**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**ՕՐԵՆՔԸ**

**«ՔՐԵԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐՈՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»**

**ԳԼՈՒԽ 1**

**ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ**

**Հոդված 1. Սույն օրենքով կարգավորվող հարաբերությունները**

1. Սույն օրենքով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով նախատեսված, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերի բացակայության դեպքում քրեական վարույթներով իրավական օգնության իրականացման կարգն ու պայմանները և Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով՝ քրեական վարույթներով իրավական օգնության վերաբերյալ կարգավորում չստացած հարաբերությունները:
2. Սույն օրենքի կարգավորման շրջանակներում քրեական վարույթներով իրավական օգնությունն ընդգրկում է՝

1) իրավական օգնության մասին հարցումներ (այդ թվում` վարութային և ապացուցողական գործողություններ կատարելը, փաստաթղթերի և առարկաների հանձնումը, տեղեկությունների փոխանակումը, անձանցից ցուցմունքներ կամ բացատրություններ վերցնելը, կալանավորված կամ այլ անձանց վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելը, զննումը, խուզարկությունը, իրեղեն կամ թվային ապացույցներ ձեռք բերելը և փոխանցելը, փորձաքննություններ անցկացնելը, որպես վկա, տուժող, գույքային պատասխանող, նրանց օրինական կամ լիազոր ներկայացուցիչներ, փորձագետ Հայաստանի Հանրապետություն կանչելը և վարութային գործողություններ կատարելը, ազատությունից զրկված անձանց որպես վկա կամ առերեսման մասնակից փոխանցելը, քրեական վարույթի բացահայտման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի, ինչպես նաև թվային տվյալների, ձայնագրությունների, այդ թվում՝ բանկային, ֆինանսական, կորպորատիվ կամ գործարար փաստաթղթերի բնօրինակների կամ հաստատված պատճենների տրամադրումը, հանցավոր ճանապարհով ստացված կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման ուղղված գույքի հանցագործության կատարման համար օգտագործված կամ օգտագործման համար նախատեսված գործիքների և միջոցների, դրանց բացակայության դեպքում համարժեք գույքի արգելադրումը, բռնագանձված գույքի բաշխումը և այլն.

2) հանձնումը (էքստրադիցիա), այդ թվում՝ ժամանակավորապես հանձնումը**.**

3) համագործակցության այլ տեսակներ (այդ թվում՝ քրեական վարույթի փոխանցումը, դատապարտյալների փոխանցումը, պատժից պայմանական ազատված անձի նկատմամբ հսկողություն իրականացնելը, օտարերկրյա պետության կայացրած դատավճռի ճանաչումը, փոխարկումը և կատարումը):

4) Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով սահմանված այլ հարցումներ:

3. Քրեական վարույթներով իրավական օգնությունն իրականացվում է միայն այն հանցանքների վերաբերյալ վարույթներով, որոնք իրավական օգնության հարցումն ուղարկելու պահին քրեորեն պատժելի են և՛ հարցումն ուղարկող, և՛ հարցումը ստացող պետություններում՝ հաշվի առնելով միջազգային պայմանագրերով և այլ փաստաթղթերով սահմանված բացառությունները:

4. Անձնական տվյալների պաշտպանությունն ապահովելու նպատակով՝ քրեական վարույթներով իրավական օգնությունն իրականացնելիս Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինների միջև անձնական տվյալներ պարունակող տեղեկատվությունը տրամադրվում է միայն Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերի շրջանակներում:

5. Քրեական վարույթներով իրավական օգնության շրջանակներում ստացվող կամ տրամադրվող տեղեկատվությունը չի կարող օգտագործվել այլ կերպ, քան տվյալ քրեական վարույթի շրջանակներում՝ ապահովելով նման տեղեկատվության անհասանելիությունը երրորդ անձանց համար:

6. Քրեական վարույթներով իրավական օգնությունն իրականացնելիս Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինների միջև օրենքով սահմանված գաղտնիք պարունակող տեղեկատվությունը տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով նախատեսված բացառությունները:

**Հոդված 2. Քրեական վարույթներով իրավական օգնությունը կանոնակարգող օրենսդրությունը**

1. Քրեական վարույթներով իրավական օգնությունը կանոնակարգող օրենսդրությունը ներառում էՀայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը**,** Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերը, Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգիրքը, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրքը, Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգիրքը, «Պրոբացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, ինչպես նաև սույն օրենքը:

2. Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերի և սույն օրենքի նորմերի միջև հակասության դեպքում կիրառվում են միջազգային պայմանագրերի նորմերը:

**Հոդված 3. Սույն օրենքի խնդիրները**

1. Սույն օրենքի խնդիրներն են հանցավորության դեմ պայքարում պետությունների միջև համագործակցության ապահովումը, քրեական վարույթներով իրավական օգնության կազմակերպումն ու իրականացումը:

**Հոդված 4. Քրեական վարույթներով իրավական օգնության հիմքում ընկած սկզբունքները**

1. Քրեական վարույթներով իրավական օգնությունն իրականացվում է՝ հիմնվելով միջազգային իրավունքի սկզբունքների վրա, այդ թվում՝ պետությունների միջև հնարավորինս լայն օգնություն ցուցաբերելու, փոխադարձ հարգանքի, ինչպես նաև համագործակցության կամավորության, փոխադարձության, պատժի անխուսափելիության, սեփական քաղաքացիներին չհանձնելու (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրով նախատեսված դեպքերի), փախստականներին իրենց ծագման երկիր չհանձնելու սկզբունքների հիման վրա:

**Հոդված 5. Իրավական օգնության լեզուն**

1. Քրեական վարույթներով իրավական օգնության մասին հարցումը պետք է ներկայացվի այն պետության պաշտոնական լեզվով, որին ուղարկվում է հարցումը, եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով այլ բան նախատեսված չէ:

2. Քրեական վարույթներով իրավական օգնության մասին հարցումների կատարման արդյունքները պետք է ուղարկվեն այն պետության պաշտոնական լեզվով, որը կատարել է տվյալ հարցումը, եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով այլ բան նախատեսված չէ:

3. Քրեական վարույթներով իրավական օգնություն իրականացնելիս Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինները կարող են պայմանավորվել իրենց համար ընդունելի որևէ օտար լեզվի կիրառության մասին:

**Հոդված 6. Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները**

1. Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են՝

1) **քրեական վարույթներով իրավական օգնություն՝** Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերի կամ փոխադարձության և կամավորության հիման վրա պետությունների համագործակցություն հանցավորության դեմ պայքարում.

2) **կենտրոնական մարմին՝** Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով կամ փոխադարձության հիման վրա իրավական օգնության կատարումն ապահովող կամ համագործակցությունը համակարգող մարմին.

3) **իրավասու մարմին՝** Հայաստանի Հանրապետության իրավասու այն մարմինը, որը Հայաստանի Հանրապետության ներպետական օրենսդրությամբ լիազորված է կատարել կամ օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնին ներկայացնել իր գործառույթներից բխող քրեական վարույթներով իրավական օգնության հարցումներ.

4) **հարցում՝** օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինների դիմումն ուղղված Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական մարմիններին կամ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական կամ իրավասու մարմինների դիմումն ուղղված օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնին՝ համապատասխան իրավական օգնություն ցուցաբերելու կամ սույն օրենքով նախատեսված այլ տեսակի գործողություններ կատարելու նպատակով.

5) **վարութային գործողություններ՝** պետությունների միջև քրեական վարույթներով իրավական օգնությունն ապահովելու նպատակով իրականացվող վարութային, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով, Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով և սույն օրենքով նախատեսված այլ գործողություններ.

6) **հանձնում՝** քրեական հետապնդում իրականացնելու կամ դատաքննություն իրականացնելու կամ կայացված դատավճիռն ի կատար ածելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կամ օտարերկրյա պետության տարածքում հայտնաբերված հետախուզվող անձի հանձնման ընթացակարգ այն պետությանը, որի իրավասու մարմնի կողմից վերջինս հայցվում է.

7) **վարույթի փոխանցում՝** նախաձեռնված քրեական վարույթի փոխանցումը այն պետությանը, որի քաղաքացին է հանդիսանում կամ որի տարածքում մշտական կացության կարգավիճակ ունի ենթադրյալ հանցանք կատարած անձը.

8) **դատապարտյալի փոխանցում՝** Հայաստանի Հանրապետության տարածքում որոշակի կամ անորոշ ժամկետով ազատազրկման դատապարտված և պատիժը կրող օտարերկրյա քաղաքացու կամ օտարերկրյա պետության տարածքում դատապարտված և պատիժը կրող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու փոխանցումը իր քաղաքացիության պետությանը (իսկ քաղաքացիություն չունեցող անձի դեպքում՝ կացության կարգավիճակ տրամադրած կամ մշտական բնակության վայրի պետությանը)՝ պատժի մնացած մասը կրելու նպատակով.

9) **հսկողություն իրականացնելը՝** օտարերկրյա պետության տարածքում դատապարտված և պատժից պայմանական ազատված անձանց նկատմամբ հսկողություն իրականացնելը իրենց քաղաքացիության կամ մշտական բնակության վայր հանդիսացող երկրում.

10) **պատժից պայմանական ազատելը՝** Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 84-86-րդ և 89-րդ հոդվածներով կամ այլ հիմքերով պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը կամ պատժից ազատելը կամ պատժի կատարումը հետաձգելը, որի արդյունքում անձի նկատմամբ սահմանվում է փորձաշրջան.

11) **դատավճռի ճանաչում՝** Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ օտարերկրյա պետության դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի ճանաչումը՝ առանց դրանում փոփոխություններ կատարելու՝ դատավճռի կատարումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ապահովելու նպատակով.

12) **դատավճռի փոխարկում՝** Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ օտարերկրյա պետության դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի փոփոխումը՝ դրա՝ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված պատժի տեսակին և չափին համապատասխանեցնելու նպատակով.

13) **բռնագանձված գույքի բաշխում՝** օտարերկրյա պետության հարցման հիման վրա դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի ճանաչումից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում այդ դատավճռի հիման վրա բռնագանձված գույքի փոխանցում հարցում ուղարկած օտարերկրյա պետությանը.

14) **մերձավոր ազգականներ`** ծնողը, զավակը, որդեգրողը, որդեգրվածը, հարազատ կամ ոչ հարազատ (համահայր կամ համամայր) եղբայրը կամ քույրը, պապը, տատը, թոռը, ամուսինը, ամուսնու ծնողը կամ զավակի ամուսինը:

**Հոդված 7. Քրեական վարույթներով իրավական օգնության շրջանակներում համագործակցությունը համակարգող կենտրոնական մարմինները**

1. Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով Հայաստանի Հանրապետությունում քրեական վարույթներով իրավական օգնության շրջանակներում համագործակցությունը համակարգող կենտրոնական մարմիններն են՝

1) Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը՝ մինչդատական վարույթում իրավական օգնության մասին հարցումները օտարերկրյա պետության իրավասու մարմիններից ստանալու, դրանց կատարումն ապահովելու, ինչպես նաև օտարերկրա պետության իրավասու մարմիններին հարցումներ ներկայացնելու կամ ենթադրյալ հանցանք կատարած անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու նպատակով հանձնելու կամ քրեական վարույթների փոխանցման կապակցությամբ.

2) Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը՝ դատական վարույթում իրավական օգնության մասին հարցումները օտարերկրյա պետության իրավասու մարմիններից ստանալու, դրանց կատարումն ապահովելու, ինչպես նաև օտարերկրա պետության իրավասու մարմիններին հարցումներ ներկայացնելու կամ դատավճիռներն ի կատար ածելու նպատակով հանցանք կատարած անձանց հանձնելու, քրեական վարույթների փոխանցման, դատավճիռների ճանաչման և կատարման, ինչպես նաև դատապարտյալների փոխանցման վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու և հարցումներ կատարելու առնչությամբ:

1. Քրեական վարույթներով իրավական օգնություն ցուցաբերելու մասին անմիջականորեն ստացված հարցումները, որոնք ուղարկվել են Հայաստանի Հանրապետության ոչ կենտրոնական մարմին, անհապաղ պետք է վերահասցեագրվեն սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված կենտրոնական մարմին՝ կատարումն ապահովելու համար, եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով այլ բան նախատեսված չէ։
2. Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով սահմանված դեպքերում հաղորդակցությունը կարող է իրականացվել այդ միջազգային պայմանագրերով սահմանված կարգով, ինչպես նաև դիվանագիտական ուղիներով՝ օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների կամ Քրեական ոստիկանության միջազգային կազմակերպության (այսուհետ՝ Ինտերպոլի) միջոցով, որոնք, համապատասխան հարցումները ստանալով, դրանք անհապաղ փոխանցում են սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված կենտրոնական մարմին՝ կատարումն ապահովելու համար, եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով այլ բան նախատեսված չէ։
3. Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով սահմանված կենտրոնական կամ այլ հաղորդակցության մարմինների միջոցով համագործակցության և քրեական վարույթներով իրավական օգնության շրջանակներում օտարերկրյա պետության տարածքում այդ պետության օրենքներով սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի պահանջներին չհակասող կարգով ստացված տեղեկությունները և ձեռք բերված ապացույցներն ունեն տվյալ գործով Հայաստանի Հանրապետությունում ստացված ապացույցներին հավասար իրավաբանական ուժ:

**Հոդված 8. Քրեական վարույթներով իրավական օգնությունը մեկից ավելի միջազգային պայմանագրերով նախատեսված կարգով**

1. Եթե քրեական վարույթներով իրավական օգնության մասին հարցումների կատարման պարտականությունը բխում է օտարերկրյա պետության հետ կնքված մեկից ավելի միջազգային պայմանագրերից, ապա կիրառելի են հետևյալ կանոնները.

1) եթե հարցման մեջ նշված է, թե որ միջազգային պայմանագրի հիման վրա է այն կազմվել և ներկայացվել, ապա հարցումը կատարող Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը ղեկավարվում է այդ միջազգային պայմանագրով.

2) եթե հարցման մեջ նշված են տվյալ օտարերկրյա պետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև գործող մեկից ավելի միջազգային պայմանագրեր, ապա հարցումը կատարող Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը ղեկավարվում է հարցման մեջ նշված այն միջազգային պայմանագրով, որն առավել ամբողջական լուծում է տալիս հարցման կատարման հետ կապված հարցերին` միաժամանակ կիրառելով մյուս պայմանագրի (պայմանագրերի) դրույթները, եթե դրանք հարցումն առավել լրիվ և արագ կատարելու հնարավորություն են տալիս.

3) եթե հարցման մեջ նշում չկա տվյալ պետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև գործող որևէ միջազգային պայմանագրի վերաբերյալ, ապա հարցումը կատարող Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության և հարցումն ուղարկող պետության միջև գործող այն միջազգային պայմանագրով, որն առավել ամբողջական լուծում է տալիս հարցման կատարման հետ կապված հարցերին, որի ընթացքում չի բացառվում նաև Հայաստանի Հանրապետության և տվյալ օտարերկրյա պետության միջև գործող մյուս պայմանագրերի դրույթների կիրառումը:

2. Եթե Հայաստանի Հանրապետության և հարցում ներկայացրած օտարերկրյա պետության մասնակցությամբ գործում է բազմակողմ միջազգային պայմանագիր, որը այդ պայմանագրին գերակայություն է տալիս կողմերի միջև գործող և իրավական օգնության հարցերը կարգավորող այլ երկկողմ միջազգային պայմանագրերի նկատմամբ, ապա Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը ղեկավարվում է այդ բազմակողմ միջազգային պայմանագրով։

**ԳԼՈՒԽ 2**

**ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ ՔՐԵԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐՈՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ**

**Հոդված 9. Իրավական օգնության մասին հարցումների կատարման կարգը**

1. Օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինների հարցումով Հայաստան Հանրապետության տարածքում քրեական վարույթներով իրավական օգնության հարցումներն իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով և սույն օրենքով նախատեսված կարգով:
2. Օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինների հարցումով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սույն օրենքով նախատեսված գործողություններ կատարելիս Հայաստանի Հանրապետության դատարանը, դատախազը, քննիչը, հետաքննության մարմինը կիրառում են Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի և սույն օրենքով սահմանված նորմերը՝ Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան միջազգային պայմանագրերով նախատեսված բացառություններով։
3. Օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինների հարցումով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սույն օրենքով նախատեսված գործողություններ կատարելիս Հայաստանի Հանրապետության դատարանը, դատախազը, քննիչը, հետաքննության մարմինը կարող են կիրառել համապատասխան օտարերկրյա պետության քրեական դատավարության օրենսդրության նորմերը, եթե վերջիններիս կիրառումը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության և տվյալ օտարերկրյա պետության մասնակցությամբ գործող վավերացված միջազգային պայմանագրով։
4. Օտարերկրյա պետությունների իրավասու մարմինների հարցման հիման վրա սույն օրենքով նախատեսված գործողությունները կատարվում են ողջամիտ ժամկետներում, եթե օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի հարցման մեջ կամ Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած համապատասխան միջազգային պայմանագրով հստակ ժամկետ սահմանված չէ կամ, եթե տվյալ միջազգային պայմանագրի շրջանակներում իրավական օգնության հարցման կատարումն անհրաժեշտ չէ իրականացնել սեղմ ժամկետում կամ անհապաղ։

**Հոդված 10. Քրեական վարույթներով իրավական օգնություն ցույց տալու հարցերով հաղորդակցության իրականացման կարգը**

1. Եթե իրավական օգնության մասին հարցումն ուղարկում է Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը, ապա Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերի և սույն օրենքի պահանջների պահպանմամբ կազմած հարցումը ներկայացվում է սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կենտրոնական մարմին՝ հարցումը կատարման նպատակով օտարերկրյա պետության կենտրոնական մարմնին փոխանցելու համար, եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով այլ բան նախատեսված չէ։
2. Օտարերկրյա պետության կողմից Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմնի հարցման կատարման արդյունքում ստացված փաստաթղթերը (առարկաները) կենտրոնական մարմինն անհապաղ տրամադրում է հարցումը կազմած Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմնին։
3. Օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինների կողմից իրավական օգնության մասին հարցումը Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական մարմիններին ներկայացնելու դեպքում, այն փոխանցվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմիններին՝ կատարման ընթացքն ապահովելու նպատակով:
4. Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինները իրավական օգնության մասին հարցման կատարման արդյունքները ներկայացնում են կենտրոնական մարմին, որը կատարման արդյունքում կազմված փաստաթղթերը անհապաղ փոխանցում է օտարերկրյա պետությանը, եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով այլ բան նախատեսված չէ։
5. Եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերին համապատասխան` օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնից ստացված հարցման կատարումը անհնար է կամ չի բխում տվյալ միջազգային պայմանագրից, ապա Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական մարմինը կամ Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը կենտրոնական մարմնի միջոցով, սույն հոդվածով սահմանված կարգով ծանուցում է հարցման կատարման անհնարինության և դրա պատճառների մասին:

**Հոդված 11. Միջազգային պայմանագրերից բխող հարցումների կատարումը մերժելը**

1. Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերի հիման վրա օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինների ներկայացրած իրավական օգնության մասին հարցումների կատարումը կարող է մերժվել այդ պայմանագրերով նախատեսված հիմքերով և կարգով։

2. Եթե հարցումը ներկայացրել է այն օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինը, որի հետ Հայաստանի Հանրապետությունը կապված է մեկից ավելի միջազգային պայմանագրերով, ապա հարցման կատարումը կարող է մերժվել, եթե մերժման հիմք հանդիսացող հանգամանքը (պայմանը) նախատեսված է տվյալ օտարերկրյա պետության և Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ գործող միջազգային պայմանագրերից թեկուզ մեկով՝ անկախ նրանից, թե հարցումը կազմվել և ներկայացվել է մերժման հիմք հանդիսացած հանգամանքը (պայմանը) նախատեսող, թե այլ միջազգային պայմանագրին համապատասխան, կամ եթե հարցման կատարումը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը կամ կարող է վնաս հասցնել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգին, ինքնիշխանությանը կամ ազգային անվտանգությանը։

**Հոդված 12. Իրավական օգնության մասին հարցումը կատարելու կարգը**

1. Իրավական օգնության մասին օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի ներկայացրած հարցումը պետք է պարունակի սույն օրենքի 13-րդ հոդվածով սահմանված տվյալները, եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով այլ պահանջներ նախատեսված չեն:
2. Եթե հարցումը հնարավոր չէ կատարել, ապա ստացված փաստաթղթերը վերադարձվում են հարցումն ուղարկած օտարերկրյա պետության իրավասու մարմին՝ նշելով դրա կատարմանը խոչընդոտող պատճառները։
3. Իրավական օգնության մասին հարցումը կազմելիս և օտարերկրյա պետության իրավասու մարմին ուղարկելիս Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի խնդրանքի դեպքում կարող է պահպանել հարցման ձևի և դրա ներկայացման կարգի վերաբերյալ տվյալ օտարերկրյա պետության օրենքով նախատեսված պահանջները։
4. Օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի կողմից հարցման կատարման կապակցությամբ ստացված փաստաթղթերը, առարկաները, նյութերը, այդ թվում՝ ապացույցները, Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը օգտագործում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան։
5. Եթե օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինը խնդրել է իր տրամադրած փաստաթղթերը, նյութերը կամ առարկաները վերադարձնել, ապա դա իրականացվում է տվյալ օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի հետ ձեռք բերված առանձին պայմանավորվածություններին համապատասխան, եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով այլ բան նախատեսված չէ:

**Հոդված 13. Իրավական օգնության հարցման ձևին և բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները**

1. Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրով սահմանված կարգով և հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրով սահմանված բացառությունները՝ օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի` Հայաստանի Հանրապետությունում իրավական օգնության մասին հարցումը պետք է բովանդակի՝

1) հարցումն ուղարկած օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի անվանումը.

2) արարքի նկարագրությունը, որի առնչությամբ ուղարկվում է հարցումը.

3) հնարավորության դեպքում արարքը կատարելու ժամանակի և տեղի մասին հնարավորինս ստույգ նշումներ.

4) հարցումը ներկայացրած օտարերկրյա պետության այն օրենքի տեքստի պատճենը (կամ քաղվածքը), որը տվյալ արարքը դիտում է որպես հանցանք, ինչպես նաև այն օրենսդրական նորմերի տեքստերի պատճենները, որոնք էական նշանակություն ունեն գործով վարույթի համար.

5) ենթադրյալ հանցանք կատարած անձի կամ մեղադրյալի ինքնությունը պարզելու համար անհրաժեշտ տվյալներ՝ անունը, հայրանունը և ազգանունը, քաղաքացիությունը, ինչպես նաև նրա մասին հայտնի այլ տվյալներ.

6) առկայության դեպքում՝ հանցանքով պատճառված վնասի չափի և հարցումն ուղարկելու պահին դրա հատուցման հնարավորության մասին տվյալներ:   
 7) գույքի արգելադրում, բռնագանձված գույքի փոխանցում ենթադրող հարցումների դեպքում՝ տեղեկություններ գույքի՝ հանցավոր ճանապարհով ստացված կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման ուղղված լինելու, հանցանքի կատարման համար օգտագործված կամ օգտագործման համար նախատեսված գործիքների և միջոցների, դրանց բացակայության դեպքում համարժեք գույք լինելու վերաբերյալ:

2. Իրավական օգնության հարցումը կարող է պարունակել նաև ցանկացած այլ տեղեկություն, որը կարող է օգտակար լինել հարցումը կատարելու համար:

3. Հարցմանը կից կարող են ուղարկվել հարցումը ներկայացրած օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի մոտ առկա ապացույցները և այլ նյութեր։

4. Գործում առկա բոլոր փաստաթղթերը պետք է ստորագրված լինեն համապատասխան պաշտոնատար անձի կողմից և հաստատված լինեն հարցումն ուղարկած օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի կնիքով կամ հաստատված լինեն տվյալ օտարերկրյա պետության կողմից սահմանված այլ կարգով։ Իրավական օգնության հարցումը և դրան կից ներկայացված փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել նաև իրավասու մարմինների միջև համաձայնեցված էլեկտրոնային եղանակով՝ հետագայում դրանց բնօրինակները սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված ուղիներով ուղարկելու պայմանով։

1. Սույն հոդվածով նախատեսված կարգը համապատասխանաբար կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմնի կողմից Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրով սահմանված կարգով օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնին ուղղված իրավական օգնության մասին հարցում կազմելիս՝ հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրով սահմանված պայմանները:

**Հոդված 14. Որպես վկա, տուժող, գույքային պատասխանող, նրանց օրինական և լիազոր ներկայացուցիչներ, փորձագետ Հայաստանի Հանրապետություն կանչելը և վարութային գործողություններ կատարելը**

1. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրականացվող քրեական վարույթով որպես վկա, տուժող, գույքային պատասխանող, նրանց օրինական և լիազոր ներկայացուցիչներ, փորձագետ հանդես եկող անձինք, ովքեր գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով սահմանված կարգով և պայմաններով կարող են կանչվել Հայաստանի Հանրապետություն՝ համապատասխան քրեական վարույթն իրականացնող դատարանի, դատախազի, քննիչի կողմից նրանց մասնակցությամբ անհրաժեշտ վարութային գործողություններ կատարելու համար։
2. Միջազգային պայմանագրերին համապատասխան օտարերկրյա պետության տարածքում իրականացվող քրեական վարույթով որպես վկա, տուժող, գույքային պատասխանող, նրանց օրինական և լիազոր ներկայացուցիչներ, փորձագետ հանդես եկող անձինք, ովքեր գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով սահմանված կարգով և պայմաններով օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի հարցման հիման վրա կարող են կանչվել տվյալ օտարերկրյա պետություն՝ համապատասխան քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից նրանց մասնակցությամբ անհրաժեշտ վարութային գործողություններ կատարելու համար։
3. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված անձանց մասնակցությամբ վարութային գործողություններ կատարելու ընթացքում կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի նորմերը համապատասխան միջազգային պայմանագրերով նախատեսված բացառություններով և սույն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված երաշխիքների պահպանմամբ։
4. Վկան կամ փորձագետը, անկախ իր քաղաքացիությունից, սույն հոդվածով սահմանված կարգով ծանուցագրերի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության իրավասու կամ դատական մարմիններ ներկայանալիս չի կարող հետապնդվել կամ կալանավորվել կամ ենթարկվել իր անձնական ազատությունը սահմանափակող այլ միջոցի նախքան Հայաստանի Հանրապետության տարածքից մեկնելը կատարած ենթադրյալ հանցանքի համար:
5. Անձը, անկախ իր քաղաքացիությունից, որը կանչվել է Հայաստանի Հանրապետության իրավասու կամ դատական մարմիններ՝ ցուցմունք տալու համար իր դեմ հարուցված քրեական հետապնդման ժամանակ, չի կարող հետապնդվել կամ կալանավորվել կամ ենթարկվել իր անձնական ազատությունը սահմանափակող որևէ այլ միջոցի նախքան հայցվող կողմի տարածքից մեկնելը կատարած այն ենթադրյալ հանցանքների համար, որոնք նշված չեն եղել իրավական օգնության հարցման կամ ծանուցագրի մեջ:
6. Սույն հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով նախատեսված երաշխիքները դադարում են, եթե վկան կամ փորձագետը կամ հետապնդվող անձը այն օրվանից, երբ իր ներկայությունն այլևս չի պահանջվում դատական մարմինների կողմից, դրան հաջորդող 15 օրվա ընթացքում հնարավորություն է ունեցել հեռանալու Հայաստանի Հանրապետությունից, սակայն մնացել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կամ մեկնելուց հետո վերադարձել է:

Նշված ժամկետի մեջ չի հաշվարկվում այն ժամանակը, որի ընթացքում սույն հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասում նշված անձինք իրենցից անկախ հանգամանքներով պայմանավորված չէին կարող լքել Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։

**Հոդված 15. Առարկաներ հանձնելը** 1. Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրով սահմանված կարգով իրավական օգնություն ցույց տալու հարցում ստացած Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական մարմինը հարցումն ուղարկած օտարերկրյա իրավասու մարմնի միջնորդությամբ, առանց խոչընդոտելու կամ վնասելու Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմնի վարույթում գտնվող քրեական վարույթի քննությանը, նրան է հանձնում ՝   
 1) հանցագործության գործիքները, միջոցները, առարկաները կամ հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքը կամ եկամուտը, իսկ դրանք չհայտնաբերելու դեպքում՝ համարժեք գույքը,   
 2) այն առարկաները, որոնք կարող են ունենալ ապացուցողական նշանակություն օտարերկրյա պետությունում վարվող քրեական վարույթի համար։ Այդ առարկաները հանձնվում են նաև այն դեպքում, երբ ենթադրյալ հանցանք կատարած անձին հանձնելն անհնար է նրա մահվան, փախուստի կամ այլ պատճառներով։   
 2. Եթե սույն հոդվածի առաջին մասում նշված առարկաները Հայաստանի Հանրապետությունում անհրաժեշտ են որպես քրեական վարույթի ապացույցներ, ապա դրանց հանձնումը կարող է հետաձգվել մինչև քրեական վարույթի ավարտը:   
 3. Եթե սույն հոդվածի առաջին մասում նշված առարկաները ենթակա են բռնագրավման Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ապա Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական մարմինը կարող է վերադարձման պայմանով դրանք ժամանակավորապես հանձնել հարցումն ուղարկած օտարերկրյա իրավասու մարմնին: Քրեական վարույթի ավարտից հետո այդ առարկաները պետք է սեղմ ժամկետում վերադարձվեն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական մարմնին:   
 4. Սույն հոդվածով սահմանված կարգով օտարերկրյա պետության կենտրոնական մարմնին հանձնված առարկաների նկատմամբ երրորդ անձանց ձեռք բերած իրավունքները պահպանվում են:

**Հոդված 16. Փաստաթղթեր հանձնելը**

1. Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրի հիման վրա օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինների կազմած փաստաթղթերի, դատարանի ծանուցագրերի և դատական ակտերի հանձնումը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին կամ Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական կացության կարգավիճակ ունեցող, ինչպես նաև ապաստանի իրավունք կամ փախստականի կարգավիճակ ստացած անձին իրականացվում է անմիջականորեն նրանց փոխանցելու միջոցով:

2. Փաստաթղթեր հանձնելու մասին իրավական օգնության հարցման կատարումը հաստատվում է դրա կատարումն իրականացնող իրավասու մարմնի կամ դատարանի կողմից տրվող ստացականի միջոցով, որը ստորագրում է այն անձը, ում հանձնվել են փաստաթղթերը՝ նշելով հանձնումը կատարելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը, ինչպես նաև փաստաթղթերի հանձնումը կատարելու մասին իրավասու դատավորի ստորագրությամբ և կնիքով՝ նշելով հանձնման ձևը, տարին և ամիսը, ամսաթիվը: Նշված փաստաթուղթը պետք է կենտրոնական մարմնի միջոցով անհապաղ ուղարկվի փաստաթղթերի հանձնման մասին իրավական օգնության հարցումը ուղարկած օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնին:

3. Եթե փաստաթղթեր հանձնելու հարցումը չի կարող կատարվել, ապա դրա պատճառների մասին Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը կամ դատարանը Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական մարմնի միջոցով պետք է անհապաղ հաղորդի փաստաթղթերի հանձնման մասին հարցումն ուղարկած օտարերկրյա պետությանը:

4. Եթե Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ, ապա անձի վերաբերյալ օտարերկրյա իրավասու մարմնի ծանուցագիրը Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական մարմին պետք է ուղարկվի դատական նիստին կամ վարույթն իրականացնող մարմին ներկայանալու համար սահմանված ժամկետից առնվազն 60 օր առաջ:

**Հոդված 17. Իրավական օգնության հարցերով ազատությունից զրկված անձանց որպես վկա կամ առերեսման մասնակցի փոխանցման կարգը**

1. Կալանավորված կամ ազատազրկման դատապարտված անձը, որի անձնական ներկայության համար դիմել է օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինը՝ որպես վկա կամ առերեսման մասնակից, կարող է ժամանակավորապես փոխանցվել այն օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնին, որի պետության տարածքում քրեական վարույթ է իրականացվում՝ պայմանով, որ նա կվերադարձվի Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմիններին նախապես համաձայնեցված ժամկետում սույն օրենքի 12-րդ հոդվածով սահմանված կարգով՝ այնքանով, որքանով դրանք կիրառելի են, եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով այլ բան նախատեսված չէ:

2. Փոխանցումը կարող է մերժվել, եթե՝

1) կալանավորված կամ ազատազրկման դատապարտված անձը չի տալիս իր համաձայնությունը.

2) նրա ներկայությունն անհրաժեշտ է՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում քրեական վարույթ իրականացնելու համար.

3) փոխանցումը կերկարաձգի նրա կալանքի տակ գտնվելու կամ ազատազրկման սահմանված ժամկետը.

4) առկա են օտարերկրյա պետության տարածք նրա փոխանցմանը խոչընդոտող այլ հիմքեր.

5) առկա են Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով նախատեսված այլ հիմքեր:

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված կարգը կիրառելի է նաև օտարերկրյա պետության տարածքում կալանավորված կամ ազատազրկման դատապարտված անձանց որպես վկա կամ առերեսման մասնակից Հայաստանի Հանրապետության տարածք ժամանակավորապես փոխանցելու համար:

4. Կալանավորված կամ ազատազրկման դատապարտված անձին անձնական ներկայության համար որպես վկա կամ առերեսման մասնակից օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնին սույն հոդվածով նախատեսված կարգով ժամանակավորապես փոխանցելու որոշումը կայացնում է սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ կետով նախատեսված մարմինը:

**Հոդված 18. Քրեական վարույթներով իրավական օգնության շրջանակներում համատեղ քննչական խմբերի ստեղծումը**

1. Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով սահմանված դեպքերում քրեական վարույթներով իրավական օգնության շրջանակներում կարող են ստեղծվել համատեղ քննչական խմբեր:

2. Համատեղ քննչական խումբը կազմվում է ոչ պակաս, քան երկու պետությունների իրավասու մարմինների կողմից, որը գործում է այն ստեղծող պետություններից մեկի տարածքում, եթե՝

1) հանցանքներով Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրյա պետության (պետությունների) տարածքում ընթացող քննությունը պահանջում է բարդ և մյուս պետության հետ կապ ունեցող անհրաժեշտ քննություն վարելու անհրաժեշտություն,

2) մի շարք պետություններ իրականացնում են հանցանքի քննություն, որում գործի հանգամանքների համար անհրաժեշտ է ներգրավված պետությունների համակարգված համաձայնությունը:

3. Համատեղ քննչական խումբ ստեղծելու համար Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինների միջև ստորագրվում է հատուկ համաձայնագիր, որը չի հանդիսանում միջազգային պայմանագիր, կնքվում է որոշակի ժամկետով և սահմանում է համատեղ քննչական խմբի անդամներից յուրաքանչյուրի իրավասությունների սահմաններն ու գործառույթները՝ իրենց պետությունների ներքին օրենսդրությանը համապատասխան:

**Հոդված 19. Իրավական օգնության հարցումների կատարումը միջազգային պայմանագրերի բացակայության դեպքում**

1. Օտարերկրյա պետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև միջազգային պայմանագրերի բացակայության դեպքում իրավական օգնության հարցումներ կատարումը օտարերկրյա պետության և Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինների միջև կարող է ցուցաբերվել բացառիկ դեպքերում՝ տվյալ օտարերկրյա պետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև իրավական ոլորտում փոխադարձության հիման վրա իրավական օգնություն ցույց տալու շուրջ դիվանագիտական ուղիներով ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն, որը պետք է նախապես համաձայնեցված լինի Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հետ՝ հաշվի առնելով շահագրգիռ այլ իրավասու մարմինների կարծիքը:

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված կարգով տվյալ օտարերկրյա պետության և Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինների հաղորդակցությունը և փոխադարձ իրավական օգնություն ցույց տալը շարունակվում են մինչև համապատասխան ոլորտը կարգավորող միջազգային պայմանագրի կնքումը կամ քրեական վարույթներով փոխադարձ իրավական օգնություն ցույց տալու մասին ուժի մեջ մտած բազմակողմ միջազգային պայմանագրին Հայաստանի Հանրապետության և տվյալ օտարերկրյա պետության երկուստեք անդամակցելը:

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված կարգով փոխադարձության և բարի կամքի հիման վրա իրավական օգնության հարցերով հաղորդակցությունը և իրավական օգնության տրամադրումը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով և սույն օրենքի 2-րդ գլխի համապատասխան հոդվածներով սահմանված կարգով:

**Հոդված 20. Փոխադարձության կարգով իրավական օգնության մասին հարցման բովանդակությունը միջազգային պայմանագրի բացակայության դեպքում**

1. Փոխադարձության կարգով օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնին հասցեագրվող իրավական օգնության մասին հարցումը և կից բոլոր փաստաթղթերը պետք է ստորագրված լինեն հարցումը նախաձեռնած պաշտոնատար անձի կողմից: Իրավական օգնության մասին հարցումն ուղարկած իրավասու մարմինը հարցումը, ինչպես նաև կից փաստաթղթերը և դրանց վավերացված օտարերկրյա պետության պաշտոնական կամ փոխհամաձայնեցված այլ լեզվով թարգմանությունը պետք է կնքի իր զինանշանային օտարալեզու գրառում ունեցող կնիքով։

2. Իրավական օգնության մասին հարցումը պետք է պարունակի՝

1) հարցումն ուղարկող Հայաստանի Հանրապետության դատարանի, դատախազի, քննիչի, հետաքննության կամ այլ իրավասու մարմնի տվյալները.

2) օտարերկրյա պետության այն մարմնի անվանումը, որին ուղարկվում է հարցումը (եթե տվյալ մարմինը հայտնի է).

3) քրեական վարույթի անվանումը և համարը, որով իրավական օգնություն է հայցվում.

4) հարցման համառոտ բովանդակությունը. տվյալներ այն անձանց մասին, ում վերաբերյալ ուղարկվում է հարցումը. անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծննդյան տարին, ամիսը, ամսաթիվը, վայրը (հասցեն), հնարավորության դեպքում՝ քաղաքացիությունը, զբաղմունքի տեսակը, բնակության կամ գտնվելու վայրը, իրավաբանական անձանց համար՝ անվանումը և գտնվելու վայրը (հասցեն) և հարցման նպատակը.

5) բացահայտման ենթակա հանգամանքների շարադրանքը, ինչպես նաև այն փաստաթղթերի, իրեղեն և այլ ապացույցների ցանկը, որոնք ակնկալվում է ստանալ հարցումը կատարողից.

6) տեղեկություններ՝ կատարված ենթադրյալ հանցանքի փաստական հանգամանքների, դրա որակման մասին, անհրաժեշտության դեպքում՝ տվյալ ենթադրյալ հանցանքով պատճառված վնասի բնույթի և չափի մասին, ինչպես նաև խնդրանքն ուղարկողի մոտ առկա այլ տեղեկություններ, որոնք կարող են նպաստել հարցման արդյունավետ կատարմանը։

7) գույքի արգելադրում, բռնագանձված գույքի փոխանցում ենթադրող հարցումների դեպքում՝ տեղեկություններ գույքի՝ հանցավոր ճանապարհով ստացված կամ ահաբեկչության ֆինանսավորմանն ուղղված լինելու, հանցագործության կատարման համար օգտագործված կամ օգտագործման համար նախատեսված գործիքների և միջոցների, նշվածի բացակայության դեպքում համարժեք գույք լինելու վերաբերյալ:

8) իրավական օգնության հարցման կատարումն ապահովելու համար անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր:

3. Փոխադարձության կարգով օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական մարմին կամ իրավասու մարմին ներկայացված իրավական օգնության մասին հարցումը պետք է համապատասխանի սույն հոդվածով նախատեսված ձևին և բովանդակությանը ներկայացվող պահանջներին:

**ԳԼՈՒԽ 3**

**ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ**

**Հոդված 21. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հանցանք կատարած անձանց հանձնումը**

1. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չի հանձնվում օտարերկրյա պետությանը, եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ: Հանձնման նպատակով հայցվող անձի քաղաքացիությունը որոշվում է հանձնման մասին Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինների կողմից որոշում կայացնելու պահի դրությամբ:
2. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ենթադրյալ հանցանք կատարած անձինք օտարերկրյա պետությանը հանձնման ենթակա չեն և քրեական պատասխանատվության են ենթարկվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով այլ բան նախատեսված չէ:

**Հոդված 22. Օտարերկրյա պետության տարածքում հանցանք կատարած և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հայտնաբերված անձանց հանձնումը**

1. Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս ենթադրյալ հանցանք կատարած և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հայտնաբերված օտարերկրյա պետության քաղաքացիները կամ քաղաքացիություն չունեցող անձինք կարող են հանձնվել օտարերկրյա պետությանը տվյալ պետության իրավասու մարմնի գրավոր հարցման հիման վրա միջազգային պայմանագրերով նախատեսված դեպքում և դրանով սահմանված կարգով:
2. Հանձնումն իրականացվում է օտարերկրյա պետության տարածքում քրեական հետապնդում կամ դատաքննություն իրականացնելու կամ դատավճիռն ի կատար ածելու նպատակով:

3. Հանձնումը կարող է իրականացվել նաև միջազգային պայմանագրի բացակայությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետության միջև ձեռք բերված համաձայնությամբ՝ փոխադարձության հիման վրա՝ սույն օրենքի 44-րդ հոդվածով սահմանված կարգով:

4. Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս հանցանք կատարած և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հայտնաբերված անձինք, ովքեր ունեն փախստականի կարգավիճակ կամ նրանց Հայաստանի Հանրապետությունում տրամադրվել է ապաստան կամ դիմել են Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմնին ապաստան ստանալու համար, իրենց ծագման երկիր հանձնման ենթակա չեն: Նշված անձինք կարող են հանձնվել հանձնման վերաբերյալ գրավոր հարցում ներկայացրած երրորդ պետությանը միայն հետագայում նրանց ծագման երկիր չվերադարձնելու կամ չհանձնելու վերաբերյալ գրավոր երաշխիքներ տրամադրելու պարագայում:

5. Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս հանցանք կատարած, օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինների կողմից հետախուզվող և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հայտնաբերված անչափահաս անձինք ենթակա են հանձնման սույն գլխով սահմանված կարգով: Անչափահասի հանձնման վերաբերյալ որոշում կայացնելիս Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը պետք է հաշվի առնի անչափահասի լավագույն շահերը:

6. Հանձնման մասին միջնորդության, դրան կից փաստաթղթերի փոխանցման կարգը Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրով նախատեսված չլինելու դեպքում, դրանց փոխանցումը կարող է իրականացվել Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետության կենտրոնական մարմինների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությանը համապատասխան՝ սույն օրենքի 27-րդ հոդվածի հիման վրա։

1. Փոխանցված փաստաթղթերի մեկական օրինակները (պատճենները) պետք է պահվեն սույն օրենքի 24-րդ հոդվածով նախատեսված մարմնում։

**Հոդված 23. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հանցանք կատարած և օտարերկրյա պետության տարածքում հայտնաբերված անձանց հանձնման կարգը Հայաստանի Հանրապետությանը**

1. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ենթադրյալ հանցանք կատարած կամ հանցանքի համար դատապարտված և օտարերկրյա պետության տարածքում հայտնաբերված անձինք կարող են հանձնվել Հայաստանի Հանրապետությանը՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կատարած հանցանքների համար նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդում կամ դատաքննություն իրականացնելու կամ նրանց նկատմամբ կայացված դատավճիռն ի կատար ածելու նպատակով։
2. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ենթադրաբար հանցանք կատարած կամ հանցանքի համար դատապարտված և օտարերկրյա պետության տարածքում հայտնաբերված անձանց հանձնումը Հայաստանի Հանրապետությանը իրականացվում է սույն գլխի համապատասխան հոդվածներով սահմանված կարգով սույն օրենքի 24-րդ հոդվածով սահմանված իրավասու մարմինների կողմից հանձնման մասին հարցում ներկայացնելու միջոցով:

**Հոդված 24. Հայաստանի Հանրապետությունում հանձնման թույլտվության վերաբերյալ կամ հանձնումը մերժելու վերաբերյալ որոշում ընդունելու իրավասություն ունեցող մարմինները**

1. Եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով նախատեսված է հանցանք կատարած անձի հանձնումը այդ պայմանագրի մասնակից համարվող օտարերկրյա պետությանը, և եթե պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ, ապա Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող անձի նկատմամբ`

1) հանձնման թույլտվության կամ հանձնումը մերժելու վերաբերյալ որոշումները կայացնում է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը, եթե գործը գտնվում է մինչդատական վարույթում.

2) հանձնման թույլտվության կամ հանձնումը մերժելու վերաբերյալ որոշումը կայացնում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարը, եթե գործը գտնվում է դատական վարույթում, ինչպես նաև այն դեպքում, երբ տվյալ անձի վերաբերյալ առկա է օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ:

2. Հանձնման թույլտվության կամ հանձնումը մերժելու վերաբերյալ որոշում կայացրած իրավասու մարմինն ընդունված որոշումը տրամադրում է այն անձին, որի նկատմամբ կայացվել է որոշումը և պարզաբանում որոշումը բողոքարկելու նրա իրավունքը:

**Հոդված 25. Հանձնումը մերժելը Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրի առկայության դեպքում**

1. Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրի հիման վրա անձի հանձնման վերաբերյալ օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի հարցումը մերժվում է միջազգային պայմանագրով նախատեսված հիմքերով:
2. Եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրով այլ բան սահմանված չէ, ապա անձի հանձնման վերաբերյալ օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի հարցումը մերժվում է.

1) եթե հարցումը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հանձնմանը.

2) եթե հարցումը Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմնի կողմից ստանալու պահին, հանձնման ենթակա անձի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության կամ հայցող օտարերկրյա պետության օրենքին համապատասխան քրեական հետապնդում չի կարող իրականացվել, կամ դատավճիռը չի կարող ի կատար ածվել վաղեմության ժամկետն անցնելու պատճառով կամ այլ օրինական հիմքով.

3) եթե Հայաստանի Հանրապետությունում նույն արարքի համար արդեն իսկ առկա է անձի նկատմամբ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ կամ գործով վարույթը կարճելու և (կամ) քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշում,

4) եթե անձը, որի հանձնման վերաբերյալ օտարերկրյա պետությունը հարցում է ներկայացրել, հետապնդվում է այնպիսի հանցանք կատարելու համար, որի համար տվյալ երկրի ներպետական օրենսդրությամբ նախատեսված է մահապատիժ, և հանձնման մասին հարցումը ներկայացրած օտարերկրյա պետությունը չի տրամադրում սույն օրենքի 29-րդ հոդվածով նախատեսված երաշխիքները,

5) եթե անձը, որի հանձնման վերաբերյալ օտարերկրյա պետությունը հարցում է ներկայացրել, կենթարկվի քրեական պատասխանատվության արտակարգ դատարանի կողմից կամ եթե հանձնման ենթակա անձի նկատմամբ ի կատար ածվելիք դատավճիռը կայացվել է նման դատարանի կողմից,

6) եթե անձը, ում հանձնման վերաբերյալ օտարերկրյա պետությունը հանձնման մասին հարցում է ներկայացրել, տվյալ օտարերկրյա պետությունում դատապարտվել է ազատազրկման 6 ամսից պակաս ժամկետով, իսկ քրեական հետապնդում իրականացնելու նպատակով հանձնումը պահանջելու դեպքում՝ հանձնումը պահանջվում է այնպիսի արարքի համար, որի համար Հայաստանի Հանրապետության կամ օտարերկրյա պետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված է մեկ տարուց պակաս ազատազրկման ձևով պատիժ,

7) եթե հանձնման ենթակա անձի տարիքի և (կամ) առողջական վիճակի հետևանքով հանձնումը կվատթարացնի այդ անձի առողջական վիճակը՝ սպառնալիք ստեղծելով նրա կյանքի համար,

8) եթե հանձնման ենթակա անձն օժտված է անձեռնմխելիությամբ,

9) եթե հանձնման մասին հարցումը օտարերկրյա պետությունը ներկայացրել է հանձնման ենթակա անձի բացակայությամբ կայացված դատավճիռն ի կատար ածելու նպատակով և տվյալ օտարերկրյա պետությունը չի տրամադրում սույն օրենքի 29-րդ հոդվածով նախատեսված երաշխիքները,

10) եթե հանձնումը կարող է վնաս հասցնել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը, հասարակական կարգին կամ կենսական նշանակության այլ կարևոր շահերին:

3. Եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրով այլ բան սահմանված չէ, ապա անձի հանձնման վերաբերյալ օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի հարցումը կարող է մերժվել.

1) եթե հիմնավոր պատճառներ կան ենթադրելու, որ հանձնումը պահանջվել է հայցվող անձի ռասայական, կրոնական, ազգային, որոշակի սոցիալական խմբի պատկանելության կամ քաղաքական կարծիքի պատճառով քրեական հետապնդում իրականացնելու կամ պատժի կիրառման համար,

2) եթե լուրջ վտանգ կա, որ հայցվող անձին կարող են սպառնալ խոշտանգում կամ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացուցիչ վերաբերմունք կամ պատիժ:

**Հոդված 26. Հանձնման թույլտվության կամ հանձնումը մերժելու մասին Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմնի որոշումը բողոքարկելու կարգը**

1. Հանձնման թույլտվության կամ հանձնումը մերժելու մասին Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմնի որոշումները ենթակա են դատական կարգով բողոքարկման և դատական վերանայման՝ սույն հոդվածով սահմանված կարգով՝ հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 45-րդ գլխի դատական վերանայման ընդհանուր պայմանները:

2. Հանձնման թույլտվության կամ հանձնումը մերժելու մասին սույն օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինների որոշումները ստանալուց հետո` 10 օրվա ընթացքում կարող են բողոքարկվել անձին անազատության մեջ պահելու վայրի Հայաստանի Հանրապետության առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան: Առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումը ենթակա է բողոքարկման Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարան, իսկ Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարանի որոշումը Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարան՝ համապատասխան որոշումը ստանալուց հետո 5 օրվա ընթացքում:

Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարանը և վճռաբեկ դատարանը բողոքը քննում և դրա վերաբերյալ որոշում են կայացնում համապատասխանաբար՝ բողոքը ստանալուց հետո 15 օրվա ընթացքում:

3. Հանձնման թույլտվության կամ հանձնումը մերժելու վերաբերյալ որոշումը բողոքարկելու մասին բողոքը ստացած առաջին ատյանի դատարանի կողմից տեղեկացվելուց հետո հանձնման թույլտվության կամ հանձնումը մերժելու վերաբերյալ որոշումը կայացրած իրավասու մարմինը 3 օրվա ընթացքում դատարան է ուղարկում նշված որոշման օրինականությունը և հիմնավորվածությունը հաստատող փաստաթղթերը:

4. Հայաստանի Հանրապետության առաջին ատյանի դատարանում գործի քննությունն իրականացվում է այն անձի մասնակցությամբ, որի վերաբերյալ կայացվել է հանձնելու մասին որոշումը, իսկ Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարանում գործի քննությունն իրականացվում է այն անձի մասնակցությամբ, որի վերաբերյալ կայացվել է հանձնելու մասին որոշումը, եթե նա միջնորդել է իր մասնակցությամբ դատարանում գործի քննությունն իրականացնելու վերաբերյալ և (կամ) նրա պաշտպանի մասնակցությամբ:

Դատաքննության ընթացքում դատարանը չի քննարկում հանձնման ենթակա անձի մեղավորության հարցը` սահմանափակվելով միայն հանձնման թույլտվության կամ հանձնումը մերժելու վերաբերյալ որոշման` սույն օրենքին և միջազգային պայմանագրերին համապատասխանության, ինչպես նաև միջազգային պայմանագրի ճիշտ կիրառման հարցի ստուգմամբ:

5. Ստուգման արդյունքում դատարանը կայացնում է հետևյալ որոշումներից մեկը.

1) բողոքը մերժել և հանձնման թույլտվության կամ հանձնումը մերժելու մասին որոշումը թողնել անփոփոխ.

2) բողոքը բավարարել և վերացնել հանձնման թույլտվության կամ հանձնումը մերժելու մասին որոշումը:

6. Սույն հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված որոշումները կարող են բողոքարկվել նաև հանձնման թույլտվության կամ հանձնումը մերժելու մասին Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմնի կողմից՝ որոշումը ստանալուց հետո 5 օրվա ընթացքում՝ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված Հատուկ վերանայման կարգով:

**Հոդված 27. Հանձնման մասին միջնորդության ձևին և բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները**

1. Եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ, ապա անձի հանձնման մասին հարցումը պետք է պարունակի՝

1) հանձնման մասին հարցման հասցեատիրոջ՝ Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմնի կամ օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի անվանումը,

2) հանձնման մասին հարցումը ներկայացնող մարմնի անվանումը,

3) արարքի փաստական հանգամանքների նկարագրությունը և հարցումը ներկայացնող պետության տվյալ պահին գործող օրենքի, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ հանցանքը կատարելու պահին գործող օրենքի տեքստը, որի հիման վրա այդ արարքը համարվում է հանցանք.

4) անձի, ում հանձնումը հայցվում է, անունը, հայրանունը և ազգանունը, ծննդյան տարին, ամիսը, ամսաթիվը, վայրը, նրա քաղաքացիությունը, բնակության կամ գտնվելու վայրը (հասցեն) և հնարավորության դեպքում` այլ տվյալներ,

5) դատավճռի կամ քրեական հետապնդում հարուցելու մասին որոշման պատճենը և դրանց պատշաճ թարգմանությունը այն պետության պաշտոնական լեզվով կամ փոխհամաձայնեցված այլ լեզվով, որին ներկայացվում է հանձնման մասին հարցումը՝ այն դեպքում, երբ անձի հանձնումը պահանջվում է ուժի մեջ մտած դատավճիռն ի կատար ածելու նպատակով:

2. Հանձնման մասին հարցմանը պետք է կցված լինի անձի կալանավորումը՝ որպես խափանման միջոց կիրառելու մասին Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմնի կամ օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի որոշման հաստատված պատճենը՝ այն պետության պաշտոնական լեզվով կամ փոխհամաձայնեցված այլ լեզվով, որին ներկայացվում է հանձնման մասին հարցումը:

**Հոդված 28. Հանձնման մասին հարցման վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ պահանջելը**

1.Եթե հանձնման մասին հարցումը չի պարունակում բոլոր անհրաժեշտ տվյալները կամ հանձնման վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար անհրաժեշտ են լրացուցիչ տեղեկություններ, ապա հանձնման մասին հարցումը ստացած Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը կարող է պահանջել լրացուցիչ տվյալներ և անհրաժեշտության դեպքում այդ տվյալներն ստանալու համար սահմանել ժամկետ։

**Հոդված 29. Անձի հանձնման համար երաշխիքների տրամադրումը**

1. Եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրով հանձնումը իրականացնելու համար անհրաժեշտ է տվյալ պայմանագրի մասնակից համարվող պետության կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը որևէ երաշխիք տրամադրելը, ապա այդ պետության երաշխիքի` Հայաստանի Հանրապետության համար բավարար կամ ընդունելի լինելու հանգամանքը որոշում է սույն օրենքի 24-րդ հոդվածով սահմանված Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինները:

2. Հանձնման մասին հարցումը ներկայացրած օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի տրամադրած երաշխիքները համարվում են բավարար և ընդունելի, եթե հարցում ներկայացրած օտարերկրյա պետությունը երաշխիքներ է տալիս առ այն, որ.

1) անձին հանձնելու դեպքում վերջինիս նկատմամբ քրեական հետապնդում կիրականացվի կամ անձը քրեական պատասխանատվության կենթարկվի միայն այն հանցանքի համար, որի առնչությամբ նրա հանձնումը պահանջվել է,

2) անձը չի հանձնվի կամ փոխանցվի երրորդ պետության՝ առանց հանձնումը թույլատրած Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմնի համաձայնության,

3) անձը, ում հանձնումը պահանջվել է, կկարողանա լքել հանձնումը պահանջող պետության տարածքն այն վարույթի ավարտից հետո, որի իրականացման համար պահանջվել է ենթադրյալ հանցանք կատարած անձի հանձնումը, իսկ դատապարտվելու դեպքում՝ դատավճռով նախատեսված պատիժը կրելուց հետո,

4) հանձնման դեպքում տվյալ օտարերկրյա պետության օրենքներին համապատասխան անձի նկատմամբ չի նշանակվի կամ չի կիրառվի մահապատիժ,

5) հանձնման դեպքում անձը կօգտվի տվյալ օտարերկրյա պետությունում առկա իրավական օգնության և պաշտպանության միջոցներից, և վերջինս չի ենթարկվի խոշտանգման, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի, ինչպես նաև խտրական վերաբերւմոնքի՝ կախված սեռից, ռասայից, մաշկի գույնից, էթնիկ կամ սոցիալական ծագումից, գենետիկական հատկանիշներից, լեզվից, կրոնից, աշխարհայացքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, ազգային փոքրամասնությանը պատկանելությունից:

6) իր բացակայությամբ օտարերկրյա պետության տարածքում կայացված դատավճռի ի կատար ածման նպատակով հանձնելու դեպքում անձին կտրամադրվեն իր պաշտպանությունն իրականացնելու և արդար դատաքննություն ապահովելու համար օրենքով սահմանված բոլոր հնարավորությունները, և վերջինիս կտարամադրվի իր ներկայությամբ վերստին դատաքննություն իրականացնելու կամ առնվազն իր նկատմամբ կայացված դատավճռի վերանայման իրավունք:

7) այլ երաշխիքներ, որոնք կարող են անհրաժեշտ լինել անձի հանձնման վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար:

**Հոդված 30. Հանձնման առանձնահատկությունը անձի բացակայությամբ կայացված դատավճիռն ի կատար ածելու նպատակով**

1. Անձի բացակայությամբ կայացված դատավճիռն ի կատար ածելու նպատակով օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի հարցումը քննարկվում և դրա վերաբերյալ որոշում է կայացվում սույն գլխով սահմանված կարգով, եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ:

2. Սույն օրենքի 25-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերի բացակայության դեպքում սույն օրենքի 24-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ կետով սահմանված Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմնի կողմից անձի բացակայությամբ կայացված դատավճիռն ի կատար ածելու նպատակով օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի հանձնման մասին հարցումը ենթակա է բավարարման եթե՝

1) հանձնման ենթակա անձը տեղեկացված կամ տվյալ օտարերկրյա պետության ներպետական օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պատշաճ կերպով ծանուցված է եղել իր նկատմամբ օտարերկրյա պետությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի կամ դատաքննության մասին,

2) հանձնումն իրականացնելու դեպքում հանձնման ենթակա անձի նկատմամբ օտարերկրյա պետության տարածքում կպահպանվեն սույն օրենքի 29-րդ հոդվածի երկրորդ մասի 6-րդ կետով նախատեսված իրավունքները:

**Հոդված 31. Հանձնումը մերժելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում քրեական հետապնդում իրականացնելը**

1. Եթե մերժվում է անձի, այդ թվում` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հանձնելը օտարերկրյա պետությանը, ապա Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած համապատասխան միջազգային պայմանագրով նախատեսված դեպքերում և դրանով սահմանված կարգով տվյալ օտարերկրյա պետության միջնորդությամբ վերջինիս իրավասու մարմնի կողմից նախաձեռնված վարույթով քրեական վարույթի նյութերը ստանալուց հետո Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը բավարար հիմքերի առկայության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակում լուծում է դրա հետագա ընթացքը:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված հիմքով օտարերկրյա պետությանը հանցանք կատարած անձի հանձնումը մերժելուց հետո, այն դեպքում, երբ գործը գտնվել է օտարերկրյա պետության դատարանի վարույթում, ապա Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած համապատասխան միջազգային պայմանագրով նախատեսված դեպքերում և դրանով սահմանված կարգով տվյալ պետության իրավասու մարմնի միջնորդությամբ օտարերկրյա պետության դատարանի վարույթում գտնվող նյութերը Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության իրավասու դատարան, որը փոխառնում է օտարերկրյա պետության դատարանի վարույթը և իրականացնում է դատաքննություն Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով:
3. Սույն օրենքի 24-րդ հոդվածում սահմանված մարմինները տեղեկացնում են օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնին փոխանցված վարույթներով գործի ընթացքի և կայացված վերջնական որոշման մասին:

**Հոդված 32. Օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինների կողմից հետախուզվող և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հայտնաբերված անձի իրավունքները**

1. Անձը, ում վերաբերյալ ստացվել է հանձնելու մասին օտարերկրյա պետության հարցումը, ունի հետևյալ նվազագույն իրավունքները՝

1. ազատությունից փաստացի զրկելու, ձերբակալման, կալանավորման պահից կամ հանձնման վարույթի ընթացքում ցանկացած պահի հրավիրել փաստաբան, իսկ բավարար միջոցներ չունենալու դեպքում ստանալ անվճար իրավաբանական օգնություն
2. սույն օրենքի 33-րդ հոդվածով սահմանված կարգով ձերբակալման դեպքում իրեն ազատությունից փաստացի զրկելու պահին բանավոր, իսկ ձերբակալումն իրականացնելու իրավասություն ունեցող մարմնի վարչական շենք մուտք գործելու պահից հետո նաև գրավոր տեղեկացվելու իր՝ սույն հոդվածով նախատեսված նվազագույն իրավունքների մասին.
3. սույն օրենքով սահմանված կարգով բողոքարկելու ժամանակավոր կալանավորման, հանձնման նպատակով կալանավորման, հանձնումը թույլատրելու կամ մերժելու վերաբերյալ որոշումները.
4. Հայաստանի Հանրապետության իրավասու դատարանում իրեն ժամանակավոր կալանավորելու, հանձնման նպատակով կալանավորելու վերաբերյալ և հանձնումը թույլատրելու որոշումը բողոքարկելու միջնորդությունների քննարկման ժամանակ տալ բացատրություններ, հայտնել բացարկներ, առարկություններ.
5. անվճար ստանալ ձերբակալման, ժամանակավոր կալանավորման, հանձնման նպատակով կալանավորման, հանձնումը թույլատրելու կամ մերժելու վերաբերյալ որոշումների պատճենները:

2. Քրեական դատավարության լեզվին չտիրապետող անձանց պետական միջոցների հաշվին հնարավորություն է տրվում թարգմանչի օգնությամբ իրականացնելու իրենց իրավունքները և ստանալու ձերբակալման արձանագրությունը այն լեզվով, որին վերջինս տիրապետում է: Հետաքննության մարմինը գրավոր բացատրում է արգելանքի վերցված անձանց իրավունքները և ապահովում դրանց իրականացումը:

1. Քրեական դատավարության լեզվին չտիրապետելու դեպքում սույն օրենքի 24-րդ հոդվածով սահմանված իրավասու մարմինը պետք է անձին տրամադրի հանձնումը թույլատրելու կամ հանձնումը մերժելու մասին որոշման պատճենները այն լեզվով, որին անձը տիրապետում է: Որոշումների բողոքարկման պարագայում՝ Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարանը և Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանը բողոքի քննության, իսկ Հայաստանի Հանրապետության առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանները՝ ժամանակավոր կալանավորման կամ հանձնման նպատակով կալանավորման, ինչպես նաև կալանքի ժամկետը երկարաձգելու միջնորդությունների քննության ընթացքում անձին պետք է տրամադրեն թարգմանիչ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության դատարանների կայացրած որոշումները այն լեզվով, որին անձը տիրապետում է:
2. Ժամանակավոր կալանավորված կամ հանձնելու համար կալանավորված անձանց՝ ազգականների կամ այլ անձանց հետ տեսակցելու հարցը լուծում է հանձնման մասին հարցումը քննարկող սույն օրենքի 24-րդ հոդվածով նախատեսված մարմինը՝ չսահմանափակելով տեսակցության իրավունքը, բացառությամբ, եթե դա պայմանավորված չէ ժամանակավոր կալանավորված կամ հանձնելու նպատակով կալանավորված անձի անվտանգությունն ապահովելու անհրաժեշտությամբ:

**Հոդված 33. Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս ենթադրյալ հանցանք կատարած անձանց ձերբակալման կարգը**

1. Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս հանցանք կատարած անձանց Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ձերբակալելու դեպքում ձերբակալումն իրականացրած մարմինն անհապաղ տեղեկացնում է հետախուզման նախաձեռնողին՝ պահանջելով տվյալ օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի կողմից կայացված՝ Ինտերպոլի կամ այլ ուղիներով շրջանառված՝ անձին կալանավորելու միջնորդության կամ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին որոշման կամ դատավճռի պատճենը:

2. Անձի ձերբակալման մասին արձանագրությունն անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ անհապաղ ուղարկվում է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն:

3. Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը ձերբակալման արձանագրությունն ստանալուց հետո ձերբակալման մասին անհապաղ տեղեկացնում է միջազգային հետախուզում հայտարարած պետության իրավասու մարմնին և (կամ) Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությանը, իսկ անձի օտարերկրյա պետության տարածքում գործի դատաքննության փուլում գտնվելու կամ նրա նկատմամբ օտարերկրյա դատարանի դատավճռի առկայության մասին տեղեկություն ստանալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը:

4. Եթե անձի ձերբակալման պահից 72 ժամվա ընթացքում չի կայացվել նրան ժամանակավոր կալանավորելու մասին Հայաստանի Հանրապետության դատարանի որոշումը, ապա ձերբակալված անձը ենթակա է անհապաղ ազատման:

5. Այն դեպքում, երբ օտարերկրյա պետության տարածքում հանցանք կատարած անձի վերաբերյալ հանձնման մասին հարցումը օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնից ստացվել է նախքան վերջինիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հայտնաբերելը և ձերբակալելը, ապա սույն օրենքի 25-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերի բացակայության դեպքում սույն օրենքի 24-րդ հոդվածով սահմանված մարմինը միջոցներ է ձեռնարկում հանձնման ենթակա անձին Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով ձերբակալելու համար:

6. Սույն հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված դեպքում անձի ձերբակալման մասին որոշումն անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ միասին անհապաղ ուղարկվում է Հայաստանի Հանրապետության՝ հանձնման վերաբերյալ որոշում կայացնելու իրավասություն ունեցող մարմիններից մեկին՝ սույն օրենքի 24-րդ հոդվածի համաձայն:

7. Սույն հոդվածի 1-ին և 5-րդ մասերով սահմանված կարգով ձերբակալված անձի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի 7-րդ և 8-րդ մասերը: Եթե անձի ձերբակալման պահից 72 ժամվա ընթացքում չի կայացվել նրան ժամանակավոր կալանավորելու կամ հանձնելու համար կալանավորելու մասին դատարանի որոշումը, ապա ձերբակալված անձը ենթակա է անհապաղ ազատման:

8. Օտարերկրյա պետության կողմից հետախուզվող անձը չի կարող ժամանակավոր կալանավորվել կամ հանձնման նպատակով կալանավորվել, եթե առկա են հանձնումը մերժելու մասին սույն օրենքի 25-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերը: Եթե անձի ձերբակալման պահից 72 ժամվա ընթացքում պարզվում են անձի հանձնումը բացառող սույն օրենքի 25-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերը, ապա անձի հանձնման վերաբերյալ որոշում կայացնելու իրավասություն ունեցող սույն օրենքի 24-րդ հոդվածով սահմանված մարմինները որոշում են կայացնում վերջինիս արգելանքից ազատելու մասին:

9. Այն դեպքում, երբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հայտնաբերված օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինների կողմից հետախուզվող անձի նկատմամբ օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինների կողմից ընտրված է այլ խափանման միջոց կամ խափանման միջոց ընտրված չէ, ապա հետախուզվողի հայտնաբերման մասին նրան հայտնաբերող մարմինը անհապաղ տեղեկացնում է հետխուզումը նախաձեռնողին և սույն օրենքի 24-րդ հոդվածով սահմանված Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմիններին:

**Հոդված 34. Նախքան հանձնման մասին օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնից հարցումը ստանալը անձին ժամանակավորապես կալանավորելը**

1. Օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի միջնորդությամբ անձը կարող է Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակավորապես կալանավորվել մինչև հանձնման մասին հարցումը ստանալը։
2. Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս հանցանք կատարած և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ձերբակալված անձանց նկատմամբ կիրառվում է ժամանակավորապես կալանավորում մինչև մեկ ամիս ժամկետով կամ միջազգային պայմանագրով նախատեսված այլ ժամկետով՝ հանձնելու վերաբերյալ հարցումն ստանալու և հանձնումը բացառող հանգամանքները պարզելու նպատակով:
3. Մինչև հանձնելու մասին հարցումը ներկայացնելը անձին ժամանակավորապես կալանավորելու մասին միջնորդության կամ նրա նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին որոշման կամ դատավճռի պատճենները կարող են ուղարկվել փոստով, այդ թվում՝ էլեկտրոնային կամ հեռագրով կամ տեխնիկական այլ միջոցներով, ինչպես նաև Ինտերպոլի կամ անձի հետախուզում իրականացնող այլ միջազգային կազմակերպության միջոցով, որի մասնակից է Հայաստանի Հանրապետությունը։

4. Դատախազն անձի նկատմամբ ժամանակավոր կալանավորում կիրառելու վերաբերյալ միջնորդությունը ներկայացնում է ձերբակալման վայրի դատարան: Միջնորդությանը կցվում են ձերբակալման արձանագրության պատճենը, օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի՝ անձին ժամանակավոր կալանավորելու մասին Ինտերպոլի կամ այլ ուղիներով շրջանառված անձին կալանավորելու մասին միջնորդության կամ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին որոշման, որպես մեղադրյալ ներգրավելու որոշման կամ դատավճռի պատճենները և ձերբակալվածի անձը հաստատող փաստաթղթերը:

5. Եթե հանձնելու վերաբերյալ հարցումը չի ստացվել ժամանակավոր կալանավորման համար նախատեսված առավելագույն ժամկետի ընթացքում, կամ Հայաստանի Հանրապետության դատարանը մերժել է հանձնելու համար կալանավորում կիրառելու միջնորդությունը, կամ պարզվել են հանձնումը բացառող հանգամանքները, ապա անձը ենթակա է ազատման սույն օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված կարգով: Հանձնելու վերաբերյալ հարցումը ժամանակին չներկայացնելու հիմքով անձին ժամանակավոր կալանավորումից ազատելը չի խոչընդոտում հետագայում նրա նկատմամբ սույն օրենքի 35-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հանձնելու նպատակով կալանավորման կիրառմանը:

6. Միջնորդությունը քննարկելիս դատարանը, լսելով միջնորդությունը ներկայացրած դատախազին, ձերբակալված անձին և նրա պաշտպանին, ուսումնասիրելով ներկայացված նյութերը, որոշում է կայացնում միջնորդությունը բավարարելու և ժամանակավոր կալանավորում կիրառելու մասին կամ միջնորդությունը մերժելու և անձին արգելանքից ազատելու մասին:

7. Ժամանակավոր կալանավորումը մերժելու մասին դատարանի որոշումը կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված Հատուկ վերանայման կարգով:

**Հոդված 35. Հանձնելու նպատակով կալանավորելու կարգը**

1. Անձին հանձնման մասին հարցումը ստանալուց հետո անձի հանձնման թույլտվության կամ հանձնումը մերժելու վերաբերյալ որոշում կայացնելու իրավասություն ունեցող մարմինը (մինչդատական վարույթում գտնվող վարույթներով՝ դատախազը) անձին հանձնելու համար կալանավորում կիրառելու մասին միջնորդություն է ներկայացնում անձին ձերբակալելու վայրի դատարան:

2. Հանձնելու համար կալանավորում կիրառելու միջնորդությանը կցվում են՝ անձին հանձնման մասին հարցման պատճենը և անձի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության վերաբերյալ տվյալների բացակայության մասին տեղեկանքը:

3. Միջնորդությունը քննարկելիս դատարանը, լսելով միջնորդություն ներկայացնողին, արգելանքի վերցված անձին և նրա պաշտպանին, ստուգելով անձին հանձնելու վերաբերյալ միջնորդությունը և ուսումնասիրելով ներկայացված այլ փաստաթղթերը, որոշում է կայացնում հանձնման համար կալանավորում կիրառելու և միջնորդությունը բավարարելու կամ միջնորդությունը մերժելու մասին:

4. Միջնորդության քննության ընթացքում դատարանը իրավասու չէ քննարկելու անձի մեղավորության հարցը կամ ստուգելու օտարերկրյա պետության մարմինների ընդունած դատավարական փաստաթղթերի օրինականությունը:

5. Հանձնելու համար կալանավորումը կիրառվում է երկու ամիս ժամկետով:

6. Հանձնելու համար կալանավորման սույն օրենքի 36-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված առավելագույն ժամկետում անձին հանձնելու հարցը չլուծելու կամ նրան փաստացի չհանձնելու դեպքում անձը ենթակա է անհապաղ ազատման: Սույն հիմքով անձին կալանավորումից ազատելու դեպքում նրա նկատմամբ կարող են կիրառվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված խափանման այլ միջոցներ՝ մինչև 2 ամիս ժամկետով:

7. Դատարանը որոշում է կայացնում հանձնման համար կալանավորում կիրառելու միջնորդությունը մերժելու մասին, եթե`

1. բացակայում են անձին հանձնման նպատակով կալանավորելու` սույն օրենքի 21-րդ հոդվածով սահմանված հիմքերն ու պայմանները.
2. առկա են հանձնումը մերժելու` սույն օրենքի 25-րդ հոդվածով սահմանված հիմքերը.

3) անձը, ում վերաբերյալ ներկայացվել է կալանավորելու մասին միջնորդություն, հանձնելու մասին հարցման մեջ նշված անձը չէ:

1. Դատարանի որոշումը կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված Հատուկ վերանայման կարգով:
2. Սույն օրենքի 34-րդ հոդվածի և սույն հոդվածի դրույթները տարածվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս ենթադրաբար հանացագործություն կատարած և օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինների կողմից հետախուզվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վրա՝ քրեական վարույթով Հայաստանի Հանրապետությանը փոխանցելու նպատակով: Սույն մասով նախատեսված կարգը չի բացառում անձի նկատմամբ խափանման միջոց ընտրելու հարցը լուծելիս դատարանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված խափանման միջոցի այլ տեսակ կիրառելու հնարավորությունը: Սույն օրենքի 4-րդ գլխով սահմանված կարգով փոխանցված քրեական վարույթ նախաձեռնելու պահից անձի նկատմամբ խափանման միջոց ընտրելու հարցը լուծվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով:

**Հոդված 36. Հանձնելու համար կալանավորման ժամկետը երկարաձգելու կարգը**

1. Կալանավորման ժամկետը լրանալուց 10 օր առաջ դատախազը կամ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչը դատարան է ներկայացնում հանձնելու համար անձի կալանավորման ժամկետը երկարաձգելու մասին միջնորդություն:

2. Հանձնելու համար անձի կալանավորման ժամկետը երկարաձգելու մասին միջնորդության քննությունն իրականացվում է սույն օրենքի 35-րդ հոդվածով սահմանված կարգով:

3. Միջնորդության քննության արդյունքում դատարանը որոշում է կայացնում անձի կալանավորման ժամկետը երկարաձգելու մասին միջնորդությունը բավարարելու և կալանավորման ժամկետը երկարաձգելու մասին կամ միջնորդությունը մերժելու մասին:

4. Հանձնելու համար կալանավորման ժամկետը յուրաքանչյուր անգամ կարող է երկարաձգվել ոչ ավելի, քան երկու ամիս ժամկետով: Հանձնելու համար կալանավորման ընդհանուր ժամկետը չի կարող գերազանցել 10 ամիսը:

5. Անձի ինչպես ժամանակավոր կալանքի այնպես էլ հանձնման նպատակով կիրառված կալանքի ժամանակամիջոցը հաշվակցվում է հանձնումը հայցող օտարերկրյա պետությունում նրա պատժի կրման ժամկետին։

**Հոդված 37. Օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինների կողմից հետախուզվող և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ձերբակալված կամ կալանավորված անձին ազատելը**

1. Հանձնման ընթացակարգն իրականացնելու համար ձերբակալված կամ կալանավորված անձը հանձնման վերաբերյալ որոշում կայացնելու իրավասություն ունեցող մարմնի (մինչդատական վարույթում գտնվող վարույթներով՝ դատախազի) որոշման հիման վրա ենթակա է ազատման, եթե պարզվել են սույն օրենքի 25-րդ հոդվածով նախատեսված հանձնումը բացառող հանգամանքները, կամ եթե հանձնումը պահանջող օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինը հրաժարվել է հանձնման պահանջից:

2. Հանձնման ընթացակարգն իրականացնելու համար կալանավորված անձը ենթակա է ազատման նաև եթե`

1) հանձնելու վերաբերյալ օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի հարցումը չի ստացվել ժամանակավոր կալանավորման համար նախատեսված առավելագույն ժամկետի ընթացքում.

2) Հայաստանի Հանրապետության դատարանը մերժել է ժամանակավոր կալանավորում, հանձնելու համար կալանավորում կիրառելու կամ կալանավորման ժամկետը երկարաձգելու միջնորդությունը.

3) հանձնելու համար կալանավորման առավելագույն ժամկետում անձին հանձնելու հարցը չի լուծվել կամ նրա հանձնումը փաստացի չի իրականացվել:

3. Սույն հոդվածի երկրորդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով նախատեսված հիմքերից որևէ մեկով անձին ազատելը չի խոչընդոտում նրա նկատմամբ հանձնելու նպատակով կալանավորում կիրառելուն:

**Հոդված 38. Հանձնումը հետաձգելը**

* 1. Եթե անձի նկատմամբ, ում հանձնումը պահանջվում է, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում քրեական հետապնդում է հարուցված, կամ այդ անձը Հայաստանի Հանրապետությունում դատապարտվել է այլ հանցանքի համար, ապա նրա հանձնումը կարող է հետաձգվել մինչև Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով քրեական հետապնդումն ավարտելը, դատավճիռն ի կատար ածելը կամ պատժից ազատելը։
  2. Հանձնման վերաբերյալ որոշում կայացնելու իրավասություն ունեցող մարմնի կողմից հանձնման ենթակա անձի հանձնումը կարող է հետաձգվել նաև, եթե այդ անձի առողջական խնդիրներից ելնելով նրա հանձնումը ժամանակավորապես հնարավոր չէ իրականացնել: Այս դեպքում հանձնումը հետաձգվում է մինչև այդ անձի ապաքինվելը կամ օտարերկրյա պետության տարածք տեղափոխման ընթացքում վերջինիս առողջության վատթարացման վտանգի վերանալը:

**Հոդված 39. Ժամանակավորապես հանձնելը**

* 1. Եթե սույն օրենքի 38-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված անձի հանձնման հետաձգումը կարող է հանգեցնել մեկ այլ հանցանքի համար օրենքով սահմանված քրեական հետապնդման վաղեմության ժամկետն անցնելուն կամ վնաս պատճառել այդ պետությունում իրականացվող քննությանը, ապա այդ անձը կարող է ժամանակավորապես հանձնվել՝ սույն օրենքի 25-րդ հոդվածով սահմանված հիմքերի բացակայության դեպքում:

2. Ժամանակավորապես հանձնված անձը պետք է վերադարձվի քրեական վարույթով այն վարույթային գործողությունները կատարելուց հետո, որի համար նա հանձնվել է, բայց ոչ ուշ, քան հանձնելու օրվանից հետո` վեց ամսվա ընթացքում: Հայցող պետության կենտրոնական մարմնի հարցման հիման վրա և սույն օրենքի 24-րդ հոդվածով սահմանված իրավասու մարմինների համաձայնության դեպքում այդ ժամկետը կարող է երկարաձգվել ևս վեց ամիս ժամկետով։

3. Ժամանակավորապես հանձնված անձի` պատիժը կրելու ընթացքում օտարերկրյա պետության տարածքում գտնվելու ժամանակամիջոցը հաշվակցվում է Հայաստանի Հանրապետությունում նրա կալանավորման կամ պատժի կրման ժամկետին, եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ:

4. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված նպատակներով Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմիններին ժամանակավորապես հանձնված անձի նկատմամբ պատիժ նշանակելիս Հայաստանի Հանրապետության իրավասու դատարանը չի կարող սույն օրենքի 6-րդ գլխով սահմանված կարգով ճանաչել այլ հանցանք կատարելու համար դատապարտված և պատիժը կրող նույն անձի նկատմամբ կայացված օտարերկրյա պետության իրավասու դատարանի դատավճիռը և միավորել դրանով նախատեսված պատիժը, եթե տվյալ օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինները նման միջնորդությամբ չեն դիմել:

**Հոդված 40. Հանձնելու մասին ստացված մի քանի հարցումների քննարկման կարգը**

1. Եթե միևնույն անձին հանձնելու մասին հարցումներ են ստացվել մի քանի օտարերկրյա պետություններից, ապա այդ հարցումները ստացած սույն օրենքի 24-րդ հոդվածով սահմանված իրավասու մարմինները մերժման հիմքերի բացակայության դեպքում որոշում են կայացնում հարցումներից մեկը բավարարելու մասին` հիմք ընդունելով սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված պայմանները, եթե Հայաստանի Հանրապետության և տվյալ օտարերկրյա պետությունների միջև գործող միջազգային պայմանագրով այլ բան սահմանված չէ:

2. Հանձնման վերաբերյալ հարցումներից մեկը բավարարելու հարցը քննարկելիս սույն օրենքի 24-րդ հոդվածով սահմանված իրավասու մարմինները առաջին հերթին հաշվի են առնում հանձնման ենթակա անձի կողմից կատարած հանցանքի ծանրությունը և կատարման վայրը: Նշված պայմանը հանձնման մասին հարցումը ներկայացրած պետությունների կողմից հավասարաչափ բավարարելու դեպքում, բավարարման ենթակա է ավելի շուտ ստացված հանձնման մասին հարցումը, տվյալ պայմանը բավարարելու դեպքում՝ հանձնման ենթակա անձի քաղաքացիությունը և հանձնումը իրականացնելուց հետո նրա հանձնումը պահանջող մյուս պետությանը հետագայում հանձնելու միջազգային պայմանագրերով սահմանված հնարավորությունը։

**Հոդված 41. Հանձնումը թույլատրելու մասին որոշման կատարումը**

1. Անձի հանձնման մասին վերջնական որոշում ընդունելուց հետո համապատասխան օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինը, որի հանձնման մասին հարցումը բավարարվել է, տեղյակ է պահվում անձի փաստացի հանձնման ժամանակի և տեղի մասին։

2. Եթե օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինը, որին ուղարկվել է սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված ծանուցումը, հանձնման ենթակա անձի տեղափոխումը չի իրականացնում մինչև հանձնման նպատակով կալանքի սահմանված առավելագույն ժամկետի ավարտը, ապա հանձնման ենթակա անձը ազատվում է կալանքից։

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված ժամկետում հանձնումը չիրականացնելու դեպքում կիրառվում է սույն օրենքի 35-րդ հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսած կարգը:

**Հոդված 42. Հանձնված անձի քրեական հետապնդման սահմանները**

1. Եթե սույն գլխի նորմերով սահմանված կարգով անձը Հայաստանի Հանրապետության կամ օտարերկրյա պետության իրավասությանն է հանձնվել նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու կամ դատավճիռն ի կատար ածելու համար, ապա առանց հանձնումը թույլատրած սույն օրենքի 24-րդ հոդվածով սահմանված իրավասու մարմինների, իսկ Հայաստանի Հանրապետության կողմից հանձնման մասին հարցում ներկայացնելու դեպքում՝ օտարերկրյա պետության համապատասխան իրավասու մարմնի համաձայնության` այդ անձի նկատմամբ չի կարող քրեական հետապնդում իրականացվել մինչև նրան հանձնելը կատարած այն հանցանքի համար, որի համար նրա հանձնումը չի իրականացվել։

2. Առանց հանձնումը թույլատրած իրավասու մարմնի համաձայնության` հանձնված անձը չի կարող հանձնվել նաև երրորդ պետության։

3. Հանձնումը թույլատրած իրավասու մարմնի համաձայնությունը չի պահանջվում, եթե հանձնված անձը, լինելով օտարերկրյա քաղաքացի կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ, իր նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում համապատասխան վարույթային գործողությունների կատարումն ավարտելուց, իսկ նրան դատապարտելու դեպքում՝ պատիժը կրելուց կամ օրենքով նախատեսված այլ հիմքերով պատժից վաղաժամկետ ազատվելուց հետո` 30 օրվա ընթացքում, չի լքում Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, կամ եթե լքելուց հետո ինքնակամ վերադառնում է։ Նշված ժամկետի մեջ չի հաշվակցվում այն ժամանակը, որի ընթացքում հանձնված անձը իրենից անկախ հանգամանքների պատճառով չէր կարող լքել Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։

**Հոդված 43. Կրկնակի հանձնելը**

1. Եթե սույն օրենքով սահմանված կարգով օտարերկրյա պետությանը հանձնված անձը խուսափում է տվյալ օտարերկրյա պետությունում իր նկատմամբ իրականացվող քրեական հետապնդումից կամ պատիժը կրելուց և վերադառնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածք, ապա նույն օտարերկրյա պետության նոր հարցման հիման վրա նրա հանձնումը կարող է քննարկվել սույն օրենքի 3-րդ գլխով սահմանված կարգով:

**Հոդված 44. Հանձնման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի բացակայության դեպքում**

1. Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետության միջև հանձնման հարցերով միջազգային պայմանագրի բացակայության պարագայում համագործակցությունն իրականացվում է փոխադարձության վերաբերյալ դիվանագիտական ուղիներով պայմանավորվածություն ձեռք բերելու միջոցով, որը պետք է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության միջոցով նախապես գրավոր համաձայնեցված լինի օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի և սույն օրենքի 24-րդ հոդվածում սահմանված իրավասու մարմինների միջև:
2. Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրի բացակայության դեպքում փոխադարձության մասին սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգով ձեռք բերված համաձայնության հիման վրա հանձնման ընթացակարգը իրականացվում է սույն գլխով սահմանված կարգով՝ հաշվի առնելով սույն օրենքի 45-րդ հոդվածով հանձնումը մերժելու մասին լրացուցիչ պայմանները:

**Հոդված 45. Հանձնումը մերժելու հիմքերը Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի բացակայությամբ՝ փոխադարձության հիման վրա**

1. Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրի բացակայությամբ Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինների կողմից անձի հանձնումը մերժվում է սույն օրենքի 25-րդ հոդվածով նախատեսված՝ հանձնումը մերժելու հիմքերից մեկի առկայության պարագայում: Բացի այդ, անձի հանձնման մասին հարցման կատարումը կարող է մերժվել նաև, եթե՝

1) անձը, որի հանձնումը պահանջվում է, սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետությունում ձեռք է բերել ապաստանի իրավունք կամ փախստականի կարգավիճակ.

2) անձը, որի հանձնումը պահանջվում է, հետապնդվում է այնպիսի հանցանք կատարելու համար, որի համար նախատեսված է մահապատիժ.

3) առկա է հիմնավոր կասկած, որ վերջինս օտարերկրյա պետությունում կարող է հետապնդվել քաղաքական, ռասայական, ազգային կամ կրոնական շարժառիթներով.

4) հանցանքը, որի համար պահանջվում է տվյալ անձի հանձնումը, չի կատարվել հանձնումը պահանջող օտարերկրյա պետության տարածքում.

5) հանձնումն իրականացնելու դեպքում անձը, որի հանձնումը պահանջվում է, կարող է ենթարկվել խոշտանգման, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի, ինչպես նաև խտրական վերաբերմունքի.

6) եթե հանձնումը պահանջվում է հանձնման ենթակա անձի բացակայությամբ կայացված դատավճիռն ի կատար ածելու նպատակով:

3. Օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի հանձնման մասին հարցումը ենթակա է մերժման նաև, եթե տվյալ օտարերկրյա պետությունը քրեական վարույթներով իրավական օգնության ոլորտում չի ապահովում փոխադարձությունը։

**ԳԼՈՒԽ 4**

**ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ**

**Հոդված 46. Քրեական վարույթի փոխանցման նպատակը**

* 1. Օտարերկրյա պետության քաղաքացու դեմ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կատարված և առերևույթ հանցանքի հատկանիշների առկայության դեպքում նախաձեռնված քրեական վարույթը կարող է քրեական հետապնդում իրականացնելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրով սահմանված կարգով և դեպքերում փոխանցվել օտարերկրյա պետության իրավասու մարմիններին:
  2. Քրեական վարույթի փոխանցումը կարող է իրականացվել նաև սույն օրենքի 3-րդ գլխով սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինների կողմից հանցանք կատարած անձի հանձնումը մերժելու դեպքում՝ նպատակ ունենալով ապահովել պատասխանատվության անխուսափելիության սկզբունքը:

**Հոդված 47. Վարույթը փոխանցելու կարգն ու պայմանները**

1. Վարույթի փոխանցումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրով սահմանված դեպքերում և կարգով:

2. Օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի միջնորդությամբ կամ Հայաստանի Հանրապետությունում քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի նախաձեռնությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա պետության քաղաքացու կամ քաղաքացիություն չունեցող և օտարերկրյա պետության տարածքում մշտական կացության կարգավիճակ ունեցող անձի կողմից հանցանք կատարելու և Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գալու դեպքում նախաձեռնված վարույթի կամ նախաքննության փուլում գտնվող գործի բոլոր նյութերը, ինչպես նաև ապացուցողական նշանակություն ունեցող առարկաները քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը կարող է սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված կենտրոնական մարմնի միջոցով ուղարկել տվյալ օտարերկրյա պետության կենտրոնական մարմին՝ այդ պետության օրենսդրությանը համապատասխան նշված անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու նպատակով։

1. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված կարգով ուղարկված քրեական վարույթի բոլոր փաստաթղթերի պատճենները պահվում են վարույթն իրականացնող մարմնի մոտ՝ այն իրեղեն ապացույցների ցանկի հետ, որոնք ուղարկվել են համապատասխան օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնին։
2. Սույն օրենքի 7-րդ հոդվածով սահմանված կենտրոնական մարմինը պետք է օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնից պարբերաբար պահանջի տեղեկություններ փոխանցված քրեական վարույթի ընթացքի և օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի կայացրած վերջնական որոշման վերաբերյալ:

**Հոդված 48. Օտարերկրյա պետությունից ստացված վարույթը փոխանցելու վերաբերյալ հարցումը կատարելը**

1. Օտարերկրյա պետության տարածքում հանցանք կատարած և Հայաստանի Հանրապետությունում հայտնաբերված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, իսկ քաղաքացիության բացակայության դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական կացության կարգավիճակ ունեցող անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու վերաբերյալ օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի միջնորդությունը սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կենտրոնական մարմնի միջոցով փոխանցվում է՝

1) քրեական վարույթ նախաձեռնելու իրավասություն ունեցող մարմնին՝ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դրա հետագա ընթացքը լուծելու նպատակով,

2) Հայաստանի Հանրապետության իրավասու դատախազին կամ դատարան՝ օտարերկրյա պետությունում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ արդեն իսկ նախաձեռնված վարույթով նախաքննությունը կամ դատաքննությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրականացնելու նպատակով:

1. Քրեական վարույթը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սկսելու կամ շարունակելու դեպքում օտարերկրյա պետության տարածքում վարույթի վերաբերյալ քննությամբ այդ պետության օրենքներով սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին չհակասող կարգով ձեռք բերված ապացույցներն ունեն տվյալ գործով Հայաստանի Հանրապետությունում ստացված ապացույցներին հավասար նշանակություն։
2. Քննությունը Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացնելու ընթացքում օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի ներկայացրած լրացուցիչ ապացույցները միացվում են գործում առկա մյուս ապացույցներին։
3. Հայաստանի Հանրապետությունում քրեական հետապնդում հարուցելու կամ հարուցված հետապնդումը շարունակելու` օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի միջնորդությանը սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգով ընթացք տալու, ինչպես նաև քրեական հետապնդման արդյունքների մասին սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կենտրոնական մարմինների միջոցով տեղեկացվում է հարցումն ուղարկած օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինը։

**Հոդված 49. Վարույթի փոխանցման մասին միջնորդության ձևին և բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները**

1. Եթե Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ, ապա իրավական օգնության շրջանակներում վարույթի փոխանցման մասին հարցումը պետք է պարունակի՝

1) միջնորդության հասցեատիրոջ՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական մարմնի կամ օտարերկրյա պետության կենտրոնական մարմնի կամ միջնորդությունը ներկայացնող օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի անվանումը,

2) արարքի փաստական հանգամանքների նկարագրությունը և հարցումը ներկայացնող պետության տվյալ պահին գործող օրենքի, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ հանցանքը կատարելու պահին գործող օրենքի տեքստը, որի հիման վրա այդ արարքը համարվում է հանցանք,

3) անձի անունը, հայրանունը և ազգանունը, ում մեղսագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթը փոխանցվում է, նրա քաղաքացիությունը, բնակության կամ գտնվելու վայրը (հասցեն) և հնարավորության դեպքում` այլ տվյալներ,

4) ապացույցների ամբողջ ծավալը, դատարանի՝ գործով կայացված որոշումների պատճենները և դրանց պատշաճ թարգմանությունը այն պետության պաշտոնական լեզվով կամ փոխհամաձայնեցված այլ լեզվով, որին փոխանցվում է վարույթը:

2. Վարույթը փոխանցելու մասին հարցմանը պետք է կցված լինի անձի վերաբերյալ օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինների կողմից նախաձեռնված վարույթի բոլոր նյութերը, իսկ դատական վարույթում գտնվող վարույթներով՝ անձի վերաբերյալ կայացված բոլոր որոշումների հաստատված պատճենները, ինչպես նաև խափանման միջոց ընտրելու մասին իրավասու մարմնի որոշման հաստատված պատճենը։

**Հոդված 50. Վարույթի փոխանցման հարցումը մերժելը**

1. Վարույթի փոխանցման հարցումը ենթակա է մերժման Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրով նախատեսված հիմքերով: Եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրով այլ բան սահմանված չէ, ապա վարույթի փոխանցման վերաբերյալ օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի հարցումը մերժվում է, եթե՝
2. հարցումը չի վերաբերում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն կամ քաղաքացիություն չունենալու դեպքում՝ վերջինս մշտապես չի բնակվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում.
3. վարույթը փոխանցելու վերաբերյալ հարցումը Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմնի կողմից ստանալու պահին Հայաստանի Հանրապետության կամ հայցող օտարերկրյա պետության օրենքին համապատասխան քրեական հետապնդում չի կարող իրականացվել վաղեմության ժամկետն անցած լինելու կամ այլ օրինական հիմքով.
4. Հայաստանի Հանրապետությունում նույն արարքի համար արդեն իսկ առկա է նույն անձին մեղսագրվող արարքի կապակցությամբ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ կամ այլ դատական ակտ, որը հաuտատում է քրեական հետապնդման անհնարինությունը կամ առկա է անձին մեղսագրվող արարքի կապակցությամբ քրեական հետապնդում չհարուցելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մաuին դատախազի չվերացված որոշումը,
5. անձին մեղսագրվող արարքը, որի վերաբերյալ օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինը վարույթը փոխանցելու հարցում է ներկայացրել, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված չէ:

**ԳԼՈՒԽ 5**

**ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ**

**Հոդված 51. Դատապարտյալների փոխանցման նպատակը**

1.Դատապարտյալների փոխանցումը նպատակ ունի նպաստել դատապարտյալների սոցիալական վերաինտեգրմանը՝ հնարավորություն ընձեռելով վերջիններիս իրենց նկատմամբ նշանակված պատժի մնացած մասը կրելու այն պետությունում, որի քաղաքացին են կամ որի տարածքում մշտապես բնակվում են:

**Հոդված 52. Դատապարտյալների փոխանցման վերաբերյալ որոշում ընդունելու իրավասություն ունեցող մարմինը և հաղորդակցության կարգը**

1. Հայաստանի Հանրապետությունում դատապարտյալի փոխանցման հարցերով իրավասու մարմինը Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունն է:

Հայաստանի Հանրապետությունում դատապարտյալի փոխանցումը թույլատրելու կամ փոխանցումը մերժելու վերաբերյալ որոշումներն ընդունում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարը:

1. Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով նախատեսված լինելու դեպքում հաղորդակցությունը կարող է իրականացվել անմիջականորեն՝ սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված իրավասու մարմնի միջոցով կամ դիվանագիտական ուղիներով՝ օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների միջոցով:

**Հոդված 53. Դատապարտյալների փոխանցման պայմանները**

1. Եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով այլ բան նախատեսված չէ, ապա սույն գլխով սահմանված կարգով դատապարտյալի փոխանցման դիմումը կարող է քննարկվել հետևյալ պայմանների առկայության դեպքում,
   1. դատապարտյալի նկատմամբ կայացված դատավճիռը վերջնական է և մտել է օրինական ուժի մեջ.
   2. դատապարտյալի փոխանցման մաuին դիմումը և դրանք հիմնավորող փաստաթղթերը ստանալու պահին մինչև պատիժը կրելու ժամկետի ավարտը մնացել է առնվազն վեց ամիս ժամկետ կամ սահմանված է ցմահ ազատազրկում։
   3. առկա է դատապարտյալի քաղաքացիության կամ մշտական բնակության վայր հանդիսացող երկիր փոխանցման վերաբերյալ դատապարտյալի գրավոր համաձայնությունը: Այն դեպքում, երբ ելնելով դատապարտյալի տարիքից, ֆիզիկական կամ հոգեկան վիճակից, հնարավոր չէ վերջինիս գրավոր համաձայնությունը ստանալը, անհրաժեշտ է դատապարտյալի փոխանցման վերաբերյալ նրա օրինական ներկայացուցչի գրավոր համաձայնությունը.
   4. գործողությունը կամ անգործությունը, որի համար ազատազրկման է դատապարտվել անձը, քրեորեն պատժելի է և դրա համար նախատեսված է ազատազրկման ձևով պատիժ՝ ինչպես դատավճիռը կայացրած պետությունում, այնպես էլ դատապարտյալի քաղաքացիության կամ մշտական բնակության վայրի պետությունում.
   5. դատավճիռը կայացրած պետության և դատապարտյալի քաղաքացիության կամ մշտական բնակության վայրի պետության իրավասու մարմինների միջև համաձայնություն է ձեռք բերվել փոխանցման վերաբերյալ.
   6. դատապարտյալի փոխանցման վերաբերյալ ինչպես Հայաստանի Հանրապետության, այնպես էլ օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի կողմից մերժումը ստանալուց հետո անցել է մեկ տարի:

**Հոդված 54. Դատապարտյալների փոխանցման մասին դիմումները և դրանք հիմնավորող փաստաթղթերը**

1. Դատապարտյալի փոխանցման մասին դիմումը կարող է ներկայացվել ինչպես դատապարտյալի կամ իր շահերը պաշտպանող փաստաբանի կամ դատապարտյալի մերձավոր ազգականների կամ դատապարտյալի օրինական ներկայացուցչի, այնպես էլ դատավճիռը կայացրած օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի կողմից:
2. Դատապարտյալի կամ իր շահերը պաշտպանող փաստաբանի կամ դատապարտյալի մերձավոր ազգականների կամ դատապարտյալի օրինական ներկայացուցչի դիմումը Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմին պետք է ներկայացվի գրավոր: Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմին դիմումին կից պետք է ներկայացվեն նաև հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) դատապարտյալի նկատմամբ կայացված և օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի պատճենը,

2) դատապարտյալի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը,

3) տեղեկություն դատապարտյալի պատիժը կրելու վայրի վերաբերյալ,

4) տեղեկություն դատապարտյալի քաղաքացիության կամ մշտական բնակության վայրի պետությունում՝ բնակության վայրի վերաբերյալ:

1. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դատապարտյալի փոխանցման վերաբերյալ դիմումը ստանալուց հետո Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը դիմումի քննարկման արդյունքների մասին հայտնում է դիմումատուին:

**Հոդված 55. Դատապարտյալի փոխանցման մասին օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի հարցումը և դրան կից փաստաթղթերը**

* 1. Դատավճիռը կայացրած օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի կողմից դատապարտյալի փոխանցման հարցումը պետք է ներկայացվի գրավոր: Օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի հարցմանը կից Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմին պետք է ներկայացվեն նաև հետևյալ փաստաթղթերը՝

1. դատապարտյալի գրավոր համաձայնությունը փոխանցումն իրականացնելու մասին կամ սույն օրենքի 53-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով նախատեսված անձի համաձայնությունը,
2. դատապարտյալի նկատմամբ կայացված դատավճռի հաստատված պատճենը, իսկ դատավճռի բողոքարկման դեպքում՝ դատապարտյալի վերաբերյալ օտարերկրյա պետության իրավասու դատարանների կողմից կայացված բոլոր որոշումների պատճենները,
3. տեղեկություն պատժի կրած մասի և պատժի մնացած մասի վերաբերյալ (ներառյալ կալանավորման, պայմանական վաղաժամկետ ազատման ժամկետը և այլ մանրամասներ դատավճռի ի կատար ածման վերաբերյալ),
4. տեղեկություն նշանակված լրացուցիչ պատիժների վերաբերյալ,
5. տեղեկություն պատիժը կրելու ժամկետի ավարտի և ուղղիչ հիմնարկի տեսակի ու ռեժիմի մասին.
6. տեղեկություն դատապարտյալի առողջական վիճակի (էտապավորման ենթակա լինելու) մասին և դատապարտյալի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը,
7. դատավճիռը կայացրած պետության քաղաքացի չհանդիսանալու մասին օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի կողմից տրամադրված տեղեկանք,
8. տեղեկություն հանցանքով պատճառված վնասի հատուցման չկատարված կամ դատավճռով սահմանված նյութական չմարված պարտավորությունների առկայության կամ բացակայության մասին:
   1. Անհրաժեշտության դեպքում դատապարտյալի փոխանցման վերաբերյալ որոշում կայացնելու նպատակով՝ Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը կարող է պահանջել նաև սույն հոդվածում չնշված այլ տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր՝ սահմանելով դրանք ներկայացնելու համար անհրաժեշտ ողջամիտ ժամկետ:

**Հոդված 56. Դատապարտյալի փոխանցման վերաբերյալ որոշում կայացնելու կարգը**

1. Օտարերկրյա պետության տարածքում ազատազրկման ձևով պատիժը կրող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող կամ քաղաքացիություն չունենալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մշտական բնակության վայր ունեցող դատապարտյալի փոխանցման թույլտվության վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար, Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը դիմում է օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնին սույն օրենքի 55-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված փաստաթղթերը ներկայացնելու խնդրանքով:

2. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ազատազրկման ձևով պատիժը կրող օտարերկրյա պետության քաղաքացի կամ քաղաքացիություն չունենալու դեպքում՝ մշտական բնակության վայր ունեցող դատապարտյալի փոխանցումը թույլատրելու վերաբերյալ որոշում կայացնելու դեպքում, Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինն օտարերկրյա պետության իրավասու մարմին է ներկայացնում սույն օրենքի 55-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հարցումը և կից փաստաթղթերը՝ փոխանցման վերաբերյալ համաձայնություն ձեռք բերելու նպատակով:

3. Սույն օրենքի 55-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի հարցումը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո օտարերկրյա պետության տարածքում ազատազրկման ձևով պատիժը կրող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող կամ քաղաքացիություն չունենալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մշտական բնակության վայր ունեցող դատապարտյալի փոխանցման թույլտվության վերաբերյալ որոշում կայացնելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը օտարերկրյա պետության իրավասու մարմին է ներկայացնում դատապարտյալի փոխանցման վերաբերյալ համաձայնությունը, Հայաստանի Հանրապետության քրեական և քրեակատարողական օրենսգրքերից համապատասխան քաղվածքները, ինչպես նաև տեղեկություն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պատիժը կրելու վայրի՝ քրեակատարողական հիմնարկի ռեժիմի վերաբերյալ:

1. Դատապարտյալների փոխանցումն իրականացնելիս Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը կիրառում է սույն գլխով սահմանված նորմերը՝ համապատասխան միջազգային պայմանագրերով նախատեսված բացառություններով։
2. Դատապարտյալի փոխանցման վերաբերյալ օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինների հարցումները կատարվում են սույն գլխով նախատեսված ժամկետներում, եթե համապատասխան միջազգային պայմանագրով այլ ժամկետ սահմանված չէ։
3. Դատապարտյալի փոխանցումը թույլատրելու կամ փոխանցումը մերժելու վերաբերյալ որոշումը Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը կայացնում է սույն օրենքի 54-րդ և 55-րդ հոդվածներով նախատեսված փաստաթղթերը ստանալուց հետո եռամսյա ժամկետում: Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը դատապարտյալի փոխանցումը թույլատրելու կամ մերժելու վերաբերյալ որոշման մասին դատապարտյալի փոխանցման հարցում ներկայացրած անձանց կամ օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնին տեղեկացնում է որոշումը կայացնելուց հետո եռօրյա ժամկետում:
4. Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմնի կողմից դատապարտյալի փոխանցումը թույլատրելու վերաբերյալ կայացված որոշումը վերջնական է և փոփոխության ենթակա չէ, բացառությամբ, եթե փոխանցման վերաբերյալ որոշումը կայացնելուց հետո դատապարտյալն ինքնակամ չի հրաժարվել փոխանցման խնդրանքից կամ եթե չեն փոխվել սույն օրենքի 53-րդ հոդվածով սահմանված պայմանները:

**Հոդված 57. Դատապարտյալի փոխանցումը մերժելու հիմքերը**

1. Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմնի կողմից դատապարտյալի փոխանցումը մերժվում է, եթե.
2. Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրով կամ այդ պետության օրենսդրությամբ նախատեսված հիմքերով պատիժը չի կարող կատարվել դատապարտյալի քաղաքացիության կամ քաղաքացիություն չունենալու դեպքում՝ մշտական բնակության վայրի պետության տարածքում.
3. մինչև դատապարտյալի փոխանցման վերաբերյալ իրավասու մարմնի որոշում կայացնելը, դատավճիռը կայացրած պետության տարածքում կատարված արարքի համար դատապարտյալը պատիժը կրել է ամբողջությամբ կամ արդարացվել է կամ պատժի չկրած մասը փոխարինվել է ավելի մեղմ՝ ազատազրկման հետ չկապված պատժատեսակով կամ դատապարտյալը պատժից պայմանական ազատվել է.
4. դատապարտյալի փոխանցումը կարող է վնաս հասցնել Հայաստանի Հանրապետության շահերին, ինքնիշխանությանը կամ հասարակական կարգին.
5. չի փոխհատուցվել հանցանքով պատճառված վնասը կամ առկա են դատավճռով կամ դատական այլ ակտով սահմանված չմարված ֆինանսական պարտավորություններ.
6. բացակայում է դատապարտյալի կողմից տրված գրավոր համաձայնությունը փոխանցման վերաբերյալ կամ առկա է հիմնավոր կասկած նման համաձայնությունը դատապարտյալի կողմից ինքնակամ չտրամադրելու վերաբերյալ.
7. առկա է հիմնավոր կասկած դատապարտյալի փոխանցման դեպքում վերջինիս պահելու պայմանների վատթարացման, նրա նկատմամբ խոշտանգում կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունք դրսևորելու վերաբերյալ` կախված դատապարտյալի սեռից, ռասայից, մաշկի գույնից, էթնիկ կամ սոցիալական ծագումից, գենետիկական հատկանիշներից, լեզվից, կրոնից, աշխարհայացքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, ազգային փոքրամասնությանը պատկանելությունից, գույքային վիճակից, ծնունդից, հաշմանդամությունից, տարիքից կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներից.
8. առկա է հիմնավոր կասկած առ այն, որ դատապարտյալի փոխանցումն իրականացնելուց հետո նրա նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության իրավասու դատարանի դատավճռով նշանակված պատիժը կարող է էականորեն նվազեցվել կամ դատապարտյալի փոխանցումից անմիջապես հետո նրան կարող է ներում շնորհվել
9. Սույն օրենքի իմաստով «պատժի էական նվազեցում» է համարվում դատարանի կողմից սահմանված պատժի կեսից ավելիի նվազեցումը։.
10. Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմնի կողմից սույն օրենքի 58-րդ հոդվածով սահմանված չափորոշիչների հիման վրա դատապարտյալի փոխանցումը ճանաչվել է ոչ նպատակահարմար.
11. առկա է Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրով սահմանված որևէ այլ հիմք:
12. Եթե Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերին համապատասխան` օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնից ստացված դատապարտյալի փոխանցման հարցումը կատարելն անհնար է կամ չի բխում տվյալ միջազգային պայմանագրից, ապա օտարերկրյա պետության համապատասխան մարմինը Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմնի կողմից 5-օրյա ժամկետում ծանուցվում է հարցման կատարման անհնարինության և դրա պատճառների մասին։

**Հոդված 58. Դատապարտյալների փոխանցման վերաբերյալ որոշում կայացնելիս կիրառելի պարտադիր չափորոշիչները**

1. Դատապարտյալի փոխանցման նպատակահարմարության վերաբերյալ որոշում կայացնելիս Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը հաշվի է առնում՝
2. դատապարտյալի կողմից կատարած հանցանքի ծանրությունը և դատավճիռը կայացրած պետության կողմից նշանակված պատժի ժամկետը.
3. ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ տվյալ օտարերկրյա պետությունում դատապարտյալի ունեցած քրեական կապերը, հետագայում դատապարտյալի կողմից կրկին հանցանք կատարելու հավանականությունը.
4. անհրաժեշտության դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության շահագրգիռ մարմինների կարծիքները Հայաստանի Հանրապետությունում դատապարտված օտարերկրյա քաղաքացու կամ քաղաքացիություն չունեցող անձի փոխանցման վերաբերյալ, ինչպես նաև օտարերկրյա պետության տարածքում դատապարտված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մշտական բնակության վայր ունեցող դատապարտյալի փոխանցման վերաբերյալ.
5. դատապարտյալի և նրա ընտանիքի անդամների դատապարտյալի քաղաքացիության կամ քաղաքացիություն չունենալու դեպքում՝ մշտական բնակության վայր հանդիսացող պետությունում բնակվելու, աշխատելու, սոցիալական կապերի առկայության հանգամանքը:
6. դատապարտյալի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում նախաձեռնված մեկ այլ քրեականվարույթով մեղադրանքը հիմնավորող կամ գործի լրիվ և լիարժեք բացահայտմանը նպաստող ցուցմունքներ տալու անհրաժեշտությունը:
7. դատապարտյալի փոխանցումն իրականացնելու դեպքում պատիժը կրելու հիմնարկի ռեժիմի հնարավոր անհամապատասխանությունը և/կամ գերբեռնվածությունը:

**Հոդված 59. Երկքաղաքացի կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ հանդիսացող դատապարտյալների փոխանցման առանձնահատկությունները**

1. Ինչպես դատավճիռը կայացրած պետության, այնպես էլ դատավճռի հետագա կատարումն ապահովող պետության քաղաքացի հանդիսացող՝ երկքաղաքացի դատապարտյալի փոխանցումը կարող է իրականացվել այն դեպքում, երբ վերջինիս փոխանցման միջնորդությամբ դիմել է դատավճիռը կայացրած պետության իրավասու մարմինը կամ դատապարտյալի դիմումի հիման վրա ձեռք է բերվել օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի համաձայնությունը:
2. Քաղաքացիություն չունեցող դատապարտյալների փոխանցումը կարող է իրականացվել այն դեպքում, երբ վերջինս ծնվել կամ մշտապես բնակվել է այն պետությունում, ուր ցանկություն է հայտնել փոխանցվելու, սակայն որևէ պետության քաղաքացիություն ձեռք չի բերել:

**Հոդված 60. Դատապարտյալների փոխանցման կազմակերպման կարգը**

1. Դատապարտյալի փոխանցման վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմնի կողմից որոշում կայացնելուց հետո, այդ մասին սույն օրենքի 56-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված կարգով ծանուցվում է օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինը:
2. Դատապարտյալի փոխանցումը թույլատրելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմնի կողմից որոշում կայացնելու մասին ծանուցումը ստանալուց հետո Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմնի և օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի միջև պայմանավորվածություն է ձեռք բերվում դատապարտյալի փոխանցումն իրականացնելու ժամկետների և վայրի վերաբերյալ, համաձայնեցվում է դատապարտյալի ուղեկցողների կազմը:

**Հոդված 61. Հայաստանի Հանրապետություն փոխանցված դատապարտյալների դատավճիռների կատարման կարգը**

1. Դատապարտյալի փոխանցման վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմնի և օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի միջև համաձայնություն ձեռք բերելուց հետո սույն օրենքի 52-րդ հոդվածի 1-ին մասի երկրորդ պարբերությամբ սահմանված Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը միջնորդություն է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության իրավասու դատարան օտարերկրյա պետության դատարանի դատավճիռը ճանաչելու և կատարելու վերաբերյալ՝ Հայաստանի Հանրապետությունում դատապարտյալի պատժի չկրած մասը կրելու նպատակով:
2. Սույն օրենքի 6-րդ գլխի համապատասխան հոդվածներով սահմանված կարգով օտարերկրյա պետության դատարանի դատավճռի ճանաչումից հետո Հայաստանի Հանրապետություն փոխանցված դատապարտյալի վրա տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքի գործողությունը։
3. Պատիժը կրող դատապարտյալի նկատմամբ այն առաջացնում է նույն իրավական հետևանքները, ինչ կառաջանար, եթե տվյալ անձը դատապարտված լիներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և Հայաստանի Հանրապետության իրավասու դատարանի կայացրած և օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով:

**Հոդված 62. Օտարերկրյա պետության դատավճռի կատարման շարունակումն ապահովելը կամ փոխարկումը**

1. Դատապարտյալի փոխանցումն իրականացնելու համար Հայաստանի Հանրապետության իրավասու դատարանը միջազգային պայմանագրով սահմանված կարգով կարող է օտարերկրյա դատավճռի կատարումն ապահովելու համար ճանաչել այն կամ փոխարկել:

2. Դատավճռի կատարումը շարունակելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության իրավասու դատարանը օտարերկրյա պետության դատարանի դատավճիռը ճանաչելիս ղեկավարվում է սույն օրենքի 76-րդ և 77-րդ հոդվածներով սահմանված կարգով՝ անփոփոխ թողնելով օտարերկրյա պետության դատավճռով նախատեսված պատժի տեսակն ու տևողությունը:

3. Եթե օտարերկրյա պետության իրավասու դատարանի դատավճռով սահմանված պատժատեսակի բնույթն ու տևողությունը չեն համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով սահմանված պատժին, ապա Հայաստանի Հանրապետության իրավասու դատարանը կարող է փոխարկել դատավճիռը՝ սույն օրենքի 78-րդ հոդվածով սահմանված կարգով՝ պատժամիջոցը համապատասխանեցնելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նման բնույթի հանցանքների համար նախատեսված պատժին: Դատավճռի փոխարկման դեպքում սահմանված պատիժը իր բնույթով և ժամկետով չի կարող խստացնել դատավճիռը կայացրած օտարերկրյա պետության դատարանի կողմից նշանակված պատիժը և չի կարող գերազանցել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նույն հանցանքի համար նախատեսված պատժի առավելագույն ժամկետը:

**Հոդված 63. Փոխանցված դատապարտյալին ներում շնորհելը կամ նրա նկատմամբ համաներում կիրառելը**

1. Դատապարտյալի փոխանցումն իրականացնելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինների հսկողության տակ վերցնելը կասեցնում է դատավճիռը կայացրած պետության տարածքում դատավճռի կատարումը:
2. Դատավճիռը կայացրած պետությունը կարող է փոփոխել իր պետության իրավասու դատարանի կողմից կայացված դատավճիռը կամ փոխանցված դատապարտյալի նկատմամբ կիրառել համաներում կամ վերջինիս ներում շնորհել: Օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի կողմից սույն մասով նախատեսված որոշումներից յուրաքանչյուրի մասին տեղեկացվելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը պետք է միջոցներ ձեռնարկի դատապարտյալի նկատմամբ դրանք կիրառելու ուղղությամբ:
3. Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը պարտավոր է դադարեցնել դատավճռի կատարումը այն պահից, երբ դատապարտյալի փոխանցումն իրականացնելուց հետո դատավճիռը կայացրած օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինը կծանուցի սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված որևէ որոշման ընդունման մասին, որի հիման վրա դատավճիռն այլևս կատարման ենթակա չէ:
4. Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը պարտավոր է դադարեցնել դատավճռի կատարումը այն պահից, երբ դատապարտյալի փոխանցումն իրականացնելուց հետո դատավճիռը կայացրած օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինը կծանուցի տվյալ պետության օրենսդրությանը համապատասխան դատավճռի վերանայման և դատապարտյալին արդարացնելու մասին որոշում կայացնելու վերաբերյալ:
5. Սույն հոդվածի 2-րդ և 4-րդ մասերով սահմանված որոշումների մասին Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը պարտավոր է ծանուցել նաև օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնին այն դեպքում, երբ դատավճիռ կայացնող և դատապարտյալի փոխանցումն իրականացրած պետությունը Հայաստանի Հանրապետությունն է:

**Հոդված 64. Դատավճռի կատարման մասին տեղեկատվություն**

1.Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը պարտավոր է դատավճիռը կայացրած օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի պահանջով տեղեկատվություն տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության իրավասու դատարանի կողմից դատավճռի ճանաչման կամ փոխարկման, ինչպես նաև պատիժը կրելու վայրի և պայմանների, դատավճռի կատարումը ավարտելու, դատապարտյալի պատժի կրումից վաղաժամկետ ազատման, նրա նկատմամբ համաներում կիրառելու կամ ներում շնորհելու վերաբերյալ:

**Հոդված 65. Տարանցիկ փոխադրում**

1. Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը կարող է բավարարել դատապարտյալին իր պետության տարածքով տարանցիկ փոխադրելու մասին հարցումը, եթե այն ներկայացվել է օտարերկրյա պետության կողմից, որը երրորդ պետության հետ համաձայնել է դատապարտյալի փոխանցման վերաբերյալ:
2. Դատապարտյալին Հայաստանի Հանրապետության տարածքով տարանցիկ փոխադրելու հարցում ներկայացրած օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի խնդրանքով Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը կարող է տրամադրել երաշխիքներ այն մասին, որ դատապարտյալն իր տարածքում չի հետապնդվի կամ այլ կերպ չի ենթարկվի ազատության սահմանափակման մինչև տվյալ օտարերկրյա պետության տարածքից մեկնելը՝ նրա կատարած հանցանքի կամ նրա նկատմամբ կայացված դատավճիռն ի կատար ածելու համար:
3. Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը տարանցիկ փոխադրում թույլատրելու դեպքում դատապարտյալին կալանքի տակ կարող է պահել միայն այնքան ժամանակ, որքան պահանջվում է տարանցիկ փոխադրման համար: Տարանցիկ փոխադրման համար հարցում ներկայացնել չի պահանջվում, եթե փոխադրումը կատարվելու է Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածքով:

**Հոդված 66. Դատապարտյալների փոխանցումը միջազգային պայմանագրերի բացակայության դեպքում**

1. Օտարերկրյա պետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև դատապարտյալների փոխանցման վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերի բացակայության դեպքում, տվյալ պետության իրավասու մարմինների և Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմնի միջև փոխադարձության հիման վրա դատապարտյալների փոխանցում կարող է իրականացվել բացառիկ դեպքերում՝ տվյալ օտարերկրյա պետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև յուրաքանչյուր առանձին դեպքում դատապարտյալի փոխանցման վերաբերյալ դիվանագիտական ուղիներով ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն, որը պետք է նախապես համաձայնեցված լինի՝ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության միջոցով օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության միջև:

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի հիման վրա դատապարտյալի փոխանցման վերաբերյալ պայմանավորվածություն ձեռք բերելու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետություն դատապարտյալի փոխանցումն իրականացնելու համար կիրառվում է սույն օրենքի 55-64-րդ հոդվածներով սահմանված կարգը:

3. Սույն հոդվածով նախատեսված կարգը գործում է մինչև դատապարտյալների փոխանցման վերաբերյալ օտարերկրյա պետության հետ միջազգային պայմանագրի կնքումը:

**Հոդված 67. Միջազգային պայմանագրի բացակայությամբ դատապարտյալների փոխանցման որոշում կայացնելիս կիրառելի այլ չափանիշներ**

1. Բացառությամբ սույն օրենքի 58-րդ հոդվածներով նախատեսված հիմքերի, Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը դատապարտյալի փոխանցման վերաբերյալ որոշում կայացնելիս պետք է հաշվի առնի նաև՝

1) դատապարտյալի ընտանեկան և այլ սոցիալական կապերը այն երկրում, ուր վերջինս փոխանցվում է (մասնավորապես՝ դատապարտյալի ծնողները, ամուսինը կամ երեխաները պետք է մշտապես բնակվեն, այն երկրում, ուր նա փոխանցվում է):

2) դատապարտյալի անչափահաս երեխաների, ծեր կամ անգործունակ ծնողների առկայությունը:

1. Դատապարտյալի փոխանցման վերաբերյալ որոշում կայացնելիս Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը պետք է միջոցներ ձեռնարկի հավաստիանալու, որ փոխանցումից հետո դատապարտյալը չի պահվի առավել վատ պայմաններում, կամ նրա նկատմամբ չի փոփոխվի քրեակատարողական հիմնարկի տիպը կամ չի խստացվի վերջինիս պահելու ռեժիմը առավել խիստ ռեժիմով և կպահպանվեն հատուկ կարիքներ ունեցող դատապարտյալներին անհրաժեշտ միջոցների տրամադրումը:
2. Նպատակ ունենալով նվազեցնել դատապարտյալի կողմից կրկին հանցանք կատարելու հնարավորությունը՝ Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը դատապարտյալի փոխանցման վերաբերյալ որոշում կայացնելիս հաշվի է առնում ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ տվյալ օտարերկրյա պետությունում դատապարտյալի ունեցած քրեական կապերը: Եթե ըստ իրավասու մարմնի տվյալների` դատապարտյալն ունի հանցավոր կապեր այն պետությունում, ուր նա փոխանցվելու է, ապա դատապարտյալի փոխանցումը կմեծացնի հանցավոր միջավայր դատապարտյալի վերաինտեգրման վտանգը և դատապարտյալի կողմից կրկին հանցանքի կատարելու հնարավորությունը:
3. Դատապարտյալի փոխանցման վերաբերյալ որոշում կայացնելիս Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը հաշվի է առնում դատապարտյալի նախկինում դատապարտված լինելու հանգամանքը:
4. Դատապարտյալի փոխանցման վերաբերյալ որոշում կայացնելիս Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը կարող է մերժել դատապարտյալի փոխանցումը օտարերկրյա պետությանը, եթե վերջինս մինչև դատապարտվելը բնակվել է և (կամ) աշխատել է դատավճիռը կայացրած պետությունում այնքան ժամանակ, որ ինտեգրվել է տվյալ պետության հասարակությանը և դատապարտյալի սոցիալական վերաինտեգրմանը չի նպաստի մեկ այլ պետություն փոխանցելը՝ անկախ վերջինիս քաղաքացիության երկիր հանդիսանալու փաստից:
5. Դատապարտյալի փոխանցման վերաբերյալ որոշում կայացնելիս Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը կարող է հաշվի առնվել նաև վերջինիս անձնային հատկանիշները, այն է՝ հանցանքի կատարման վերաբերյալ դատապարտյալի կողմից մեղքի ընդունումը, քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը կրելիս նրա վարքագծին և այլն: Այս հատկանիշների մասին եզրակացությունը կարող է կազմվել դատավճիռը կայացրած պետության քրեակատարողական հիմնարկի կողմից տրված բնութագրի հիման վրա:

**Հոդված 68. Միջազգային պայմանագրի բացակայության դեպքում դատապարտյալի փոխանցումը մերժելու հիմքերը**

1.Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրի բացակայությամբ փոխադարձության հիման վրա դատապարտյալի փոխանցումը ենթակա է մերժման սույն օրենքի 57-րդ հոդվածով սահմանված հիմքերի առկայության դեպքում:

**Գ Լ ՈՒ Խ 5**

**ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՊԱՏԺԻՑ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԱԶԱՏՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼԸ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ**

**Հոդված 69. Պատժից պայմանական ազատված անձանց նկատմամբ հսկողություն իրականացնելը**

1. Պատժից պայմանական ազատված օտարերկրյա քաղաքացիները կամ քաղաքացիություն չունեցող, բայց օտարերկրյա պետության տարածքում մշտական բնակության վայր ունեցող անձինք, ինչպես նաև օտարերկրյա պետության տարածքում պատժից պայմանական ազատված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով սահմանված կարգով կարող են տեղափոխվել իրենց քաղաքացիության կամ քաղաքացիության բացակայության դեպքում՝ իրենց մշտական բնակության վայր հանդիսացող երկիր՝ հսկողություն իրականացնելու նպատակով:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված անձանց նկատմամբ հսկողությունն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինների միջև հսկողություն իրականացնելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրով սահմանված կարգով ձեռք բերված համաձայնության դեպքում:

**Հոդված 70. Հսկողություն իրականացնելու համար որոշում կայացնող իրավասու մարմինը և հաղորդակցության կարգը**

1. Հայաստանի Հանրապետությունում պատժից պայմանական ազատված անձանց նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու նպատակով օտարերկրյա պետություն կամ Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխման հարցերով որոշում կայացնելու իրավասու մարմին է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը:

2. Օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի և Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմնի միջև հաղորդակցությունն իրականացվում է անմիջականորեն կամ դիվանագիտական կապուղիներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրով սահմանված կարգով գրավոր հարցում ուղարկելու միջոցով:

**Հոդված 71. Հսկողություն իրականացնելու վերաբերյալ հարցումները և դրանք հիմնավորող փաստաթղթերը**

1. Հսկողություն իրականացնելու վերաբերյալ հարցումը կարող է ներկայացնել այն պետության իրավասու մարմինը, որի պետության իրավասու դատարանը որոշում է կայացրել անձին պատժից պայմանական ազատելու մասին:
2. Անձի տեղափոխումը հսկողություն իրականացնելու նպատակով իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմնի կամ օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի գրավոր հարցման հիման վրա, որին կից պետք է ներկայացվեն անձի քաղաքացիության կամ մշտական բնակության վայրի վերաբերյալ տեղեկությունները, իրավասու դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած որոշման պատճենը, որի համաձայն անձըպատժից պայմանական ազատվել է:

**Հոդված 72. Հսկողություն իրականացնելու վերաբերյալ հարցումը մերժելու հիմքերը**

1. Հսկողություն իրականացնելու մասին օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի հարցումը ենթակա է մերժման, եթե՝

1. պատժից պայմանական ազատված անձը չի հանդիսանում հսկողություն իրականացնելու նպատակով տեղափոխման երկրի պետության քաղաքացի կամ քաղաքացիության բացակայության դեպքում՝ տվյալ պետության տարածքում չի ունեցել մշտական բնակության վայր,
2. հանցանքը, որի համար պատժից պայմանական ազատվել է անձը, քրեորեն պատժելի արարք չէ նրա քաղաքացիության կամ մշտական բնակության վայրի պետությունում,
3. պատժից պայմանական ազատված անձի նկատմամբ հսկողություն իրականացնող մարմինը չի կարող ապահովել դատարանի կողմից օրինական ուժի մեջ մտած որոշմամբ սահմանված պայմանները և ապահովել հսկողություն իրականացնելու համար տեղափոխված անձի պարտականությունների կատարումը,
4. բացակայում է պատժից պայմանական ազատված անձի գրավոր համաձայնությունը:

**Հոդված 73.** **Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հսկողություն իրականացնելու վերաբերյալ օտարերկրյա պետության իրավասու դատարանի որոշման կատարման կարգը**

1. Պատժից պայմանական ազատված անձի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հսկողություն իրականացնելու համար տեղափոխելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմնի և օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնի միջև համաձայնություն ձեռք բերելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմնի միջնորդության հիման վրա օտարերկրյա պետության դատարանի որոշումը ենթակա է ճանաչման և կատարման սույն օրենքի 6-րդ գլխի համապատասխան հոդվածներով սահմանված կարգով:

2. Սույն օրենքի 6-րդ գլխի համապատասխան հոդվածներով սահմանված կարգով օտարերկրյա պետության դատարանի պատժից պայմանական ազատելու մասին որոշման ճանաչումից հետո Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխված պատժից պայմանական ազատված անձի վրա տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքի և «Պրոբացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի գործողությունը։

1. Հսկողություն իրականացնելու համար պատժից պայմանական ազատված անձի տեղափոխումը Հայաստանի Հանրապետություն նրա նկատմամբ առաջացնում է նույն իրավական հետևանքները, ինչ կառաջանար, եթե տվյալ անձը դատապարտված լիներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և Հայաստանի Հանրապետության իրավասու դատարանի կայացրած և օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով:
2. Հսկողություն իրականացնելու համար պատժից պայմանական ազատված անձի Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխվելուց և Հայաստանի Հանրապետության իրավասու դատարանի կողմից օտարերկրյա պետության դատարանի որոշումը ճանաչելուց հետո դրա կատարման ընթացքում անձի կողմից որոշմամբ սահմանված պայմանները խախտելու դեպքում նրա նկատմամբ կիրառելի են Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 84-րդ հոդվածի 9-րդ, 10-րդ և 12-րդ կամ 85-րդ հոդվածի 8-րդ և 9-րդ մասերով նախատեսված կարգն ու պայմանները:

**Հոդված 74. Հսկողություն իրականացնելու համար փոխանցված անձի կողմից օտարերկրյա դատարանի կայացրած դատավճռով սահմանված պայմանները խախտելու հետևանքները**

* + 1. Եթե դատապարտյալը փորձաշրջանի ընթացքում խախտում է օտարերկրյա պետության դատավճռով սահմանված պայմանները կամ չարամտորեն խուսափում է պատժից պայմանական ազատելուց դատարանի կողմից նրա վրա դրված պարտականությունները կատարելուց, ապա դատավճիռը՝ դատապարտյալի վարքագծի նկատմամբ հսկողություն իրականացնող մարմնի միջնորդությամբ սույն օրենքի 6-րդ գլխով սահմանված կարգով ենթակա է ճանաչման Հայաստանի Հանրապետությունում:

2. Օտարերկրյա պետության դատարանի դատավճռի ճանաչումը հսկողություն իրականացնելու համար փոխանցված դատապարտյալի նկատմամբ առաջացնում է նույն հետևանքները, որոնք կարող են առաջանալ Հայաստանի Հանրապետության դատավճռով սահմանված պատժից պայմանական ազատված անձի կողմից դատավճռով սահմանված պայմանները խախտելու համար՝ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով և Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքով սահմանված կարգով:

**Գ Լ ՈՒ Խ  6  
ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ   
ԴԱՏԱՎՃԻՌՆԵՐԻ ՃԱՆԱՉՈՒՄԸ (ՓՈԽԱՐԿՈՒՄԸ) ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ**

**Հոդված 75. Օտարերկրյա պետությունների դատավճիռների ճանաչումը Հայաստանի Հանրապետությունում**

1. Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով նախատեսված դեպքերում օտարերկրյա պետությունների դատարանների դատավճիռները ենթակա են ճանաչման Հայաստանի Հանրապետությունում։

2. Օտարերկրյա պետությունների դատարանների դատավճիռների՝ Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչելու հիմքերը, ճանաչման ենթակա դատավճիռների (որոշումների) տեսակները սահմանվում են տվյալ պետության հետ կնքված կամ նրա մասնակցությամբ գործող Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրով։

3. Օտարերկրյա պետության դատարանի դատավճիռը Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչում են՝

1) Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատը, եթե ճանաչման ենթակա դատավճիռը կայացրել է օտարերկրյա պետության բարձրագույն դատական մարմինը.

2) Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարանը, եթե ճանաչման ենթակա դատավճիռը կայացրել է օտարերկրյա պետության իրավասու վերաքննիչ դատարանը.

3) Հայաստանի Հանրապետության առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանը, եթե ճանաչման ենթակա դատավճիռը կայացրել է օտարերկրյա պետության առաջին ատյանի դատարանը։

4. Օտարերկրյա պետության դատարանի դատավճռի ճանաչման վերաբերյալ սույն հոդվածի երրորդ մասով իրավասու Հայաստանի Հանրապետության դատարանը որոշում է կայացնում։

Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչված օտարերկրյա պետության դատարանի դատավճիռը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսդրությանը, իսկ վնասի հատուցմանը և գույքային այլ բռնագանձումներին վերաբերող մասով՝ Հայաստանի Հանրապետության դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին օրենսդրությանը համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով նախատեսված բացառություններով։

**Հոդված 76. Օտարերկրյա պետության դատարանի դատավճռի ճանաչման պայմանները և մերժման հիմքերը**

1. Օտարերկրյա պետության դատարանի դատավճռի ճանաչման վերաբերյալ որոշում կայացնելիս սույն օրենքի 75-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված իրավասու Հայաստանի Հանրապետության դատարանները պարզում են, թե որքանով են պահպանված համապատասխան միջազգային պայմանագրով նախատեսված այն պայմանները, որոնք ճանաչման վերաբերյալ որոշում կայացնելու հիմք են։

Այդ պայմանների պահպանված լինելը, ինչպես նաև տվյալ միջազգային պայմանագրով դատավճռի ճանաչումը և կատարումը մերժելու հիմքերի բացակայությունը հիմք են օտարերկրյա պետության դատարանի դատավճիռը Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչելու որոշում կայացնելու և ի կատար ածման ներկայացնելու համար։

2. Օտարերկրյա պետության դատարանի դատավճռի ճանաչումը կարող է մերժվել Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրով նախատեսված հիմքերով՝ նկատի ունենալով նաև կիրառվող միջազգային պայմանագրի վերաբերյալ սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության արած հայտարարությունները կամ վերապահումները, ինչպես նաև, եթե՝

1) արարքը, որի համար անձը դատապարտվել է, Հայաստանի Հանրապետության օրենքով քրեորեն պատժելի չէ.

2) դատավճռով որպես պատիժ նախատեսված է մահապատիժ։

**Հոդված 77. Օտարերկրյա պետության դատարանի դատավճռի ճանաչման իրավական հետևանքները**

1.Օտարերկրյա պետության դատարանի դատավճռի ճանաչումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում առաջացնում է նույն իրավական հետևանքները, ինչ կառաջացներ Հայաստանի Հանրապետության դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռը։

**Հոդված 78. Օտարերկրյա պետության դատարանի դատավճռի փոխարկումը**

1. Օտարերկրյա պետության դատարանի դատավճռի փոխարկման վերաբերյալ որոշում կայացնելիս սույն օրենքի 75-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված իրավասու Հայաստանի Հանրապետության դատարանները պարզում են, թե որքանով են պահպանված համապատասխան միջազգային պայմանագրով նախատեսված այն պայմանները, որոնք դատավճռի փոխարկման վերաբերյալ որոշում կայացնելու հիմք են։

Այդ պայմանների պահպանված լինելը, ինչպես նաև տվյալ միջազգային պայմանագրով դատավճռի փոխարկումը մերժելու հիմքերի բացակայությունը հիմք են օտարերկրյա պետության դատարանի դատավճիռը Հայաստանի Հանրապետությունում փոխարկելու և ի կատար ածման ներկայացնելու համար։

2. Օտարերկրյա պետության դատարանի դատավճիռը ենթակա է փոխարկման Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրով նախատեսված դեպքում, եթե օտարերկրյա պետության դատարանի դատավճռով սահմանված պատժի ժամկետը գերազանցում է տվյալ հանցանքի համար Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով սահմանված առավելագույն պատժի չափը:

Օտարերկրյա պետության դատարանի դատավճիռը փոխարկելու դեպքում սույն օրենքի 75-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված Հայաստանի Հանրապետության իրավասու դատարանները համապատասխանեցնում են դատապարտված անձի կատարած հանցանքը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված համապատասխան արարքին և սահմանում են Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նույն արարքի համար սահմանված պատիժը:

3. Դատավճռի փոխարկումը կարող է մերժվել, եթե դա նախատեսված չէ Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրով՝ նկատի ունենալով նաև կիրառվող միջազգային պայմանագրի վերաբերյալ սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության արած հայտարարությունները կամ վերապահումները, ինչպես նաև, եթե արարքը, որի համար անձը դատապարտվել է, Հայաստանի Հանրապետության օրենքով քրեորեն պատժելի չէ:

**Հոդված 79. Օտարերկրյա պետության դատարանի դատավճռի կատարման իրավական հետևանքները**

1. Օտարերկրյա պետության դատարանի դատավճռի ի կատար ածման նկատմամբ գործում է Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենքի ռեժիմը։

Պատիժ կրող անձի նկատմամբ այն առաջացնում է նույն իրավական հետևանքները, ինչ կառաջանար, եթե տվյալ անձը դատապարտված լիներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և նրա իրավասու դատարանի կայացրած և օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։

2. Օտարերկրյա պետության դատարանի դատավճռով նշանակված պատիժը լրիվ կամ չկրած մասով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կրող անձը օգտվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան պատժից վաղաժամկետ ազատվելու այն իրավունքներից, որոնք բխում են Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան միջազգային պայմանագրերից, այդ թվում՝ ներման և համաներման իրավունքներից։

3. Պատժի լրիվ կամ դրա մի մասի կրումից՝ սույն հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված հիմքերով վաղաժամկետ ազատվելուց հետո անձը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կարող է գտնվել իր կարգավիճակին և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան (որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, օտարերկրյա պետության քաղաքացի, քաղաքացիություն չունեցող անձ և այլն)։

Միաժամանակ, եթե պատժից վաղաժամկետ ազատված անձը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չէ և, ըստ Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրի, կարող է փոխանցվել իր քաղաքացիության երկիր հանդիսացող օտարերկրյա պետության, ապա այդ անձը իր համաձայնությամբ փոխանցվում է տվյալ պետությանը սույն օրենքի 5-րդ գլխով սահմանված կարգով։

4. Բռնագանձված գույքի բաշխման հետ կապված հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով և շահագրգիռ պետությունների հետ կնքված առանձին համաձայնագրերով, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ փոխադարձության և կամավորության հիման վրա:

5. Եթե օտարերկրյա պետության դատարանի դատավճիռը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ի կատար ածելու ընթացքում վերանայում է դրա իրավասությունն ունեցող օտարերկրյա պետության դատարանը կամ միջազգային դատարանը, ապա ի կատար ածումը դադարեցվում կամ շարունակվում է վերանայման արդյունքում կայացրած դատավճռին (որոշմանը) համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրով սահմանված կարգով և պայմաններով։

**Գ Լ ՈՒ Խ  7  
ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍ ԵՎ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ**

**Հոդված 80. Եզրափակիչ մաս**

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի հուլիսի 1-ին քրեական դատավարության օրենսգրքի 54-րդ, 541-րդ, 542-րդ, 543-րդ և 544-րդ գլուխները:

**Հոդված 81. Անցումային դրույթներ**

1. Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո ծագած՝ քրեական վարույթներով իրավական օգնության իրականացման հարաբերությունների վրա: