Pr Karmen Joller

Sotsiaalminister

29. jaanuar 2026.a.

KIRJALIK KÜSIMUS

**Töövõime hindamise menetluse venimine**

Austatud proua minister!

Minu poole pöörduvad regulaarselt kodanikud, kes juhivad tähelepanu Töötukassa poolt läbiviidava töövõime hindamise menetluse liigsele venimisele. Kehtiv õigus näeb formaalselt ette, et korrektselt esitatud taotluse korral tuleb töövõime hindamise otsus teha kuni 30 tööpäeva jooksul. Praktikas venib taotluste menetlemine aga sageli mitme kuu pikkuseks järjestikuste tähtaegade pikendamiste tõttu, millest teavitatakse taotlejaid alles kehtiva tähtaja viimasel päeval.  
Tüüpiline on olukord, kus taotluse läbivaatamise tähtaega pikendatakse korduvalt – kuu kaupa – ilma otsuse või keeldumise tegemiseta.

Samas ei saa taotleja toetust taotluse menetlemise ajal. Tal puudub võimalus esitada uus taotlus enne käimasoleva menetluse lõppu ja ta jääb faktiliselt ilma sissetulekuta, hoolimata krooniliste haiguste ja piiratud töövõime olemasolust.

Seeläbi satub inimene pikaks ajaks õiguslikult ja sotsiaalselt ebamäärasesse olukorda, mis on eriti raske haavatavate ühiskonnagruppide jaoks.

Täiendavat muret tekitab teave, et mitmel juhul algab taotluste sisuline menetlemine alles pärast täiendavaid järelpärimisi, mis võib viidata ühtsete ja läbipaistvate menetlusstandardite puudumisele.

Eeltoodust tulenevalt palun Teil vastata järgmistele küsimustele:

1. Kui palju töövõime hindamise taotlusi vaadati aastatel 2023–2025 läbi kauem kui seaduses ette nähtud 30 tööpäeva ning mitmel juhul pikendati menetlust rohkem kui üks kord?
2. Kas kehtivad sisemised piirangud (maksimaalne kestus) töövõime hindamise menetlusele, arvestades kõiki võimalikke tähtaegade pikendamisi?
3. Kas Sotsiaalministeerium kaalub seadusandluse või halduspraktika muutmist eesmärgiga piirata menetlustähtaegade pikendamiste arvu ja tagada ajutine sotsiaalne toetus taotlejatele menetluse põhjendamatu venimise korral?
4. Kuidas tagatakse taotluste võrdne ja õigeaegne menetlemine ning kas toimub järelevalve põhjendamatu menetluse venitamise juhtumite üle?
5. Kas ministeeriumi hinnangul vastab kehtiv praktika õigusselguse põhimõttele ja piiratud töövõimega inimeste tõhusa sotsiaalse kaitse eesmärkidele?

Lugupidamisega  
Aleksandr Tšaplõgin  
Riigikogu liige