**TEHNILINE KIRJELDUS**

# MEREVÄE TAVAVORMI MANTLI ÕLAKUD

Tavavormi mantli õlakud:

Õlakute kirjeldus on kinnitatud kaitseministri 17.12.2015 määruses nr 32 „Sõjaväelise auastme eraldusmärgid“.

Kõrgemate, vanem- ja nooremohvitseride mantli õlakute paaril on sõjaväelise auastme eraldusmärk peegelpildis.

Auastme eraldusmärk on kõrgemate, vanem- ja nooremohvitseride mantli õlakul kardpaelast; vanemallohvitseride ja nooremallohvitseride mantli õlakul kardpaelast ja tikitud.

1. Näidisjoonis vanemmadruse õlak koos mõõtudega (mõõdud antud mm-des):

NB! Admirali õlaku üldpikkust suurendada nii, et sõjaväelise auastme eraldusmärk vastab ette antud mõõtudele:



1. Sõjaväelise auastme eraldusmärgi kirjeldus ja mõõdud:

135 mm

* 1. Kõrgemad ohvitserid:

# ADMIRAL

vasaku õlaku pilt



55 mm

Admirali auastmetunnuseks õlakul on kolm sirget kardpaela ja üks rõngakujulise aasaga kardpael. Alumise kardpaela laius on 45 mm ning paela alumine serv on õlaku murdekohast 3 mm kaugusel. Selle kohal on kaks 15 mm laiust sirget kardpaela ja üks

15 mm laiune rõngakujulise aasaga kardpael, mille aasa välisläbimõõt on 45 mm. Rõngasaasa keskpunkt asub õlaku telgjoonel. Paelad on 3 mm vahedega.

# VIITSEADMIRAL

117 mm

vasaku õlaku pilt




55 mm

Viitseadmirali auastmetunnuseks õlakul on kaks sirget kardpaela ja üks rõngakujulise aasaga kardpael. Alumise kardpaela laius on 45 mm ning paela alumine serv on õlaku murdekohast 3 mm kaugusel. Selle kohal on üks 15 mm laiune sirge kardpael ja üks 15 mm laiune rõngakujulise aasaga kardpael, mille aasa välisläbimõõt on 45 mm. Rõngasaasa keskpunkt asub õlaku telgjoonel. Paelad on 3 mm vahedega.

# KONTRADMIRAL

105 mm

vasaku õlaku pilt




55 mm

Kontradmirali auastmetunnuseks õlakul on üks sirge kardpael ja üks rõngakujulise aasaga kardpael. Alumise kardpaela laius on 45 mm ning paela alumine serv on õlaku murdekohast 3 mm kaugusel. Selle kohal on 15 mm laiune rõngakujulise aasaga kardpael, mille aasa välisläbimõõt on 45 mm. Rõngasaasa keskpunkt asub õlaku telgjoonel. Paelad on 3 mm vahega.

# KOMMODOOR

105 mm

vasaku õlaku pilt



55 mm


Kommodoori auastmetunnuseks õlakul on üks sirge kardpael ja üks rõngakujulise aasaga kardpael. Alumise kardpaela laius on 30 mm ning paela alumine serv on õlaku murdekohast 3 mm kaugusel. Vahetult selle kohal on 15 mm laiune rõngakujulise aasaga kardpael, mille aasa välisläbimõõt on 45 mm. Rõngasaasa keskpunkt asub õlaku telgjoonel.

* 1. Vanemohvitserid:

105 mm

# MEREVÄEKAPTEN

vasaku õlaku joonis




55 mm

Mereväekapteni auastmetunnuseks õlakul on kolm 15 mm laiust kardpaela ja üks 15 mm laiune rõngakujulise aasaga kardpael. Alumise kardpaela kaugus õlaku murdekohast on 3 mm. Kolmanda paela kohal on rõngakujulise aasaga kardpael, mille rõngasaasa välisläbimõõt on 45 mm. Rõngasaasa keskpunkt asub õlaku telgjoonel. Paeltevaheline kaugus teineteisest on 3 mm.

# KAPTENLEITNANT

105 mm

vasaku õlaku pilt



55 mm

Kaptenleitnandi auastmetunnuseks õlakul on kaks 15 mm laiust kardpaela, üks 8 mm laiune kardpael ja üks 15 mm laiune rõngakujulise aasaga kardpael. Alumise kardpaela kaugus õlaku murdekohast on 3 mm. Kolmanda paela kohal on rõngakujulise aasaga kardpael, mille rõngasaasa välisläbimõõt on 45 mm. Rõngasaasa keskpunkt asub õlaku telgjoonel. Paeltevaheline kaugus teineteisest on 3 mm.

# KAPTENMAJOR

105 mm

vasaku õlaku pilt



55 mm

Kaptenmajori auastmetunnuseks õlakul on kaks 15 mm laiust kardpaela ja üks 15 mm laiune rõngakujulise aasaga kardpael. Alumise kardpaela kaugus õlaku murdekohast on 3 mm. Teise paela kohal on rõngakujulise aasaga kardpael, mille rõngasaasa välisläbimõõt on 45 mm. Rõngasaasa keskpunkt asub õlaku telgjoonel. Paeltevaheline kaugus teineteisest on 3 mm.

* 1. Nooremohvitserid:

105 mm

# VANEMLEITNANT

vasaku õlaku pilt



55 mm

Vanemleitnandi auastmetunnuseks õlakul on üks 15 mm laiune kardpael, üks 8 mm laiune kardpael ja üks 15 mm laiune rõngakujulise aasaga kardpael. Alumise kardpaela kaugus õlaku murdekohast on 12 mm. Teise paela kohal on rõngakujulise aasaga kardpael, mille rõngasaasa välisläbimõõt on 45 mm. Rõngasaasa keskpunkt asub õlaku telgjoonel. Paeltevaheline kaugus teineteisest on 3 mm.

# LEITNANT

105 mm

vasaku õlaku pilt



55 mm

Leitnandi auastmetunnuseks õlakul on üks 15 mm laiune kardpael ja üks 15 mm laiune rõngakujulise aasaga kardpael. Alumise kardpaela kaugus õlaku murdekohast on 12 mm. Selle paela kohal on rõngakujulise aasaga kardpael, mille rõngasaasa välisläbimõõt on 45 mm. Rõngasaasa keskpunkt asub õlaku telgjoonel. Paelte vaheline kaugus teineteisest on 3 mm.

# NOOREMLEITNANT

105 mm

vasaku õlaku pilt



55 mm

Nooremleitnandi auastmetunnuseks õlakul on üks 8 mm laiune kardpael ja üks 15 mm laiune rõngakujulise aasaga kardpael. Alumise kardpaela kaugus õlaku murdekohast on 12 mm. Selle paela kohal on rõngakujulise aasaga kardpael, mille rõngasaasa välisläbimõõt on 45 mm. Rõngasaasa keskpunkt asub õlaku telgjoonel. Paeltevaheline kaugus teineteisest on 3 mm.

# LIPNIK

105 mm

vasaku õlaku pilt



55 mm

Lipniku auastmetunnuseks õlakul on 15 mm laiune rõngakujulise aasaga kardpael, mille kaugus õlaku murdekohast on 12 mm. Rõngasaasa välisläbimõõt on 45 mm ja selle keskpunkt asub õlaku telgjoonel. Paela pikkus on võrdne pagunikatte laiusega.

* 1. Vanemallohvitserid:

117 mm

# ÜLEMVEEBEL

Ülemveebli auastmetunnuseks õlakul on kolm viisnurkset tähte, kaks sarikat ja üks rombaasne sarikas. Õlakul olevad tähed on tikitud võrdhaarsete külgedega viisnurgad. Tähe keskkoha ja välisnurga (tipu) vaheline kaugus on 12 mm, tähe keskkoha ja sisenurga vaheline kaugus on 5 mm. Kahe tähe kaugus õlaku murdekohast tähe keskkohani on 17 mm. Mõlemad tähed asuvad õlaku pikemast servast ¼ kaugusel. Kolmanda tähe kaugus õlaku murdekohast tähe keskkohani on 36 mm. Kolmas täht paikneb kahe alumise tähe kohal, sarika ja rombaasse sarika teravikuga ühel joonel (õlaku telgjoonel). Tähtede kohal on kaks sarikat ja nende kohal üks rombaasne sarikas. Sarikad ja rombaasne sarikas on 6 mm laiusest kardpaelast, mille teravikud on suunatud õlaku ülemise ääre poole ja paiknevad õlaku pikiteljel. Sarikate vaheline kaugus teineteisest on 2 mm. Sarika ja rombaasse sarika haarad on paralleelsed ja haarade vaheline nurk on 80 kraadi. Rombaasse sarika rombi ülemine nurk on 80 kraadi ning külgmised nurgad on 100 kraadi. Tekkinud romb on võrdkülgne, mille sisekülgede pikkused on 5 mm. Õlakul oleva rombaasse sarika kaugus õlaku murdekohast haaradevahelise sisenurga tipuni on 87 mm.



55 mm

# STAABIVEEBEL

117 mm

Staabiveebli auastmetunnuseks õlakul on kolm viisnurkset tähte, üks sarikas ja üks rombaasne sarikas. Õlakull olevad tähed on tikitud võrdhaarsete külgedega viisnurgad. Tähe keskkoha ja välisnurga (tipu) vaheline kaugus on 12 mm, tähe keskkoha ja sisenurga vaheline kaugus on 5 mm. Kahe tähe kaugus õlaku murdekohast tähe keskkohani on 17 mm. Mõlemad tähed asuvad õlaku pikemast servast ¼ kaugusel. Kolmanda tähe kaugus õlaku murdekohast tähe keskkohani on 36 mm. Kolmas täht paikneb kahe alumise tähe kohal, sarika ja rombaasse sarika teravikuga ühel joonel (õlaku telgjoonel).



55 mm

Tähtede kohal on üks sarikas ja üks rombaasne sarikas. Sarikas ja rombaasne sarikas on 6 mm laiusest kardpaelast, mille teravikud on suunatud õlaku ülemise ääre poole ja paiknevad õlaku pikiteljel. Sarikate vaheline kaugus teineteisest on 2 mm. Sarika ja rombaasse sarika haarad on paralleelsed ja haarade vaheline nurk on 80 kraadi. Rombaasse sarika rombi ülemine nurk on 80 kraadi ning külgmised nurgad on 100 kraadi. Tekkinud romb on võrdkülgne, mille sisekülgede pikkused on 5 mm. Õlakul oleva rombaasse sarika kaugus õlaku murdekohast haaradevahelise sisenurga tipuni on 74 mm.

# VANEMVEEBEL



55 mm

95 mm

Vanemveebli auastmetunnuseks õlakul on kolm viisnurkset tähte ja rombaasne sarikas. Õlakul olevad tähed on tikitud võrdhaarsete külgedega viisnurgad. Tähe keskkoha ja välisnurga (tipu) vaheline kaugus on 12 mm, tähe keskkoha ja sisenurga vaheline kaugus on 5 mm. Kahe tähe kaugus õlaku murdekohast tähe keskkohani on 17 mm. Mõlemad tähed asuvad õlaku pikemast servast ¼ kaugusel. Kolmanda tähe kaugus õlaku murdekohast tähe keskkohani on 36 mm. Kolmas täht paikneb kahe alumise tähe kohal, rombaasse sarika teravikuga ühel joonel (õlaku telgjoonel).

Tähtede kohal on rombaasne sarikas. Rombaasne sarikas on 6 mm laiusest kardpaelast, mille teravik on suunatud õlaku ülemise ääre poole ja paikneb õlaku pikiteljel. Rombaasse sarika haarade vaheline nurk on 80 kraadi. Rombaasse sarika rombi ülemine nurk on 80 kraadi ning külgmised nurgad on 100 kraadi. Tekkinud romb on võrdkülgne, mille sisekülgede pikkused on 5 mm.

Õlakul oleva rombaasse sarika kaugus õlaku murdekohast haaradevahelise sisenurga tipuni on 62 mm.

# VEEBEL

95 mm

Veebli auastmetunnuseks õlakul on kaks viisnurkset tähte ja rombaasne sarikas. Õlakul olevad tähed on tikitud võrdhaarsete külgedega viisnurgad. Tähe keskkoha ja välisnurga (tipu) vaheline kaugus on 12 mm, tähe keskkoha ja sisenurga vaheline kaugus on 5 mm. Kahe tähe kaugus õlaku murdekohast tähe keskkohani on 17 mm. Mõlemad tähed asuvad õlaku pikemast servast ¼ kaugusel.



55 mm

Tähtede kohal on rombaasne sarikas. Rombaasne sarikas on 6 mm laiusest kardpaelast, mille teravik on suunatud õlaku ülemise ääre poole ja paikneb õlaku pikiteljel. Rombaasse sarika haarade vaheline nurk on 80 kraadi. Rombaasse sarika rombi ülemine nurk on 80 kraadi ning külgmised nurgad on 100 kraadi. Tekkinud romb on võrdkülgne, mille sisekülgede pikkused on 5 mm.

Õlakul oleva rombaasse sarika kaugus õlaku murdekoahst haaradevahelise sisenurga tipuni on 62 mm.

# NOOREMVEEBEL

95 mm

Nooremveebli auastmetunnuseks õlakul on üks viisnurkne täht ja rombaasne sarikas. Õlakul olev täht on tikitud võrdhaarsete külgedega viisnurk. Tähe keskkoha ja välisnurga (tipu) vaheline kaugus on 12 mm, tähe keskkoha ja sisenurga vaheline kaugus on 5 mm. Tähe kaugus õlaku murdekohast tähe keskkohani on 17 mm.



55 mm

Tähe kohal on rombaasne sarikas. Rombaasne sarikas on 6 mm laiusest kardpaelast, mille teravik on suunatud õlaku ülemise ääre poole ja paikneb õlaku pikiteljel. Rombaasse sarika haarade vaheline nurk on 80 kraadi. Rombaasse sarika rombi ülemine nurk on 80 kraadi ning külgmised nurgad on 100 kraadi. Tekkinud romb on võrdkülgne, mille sisekülgede pikkused on 5 mm.

Õlakul oleva rombaasse sarika kaugus õlaku murdekohast haaradevahelise sisenurga tipuni on 62 mm.

* 1. Nooremallohvitserid:

95 mm

# VANEMMAAT

Vanemmaadi auastmetunnuseks õlakul on kolm viisnurkset tähte ja sarikas. Õlakul olevad tähed on tikitud võrdhaarsete külgedega viisnurgad. Tähe keskkoha ja välisnurga (tipu) vaheline kaugus on 12 mm, tähe keskkoha ja sisenurga vaheline kaugus on 5 mm. Kahe tähe kaugus õlaku murdekohast tähe keskkohani on 17 mm. Mõlemad tähed asuvad õlaku pikemast servast ¼ kaugusel. Kolmanda tähe kaugus õlaku murdekohast tähe keskkohani on 36 mm. Kolmas täht paikneb kahe alumise tähe kohal, sarika teravikuga ühel joonel (õlaku telgjoone)l.



55 mm

Tähtede kohal on sarikas, mis on 6 mm laiusest kardpaelast. Sarika teravik on suunatud õlaku ülemise ääre poole ja paikneb õlaku pikiteljel. Sarika haarade vaheline nurk on 80 kraadi.

Õlakul oleva sarika kaugus õlaku murdekohast haaradevahelise sisenurga tipuni on 62 mm.

# MAAT

95 mm

Maadi auastmetunnuseks õlakul on kaks viisnurkset tähte ja sarikas. Õlakul olevad tähed on tikitud võrdhaarsete külgedega viisnurgad. Tähe keskkoha ja välisnurga (tipu) vaheline kaugus on 12 mm, tähe keskkoha ja sisenurga vaheline kaugus on 5 mm. Kahe tähe kaugus õlaku murdekohast tähe keskkohani on 17 mm. Mõlemad tähed asuvad õlaku pikemast servast ¼ kaugusel.



55 mm

Tähtede kohal on sarikas, mis on 6 mm laiusest kardpaelast. Sarika teravik on suunatud õlaku ülemise ääre poole ja paikneb õlaku pikiteljel. Sarika haarade vaheline nurk on 80 kraadi.

Õlakul oleva sarika kaugus õlaku murdekohast haaradevahelise sisenurga tipuni on 62 mm.

# NOOREMMAAT

95 mm

Nooremmaadi auastmetunnuseks õlaku on üks viisnurkne täht ja sarikas. Õlakul olev täht on tikitud võrdhaarsete külgedega viisnurk. Tähe keskkoha ja välisnurga (tipu) vaheline kaugus on 12 mm, tähe keskkoha ja sisenurga vaheline kaugus on 5 mm. Tähe kaugus õlaku murdekohast tähe keskkohani on 17 mm.



55 mm


Tähe kohal on sarikas, mis on 6 mm laiusest kardpaelast. Sarika teravik on suunatud õlaku ülemise ääre poole ja paikneb pagunikatte pikiteljel. Sarika haarade vaheline nurk on 80 kraadi.

Õlakul oleva sarika kaugus õlaku murdekohast haaradevahelise sisenurga tipuni on 62 mm.

* 1. Sõdur:

95 mm

# VANEMMADRUS



55 mm

Vanemmadruse auastmetunnuseks õlakul on sarikas. Sarikas on 6 mm laiusest kardpaelast. Sarika teravik on suunatud õlaku ülemise ääre poole ja paikneb õlaku pikiteljel. Sarika haarade vaheline nurk on 80 kraadi.

Õlakul oleva sarika kaugus õlaku murdekohast haaradevahelise sisenurga tipuni on 62 mm.

# MADRUS

Madruse õlakul auastmetunnust ei ole.

NB! Vajadusel tellitakse õlakuid tavavormi mantlist eraldi.