**ՆԱԽԱԳԻԾ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**Օ Ր Ե Ն Ք Ը**

**ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ**

**ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

**Հոդված 1.** «**Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին**» 1998 թվականի մայիսի 5-ի ՀՕ-221 օրենքի այսուհետ՝ Օրենք 2-րդ հոդվածի 1-ին կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«1) քաղաքացիական, սնանկության և վարչական գործերով կատարում ենթադրող դատական ակտերը.»:

**Հոդված 2.** Օրենքի 4-րդ հոդվածը ուժը կորցրած ճանաչել։

**Հոդված 3.** Օրենքի 5-րդ հոդվածում «կատարողական թերթ» բառերը համապատասխան հոլովաձևերով փոխարինել «հարկադիր կատարման ենթակա ակտ» բառերով:

**Հոդված 4.** Օրենքը լրացնել նոր՝ 5.1-ին հոդվածով.

«**Հոդված 5.1. Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությունը և տվյալների էլեկտրոնային փոխանակումը**

1. Դատարանի և հարկադիր կատարման ծառայության միջև, ինչպես նաև կատարողական վարույթի մասնակիցների և հարկադիր կատարման ծառայության միջև էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության և տվյալների էլեկտրոնային փոխանակման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

2. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու հարկադիր կատարման ծառայության միջև էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությունն իրականացվում է էլեկտրոնային եղանակով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգին համապատասխան:»

**Հոդված 5.** Օրենքի 7-րդ հոդվածում`

1) 2-րդ պարբերությունում «տրվել է կատարողական թերթը» բառերը փոխարինել «կայացվել է դատական ակտը» բառերով, իսկ «կատարողական թերթով» բառերը՝ «դատական ակտի հարկադիր կատարման համար» բառերով.

2) 3-րդ պարբերությունում «կատարողական թերթի» բառերը փոխարինել «դատական ակտի» բառերով, իսկ «դրանց կատարումից» բառերից հետո լրացնել «կամ որի նկատմամբ ենթակա է կիրառման որևէ այլ հարկադիր կատարման միջոց» բառերը։

**Հոդված 6.** Օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետում և 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «կատարողական թերթով» բառերը փոխարինել «դատական ակտով» բառերով:

**Հոդված 7.** Օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին կետում «կատարողական թերթ ներկայացնելը և հետ վերցնելը» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարման, կատարողական վարույթը ավարտելու և հարկադիր կատարման ենթակա ակտի պահանջների կատարումից հրաժարվելու մասին դիմում ներկայացնելը» բառերով:

**Հոդված 8.** Օրենքի 3-րդ գլխի վերնագրում «ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻ» բառերը փոխարինել «ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄԻ» բառերով:

**Հոդված 9.** Օրենքի 17-րդ հոդվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«**Հոդված 17. Հարկադիր կատարման դիմում ներկայացնելը**

1. Հարկադիր կատարման ենթակա ակտի հարկադիր կատարման համար դիմումը հարկադիր կատարման ծառայություն է ներկայացվում պահանջատիրոջ, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ դատարանի կողմից:

2. Հարկադիր կատարման դիմումը կարող է ներկայացվել հարկադիր կատարման ենթակա ակտի ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ մասում և օրենքով նախատեսված այլ դեպքերի։

3. Եզրափակիչ դատական ակտի հարկադիր կատարման դիմումը կարող է ներկայացվել դրա օրինական ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկշաբաթյա ժամկետին հաջորդող օրվանից, բացառությամբ սույն օրենքի 18-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերի:

4. Հարկադիր կատարման դիմումը կարող է ներկայացվել ինչպես կատարման ենթակա ակտի ամբողջ եզրափակիչ մասով, այնպես էլ դրա մի մասով կատարելու պահանջով:

5. Պահանջատերը հարկադիր կատարման մեկ դիմումում կարող է միավորել հարկադիր կատարման ենթակա միևնույն ակտով մեկից ավելի պարտապանների նկատմամբ կատարողական վարույթներ հարուցելու պահանջներ:

6. Եթե հարկադիր կատարման ենթակա ակտը կայացվել է հօգուտ մի քանի անձի, ապա այդ ակտի հարկադիր կատարման համար յուրաքանչյուր պահանջատեր ներկայացնում է հարկադիր կատարման առանձին դիմում:»:

**Հոդված 10.** Օրենքի 18-րդ հոդվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«**Հոդված 18.** **Դատարանի կողմից դատական ակտի հարկադիր կատարման դիմում ներկայացնելու դեպքերը**

1. Դատարանը դատական ակտի հարկադիր կատարման դիմում ներկայացնում է սույն հոդվածի 2-6-րդ մասերով, ինչպես նաև օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում:

2. Անհապաղ կատարման ենթակա դատական ակտի հարկադիր կատարման համար հարկադիր կատարման դիմումը դատական ակտը կայացրած դատարանի կողմից ներկայացվում է անհապաղ:

3. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի օգտին քաղաքացիական և վարչական գործերով դատական ծախսերի բռնագանձման վերաբերյալ հարկադիր կատարման դիմումը, որում սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության անունից որպես պահանջատեր լիազորված է հանդես գալ պետական եկամուտների կոմիտեն, ներկայացվում է դատական ակտն օրինական ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո՝ երկու ամսվա ընթացքում, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով:

4. Արբիտրաժային տրիբունալների վճիռների, օտարերկրյա դատարանների և արբիտրաժային տրիբունալների վճիռների, որոշումների և ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումների հիման վրա հարկադիր կատարման դիմումը ներկայացնում է համապատասխանաբար արբիտրաժի վճռի հարկադիր կատարման, օտարերկրյա արբիտրաժի վճռի ճանաչման և հարկադիր կատարման, ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշման հարկադիր կատարման, օտարերկրյա դատական ակտը ճանաչելու և կատարման թույլատրելու մասին դատական ակտը կայացրած դատարանը` դատական ակտն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ երկշաբաթյա ժամկետում:

5. Եթե կատարման ենթակա է օտարերկրյա պետության դատարանի դատավճիռը` վնասի հատուցման կամ այլ գույքային բռնագանձման մասով, ապա հարկադիր կատարման դիմումը տալիս է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով այդ դատավճիռը Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչելու վերաբերյալ դատական ակտ կայացրած Հայաստանի Հանրապետության իրավասու դատարանը՝ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ երկշաբաթյա ժամկետում:

6. Եթե Հայաստանի Հանրապետության անդամակցությամբ (մասնակցությամբ) գործող միջազգային դատարանի հիմնադրման վերաբերյալ միջազգային պայմանագրով կամ դրա կանոնակարգերով նախատեսված է այդ դատարանի դատավճիռների կամ որոշումների կատարում, ապա դրանց վերաբերյալ հարկադիր կատարման դիմումը տալիս է Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանը` պահանջատիրոջ կամ նրա լիազոր ներկայացուցչի դիմումը ներկայացնելուց հետո անհապաղ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ տվյալ միջազգային դատարանն իր կանոնակարգերով սահմանված կարգով տվել է համապատասխան կատարողական փաստաթուղթ, որը պարտադիր է Հայաստանի Հանրապետության համար:»:

**Հոդված 11.** Օրենքի 20-րդ հոդվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

**«Հոդված 20. Պահանջատիրոջ կողմից ներկայացվող հարկադիր կատարման մասին դիմումին ներկայացվող պահանջները**

1. Պահանջատիրոջ կողմից ներկայացվող դատական ակտի հարկադիր կատարման դիմումը պարունակում է`

1) նշում այն մասին, որ դիմումը ներկայացվում է հարկադիր կատարման ծառայությանը.

2 պահանջատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը, իրավաբանական անձի դեպքում՝ անվանումը, նրա հաշվառման (գտնվելու) վայրի հասցեն, ծանուցման հասցեն, եթե այն տարբերվում է հաշվառման (գտնվելու) վայրի հասցեից, էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝ պահանջատիրոջ ցանկության դեպքում, պահանջատեր քաղաքացու դեպքում անձնագրային տվյալները և հանրային ծառայության համարանիշը` դրա առկայության դեպքում, իսկ պահանջատեր իրավաբանական անձի դեպքում` հարկ վճարողի հաշվառման համարը և պետական գրանցման համարը.

3 պարտապանի անունը, ազգանունը, հայրանունը, իրավաբանական անձի դեպքում՝ անվանումը, նրա հաշվառման (գտնվելու) վայրի հասցեն, ծանուցման հասցեն, եթե այն տարբերվում է հաշվառման (գտնվելու) վայրի հասցեից, էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝ պահանջատիրոջ ցանկության դեպքում, ինչպես նաև պարտատիրոջ մոտ առկայության դեպքում պարտապան քաղաքացու դեպքում անձնագրային տվյալները և հանրային ծառայության համարանիշը, իսկ պարտապան իրավաբանական անձի դեպքում` հարկ վճարողի հաշվառման համարը և պետական գրանցման համարը.

4 դատական ակտ կայացրած դատարանի անվանումը, գործի համարը, որով այն կայացվել է, և դրա կայացման տարին, ամիսը և ամսաթիվը.

5) դատական ակտի եզրափակիչ մասի այն մասը, որի հարկադիր կատարումը հայցվում է պահանջատիրոջ կողմից:

2. Կատարողական մակագրության թերթի հարկադիր կատարման դիմումը պարունակում է՝

1) նշում այն մասին, որ դիմումը ներկայացվում է հարկադիր կատարման ծառայությանը.

2 պահանջատիրոջ անունը, ազգանունը, հայրանունը, իրավաբանական անձի դեպքում՝ անվանումը, նրա հաշվառման (գտնվելու) վայրի հասցեն, ծանուցման հասցեն, եթե այն տարբերվում է հաշվառման (գտնվելու) վայրի հասցեից, էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝ պահանջատիրոջ ցանկության դեպքում, պահանջատեր քաղաքացու դեպքում անձնագրային տվյալները և հանրային ծառայության համարանիշը` դրա առկայության դեպքում, իսկ պահանջատեր իրավաբանական անձի դեպքում` հարկ վճարողի հաշվառման համարը և պետական գրանցման համարը.

3 պարտապանի անունը, ազգանունը, հայրանունը, իրավաբանական անձի դեպքում՝ անվանումը, նրա հաշվառման (գտնվելու) վայրի հասցեն, ծանուցման հասցեն, եթե այն տարբերվում է հաշվառման (գտնվելու) վայրի հասցեից, էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝ պահանջատիրոջ ցանկության դեպքում, ինչպես նաև պարտապան քաղաքացու դեպքում անձնագրային տվյալները և հանրային ծառայության համարանիշը՝ դրա առկայության դեպքում, իսկ պարտապան իրավաբանական անձի դեպքում` հարկ վճարողի հաշվառման համարը և պետական գրանցման համարը.

4 կատարողական մակագրության թերթի կատարման ենթակա այն մասը, որի հարկադիր կատարումը հայցվում է պահանջատիրոջ կողմից.

5) կատարողական մակագրության թերթի տրման տարին, ամիսը և ամսաթիվը:

3. Հարկադիր կատարման դիմումին կցվում են՝

1) պահանջատիրոջ անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը.

2 ներկայացուցչի լիազորությունները հավաստող փաստաթղթի բնօրինակը՝ դիմումը ներկայացուցչի կողմից ներկայացվելու դեպքում.

3) կատարողական մակագրության թերթի բնօրինակը՝ կատարողական մակագրության թերթի հարկադիր կատարման դիմում ներկայացվելու դեպքում.

4) դատական ակտը կամովին չկատարվելու փաստը հավաստող ապացույցի բնօրինակը՝ պարտավորեցման հայցի բավարարման մասին եզրափակիչ դատական ակտի հարկադիր կատարման դիմում ներկայացվելու դեպքում։

4. Անբողոքարկելի վարչական ակտի հարկադիր կատարման դիմումին (գրությանը) ներկայացվող պահանջները և դրան կցվող փաստաթղթերը սահմանվում են «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքով:

5. Կատարողական վարույթի մասնակիցների և հարկադիր կատարման ծառայության միջև էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի առկայության դեպքում սույն հոդվածով սահմանված դիմումը և կից փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել էլեկտրոնային եղանակով: Տվյալ դեպքում սույն հոդվածով սահմանված փաստաթղթերի բնօրինակների փոխարեն ներկայացվում են փաստաթղթերի էլեկտրոնային (սքանավորված) տարբերակները, իսկ անձի նույնականացումը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով:»։

**Հոդված 12.** Օրենքի 21-րդ հոդվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«**Հոդված 21. Դատարանի կողմից ներկայացվող դատական ակտի հարկադիր կատարման դիմումին ներկայացվող պահանջները**

1. Դատարանի կողմից դատական ակտի հարկադիր կատարման դիմումը ներկայացվում է դատական ակտը հարկադիր կատարման ծառայություն ուղարկելով՝ նշելով եզրափակիչ մասի կատարման ենթակա մասը:

2. Դատարանի և հարկադիր կատարման ծառայության միջև էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի առկայության դեպքում դատարանի կողմից դատական ակտի հարկադիր կատարման դիմումը ներկայացվում է էլեկտրոնային եղանակով:»:

**Հոդված 13.** Օրենքի 22-րդ հոդվածում`

1) վերնագրում «կարգի» բառից հետո լրացնել «սահմանումը կամ» բառերը.

2) 1-ին մասում «Կատարողական թերթ տված» բառերը փոխարինել «Դատական ակտ կայացրած» բառերով:

3) լրացնել նոր՝ 1.1-րդ մաս.

«1.1.  Դատական ակտ կայացրած դատարանը կողմի միջնորդության հիման վրա հարկադիր կատարողի կողմից ներկայացված դիմումով սահմանում է դատական ակտի կատարման եղանակ և կարգ, եթե նման պահանջ սահմանված է օրենքով:»:

4) 3-րդ մասում «մյուս կողմին» բառերից հետո լրացնել «,իսկ դատական ակտի կատարման եղանակը և կարգը սահմանելու մասին դիմումին՝ կողմերին» բառերը, իսկ «տասնօրյա» բառը փոխարինել «մեկամսյա» բառով:

**Հոդված 14.** Օրենքի 23-րդ հոդվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«**Հոդված 23. Կատարողական վաղեմության ժամկետը**

1. Հարկադիր կատարման դիմումը կարող է ներկայացվել մեկ տարվա ընթացքում, եթե օրենքով այլ բան սահմանված չէ, սկսած այն օրվանից, երբ`

1) օրինական ուժի մեջ է մտել դատական ակտը.

2) լրացել է դատական ակտի կատարումը հետաձգելու սահմանված ժամկետը.

3) դատարանը որոշում է կայացրել կատարողական վաղեմության ժամկետը վերականգնելու մասին:

2. Եթե հարկադիր կատարման ենթակա ակտով հաստատված պարտավորությունը ենթադրում է տարաժամկետ կամ պարբերական կատարում, ապա հարկադիր կատարման դիմումը կարող է ներկայացվել պարտավորությունների կատարման ողջ ժամկետի ընթացքում, ինչպես նաև պարտավորությունների կատարման համար սահմանված ժամկետի ավարտից հետո` մեկ տարվա ընթացքում:

3. Կատարողական մակագրության թերթը կարող է ներկայացվել հարկադիր կատարման այն ստանալուց հետո՝ մեկ ամսվա ընթացքում:

4. Անբողոքարկելի վարչական ակտը կարող է ներկայացվել հարկադիր կատարման «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքով ժամկետում։

5. Սույն հոդվածով սահմանված կատարման վաղեմությունը կիրառվում է նաև սույն օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիմքով կատարողական վարույթն ավարտվելուց հետո կրկին ներկայացված հարկադիր կատարման դիմումների նկատմամբ:»:

**Հոդված 15.** Օրենքի 24-րդ հոդվածի

1 վերնագրում «թերթ ստանալու համար դիմում ներկայացնելու բաց թողնված» բառերը փոխարինել «վաղեմության» բառով.

2 1-ին մասում «թերթ ստանալու համար դիմում ներկայացնելու» բառերը փոխարինել «վաղեմության» բառով.

3 2-րդ մասում «կատարողական թերթ տալու իրավասություն ունեցող» բառերը փոխարինել «դատական ակտ կայացրած» բառերով

4) 3-րդ մասում «տասնօրյա» բառը փոխարինել «մեկամսյա» բառով:

**Հոդված 16.** Օրենքի 28-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«Միջանկյալ դատական ակտերի հարկադիր կատարման համար հարուցված կատարողական վարույթներով կայացված որոշումները հարկադիր կատարողն էլեկտրոնային եղանակով ուղարկում է դատական ակտ կայացրած դատարան:»:

**Հոդված 17.** Օրենքի 28.1-րդ հոդվածի 2-րդ մասում և 29-րդ հոդվածի 7-րդ մասում «կատարողական թերթ» բառերը համապատասխան հոլովաձևերով փոխարինել «հարկադիր կատարման դիմում» բառերով:

**Հոդված 18.** Օրենքի 30-րդ հոդվածում՝

1) 1-ին մասում «դատարանից կատարողական թերթն էլեկտրոնային եղանակով» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարման դիմումը» բառերով.

2) լրացնել նոր՝ 2.1-րդ մաս.

«2.1. Եթե հարկադիր կատարման ենթակա ակտը կայացվել է հօգուտ մի քանի պահանջատիրոջ կամ ընդդեմ մի քանի պարտապանի, ապա յուրաքանչյուր պահանջատիրոջ և յուրաքանչյուր պարտապանի մասով հարուցվում է առանձին կատարողական վարույթ:».

3) ուժը կորցրած ճանաչել 5-րդ մասը

**Հոդված 19.** Օրենքի 31-րդ հոդվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ

«**Հոդված 31. Դատական ակտի հարկադիր կատարման դիմումն առանց քննության թողնելը**

1. Հարկադիր կատարողը դատական ակտի հարկադիր կատարման դիմումը թողնում է առանց քննության, եթե

1 դատական ակտը չի մտել օրինական ուժի մեջ.

2 եզրափակիչ դատական ակտի դեպքում դրա օրինական ուժի մեջ մտնելու օրվանից չի անցել երկշաբաթյա ժամկետը, բացառությամբ սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված դեպքի.

3 դատական ակտի հարկադիր կատարման ներկայացված մասը չի ենթադրում կատարում.

4 լրացել է կատարողական վաղեմության ժամկետը, և առկա չէ այն վերականգնելու մասին դատական ակտ.

5) դատական ակտի եզրափակիչ մասի մի մասով կատարումը հակասում է օրենքին.

6 հարկադիր կատարման դիմումը չի համապատասխանում սույն օրենքով դիմումին ներկայացվող պահանջներին կամ այն ներկայացվել է դրա իրավունքը չունեցող անձի կողմից:

2. Հարկադիր կատարման դիմումը առանց քննության թողնելու մասին հարկադիր կատարողը կայացնում է որոշում՝ այն ստանալու օրվանից եռօրյա ժամկետում, որում նշվում են հարկադիր կատարման դիմումը առանց քննության թողնելու բոլոր հիմքերը:

3. Հարկադիր կատարման դիմումը առանց քննության թողնելը արգելք չէ թույլ տրված խախտումները վերացնելուց կամ առանց քննության թողնելու հիմքերը վերանալուց հետո հարկադիր կատարման դիմումը կրկին ներկայացնելու համար:

4. Հարկադիր կատարման դիմումը մասնակի առանց քննության թողնելու հիմքերի առկայության դեպքում հարկադիր կատարողը այն այդ մասով թողնում է առանց քննության, իսկ մնացած մասով հարուցում է կատարողական վարույթ:

5. Դատարանի և հարկադիր կատարման ծառայության միջև գործող էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության և տվյալների էլեկտրոնային փոխանակման համակարգի միջոցով հարկադիր կատարողը ստանում է հարկադիր կատարման դիմումի՝ դատական ակտին վերաբերող առնվազն հետևյալ տեղեկությունները`

1 պարտապանի անունը, ազգանունը, հայրանունը, իրավաբանական անձի դեպքում՝ անվանումը, նրա հաշվառման (գտնվելու) վայրի հասցեն, ծանուցման հասցեն, եթե այն տարբերվում է հաշվառման (գտնվելու) վայրի հասցեից, էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝ առկայության դեպքում, ինչպես նաև առկայության դեպքում պարտապան քաղաքացու դեպքում անձնագրային տվյալները և հանրային ծառայության համարանիշը, իսկ պարտապան իրավաբանական անձի դեպքում` հարկ վճարողի հաշվառման համարը և պետական գրանցման համարը.

2 դատական ակտ կայացրած դատարանի անվանումը, գործի համարը, որով այն կայացվել է, դատական ակտի կայացման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, եզրափակիչ մասը և դրա օրինական ուժի մեջ մտնելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը.

3) դատական ակտի եզրափակիչ մասը վերադաս դատական ատյանի կողմից փոփոխված լինելու դեպքում՝ այդ դատարանի անվանումը, դատական ակտի եզրափակիչ մասը փոփոխող դատական ակտի կայացման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, եզրափակիչ մասը և դրա օրինական ուժի մեջ մտնելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը.

4 դատական ակտում թույլ տրված վրիպակներ, գրասխալներ և թվաբանական սխալներ ուղղված լինելու դեպքում՝ այդ դատական ակտը կայացրած դատարանի անվանումը, դատական ակտի կայացման տարին, ամիսը, ամսաթիվը. եզրափակիչ մասը և դրա օրինական ուժի մեջ մտնելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը․

5 դատական ակտի կատարումը հետաձգված կամ տարաժամկետված, կատարման եղանակը կամ կարգը փոփոխված լինելու դեպքում՝ այդ դատական ակտը կայացրած դատարանի անվանումը, դատական ակտի կայացման տարին, ամիսը, ամսաթիվը. եզրափակիչ մասը և դրա օրինական ուժի մեջ մտնելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը.

6 կատարողական վաղեմության ժամկետը վերականգվելու դեպքում՝ այդ դատական ակտը կայացրած դատարանի անվանումը, դատական ակտի կայացման տարին, ամիսը, ամսաթիվը. եզրափակիչ մասը և դրա օրինական ուժի մեջ մտնելու տարին, ամիսը և ամսաթիվը։»:

**Հոդված 20.** Օրենքի 31.2-րդ հոդվածում «սույն օրենքի 21-րդ հոդվածի 3-րդ մասով» բառերը փոխարինել ««Նոտարիատի մասին» օրենքով» բառերով:

**Հոդված 21.** Օրենքի 32-րդ հոդվածի 2-րդ մասում և 33-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետում «կատարողական թերթ» բառերը համապատասխան հոլովաձևերով փոխարինել «դատական ակտ» բառերով:

**Հոդված 22.** Օրենքի 35-րդ հոդվածում`

1 վերնագրում «Կատարողական թերթի» բառերը փոխարինել «Դատական ակտի» բառերով.

2 1-ին մասում «Կատարողական թերթում» բառերը փոխարինել «Դատական ակտում» բառերով, իսկ «կատարողական թերթ տված» բառերը փոխարինել «դատական ակտ կայացրած» բառերով.

3) 2-րդ մասում «Կատարողական թերթ տված» բառերը փոխարինել «Դատական ակտ կայացրած» բառերով, իսկ «տասնօրյա» բառը՝ «մեկամսյա» բառով.

4) 3-րդ մասում լրացնել նոր նախադասություն.

«Դատարանը պարզաբանում է դատական ակտի հարկադիր կատարման ներկայացված եզրափակիչ մասը՝ չփոփոխելով դրա բովանդակությունը և էությունը։»:

**Հոդված 23.** Օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին կետում «կատարողական թերթ տված» բառերը փոխարինել «դատական ակտ կայացրած» բառերով:

**Հոդված 24.** Օրենքի 40-րդ հոդվածի 8-րդ մասում «կատարողական թերթի» բառերն փոխարինել «դատական ակտի» բառերով:

**Հոդված 25.** Օրենքի 41-րդ հոդվածում`

1 1-ին մասի 1-ին կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«1) դրա մասին դիմում է ներկայացրել պահանջատերը.».

2 1-ին մասի 2.1-րդ և 5-րդ կետերում «կատարողական թերթ» բառերը համապատասխան հոլովաձևերով փոխարինել «դատական ակտ» բառերով.

3 3-րդ մասը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«3. Կատարողական վարույթն ավարտելու դեպքում հարկադիր կատարման դիմումին կից ներկայացված փաստաթղթերը չեն վերադարձվում պահանջատիրոջը:».

4 4-րդ մասը ուժը կորցրած ճանաչել.

5 5-րդ մասը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«5. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով կատարողական վարույթն ավարտելը արգելք չէ հարկադիր կատարման նոր դիմումը սահմանված կարգով ներկայացնելու դեպքում ավարտված կատարողական վարույթը վերսկսելու համար:»:

**Հոդված 26.** Օրենքի 42-րդ հոդվածում`

1 1-ին մասի 1-ին կետում «կատարողական թերթը» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարման ենթակա ակտը» բառերով.

2 1-ին մասի 2-րդ կետում «կատարողական թերթի» բառերը փոխարինել «դատական ակտի» բառերով, իսկ «կամ կատարողական թերթի պահանջների» բառերը հանել.

3 1-ին մասի 6-րդ կետում «հիման վրա տրվել է կատարողական թերթը» բառերը փոխարինել «կատարման համար ներկայացվել է հարկադիր կատարման դիմումը» բառերով.

4 1-ին մասի 7-րդ կետում «կատարողական թերթը» բառերը փոխարինել «դատական ակտը» բառերով.

5 1.1-րդ մասից հանել «և կատարողական թերթի պատճենը» բառերը:

**Հոդված 27.** Օրենքի 43-րդ հոդվածում «կատարողական թերթ» բառերը համապատասխան հոլովաձևերով փոխարինել «դատական ակտ» բառերով:

**Հոդված 28.** Օրենքի 44.1-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«3) կատարողական վարույթն ավարտվել է սույն օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիմքով.»:

**Հոդված 29.** Օրենքի 44.3-րդ հոդվածում, ինչպես նաև 48-րդ հոդվածի վերնագրում և ամբողջ տեքստում «կատարողական թերթ» բառերը համապատասխան հոլովաձևերով փոխարինել «դատական ակտ» բառերով:

**Հոդված 30.** Օրենքի50-րդ հոդվածի 1-ին մասում «դատարանի վճռի, կատարողական թերթի կամ անբողոքարկելի վարչական» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարման ենթակա» բառերով։

**Հոդված 31.** Օրենքի 53.1 հոդվածի

1 1-ին մասում «կատարողական թերթին» բառերը փոխարինել «դատական ակտին» բառերով.

2 3-րդ մասում «կատարողական թերթում» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարման դիմումում» բառերով:

**Հոդված 32.** Օրենքի 58-րդ հոդվածի

1 1-ին մասի 1-ին պարբերությունում «կատարողական թերթի թերթերի» բառերը փոխարինել «դատական ակտի ակտերի» բառերով.

2 1-ին մասի 2-րդ պարբերությունում և 3.1-րդ մասում «Կատարողական թերթի» բառերը փոխարինել «Դատական ակտի» բառերով:

**Հոդված 33.** Օրենքի 60-րդ և 61.1-րդ հոդվածներում «կատարողական թերթով» բառերը փոխարինել «դատական ակտով» բառերով:

**Հոդված 34.** Օրենքի 7-րդ գլխի վերնագրում և ամբողջ տեքստում «կատարողական թերթ» բառերը համապատասխան հոլովաձևերով փոխարինել «դատական ակտ» բառերով, իսկ 62-րդ հոդվածի 3-րդ մասից հանել «հիման վրա տրված կատարողական թերթի» բառերը:

**Հոդված 35.** Օրենքի 67-րդ հոդվածում`

1 4-րդ մասի 2-րդ պարբերությունից «վարույթն ավարտվել է պահանջատիրոջ պահանջով կատարողական թերթը վերադարձնելու դեպքում կամ կատարողական» բառերը հանել.

2 5-րդ մասում «կատարողական թերթը» բառերը փոխարինել «դատական ակտը» բառերով, իսկ «կատարելիս» բառից հետո լրացնել «կամ մինչև հարկադիր կատարման դիմում ներկայացնելը հարկադիր կատարման ենթակա ակտի փաստացի կատարված կամ դրանից բխող պարտավորությունը օրենքով սահմանված այլ հիմքով դադարած լինելու հետևանքով,» բառերը.

3 8-րդ մասում «կատարողական թերթի» բառերը փոխարինել «դատական ակտի» բառերով:

**Հոդված 36.** Օրենքի 69-րդ հոդվածում`

1 2-րդ մասում «կատարողական թերթի» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարման դիմումի» բառերով, իսկ «կատարողական թերթերի» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարման դիմումների» բառերով.

2 3-րդ մասում «կատարողական թերթ» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարման դիմում» բառերով, «կատարողական թերթը կատարման» բառերը՝ «հարկադիր կատարման դիմումը» բառերով, իսկ «կողմը ներկայացրել է համապատասխան կատարողական թերթ» բառերը՝ «ներկայացվել է համապատասխան հարկադիր կատարման դիմում» բառերով:

**Հոդված 37.** Օրենքի 72.1-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «հիման վրա տրվել է կատարողական թերթը» բառերը փոխարինել «կատարման համար ներկայացվել է հարկադիր կատարման դիմումը» բառերով:

**Հոդված 38.** Օրենքի 73-րդ հոդվածում «կատարողական թերթ» բառերը համապատասխան հոլովաձևերով փոխարինել «դատական ակտ» բառերով:

**Հոդված 39. Եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթներ**

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո:

2. Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը Կառավարությունը սույն օրենքի դրույթների հաշվառմամբ սահմանում է սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով լրացվող` Օրենքի 5.1-ին հոդվածով նախատեսված էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության և տվյալների էլեկտրոնային փոխանակման կարգերը:

3. Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը Բարձրագույն դատական խորհուրդը դատական իշխանության պաշտոնական կայքին ներկայացվող պահանջները համապատասխանեցնում է սույն օրենքի դրույթներին:

4. Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը հարուցված կատարողական վարույթների և դատարան ներկայացված՝ կատարողական թերթ տրամադրելու մասին դիմումների նկատմամբ կիրառվում են «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքի՝ մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը գործող կարգավորումները:

**ՆԱԽԱԳԻԾ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**Օ Ր Ե Ն Ք Ը**

**ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ**

**ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

**Հոդված 1.** Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի փետրվարի 9-ի քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի այսուհետ՝ Օրենսգիրք 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի «բ» ենթակետում

1) «կատարողական թերթ տալու» բառերը հանել, իսկ «կատարողական թերթը կատարման ներկայացնելու բաց թողնված» բառերը փոխարինել «կատարողական վաղեմության» բառերով.

2) «կարգը» բառից հետո լրացնել «սահմանելու կամ» բառերը:

**Հոդված 2.** Օրենսգրքի 56-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ կետը ուժը կորցրած ճանաչել:

**Հոդված 3.** Օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 7-րդ, 69-րդ հոդվածի 3-րդ, 80-րդ հոդվածի 4-րդ մասերում «հիման վրա կազմված կատարողական թերթն» և 88-րդ հոդվածի 4-րդ մասում «հիման վրա կազմված կատարողական թերթը» բառերը փոխարինել համապատասխանաբար «հարկադիր կատարման դիմումն» և «հարկադիր կատարման դիմումը» բառերով:

**Հոդված 4.** Օրենսգրքի 102-րդ հոդվածի 5-րդ մասում «կատարողական թերթն» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարման դիմումն» բառերով:

**Հոդված 5.** Օրենսգրքի 126-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում «արբիտրաժի վճռի կամ ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշման հարկադիր կատարման համար կատարողական թերթ տալը» բառերը փոխարինել «արբիտրաժի վճիռը կամ ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումը հարկադիր կատարման ներկայացնելու վերաբերյալ դիմումը» բառերով:

**Հոդված 6.** Օրենսգրքի 132-րդ հոդվածում`

1 1-ին մասում «հիման վրա կազմված կատարողական թերթը» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարման դիմումը» բառերով.

2 3-րդ մասում «կատարողական թերթը» բառերը հանել, իսկ «հարկադիր կատարման» բառից հետո լրացնել «դիմում» բառը:

**Հոդված 7.** Օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «հիման վրա կազմված կատարողական թերթը» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարման դիմումը» բառերով:

**Հոդված 8.** Օրենսգրքի 158-րդ հոդվածի 1-ին մասում «կատարողական թերթ տալու» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարման դիմում ներկայացնելու» բառերով:

**Հոդված 9.** Օրենսգրքի 182-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում և 183-րդ հոդվածի 8-րդ մասում «կատարողական թերթ տալը» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարման դիմում ներկայացնելը» բառերով:

**Հոդված 10.** Օրենսգրքի 192-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 4-րդ կետում «վճիռը կամովին չկատարվելու դեպքում այն» բառերը փոխարինել «վճռի եզրափակիչ մասի կատարում ենթադրող մասերի և դրանք կամովին չկատարվելու դեպքում» բառերով։

**Հոդված 11.** Օրենսգրքի 200-րդ հոդվածի 1-ին մասում լրացնել նոր՝ 5.1 կետ.

«5.1) կատարում ենթադրող որոշում կայացնելու դեպքում նշում` որոշման եզրափակիչ մասի կատարում ենթադրող մասերի և դրանք կամովին չկատարվելու դեպքում պարտապանի հաշվին դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով կատարելու մասին.»:

**Հոդված 12.** Օրենսգրքի 222-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «կատարողական թերթն» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարման դիմումն» բառերով:

**Հոդված 13.** Օրենսգրքի 252-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «հիման վրա կազմված կատարողական թերթը» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարման դիմումը» բառերով:

**Հոդված 14.** Օրենսգրքի 5-րդ ենթաբաժնի վերնագրում և 315-րդ հոդվածի 1-ին մասում, 46-րդ գլխի վերնագրում, 321-րդ և 322-րդ հոդվածներում «վճռի հարկադիր կատարման համար կատարողական թերթ տալ» բառերը համապատասխան հոլովաձևերով փոխարինել «վճիռը հարկադիր կատարման ներկայացնելու» բառերով:

**Հոդված 15.** Օրենսգրքի 323-րդ հոդվածում`

1 1-ին, 2-րդ, 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ մասերում «վճռի հարկադիր կատարման համար կատարողական թերթ տալ» բառերը համապատասխան հոլովաձևերով փոխարինել «վճիռը հարկադիր կատարման ներկայացնել» բառերով.

2) 4-րդ մասում «կատարողական թերթ» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարում» բառերով:

**Հոդված 16.** Օրենսգրքի 324-րդ հոդվածի վերնագրում «Արբիտրաժի վճռի կատարման համար կատարողական թերթ տալը» բառերը փոխարինել «Արբիտրաժի վճիռը հարկադիր կատարման ներկայացնելը» բառերով:

**Հոդված 17.** Օրենսգրքի 325-րդ հոդվածում`

1)վերնագրում, 1-ին, 4-րդ և 5-րդ մասերում «վճռի հարկադիր կատարման համար կատարողական թերթ տալ» բառերը համապատասխան հոլովաձևերով փոխարինել «վճիռը հարկադիր կատարման ներկայացնել» բառերով.

2) 2-րդ մասի 4-րդ կետում «վճռի հարկադիր կատարման համար կատարողական թերթ տալու կամ կատարողական թերթ տալը» բառերը փոխարինել «վճիռը հարկադիր կատարման ներկայացնելու կամ ներկայացնելը» բառերով:

**Հոդված 18.** Օրենսգրքի 327-րդ հոդվածի 4-րդ մասում «կատարելու համար կատարողական թերթ տալու» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարման ներկայացնելու» բառերով:

**Հոդված 19.** Օրենսգրքի 331-րդ հոդվածի 1-ին մասում «տված կատարողական թերթի» բառերը փոխարինել «ներկայացրած հարկադիր կատարման դիմումի» բառերով:

**Հոդված 20.** Օրենսգրքի 334-րդ հոդվածի 3-րդ մասում«վճռի հարկադիր կատարման համար կատարողական թերթ տալու» բառերը փոխարինել «վճիռը հարկադիր կատարման ներկայացնելու» բառերով:

**Հոդված 21.** Օրենսգրքի 335-րդ հոդվածի 6-րդ մասում «տրվում է կատարողական թերթ» բառերը փոխարինել «ներկայացվում է հարկադիր կատարման դիմում» բառերով:

**Հոդված 22.** Օրենսգրքի 6-րդ ենթաբաժնի վերնագրում, 336-րդ հոդվածի 1-ին մասում, 51-րդ գլխի վենագրում, 341-րդ հոդվածի վերնագրում և ամբողջ տեքստում, ինչպես նաև 342-րդ հոդվածում «որոշման համար կատարողական թերթ տալ» բառերը համապատասխան հոլովաձևերով փոխարինել «որոշումը հարկադիր կատարման ներկայացնել» բառերով:

**Հոդված 23.** Օրենսգրքի 341-րդ հոդվածում լրացնել նոր՝ 3-րդ մաս.

«3. Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի՝ կողմերի համար պարտադիր դարձած որոշումը հարկադիր կատարման ներկայացնելու վերաբերյալ դիմում դատարան կարող է ներկայացվել այդ որոշման կողմերի համար պարտադիր դառնալու օրվանից մեկ տարվա ընթացքում:»:

**Հոդված 24.** Օրենսգրքի 343-րդ հոդվածի

1) 1-ին և 6-րդ մասերում «որոշման հարկադիր կատարման համար կատարողական թերթ տալու» բառերը փոխարինել «որոշումը հարկադիր կատարման ներկայացնելու» բառերով.

2) 4-րդ մասում «տրամադրել կատարողական թերթ» բառերը փոխարինել «ներկայացնել հարկադիր կատարման դիմում» բառերով:

**Հոդված 25.** Օրենսգրքի 344-րդ հոդվածում`

1) վերնագրում և 1-ին մասում «կատարողական թերթ տալու» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարման ներկայացնելու» բառերը.

2) 1-ին մասի 2-րդ կետում «կատարողական թերթը» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարումը» բառերով:

**Հոդված 26.** Օրենսգրքի 345-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերից «համար կատարողական թերթ տալ» բառերը համապատասխան հոլովաձևերով հանել:

**Հոդված 27.** Օրենսգրքի 361-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ կետում «որոշման հարկադիր կատարման համար կատարողական թերթ տալու» բառերը փոխարինել «որոշումը հարկադիր կատարման ներկայացնելու», իսկ 13-րդ կետում «կատարողական թերթը կատարման ներկայացնելու բաց թողնված» բառերը՝ «կատարողական վաղեմության» բառերով:

**Հոդված 28.** Օրենսգրքի 381-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 5-րդ կետում «որոշումը կամովին չկատարվելու դեպքում այն» բառերը փոխարինել «որոշման եզրափակիչ մասի կատարում ենթադրող մասերի և դրանք կամովին չկատարվելու դեպքում» բառերով։

**Հոդված 29. Եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթներ**

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո:

2. Սույն օրենքը տարածվում է դրա ուժի մեջ մտնելուց հետո ներկայացված հայցադիմումների (դիմումների) հիման վրա հարուցված քաղաքացիական գործերի և դրանցով կայացված միջանկյալ և եզրափակիչ դատական ակտերի վրա:

**ՆԱԽԱԳԻԾ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**Օ Ր Ե Ն Ք Ը**

**ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ**

**ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

**Հոդված 1.** Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ի վարչական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 101.2-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «հիման վրա կազմված կատարողական թերթն» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարման դիմումն» բառերով:

**Հոդված 2.** Օրենսգրքի 126-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 4-րդ կետում«վճիռը կամովին չկատարվելու դեպքում այն» բառերը փոխարինել «վճռի եզրափակիչ մասի կատարում ենթադրող մասերի և դրանք կամովին չկատարվելու դեպքում» բառերով։

**Հոդված 3.** Օրենսգրքի 146-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 5-րդ կետում «որոշումը կամովին չկատարվելու դեպքում այն» բառերը փոխարինել «որոշման եզրափակիչ մասի կատարում ենթադրող մասերի և դրանք կամովին չկատարվելու դեպքում» բառերով։

**Հոդված 4.** **Եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթներ**

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո:

2. Սույն օրենքը տարածվում է դրա ուժի մեջ մտնելուց հետո ներկայացված հայցադիմումների (դիմումների) հիման վրա հարուցված վարչական գործերի և դրանցով կայացված դատական ակտերի վրա:

**ՆԱԽԱԳԻԾ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**Օ Ր Ե Ն Ք Ը**

**ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ**

**ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

**Հոդված 1.**  Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի հուլիսի 1-ի քրեական դատավարության օրենսգրքի 314.3-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «հիման վրա կազմված կատարողական թերթը» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարման դիմումը» բառերով:

**Հոդված 2.** Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո:

**ՆԱԽԱԳԻԾ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**Օ Ր Ե Ն Ք Ը**

**ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ**

**ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

**Հոդված 1.** Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ի ընտանեկան օրենսգրքի այսուհետ՝ Օրենսգիրք 97-րդ և 98-րդ հոդվածներում «կատարողական թերթի» բառերը փոխարինել «դատական ակտի» բառերով:

**Հոդված 2.** Օրենսգրքի 101-րդ հոդվածում`

1 1-ին մասում «կատարողական թերթի» բառերը փոխարինել «դատական ակտի» բառերով, իսկ «կատարողական թերթը» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարման դիմումը» բառերով.

2 2-րդ մասում «կատարողական թերթի» բառերը փոխարինել «դատական ակտի» բառերով:

**Հոդված 3.** Օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «գ» կետում «, ալիմենտ վճարելու վերաբերյալ համաձայնությունը կամ կատարողական թերթը» բառերը փոխարինել «կամ ալիմենտ վճարելու վերաբերյալ համաձայնությունը» բառերով:

**Հոդված 4.** Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո:

**ՆԱԽԱԳԻԾ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**Օ Ր Ե Ն Ք Ը**

**ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

**ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

**Հոդված 1.** «**Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին**» 2004 թվականի փետրվարի 18-ի ՀՕ-40-Ն օրենքի 24-րդ հոդվածում`

1 1-ին մասի 1-ին կետում, 2-րդ մասի 6-րդ կետում «կատարողական թերթ» բառերը համապատասխան հոլովաձևերով փոխարինել «դատական ակտ» բառերով.

2 2-րդ մասի 2-րդ կետում «իրենց կատարողական թերթի» բառերը փոխարինել «դատական ակտ» բառերով.

3) 2-րդ մասի 8-րդ կետում «կատարողական թերթում» բառերը փոխարինել «դատական ակտում» բառերով, իսկ «կատարողական թերթ տված» բառերը փոխարինել «դատական ակտ կայացրած» բառերով:

**Հոդված 2.** Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո:

**ՆԱԽԱԳԻԾ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**Օ Ր Ե Ն Ք Ը**

**ԱՊՕՐԻՆԻ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

**Հոդված 1.** «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» **2020 թվականի ապրիլի 16-ի** ՀՕ-240-Ն օրենքի 12-րդ հոդվածի 11-րդ մասում «մարմինն ստանում է առաջին ատյանի դատարանի՝ ապացույց պահանջելու մասին որոշման հիման վրա կազմված կատարողական թերթ և այն» բառերը փոխարինել «մարմնի դիմումի հիման վրա ապացույց պահանջելու որոշման հարկադիր կատարման դիմումն առաջին ատյանի դատարանն անհապաղ» բառերով:

**Հոդված 2.** Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո:

**ՆԱԽԱԳԻԾ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**Օ Ր Ե Ն Ք Ը**

**ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

**ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

**Հոդված 1.** «**Սնանկության մասին**» 2006 թվականի դեկտեմբերի 25-ի ՀՕ-51-Ն օրենքի այսուհետ՝ Օրենք 17-րդ հոդվածի 7-րդ մասում «կազմված կատարողական թերթն ուղարկվում է հարկադիր կատարման» բառերը փոխարինել «դատարանը ներկայացնում է հարկադիր կատարման դիմում» բառերով:

**Հոդված 2.** Օրենքի 56-րդ հոդվածի 5-րդ մասում և 77.1-րդ հոդվածում «հիման վրա կազմված կատարողական թերթն» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարման դիմումն» բառերով:

**Հոդված 3.** Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո:

**ՆԱԽԱԳԻԾ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**Օ Ր Ե Ն Ք Ը**

**ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ**

**ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

**Հոդված 1.** «**Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին**» 1999 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-295 օրենքի 24-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 4-րդ կետում «կատարողական թերթի» բառերը փոխարինել «դատական ակտի» բառերով:

**Հոդված 2.** Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո:

**ՆԱԽԱԳԻԾ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**Օ Ր Ե Ն Ք Ը**

**ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ**

**ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

**Հոդված 1.** «Ի**րավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին**» 2001 թվականի ապրիլի 3-ի ՀՕ-169 օրենքի 40-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետում «կատարողական թերթը» բառերը փոխարինել «այլ դատական ակտը» բառերով:

**Հոդված 2.** Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո:

**ՆԱԽԱԳԻԾ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**Օ Ր Ե Ն Ք Ը**

**ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ**

**ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

**Հոդված 1.** «**Հրապարակային սակարկությունների մասին**» 2003 թվականի հոկտեմբերի 8-ի ՀՕ-15-Ն օրենքի այսուհետ՝ Օրենք 29-րդ հոդվածի 1-ին մասում «կատարողական թերթին և նոտարի կողմից տրված կատարողական մակագրության թերթին» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարման ենթակա ակտին» բառերով։

**Հոդված 2.** Օրենքի35.1-րդ հոդվածի 1-ին մասում «կատարողական թերթին, ինչպես նաև նոտարի կողմից տրված կատարողական մակագրության թերթին» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարման ենթակա ակտին» բառերով:

**Հոդված 3.** Օրենքի 35.4-րդ հոդվածի 5-րդ մասում «կատարողական թերթերի» բառերը փոխարինել «դատական ակտերի» բառերով:

**Հոդված 4.** Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո:

**ՆԱԽԱԳԻԾ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**Օ Ր Ե Ն Ք Ը**

**ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ**

**ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

**Հոդված 1.** «Մաքսային կարգավորման մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-241-Ն օրենքի 243-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «կատարողական թերթը» բառերը փոխարինել «դատական ակտը» բառերով:

**Հոդված 2.** Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո:

**ՆԱԽԱԳԻԾ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**Օ Ր Ե Ն Ք Ը**

**ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ**

**ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

**Հոդված 1.** «**Պետական տուրքի մասին**» 1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-186 օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասում`

1 5-րդ կետում «կատարողական թերթ տալու» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարման դիմում ներկայացնելու» բառերով.

2 8.1-րդ կետը ուժը կորցրած ճանաչել:

**Հոդված 2.** Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո:

**ՆԱԽԱԳԻԾ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**Օ Ր Ե Ն Ք Ը**

**ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ՄԱՍԻՆ**

**ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

**Հոդված 1.** «**Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին**» 2008 թվականի հունիսի 17-ի ՀՕ-123-Ն օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասում`

1 «կատարողական թերթ ստանալու» բառերը փոխարինել «հարկադիր կատարման ներկայացնելու վերաբերյալ դիմում ներկայացնելու» բառերով.

2 «կատարողական թերթ տալ» բառերը համապատասխան հոլովաձևերով փոխարինել «հարկադիր կատարման ներկայացնելու վերաբերյալ դիմում ներկայացնել» բառերով:

**Հոդված 2.** Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո:

**ՆԱԽԱԳԻԾ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**Օ Ր Ե Ն Ք Ը**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ**

**ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

**Հոդված 1.** «**Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին**» 1997 թվականի հունիսի 24-ի ՀՕ-137 օրենքի 15-րդ հոդվածի 13-րդ մասում «տրված կատարողական թերթը» բառերը փոխարինել «կատարողական վարույթ հարուցելու մասին որոշումը» բառերով:

**Հոդված 2.** Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո:

**ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ**

**«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈւԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

1. **Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտությունը.**

Հայաստանի Հանրապետությունում կատարողական վարույթ կարող է հարուցվել միայն օրենքով սպառիչ թվարկված կատարողական փաստաթղթերի հիման վրա։ «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքի 4-րդ հոդվածի համաձայն` հարկադիր կատարման միջոցների կիրառման հիմքը սույն օրենքով սահմանված կարգով տրված կատարողական թերթն է և կատարողական մակագրության թերթը, ինչպես նաև «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 88-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջների պահպանմամբ ներկայացված դիմումը։

Հետևաբար, ներկայումս կատարողական վարույթի հարուցման հիմք հանդիսացող կատարողական փաստաթղթերն են՝

1. կատարողական թերթը.

2. կատարողական մակագրության թերթը.

3. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 88-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջների պահպանմամբ ներկայացված դիմումը:

Կատարողական առանձին փաստաթղթերի տրամադրման ընթացակարգի վերլուծության արդյունքում կարելի է արձանագրել հետևյալը.

Օրենսդիրը դատական ակտերի հարկադիր կատարման համար կատարողական փաստաթուղթ է համարում միայն կատարողական թերթը: Ընդ որում, դատական ակտերի հիման վրա կատարողական թերթ տրամադրելու գործընթացը ենթադրում է դատարանի կողմից մի քանի գործողությունների կատարում։ Կատարողական թերթ տրամադրելու համար պարտադիր են նախ դատարանի կողմից համապատասխան դատական ակտի կայացումը, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դրա հրապարակումը և օրինական ուժի մեջ մտնելը։ Երկրորդ, օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի հիման վրա կատարողական թերթ տրամադրելու մասին դիմումի քննարկումը և օրենքով սահմանված դեպքերում դատարանի կողմից կատարողական թերթի տրամադրումը։

Ի տարբերություն կատարողական թերթի տրամադրման՝ կատարողական մակագրության թերթը որպես կատարողական վարույթի հարուցման հիմք դիտելու համար նոտարի կողմից կատարվում է միայն մեկ գործողություն` «Նոտարիատի մասին» օրենքի 82.2-րդ հոդվածով նախատեսված պայմանների առկայությամբ տրամադրվում է կատարողական մակարգրության թերթ։ Այսինքն, նոտարական գործողության արդյունքում նոտարի կողմից կայացված կատարողական մակագրության թերթն ինքնին, առանց լրացուցիչ ակտի կայացման կամ այլ փաստաթղթի տրամադրման, հիմք է կատարողական վարույթի հարուցման համար։

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 88-րդ հոդվածը սահմանում է, որ դրամական պահանջները սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգով հարկադիր կատարման ներկայացնելիս վարչական մարմինը ներկայացնում է դրամական պահանջները հավաստող համապատասխան վարչական ակտը, այդ ակտի մասին սույն օրենքով սահմանված կարգով իրազեկելը կամ այլ օրենքներով սահմանված կարգով հասցեատիրոջը հանձնելը կամ այլ կերպ պատշաճ ծանուցելը հավաստող ապացույցներ, ինչպես նաև վարչական ակտի ուժի մեջ մտնելը և անբողոքարկելի դառնալը հավաստող ապացույցներ և կատարման վերաբերյալ գրություն: Ուստի դրամական պահանջները հարկադիր կատարման ներկայացնելու կատարողական վարույթի հարուցման համար ևս բացի հարկադիր կատարման ներկայացվող բուն ակտից այլ՝ նոր ակտի կայացում չի պահանջվում։ Հետևաբար, ՀՀ օրենսդրությունը միայն դատական ակտերի հարկադիր կատարման դեպքում է կատարողական վարույթի հարուցման համար պարտադիր համարում հարկադիր կատարման ներկայացվող դատական ակտից բացի ակտը կայացրած դատարանի կողմից այլ փաստաթղթի՝ կատարողական թերթի տրամադրումը։ ՀՀ օրենսդրությամբ, բացառությամբ դատական ակտերի, հարկադիր կատարման ենթակա ակտը ինքնին կատարողական փաստաթուղթ է և հիմք է հանդիսանում կատարողական վարույթի համար։

Նման պայմաններում առաջանում է դատական ակտի կատարողական վարույթի հարուցման համար կատարողական թերթի պարտադիր տրամադրման վերաբերյալ իրավակարգավորումների արդյունավետության և նպատակահարմարության վերլուծության անհրաժեշտություն։

Հայաստանի Հանրապետությունում դատարանների գերծանրա­բեռնվա­ծության պայմաններում դատական ակտի կատարման համար կատարողական թերթի պարտադիր տրամադրման օրենսդրական պահանջը լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն է ստեղծում դատարանի համար: Բացի այդ, կատարողական թերթի տրամադրման հարցում դատարանի գործառույթը չի սահմանափակվում միայն կատարողական թերթի տրամադրմամբ։ «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածը կատարողական թերթ տրամադրելու ամբողջ գործընթացի բովանդակային մասը դրել է հենց դատարանի վրա։ Մյուս կողմից, օրենսդրական փոփոխություններով լրացուցիչ պահանջներ են առաջադրվել կատարողական թերթի տրամադրման գործընթացի համար, սահմանվել են կատարողական թերթ տրամադրելը մերժելու կամ կատարողական թերթ տրամադրելու դիմումն առանց քննության թողնելու դեպքում համապատասխան դատական ակտ կայացնելու վերաբերյալ պահանջներ։

Միաժամանակ հարկ է նկատել, որ կատարողական թերթ տրամադրելու գործընթացը ինքին բավականին ժամանակատար է դատարանի համար։ Այսպես, Դատական դեպարտամենտի կողմից տրամադրված՝ «Դատական համակարգ» համակարգչային ծրագրում առկա տվյալների հիման վրա 2017-2019 թթ. ընթացքում առաջին ատյանի դատարանների կողմից տրված կատարողական թերթերի վերաբերյալ քանակական տվյալները հետևյալն են.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Գործի տեսակը** | **Դատարանի նախաձեռնությամբ** | **Կողմի միջնորդությամբ** |
| Քաղաքացիական | 89024 | 89519 |
| Վարչական | 6138 | 9751 |
| Արբիտրաժ | 18 | 3471 |
| Վճ. կարգադրություն | 72279 | 13054 |
| Ընդամենը | 283254 | |

2019 թվականի ընթացքում ­«Արմլեքս» համակարգով գեներացված կատարողական թերթերի քանակը կազմել է 118435։ Ընդ որում, եթե հիմք ընդունենք մեկ կատարողական թերթն էլեկտրոնային եղանակով տրամադրելու համար անհրաժեշտ միջինը 5 րոպե ժամանակահատվածը, պարզ է դառնում, որ թվով 118435 կատարողական թերթ տրամադրելու համար անհրաժեշտ է 1233 օր, եթե գործողությունը կատարվի ամբողջ աշխատանքային օրվա ընթացքում, այսինքն՝ 8 ժամ անդադար (118435\*(գործերի քանակը)\*5 (րոպե)/60 (րոպե)/8(ժամ)=1233 աշխատանքային օր): Այլ կերպ ասած՝ այս գործողությունների ժամանակային հանրագումարը համարժեք է ավելի քան 5 դատավորի տարեկան աշխատաժամանակին։

Գործող իրավակարգավորումների և իրավակիրառ պրակտիկայի վերլուծությունը ցույց են տալիս, որ կատարողական թերթ տրամադրելով դատարանը չի կատարում որևէ նոր բովանդակային գործառույթ, դրանում չեն ներառվում այնպիսի տվյալներ կամ տեղեկություններ, որոնք ներառված չեն այն դատական ակտում, որի հիման վրա տրամադրվում է կատարողական թերթը։ Այս մասին է վկայում «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքի 21-րդ հոդվածով նախատեսված՝ կատարողական թերթի բովանդակությանն առաջադրվող և ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 192-րդ հոդվածով նախատեսված՝ դատարանի վճռի բովանդակությանը ներկայացվող պահանջների համադրված վերլուծությունը.

|  |  |
| --- | --- |
| **«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդված** | **ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 192-րդ հոդված** |
| 1. Կատարողական թերթում պետք է նշվեն`  1) կատարողական թերթ տված դատարանի անվանումը.  2) գործը, որի հիման վրա տրվել է կատարողական թերթը և դրա համարը.  3) կատարման ենթակա դատական ակտի կայացման տարին, ամիսը և ամսաթիվը.  4) կողմերի (պարտապա­նի և պահանջատիրոջ) անունը, ազգանունը, հայրանունը, իրավաբանական անձի անվանումը, նրանց բնակության (գտնվելու վայրի) հասցեները, քաղաքացու անձնագրային տվյալները, սոցիալական քարտի համարը` դրա առկայության դեպքում, իրավաբանական անձի` հարկ վճարողի հաշվառման համարը և պետական գրանցման կամ պետական գրանցման վկայականի համարը, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: Պարտապանի անձնագրային տվյալները, ինչպես նաև պարտապան-իրավաբանական անձի` հարկ վճարողի հաշվառման համարը և պետական գրանցման կամ պետական գրանցման վկայականի համարը կարող են չնշվել, եթե գործի քննության ընթացքում դատարանը չի կարողացել ստանալ այդ տվյալները.  5) դատական ակտի եզրափակիչ մասը.  6) դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելու տարին, ամիսը և ամսաթիվը.  7) կատարողական թերթ տալու տարին, ամիսը, ամսաթիվը և այն կատարման ներկայացնելու ժամկետը: | 1. Առաջին ատյանի դատարանի վճիռը կազմված է ներածական, նկարագրական, պատճառաբանական և եզրափակիչ մասերից:  2. Վճռի ներածական մասը պետք է պարունակի *վճիռ կայացնող* *առաջին ատյանի դատարանի անվանումը*, դատարանի կազմը, գործի համարը, *վճիռը կայացնելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը*, *գործին մասնակցող անձանց անունը (անվանումը)*, հայցի առարկան: Վճռի ներածական մասում պետք է նշվեն նաև *գործին մասնակցող անձանց` քաղաքացու անձնագրային տվյալները, իրավաբանական անձի հարկ վճարողի հաշվառման համարը և պետական գրանցման վկայականի համարը*:  3.  (...):  4.  (...):  5. Վճռի եզրափակիչ մասը պետք է պարունակի`  *1) յուրաքանչյուր պահանջը բավարարելու կամ մերժելու մասին դատարանի եզրակացությունը,*  *2) գործին մասնակցող անձանց միջև դատական ծախսերը բաշխելու վերաբերյալ առաջին ատյանի դատարանի եզրահանգումները,*  *3) եզրահանգումներ` կիրառված հայցի ապահովման միջոցները պահպանելու կամ վերացնելու մասին,*  *4) հայցն ամբողջությամբ կամ մասնակի բավարարելու և կատարում ենթադրող վճիռ կայացնելու դեպքում նշում` վճիռը կամովին չկատարվելու դեպքում այն պարտապանի հաշվին դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջոցով կատարելու մասին,*  5) վճռի բողոքարկման ժամկետը և այն վերադաս դատական ատյանը, որտեղ կարող է ներկայացվել բողոքը: |

Վկայակոչված իրավական նորմերի համադրված վերլուծությունից բխում է, որ կատարողական թերթում ներառվող բոլոր տվյալները պարտադիր կերպով ամրագրման են ենթակա նաև կատարման ենթակա դատական ակտում, ինչպիսի պայմաններում ստեղծվում է մի իրավիճակ, երբ կատարողական թերթի տրամադրմամբ դատարանը երկրորդ անգամ կրկնում է նույն գործողությունը՝ կատարողական թերթում արտացոլելով այնպիսի տվյալներ, որոնք արդեն իսկ ամրագրվել են վճռում։

Դատական ակտերի հարկադիր կատարման կատարողական վարույթի հարուցման համար կատարողական թերթի տրամադրման անարդյունավետությունը կախված է նաև այն հանգամանքից, որ դատարանը, հանդիսանալով արդարադատություն իրականացնող մարմին և դատական ակտերի հարկադիր կատարման հարցում որևէ լիազորություն չունենալով, այդ թվում՝ իր կողմից կայացված դատական ակտերի կատարման վարույթում հարկադիր կատարողի գործողությունների հետագա վերահսկողություն չիրականացնելով՝ կատարողական թերթի տրամադրմամբ իր առջև դրված և իր լիազորությունների իրականացման համար անհրաժեշտ որևէ նոր գործողություն չի կատարում։

Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ևս վկայում է այն մասին, որ ներկայումս մի շարք երկրներում դատական ակտի հարկադիր կատարման համար դատարանի կողմից կատարողական թերթի կամ այլ լրացուցիչ փաստաթղթի տրամադրման վերաբերյալ պահանջներ առկա չեն։ Այսպես, Ֆրանսիայի Հանրապետության Քաղաքացիական կատարողական դատավարության օրենսգրքի համաձայն՝ կատարման ենթակա իրավական ակտը բավարար է Քաղաքացիական կատարողական դատավարության օրենսգրքով սահմանված հարկադիր կատարման միջոցների կիրառման համար[[1]](#footnote-1):

Հարկադիր կատարման միջոցների կիրառման հիմքը կատարման ենթակա ակտն է համարվում նաև Էստոնիայում[[2]](#footnote-2), Ֆինլանդիայում[[3]](#footnote-3), Սերբիայում[[4]](#footnote-4), որտեղ դատական ակտի հարկադիր կատարման համար չի պահանջվում առանձին կատարողական թերթի տրամադրում[[5]](#footnote-5)։ Շվեդիայում դատական ակտի հարկադիր կատարման վարույթ հարուցելու հիմք է հանդիսանում կատարման ենթակա դատական/վարչական ակտի առկայությունը[[6]](#footnote-6)։ Դատական կամ կատարման ենթակա ակտի առկայության դեպքում դատարանից կամ այլ լիազոր մարմնից որևէ այլ որոշում հայցելու անհրաժեշտություն չկա[[7]](#footnote-7)։ Կատարման ենթակա դատական ակտը պետք է կցվի դիմումին[[8]](#footnote-8)։

Հունաստանում ևս հարկադիր կատարման միջոցների կիրառման համար հիմք է հանդիսանում օրինական ուժի մեջ մտած դատական/վարչական ակտը։ Համաձայն Հունաստանի քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի՝ կատարողական վարույթ հարուցելու համար պահանջատերը պետք է դիմումի հետ ներկայացնի կատարման ենթակա ակտի վավերացված պատճենը[[9]](#footnote-9), որը հիմք է հարկադիր կատարման միջոցների կիրառման համար[[10]](#footnote-10)։

Չեխիայի քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի՝ «Դատական ակտի հարկադիր կատարումը» վերտառությամբ 261-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ դատական ակտի հարկադիր կատարման համար հիմք է հանդիսանում պահանջատիրոջ դիմումը[[11]](#footnote-11)։ Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ դիմումին պետք է կցվի կատարման ենթակա դատական/վարչական ակտը։

Գերմանիայի քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 724-րդ պարագրաֆի 1-ին մասի համաձայն` դատական ակտի հարկադիր կատարումն իրականացվում է դատական ակտի պատճեն-օրինակի հիման վրա, որում առկա է նշում կատարման մասին (կատարման օրինակ-պատճեն): Նույն պարագրաֆի 2-րդ մասի համաձայն` կատարման օրինակ-պատճենը տրամադրվում է առաջին ատյանի դատարանի գրասենյակի ղեկավար աշխատակցի կողմից, իսկ եթե գործը գտնվում է վերադաս դատական ատյանում` այդ դատարանի աշխատակցի կողմից: Հետևաբար, Գերմանիայում կատարողական վարույթ հարուցելու իրավական հիմքը դատական ակտը կայացրած դատարանի գրասենյակի աշխատակցի կողմից վավերացված դատական ակտի պաշտոնական պատճենն է, որի վրա առկա է կատարողական մակագրություն հետևյալ բովանդակությամբ. «դատական ակտի հաստատված պատճենը տրամադրվում է հարկադիր կատարման նպատակներով»[[12]](#footnote-12)։

Վերոշարադրյալի լույսի ներքո կարելի է եզրակացնել, որ հիշատակված երկրների քաղաքացիադատավարական օրենսդրություններում կատարողական փաստաթղթեր են համարվում կա՛մ դատական ակտերն ինքնին, կա՛մ դատական ակտերը՝ դրանց վրա կատարման վերաբերյալ նշման առկայության դեպքում։ Հետևաբար, ուսումնասիրված երկրներում դատական ակտերի հարկադիր կատարման համար դատական ակտից բացի որևէ այլ փաստաթղթի, այդ թվում՝ կատարողական թերթի տրամադրումը պարտադիր չէ, ինչը ևս վկայում է դատական ակտերի հարկադիր կատարման կատարողական վարույթի հարուցման համար կատարողական թերթի տրամադրման պարտադիր պահանջի վերանայման անհրաժեշտության մասին։

Այսպիսով, ներկայումս գործող իրավակարգավորումների համաձայն՝ դատական ակտի հարկադիր կատարման հիմք հանդիսացող միակ կատարողական փաստաթուղթը կատարողական թերթն է, որը բովանդակային առումով չի պարունակում կատարման ենթակա դատական ակտի համեմատ հավելյալ նոր տվյալ։ Ավելին, դատական ակտը և դատական գործի ողջ ընթացքը հասանելի են դատական իշխանության պաշտոնական կայքում։ Նման պայմաններում կատարողական թերթի տրամադրման պահանջը հանգեցնում է դատարանների անհարկի ծանրաբեռնվածությանը և համատեղելի չէ դատավարական խնայողության սկզբունքի էության հետ։

Վերոշարադրյալը վկայում է «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում և հարակից օրենքներում համապատասխան փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության մասին։

**2. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը**

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի և հարակից օրենքների նախագծերով (այսուհետ՝ Նախագծեր)՝

* կատարողական թերթի ինստիտուտը փոխարինվել է համարժեք և առավել խնայողական միջոցով՝ հարկադիր կատարման դիմումով։ Ընդ որում, եթե եզրափակիչ դատական ակտի հարկադիր կատարման համար անհրաժեշտ է միայն օրենքի պահանջներին համապատասխան դիմումի ներկայացում, ապա դատարանի կողմից նման դիմումի ներկայացում է դիտարկվում էլեկտրոնային եղանակով դատական ակտը Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն ուղարկելը.
* դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելու առումով վիճելի իրավիճակները բացառելու համար սահմանվել է դրա ենթադրաբար օրինական ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկշաբաթյա նվազագույն ժամկետ, որից հետո հնարավոր կլինի ներկայացնել եզրափակիչ դատական ակտի հարկադիր կատարման դիմումը.
* հարկադիր կատարման դիմումի ներկայացման իրավունքի չափաշահումը բացառելու համար նախատեսվել է կատարողական ծախսերը պահանջատիրոջ վրա դնելու պահանջ, եթե պարզվի, որ հարկադիր կատարման դիմումը ներկայացնելու պահին հարկադիր կատարման ենթակա ակտը կատարված է եղել․
* սահմանվել են կատարողական վարույթի մասնակիցների կողմից հարկադիր կատարման դիմումը էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու վերաբերյալ իրավակարգավորումներ.
* նախատեսվել է կատարողական վարույթ հարուցելու համար անհրաժեշտ տեղեկությունները հարկադիր կատարողի կողմից էլեկտրոնային եղանակով դատարանների ստանալու հնարավորությունը.
* սահմանվել են կատարողական թերթի բացառման ուղղված այլ կարգավորումներ։

**3. Նախագծերի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները**

Նախագծերը մշակվել են Եվրոպական միության և Եվրոպայի խորհրդի կողմից Գործընկերություն հանուն լավ կառավարման (ԳԼԿ) ծրագրային ձևաչափի շրջանակներում ֆինանսավորվող և Եվրոպայի խորհրդի կողմից իրականացվող «Աջակցություն դատական բարեփոխումների իրականացմանը` Հայաստանում դատական իշխանության անկախության և արհեստավարժության ամրապնդումը» ծրագրի շրջանակներում՝ Արդարադատության նախարարության հետ համատեղ։

**4. Ակնկալվող արդյունքը**

Նախագծերի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է նվազեցնել կատարողական թերթի տրամադրման հետևանքով դատարանների անհարկի ծանրաբեռնվածությունը և նպաստել դատական ակտերի հարկադիր կատարման դիմումների ներկայացման գործընթացի պարզեցմանը։

**ՏԵՂԵԿԱՆՔ**

**«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈւԹՅՈւՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

**ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի և հարակից օրենքների ընդունման կապակցությամբ այլ օրենքների ընդունման անհրաժեշտություն առկա չէ:

**ՏԵՂԵԿԱՆՔ**

**«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈւԹՅՈւՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

**ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԷԱԿԱՆ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ**

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի և հարակից օրենքների ընդունման ընդունման կապակ­ցու­թ­յամբ ակնկալվում է տարեկան կտրվածքով առնվազն հինգ դատավորի աշխատաժամանակի չափով դատարանների ծանրաբեռնվածության բեռնաթափում և, հետևաբար, նույնքան ֆինանսական միջոցների խնայողություն։

1. Հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ <https://e-justice.europa.eu/content_procedures_for_enforcing_a_judgment-52-fr-en.do?member=1>։ [↑](#footnote-ref-1)
2. Տե՛ս **Code of Enforcement Procedure**։ ընդունվել է 20.04.2005, ուժի մեջ է մտել 01.01.2006, սկզբաղբյուրը RT I 2005, 27, 198, <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/516092014002/consolide>, տե՛ս Chapter 3, Division 1, § 23։ [↑](#footnote-ref-2)
3. Համաձայն Ֆինլանդիայի դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին ակտի [Enforcement Code, Chapter 2,Section 2] ՝ հետևյալ փաստաթղթերն են հիմք հանդիսանում հարկադիր կատարման միջոցների կիրառման համար՝ քաղաքացիական կամ քրեական գործով դատարանի կայացրած վճիռը, արբիտրաժային տրիբունալի վճիռը, վարչական դատարանի կայացրած վճիռը, վարչարարության արդյունքում վարչական մարմնի կայացրած վարչական ակտը։ [↑](#footnote-ref-3)
4. Տե՛ս Law on Enforcement Procedure, հոդված 2912, հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ <https://arhiva.mpravde.gov.rs/images/Law%20on%20enforcement%20proceedings_180411.pdf> [↑](#footnote-ref-4)
5. Տե՛ս, օրինակ, <https://e-justice.europa.eu/content_procedures_for_enforcing_a_judgment-52-fi-en.do?member=1>։ [↑](#footnote-ref-5)
6. Տե՛ս Enforcement Code, Chapter 3, Section 1, <https://policehumanrightsresources.org/content/uploads/2016/08/Enforcement-Code-Sweden-1981.pdf?x68217> [↑](#footnote-ref-6)
7. Հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ <https://e-justice.europa.eu/content_procedures_for_enforcing_a_judgment-52-se-en.do?member=1> [↑](#footnote-ref-7)
8. Տե՛ս Enforcement Code, Chapter 2 , Section 2, հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ <https://policehumanrightsresources.org/content/uploads/2016/08/Enforcement-Code-Sweden-1981.pdf?x68217>։ [↑](#footnote-ref-8)
9. Տե՛ս Հունաստանի քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 904-րդ հոդվածը։ [↑](#footnote-ref-9)
10. Հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ <https://saplegal.gr/media/pdfs/Enforcement_of_Domestic_Judgments_on_Civil_and_Commercial_matters.pdf>։ [↑](#footnote-ref-10)
11. Տե՛ս Act of the Czech Republic, Civil Procedure Code, No. 99/1963 Sb, <https://is.muni.cz/el/1422/jaro2008/SOC026/um/99-1963_EN.pdf> [↑](#footnote-ref-11)
12. Տե՛ս Գերմանիայի քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը, հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ <https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html>։ [↑](#footnote-ref-12)