede põletus  16. Kõikide hammaste kaotus  17. Muud sama raskusastmega vigastused | 2 500 kuni 6 000 eurot |
| V Väga raske tervisekahjustus  Vigastused millega on seotud rasked tüsistused ning püsivad tagajärjed on tõsised.  1. Jäseme kaotus  2. Liigese proteesimist nõudvad liigesevigastused  3. Luumurrud, millega kaasnevad ulatuslikud närvide ja veresoonte vigastused  4. Õla- ja nimmepiirkonna närvipõimikute vigastamisest tingitud jääv tunde- ja funktsioonihäire  5. Rindkere hulgivigastus (vahelihase rebendiga kaasnev kopsu rebend, südamepaunasisene verejooks ja südame muljumisvigastus)  6. Rindkere lahtine vigastus  7. Hingetoru vigastusejärgne ahenemine  8. Lülisamba, kaela-, rinna- ja nimmelüli murd, millega kaasneb osaline seljaaju või sellest lähtuva närvipõimiku kahjustus  9. Keskmise raskusega ja rasked ajuvigastused  10. Peaaju, kehatüve, jäsemete rasked hulgivigastused ja vigastuste kombinatsioonid, mis vajavad mitmeid valu ja vaeva põhjustavaid kirurgilisi operatsioone  11. Jääv soole- või kusejuha uuris  12. Suguelundite vigastusejärgne sigimisvõimetus ja suguühtevõime kaotus  13. Silmavigastused, mis põhjustavad mõlema silma nägemisteravuse languse kuni 0,2  14. Täielik kurtus  15. Vigastusest tekkinud inetuks tegevad ja tähelepanu äratavad näo moonded või puuded, näiteks kõrva puudumine, nina või selle osa kaotus või moonded  16. Muud sama raskusastmega vigastused | 6 000 kuni 15 000 eurot |
| VI Eriti raske tervisekahjustus  1. Eriti raske ajuvigastus, mis põhjustab traumaatilise nõdrameelsuse või muu püsiva raske puude  2. Jäsemete kaotus  3. Vigastused, mis põhjustavad pidevat tugevat valu ja vaeva  4. Ajuvigastused, mis põhjustavad püsiva jäsemete halvatuse  5. Pimedaks jäämine  6. Muud sama raskusastmega vigastused | 15 000 kuni 50 000 eurot |

Hüvitise baassummad juhul, kui kannatanu tervisekahjustus piirnes üksnes vaimse tervise kahjustumisega lähtuvalt kannatanu vaimse tervise kahjustuse raskusastmest, on alltoodud tabelis.

|  |  |
| --- | --- |
| Tervisekahjustuse raskusaste | Hüvitise baassumma vahemik seisuga detsember 2023 |
| Keskmise raskusega kergem tervisekahjustus  Inimene sai liiklusõnnetuses lühiajalise psüühikahäire, mis on diagnoositud ning mille tõttu ta vajas arstiabi ja ravi kuni kuue nädala jooksul. | 150 kuni 700 eurot |
| Keskmise raskusega raskem tervisekahjustus  Inimene sai liiklusõnnetuses psüühikahäire, mis on diagnoositud ning mille tõttu ta vajas arstiabi ja ravi kuni 12 kuu jooksul. | 700 kuni 2 500 eurot |
| Raske tervisekahjustus  Inimene sai liiklusõnnetuses psüühikahäire, mis on diagnoositud ning mille tõttu ta vajas haiglaravi või arstiabi ja ravi enam kui 12 kuu jooksul. | 2 500 kuni 6 000 eurot |

Juhul kui kannatu sai nii vaimse tervise kahjustuse kui ka kehavigastuse, siis loetakse hüvitise baassummaks summa ühe või teise tabeli järgi lähtuvalt sellest, kumb summa on suurem. Tabelites toodud summasid ei liideta.

Hüvitis kannatanule arvutatakse valemiga:

MVK Hüvitis kannatanule – mittevaralise kahju hüvitis kannatanule tema tervise kahjustumisest

HBS – hüvitise baassumma vastavalt eeltoodud tabelile. Toodud summa vahemikust summa määramisel tuleb arvestada vigastuse raskusastet ja muid asjaolusid, mis mõjutavad hüvitise suurust.

KOO – tegur vahemikus 0 kuni 1, mille võrra võetakse kannatanu enda osa kahju tekkimises. Näiteks olukord, kus õnnetus tekkis osaliselt kannatanu enda tegevuse tõttu või tema tegevusel/tegevusetusel oli mõju juhtunu tagajärgedele.

THI muut – tarbijahinna indeksi suhteline muutus. Tegur, mis saadakse hüvitise arvutamise ajal kõige uuema tarbijahinna indeksi väärtuse jagamisel tabeli seisu kuu tarbijahinna indeksiga. Tarbijahinna indeks vt [IA02: Tarbijahinnaindeks, 1997 = 100 (KUUD)](https://andmed.stat.ee/et/stat/majandus__hinnad/IA02)