**Par nolēmuma par naudas soda piemērošanu nodošanas piespiedu izpildei noilgumu, ja nolēmums ir izpildāms saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu un ja tas ir izpildāms saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu**

1. *Vai lēmumiem par administratīvā naudas soda piemērošanu, kas pieņemti līdz Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās dienai, ir termiņš, kādā tie iesniedzami piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam, un kādas tiesību normas to regulē?*

 Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes vēstulē minētajā situācijā lēmumi par naudas soda piemērošanu tika pieņemti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa spēkā esības laikā, bet nodoti piespiedu izpildei pēc tam, kad stājās spēkā Administratīvās atbildības likums. Attiecībā uz administratīvo pārkāpumu lietām, kas ir uzsāktas pirms Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās, likumdevējs Administratīvās atbildības likumā ir paredzējis īpašus noteikumus.

Atbilstoši Administratīvās atbildības likuma Pārejas noteikumu 2. punktam procesuālās darbības, kas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai uzsāktas saskaņā ar [Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu](https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss), tiek arī pabeigtas kodeksā noteiktajā kārtībā. [Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa](https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss) normas piemērojamas līdz attiecīgās administratīvā pārkāpuma lietvedības stadijas pabeigšanai (lietvedība iestādē, tiesā vai izpilde). Tas nozīmē, ka Administratīvās atbildības likums ierobežo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normu piemērošanu ar lietas izskatīšanas stadiju.

Tādējādi, ja Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās brīdī administratīvā pārkāpuma lietā jau bija uzsākta izpilde, tā ir veicama saskaņa ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu *(sk. Laveniece-Straupmane N. Jaunais Administratīvās atbildības likums: aktuālie piemērošanas jautājumi. Jurista Vārds, 30.06.2020., Nr. 26, 8. lpp.)*.

 Lai noteiktu, kādā stadijā lieta atradās Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās brīdī, ir jāņem vērā, ka administratīvā pārkāpuma lietas izpildes stadija ietver divus posmus – brīvprātīga izpilde un piespiedu izpilde. Lietas izpildes stadija sākas ar brīdi, kad personai iestājas pienākums labprātīgi izpildīt lēmumu par soda piemērošanu. No Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa izriet, ka administratīvā pārkāpuma lietas izpildes stadija sākas pēc dienas, kad personai izsniegts lēmums par naudas soda piemērošanu, bet, ja šāds lēmums pārsūdzēts vai iesniegts protests par to – no dienas, kad paziņots, ka sūdzība vai protests noraidīts (sk. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 299. panta pirmo daļu).

Ievērojot to, ka Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes vēstulē minētie lēmumi tika pieņemti vairākus gadus pirms Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās brīža, pieļaujam, ka izpildes stadija šajās lietās sākās pirms Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās brīža, līdz ar to lēmumu piespiedu izpildei ir piemērojami Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteikumi.[[1]](#footnote-1)

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 296. pants noteica: "Ja lēmums par administratīvā soda uzlikšanu nav izpildīts labprātīgi, mēneša laikā pēc šajā kodeksā labprātīgai izpildei paredzētā termiņa notecējuma lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu nodod izpildinstitūcijai. Pirms lietas nodošanas tiesu izpildītājam institūcija (amatpersona) par to rakstveidā informē personu, par kuru pieņemts lēmums. Informāciju nosūta saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 dienas pirms lietas nodošanas tiesu izpildītājam."

Tātad, lēmums par naudas soda piemērošanu ir jānodod piespiedu izpildei mēneša laikā no brīža, kad beidzies termiņš lēmuma labprātīgai izpildei. Tomēr ir jāņem vērā, ka iepriekš minētais termiņš nav uzskatāms par noilguma termiņu. Tas ir procesuāls termiņš, un tā notecējums neliedz tiesības iestādei izpildīt attiecīgu procesuālu darbību.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā netika regulēts lēmuma nodošanas piespiedu izpildei noilguma termiņš, tāpēc lēmuma nodošana piespiedu izpildei ir iespējama, kamēr nav iestājies lēmuma izpildes noilgums (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 300. panta otrā daļa).

 *2. Vai lēmumiem par administratīvā naudas soda piemērošanu, kas pieņemti pēc Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās, ir termiņš, kādā tie iesniedzami piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam?*

Administratīvās atbildības likuma 269. panta pirmā daļa noteic, ka iestāde pēc naudas soda brīvprātīgas izpildes termiņa beigām nekavējoties nodod nolēmumu par sodu piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam. Vārds "nekavējoties" ir nenoteikts juridisks jēdziens, ar kuru likumdevējs ir piešķīris tiesību piemērotājam rīcības brīvību tiesību normu saprātīgi konkretizēt *(sk. Miķelsone G. Promocijas darbs "Judikatūras nozīme Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts tiesiskajā sistēmā". Pieejams:* [*http://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/31320/298-51323-Mikelsone\_Gundega\_gs06015.pdf?sequence=1*](http://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/31320/298-51323-Mikelsone_Gundega_gs06015.pdf?sequence=1)*)*. Termins "nekavējoties" parasti apzīmē situāciju, kad darbības ir jāveic pēc iespējas ātrāk, bez liekas kavēšanās. Katrai amatpersonai ir jāveicina administratīvā pārkāpuma procesa mērķu sasniegšana, tostarp soda neizbēgamības principa īstenošana, tāpēc kavēšanās, nododot lēmumu piespiedu izpildei, nav pieļaujama. Tomēr konkrēts termiņš lēmuma nodošanai piespiedu izpildei likumā nav noteikts, jo tas ir atstāts tiesību piemērotāju ziņā.

Tāpat kā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, arī Administratīvās atbildības likums neregulē lēmuma nodošanas piespiedu izpildei noilgumu.

1. Tomēr gadījumā, ja minētajās lietās bija iesniegtas sūdzības vai protesti un lietas Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās brīdī vēl joprojām bija pārsūdzības stadijā, izpildes stadijā ir jāpiemēro Administratīvās atbildības likuma noteikumi. [↑](#footnote-ref-1)