LISA 3. „SISETURVALISUSE ARENGUKAVA 2020–2030“ MÕÕDIKUD

**Arengukava üldeesmärk.** Eesti inimesed tunnevad, et nad elavad vabas ja turvalises ühiskonnas, kus igaühe väärtus, kaasatus ja panus kogukonna turvalisusesse loovad ühe turvalisima riigi Euroopas. Koostöös parandatakse elukeskkonda, vähendatakse ohtu elule, tervisele, varale ja põhiseaduslikule korrale ning tagatakse kiire ja asjatundlik abi.

**Mõõdikud**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Algtase (2019/2020)** | **2021** | **2023** | **2025** | **2030** | **Allikas** |
| **Eestit turvaliseks riigiks pidavate elanike osakaal** | 92% | ≥ 92% | ≥ 94% | ≥ 94% | ≥ 94% | Siseministeerium, siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring |
| **Vigastussurmade arv** | 687 (2019) | ˂ 680 | ˂ 650 | ˂ 630 | ˂ 520 | Statistikaamet |
| **Siseturvalisuse tagamisse kaasatud elanike osakaal** | 17% | ≥ 17% | ≥ 20% | ≥ 25% | ≥ 30% | Siseministeerium, siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring |
| Teised olulisemad näitajad, mida eesmärgi täitmise hindamisel on plaanis seirata | | | | | | |
| **Elanike osakaal, kes peavad**  - kuritegevust,  - sisserännet,  - terrorismi  **riigi peamiseks mureks Eestis** | 1% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | Standard Eurobaromeeter |
| 15% | ≤ 12% | ≤ 12% | ≤ 12% | ≤ 12% |
| 0% | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% |

**Elanike hinnang Eesti turvalisusele** – hinnatakse Eesti elanike osakaalu, kes nõustuvad, et Eesti on turvaline riik elamiseks. Arengukava perioodil on seatud eesmärgiks hoida näitajat samal tasemel või seda mõnevõrra tõsta, sest ühelt poolt avaldavad arengukava raames elluviidavad meetmed positiivset mõju Eesti turvalisusele, teiselt poolt on väliskeskkonna tingimused ebastabiilsed ning võivad mõjutada elanike hinnangut negatiivses suunas.

**Elanike kaasatus siseturvalisuse tagamisse** – hinnatakse Eesti elanike osakaalu, kes on olnud siseturvalisuse tagamisse kaasatud siseturvalisue valdkonnas vabatahtlikus tegevuses osaledes. Arengukava üks olulisem arengusuund on süvendada inimestes uskumust, et turvalisus algab meist endist. Hetkel on vabatahtlikult siseturvalisusesse panustajaid vähe, ent valmisolek selleks on kõrge; seetõttu on seatud sihttasemeks jõuda olukorrani, kus siseturvalisuse tagamisse on vabatahtlikult kaasatud vähemalt 30% elanikest.

**Vigastuste üldarv Eestis tervikuna** – vaadeldakse vigastuste üldarvu erinevate vigastusliikide lõikes, mille vähendamist arengukava elluviimine otseselt või kaudselt mõjutab. Täpsemini seiratakse uppunute, tulekahjus hukkunute, sõidukiõnnetustes hukkunute, tapmiste ja mõrvade tagajärjel ning mürgistuste tagajärjel hukkunute arve, kuid kaudset mõju avaldavad arengukava meetmed ka teistele vigastuste liikidele nagu enesetappudele, kukkumistele, külmumistele. Seetõttu kajastatakse üldeesmärgi mõõdikuna vigastustest põhjustatud suremust kõikide vigastussurmade liikide osas. Antud mõõdik on nimetatud „Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030“ mõõdikute saavutamise ühe eeldusena. Sõidukiõnnetustes hukkunute arvu vähendamise abinõud on käsitletud liiklus­ohutusprogrammis

Alaeesmärk 1. Ennetava ja turvalise elukeskkonna kujundamine

**Eesmärk.** Eesti on ohutu elukeskkonna ja turvaliste kogukondadega ühiskond, kus elanikud oskavad turvalisusriske märgata, neid vältida ja vajadusel neile adekvaatselt reageerida. Tehakse mitmekesist ennetustööd, mida iseloomustab valdkondade-ülesus, kogukonnakesksus ja eri partnerite koostöö. Igaühe kaasatus ja panus iseenda ning kogukonna turvalisusesse vähendab ohtu elule, tervisele, keskkonnale ja varale.

**Mõõdikud**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mõõdiku nimi** | **Algtase 2020** | **2021** | **2023** | **2025** | **Sihttase (2030)** | **Allikas** |
| **Elanike osakaal, kes hindavad oma oskusi ennast ja teisi õnnetuse korral aidata piisavaks** | 61% | 61% | 65% | ≥ 66% | ≥ 70% | Siseministeerium, siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring |
| **Oma elukohta turvaliseks hindavate elanike osakaal** | 92% | 92% | ≥ 96% | ≥ 96% | ≥ 96% | Siseministeerium, siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring |
| **Siseturvalisuse vabatahtlike arv**   * vabatahtlikud päästjad | 2163 | ≥ 2250 | ≥ 2400 | ≥ 2700 | ≥ 5000 | Siseministeerium, siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring |
| * vabatahtlikud merepäästjad | 444 | ≥ 575 | ≥ 750 | ≥ 750 | ≥ 1000 |
| * abipolitseinikud | 1236 | ≥ 1100 | ≥ 1600 | ≥ 1800 | ≥ 3000 |
| Teised olulisemad näitajad, mida eesmärgi täitmise hindamisel on plaanis seirata | | | | | | |
| **Elanike osakaal, kel on valmidus hakata vabatahtlikuks**   * naabrivalves | 47% | 47% | ˃ 56% | ˃ 56% | ≥ 60% | Siseministeerium, siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring |
| * abipolitseinikuna | 13% | 13% | ˃ 13% | ≥ 15% | ≥ 15% |
| * vabatahtliku päästjana | 17% | 17% | ˃ 15% | ≥ 17% | ≥ 20% |
| **Siseturvalisuse vabatahtlike usaldusväärsus**   * naabrivalve | 77% | 77% | ≥ 78% | ≥ 78% | ≥ 80% | Siseministeerium, siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring |
| * abipolitsei | 75% | 75% | ≥ 78% | ≥ 80% | ≥ 83% |
| * vabatahtlik pääste | 84% | 85% | ≥ 87% | ≥ 90% | ≥ 90% |

Alaeesmärk 2. Kiire ja asjatundlik abi

**Eesmärk:** Inimesed tunnevad ennast kaitstuna ja avalikus kohas turvaliselt. Ohtu sattumisel on abi saamine ja osutamine kiire ja asjatundlik. Suurendatud on võimekust paljude kaasabil ohule reageerida ja leevendada ohu realiseerumisel tekitatud kahju. Järelevalvet avaliku ruumi üle ja sündmuste lahendamist toetavad vähem bürokraatlik õiguskeskkond ning jätkusuutlikud innovaatilised infotehnoloogia ja sidelahendused.

**Mõõdikud**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mõõdiku nimi** | **Algtase 2020** | **2021** | **2023** | **2025** | **Sihttase (2030)** | **Allikas** |
| **Elanike rahulolu hädaabiteadete menetlemisega** | 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | Häirekeskus |
| **Elanike rahulolu päästesündmuste lahendamisega[[1]](#footnote-1)** | 93% | ≥ ≥ 93% | ≥ ≥ 93% | ≥ ≥ 93% | ≥ ≥ 93% | Päästeamet |
| **Elanike rahulolu politsei tööga** | 85% | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | Politsei-ja piirivalveamet |
| Teised olulisemad näitajad, mida eesmärgi täitmise hindamisel on plaanis seirata | | | | | | |
| **Avaliku korra raskete rikkumiste arv** | 1405 | ˂ 1777 | ˂ 1777 | ≤ 1777 | < 1500 | Politsei-ja piirivalveamet |
| **Elanike teadlikkus hädaabinumbrist 112**  - pääste | 92% | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% | Häirekeskus |
| - kiirabi | 95% | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% |
| - politsei | 89% | ≥ 90% | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% |

Alaeesmärk 3. Kindel sisejulgeolek

**Eesmärk.** Eesti sisejulgeolek on kindel ning seda ohustavad tegurid on hästi teadvustatud ja maandatud mitmesuguste riigisiseste tegevuste ja rahvusvahelise koostöö kaudu. Eesti elanikud ning avalik, kolmas ja erasektor on valmis tulema toime erinevate Eestit ohustavate kriisidega.

**Mõõdikud:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mõõdiku nimi** | **Algtase 2020** | **2021** | **2023** | **2025** | **Sihttase (2030)** | **Allikas** |
| **Maismaapiiri kaetus tehnilise seirega** *(sh Peipsi järv ja Narva jõgi)* | 52% | ≥ 52% | ≥ 52% | ≥ 65% | 100% | Politsei- ja piirivalveamet |
| **Elanike osakaal, kes hindavad oma teadlikkust küberkuritegevusega seotud riskidest heaks** | 58% | ≥ 58% | ≥ 60% | ≥ 62% | ≥ 65% | Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring |
| **Täiskasvanute (15–64‑a) osakaal, kelle hinnangul on narkootikumid väga kergelt või küllalt kergelt kättesaadavad:** |  |  |  |  |  |  |
| * kanep | 24% |  | ≤ 24% | ≤ 24% | ≤ 24% | Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring |
| * amfetamiin | 10% | ≤ 24% | ≤ 10% | ≤ 10% | ≤ 10% |
| * rahusti/uinuti arsti korralduseta | 12% | ≤ 10% | ≤ 12% | ≤ 12% | ≤ 12% |
| * ecstasy | 10% | ≤ 12% | ≤ 10% | ≤ 10% | ≤ 10% |
| * kokaiin | 7% | ≤ 10% | ≤ 7% | ≤ 7% | ≤ 7% |
| * dopinguained | 7% | ≤ 7% | ≤ 7% | ≤ 7% | ≤ 7% |
| **Elanike osakaal, kes hindavad heaks Eesti valmisolekut tulla toime erinevate kriisidega** | 56% | 56% | - | ≥ 60% | ≥ 65% | Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring |
| Teised olulisemad näitajad, mida eesmärgi täitmise hindamisel on plaanis seirata | | | | | | |
| **Elanike osakaal, kes hindab Eesti valmisolekut tulla toime välisriigi mõjutustegevuse kasvuga heaks** | 37% | 37% | ≥ 60% | ≥ 60% | ≥ 63% | Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring |
| **Elanike osakaal, kes hindab heaks Eesti valmisolekut tulla toime terroriaktiga, kui see peaks juhtuma** | 40% | 40% | ≥45% | ≥45% | ≥45% | Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring |
| **Elanike osakaal, kelle hinnangul on Eesti välispiir hästi kaitstud** | 64% | ≥ 60% | ≥ 60% | ≥ 65% | ≥ 75% | Kaitseministeerium, Riigikaitse avaliku arvamuse uuring |
| **Merepiiri kaetus tehnilise seirega** | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Politsei- ja piirivalveamet |
| **FATF-i[[2]](#footnote-2)/MONEYVAL-i hinnang rahapesu vastase võitluse kohta** | Soovitused olid peamiselt täidetud (2015) | - | Soovitused on täidetud | Eesti vastab FATF nõuetele | Eesti vastab FATF nõuetele | FATF-i/MONEYVAL-i hindamisraport |

Alaeesmärk 4. Eesti arengut toetav kodakondsus-, rände- ja identiteedihalduspoliitika

**Eesmärk:** Eesti kodakondsus-, rände- ja identiteedihalduspoliitika on usaldusväärsed, innovaatilised ja inimesekesksed, toetades Eesti arengut, ühiskonna sidusust ja toimimist ning tagades siseturvalisust.

**Mõõdikud**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mõõdiku nimi** | **Algtase 2020** | **2021** | **2023** | **2025** | **2030** | **Allikas** |
| Elanike osakaal, kes peavad sisserännet riigi peamiseks mureks | 15% | ≤ 12% | ≤ 12% | ≤ 10% | ≤ 10% | Standard Eurobaromeeter |
| Teistest rahvustest isikute hulgas tugeva ja keskmise riigiidentiteediga isikute osakaal | 39%/46% | ≥ 38%/51% | ≥ 40%/55% | ≥ 40%/55% | ˃ 40%/55% | Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring |
| Turvalist elektroonset identiteeti kasutavate inimeste osakaal elektroonilist identiteeti (eID-d)[[3]](#footnote-3) omavatest isikutest | 65% | ≥ 70% | ≥ 74% | ≥ 74% | ≥ 78% | Eesti infoühiskonna arengukava 2020  mõõdik |
| Teised olulisemad näitajad, mida eesmärgi täitmise hindamisel on plaanis seirata | | | | | | |
| Elanike osakaal, kes hindavad Eesti valmisolekut tulla toime ulatusliku põgenike sisserändega heaks | 37% | 37% | ≥ 36% | ≥ 40% | ≥ 40% | Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring |
| E-taotluskeskkonnas taotletavate toiminguliikide osakaal kõikidest identiteedi- ja rändevaldkonna toiminguliikidest | 33% | ≥ 45% | ≥ 50% | ≥ 50% | ≥ 50% | Politsei- ja piirivalveamet |
| Rahulolu Eesti kodaniku isikut tõendava dokumendi taotlemise e-teenusega | 91% | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85% | Politsei- ja piirivalveamet |

Alaeesmärk 5. Tark ja innovaatiline siseturvalisus

**Eesmärk:** Siseturvalisuse asutused on atraktiivsed tööandjad ja inimesed teevad tähendusrikast tööd. Siseturvalisuse valdkonnas tegutsevad asjatundlikud, võimekad ja pühendunud inimesed. Siseturvalisuse tagamisel ollakse uuendusmeelsed, kasutatakse tarku ja innovaatilisi lahendusi.

**Mõõdikud**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mõõdiku nimi** | **Algtase 2020** | **2021** | **2023** | **2025** | **Sihttase (2030)** | **Allikas** | |
| **Vabatahtliku voolavuse määr:** |  |  |  |  |  | Asutused |
| SIM | 9% | ≤ 12% | ≤ 10% | ≤ 9% | ≤ 9% |  | |
| PPA | 4,9% | ≤ 6,6% | < 6,1% | 6,0% | ≤ 5,7% |
| PÄA | 4% | ≤ 4,1% | ≤ 4,5 | ≤ 4,5% | ≤ 4,5% |
| HÄK | 6,9% | ≤ 8,8% | ≤ 8,8% | ≤ 8,8% | ≤ 8,8% |
| SKA | 7,3% | ≤ 7,9% | ≤ 7,0% | ≤ 7,0% | ≤ 6,8% |
| SMIT | 7,4% | ≤ 14% | ≤ 15% | ≤ 15% | ≤ 15% |
| **Ühele õppekohale esitatud avalduste arv avalikul konkursil:** |  |  |  |  |  | SKA | | |
| 1) kõrgharidusõppes | 4,8 | 3,4 | ≥ 3,0 | ≥ 3,2 | ≥ 3,5 |  |
| 2) kutseõppes | 4,1 | 3,0 | ≥ 2,7 | ≥ 2,5 | ≥ 2,2 |  | |
| **Siseministeeriumi valitsemisala organisatsioonide innovatsioonisüsteemide küpsustaseme tõus** |  | *1 (algeline)* | *1 (algeline)* | *2 (edasiarenenud)* | *3 (jätkusuutlik)* | SIM | | | |
| Teised olulisemad näitajad, mida eesmärgi täitmise hindamisel on plaanis seirata | | | | | | | | | | |
| **SIM valitsemisala töötajate üldine rahuolu 10-palli skaalal:** |  |  |  |  |  | Asutuste rahulolu uuringud | | | |
| SIM | 8,3 (2019) | ≥ 8,5 | ≥ 8,8 | ≥ 8,8 | ≥ 8,8 |  | |
| PPA | 7,8 | ≥ 7,8 | ≥ 8,0 | ≥ 8,2 | ≥ 8,2 |
| PÄA | 7,8 (2019) | ≥ 7,8 | ≥ 7,8 | ≥ 7,8 | ≥ 7,8 |
| HÄK | 7,6 | ≥ 8.0 | ≥ 8,0 | ≥ 8,0 | ≥ 8,0 |
| SKA | 7,7 | ≥ 7,8 | ≥ 8,0 | ≥ 8,0 | ≥ 8,0 |
| SMIT | 8,3 | ≥ 8,0 | ≥ 8,0 | ≥ 8,0 | ≥ 8,0 |

1. Õnnetusse sattunud isikute kontaktijärgne küsitlus soovitusindeksi meetodil. [↑](#footnote-ref-1)
2. FATF (ingl Financial Action Task Force) ehk rahapesuvastane rakkerühm on demokraatlike riikide valitsustevaheline organ, mis töötab välja rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse standardeid ja meetodeid ning edendab sellealast poliitikat. [↑](#footnote-ref-2)
3. Kasutajaks loetakse viimase aasta jooksul vähemalt ühe korra eID teenuse kasutaja (kasutamise all peetakse silmas nii autentimist kui ka allkirjastamist). [↑](#footnote-ref-3)