# Հայաստանի քաղաքացիության ձեռքբերումը

Այս գրառումն անդրադառնում է քաղաքացիություն ձեռք բերելու գործընթացին առնչվող ամենահաճախ տրվող հարցերին` կենտրոնանալով ազգությամբ (ծագումով) հայ լինելու հիմքով քաղաքացիություն ստանալու վրա:

1․ Հայաստանի քաղաքացիության ձեռքբերման հիմքերը

Համաձայն ՀՀ օրենսդրության՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար կարող է դիմել 18 տարին լրացած ցանկացած գործունակ անձ (անգործունակ անձանց համար օրենքով սահմանված է առանձին կարգավորում)։ ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու համար սահմանված են հետևյալ ընդհանուր պահանջները.

* վերջին 3 տարում մշտական օրինական բնակություն Հայաստանում,
* հայերենի լավ իմացություն,
* Հայաստանի Սահմանադրության իմացություն:

Բացի ընդհանուր ընթացակարգից, օրենքը սահմանում է նաև որոշակի դեպքերում քաղաքացիություն ստանալու պարզեցված ընթացակարգեր։ Մասնավորապես, ընթացակարգը պարզեցված է որոշակի կատեգորիայի պատկանող անձանց համար՝

1. Ազգությամբ հայեր,
2. Հայաստանի Հանրապետությանը բացառիկ ծառայություններ մատուցած անձինք և անգործունակ անձինք, որոնց խնամակալը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է,
3. ՀՀ քաղաքացու ամուսինը, որը մինչև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու դիմումը ներկայացնելու պահը վերջին երկու տարվա ընթացքում օրենքով սահմանված կարգով գրանցված ամուսնության մեջ է գտնվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ և այդ երկու տարվա ընթացքում առնվազն 365 օր օրինական հիմքերի առկայությամբ բնակվել է Հայաստանի Հանրապետությունում կամ ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի զավակ,
4. Անձը, որի ծնողները կամ նրանցից մեկը նախկինում ունեցել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն կամ ծնվել է Հայաստանի Հանրապետությունում (պետք է դիմեն 18 տարին լրանալուց հետո` 3 տարվա ընթացքում),
5. Անձը, որը 1995 թվականի հունվարի 1-ից հետո, իր դիմումի համաձայն, դուրս է եկել ՀՀ քաղաքացիությունից,
6. Անձը, որը Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչվել է փախստական կամ հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող` քաղաքացիություն չունեցող անձ:

**Վերոնշյալ՝ երրորդից վեցերորդ կետերում սահմանված դեպքերում չեն գործում օրինական բնակության և հայերենի իմացության պահանջները։**

**Ավելին, առաջին և երկրորդ կետերում սահմանված դեպքերում ՀՀ քաղաքացիություն կարող է շնորհվել առանց վերոգրյալ երեք պահանջների առկայության:**

Այնուամենայնիվ, պետք է նշել, որ այս պահին քննարկվում է օրենսդրական նախագիծ (դեռևս չընդունված), որը միտված է փոխել հայկական ծագման հիմքով քաղաքացիություն ստանալու ընթացակարգը, ինչը համեմատաբար կբարդացնի գործընթացը։ Նախատեսվում է, որպես պարտադիր պահանջ, սահմանել վերջին 2 տարվա ընթացքում առնվազն 60 օր ՀՀ-ում օրինական հիմքերով բնակվելու կամ գտնվելու հանգամանքը։

2․ Քաղաքացիություն ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը

Ինչ վերաբերում է հայկական ծագման հիմքով ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթին, ապա պահանջվում է՝

1․ Հայերենով լրացված դիմում-հարցաթերթ (դիմումը կից ներկայացված է այս Բլոգին՝ որպես Հավելված)։

2․ Օտարերկրյա պետության անձնագիր՝ ապոստիլով վավերացված կամ օրինականացված\*՝ միայն անձի լուսանկարով և անձնական տվյալներով էջերի նոտարական վավերացմամբ հայերեն թարգմանությամբ (առաջին էջի հակառակ կողմը):

3․ 35x45 մմ չափի լուսանկարներ՝ գունավոր, փայլատ - 6 հատ:

4․ Ծննդյան վկայականը և դրա պատճենը: Այն դեպքում, երբ անձը Հայաստանում չի ծնվել, անհրաժեշտ է վկայականը ապոստիլով վավերացնելլ կամ օրինականացնել\*։

5․ Ամուսնության վկայականը և դրա պատճենը։ (Միայն այն դեպքում, եթե դիմողն ամուսնացած է և կրում է ամուսնու ազգանունը),

6․ Ամուսնու/կնոջ անձնագիրը՝ ապոստիլով վավերացված կամ օրինականացված\* և դրա պատճենը,

7․ Պետական ​​տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթ՝ 1000 ՀՀ դրամի չափով։

**8․ Հայկական ծագումը հաստատող փաստաթուղթ (սրանցից որևէ մեկը).**

**• Կառավարության N 1390 որոշման մեջ նշված եկեղեցական կառույցների կողմից տրված մկրտության վկայական՝ մկրտված անձի կամ նրա ծնողի հայկական ծագման մասին նշումով. վկայականը պետք է հաստատված լինի օտարերկրյա երկրում ՀՀ դեսպանության կամ հյուպատոսական հիմնարկի կողմից: Կախված վկայականը տված եկեղեցու կարգավիճակից՝ հետագայում Կառավարության որոշման մեջ նշված եկեղեցական կառույցի/թեմի կողմից վկայական կարող է ներկայացվել նշումով, որ տվյալ եկեղեցին պատկանում է թեմին/եկեղեցական կառույցին: Եթե մկրտության վկայականը տրամադրող եկեղեցին հայ առաքելական եկեղեցի է, նախորդ փաստաթղթի փոխարեն կարող է ներկայացվել Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի կողմից տրված տեղեկանք հավաստող, որ տվյալ եկեղեցին պատկանում է Կառավարության որոշման մեջ նշված թեմերից որևէ մեկին:**

**• օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինների կողմից տրված և ապոստիլով հաստատված կամ հյուպատոսական վավերացմամբ` ազգությամբ հայ լինելու մասին փաստաթուղթ։**

**• Հայկական ծագումը հաստատող այլ փաստաթղթեր՝ հաստատված օտարերկյա պետությունում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ​​ներկայացուցչության կամ հյուպատոսական հիմնարկի կողմից։**

**• ծնողի (պապի, տատի, հարազատ քրոջ կամ եղբոր) ծննդյան վկայականը կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ, որում առկա է ազգությամբ հայ լինելու վերաբերյալ նշում։ Ազգությունը հաստատող մեկ այլ փաստաթուղթ կարող է հանդիսանալ համահայր կամ համամայր եղբոր կամ քրոջ ծննդյան վկայականը, եթե հայկական ծագումը պայմանավորված է նրանց համատեղ ծնողի ազգությամբ։**

Նախորդ կետով նախատեսված փաստաթղթերին կից ներկայացվում է տվյալ անձի ազգակցական կապը (այսինքն, թե հայկական ծագում ունեցող ընտանիքի անդամն ինչ կապի մեջ է գտնվում դիմողի հետ) հիմնավորող փաստաթուղթ՝ տրված իրավասու պետական մարմինների կողմից։

\* ԿԱՐԵՎՈՐ. Բոլոր պաշտոնական փաստաթղթերը, որոնք տրված են օտարերկրյա պետական ​​մարմինների կողմից, պետք է ապոստիլով վավերացվեն կամ օրինականացվեն: Մասնավորապես, եթե համապատասխան երկիրը 1961 թվականի հոկտեմբերի 5-ի Օտարերկրյա պաշտոնական փաստաթղթերի օրինականացման պահանջը չեղյալ հայտարարելու մասին Կոնվենցիայի անդամ է, **որը նաև հայտնի է որպես Ապոստիլի կոնվենցիա**, ապա փաստաթուղթը պետք է վավերացվի ապոստիլով: Եթե ​​երկիրը Ապոստիլի կոնվենցիայի անդամ չէ, ապա փաստաթղթերն օրինականացվում են: Այնուհետև այդ փաստաթղթերը պետք է թարգմանվեն հայերեն և վավերացվեն նոտարի կողմից:

3․ Քաղաքացիության տրամադրման կարգը

Փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն **անձամբ** դիմողի կողմից, ընդ որում կա 2 հնարավոր տարբերակ՝

• փաստաթղթերի ներկայացում օտարերկրյա պետությունում ՀՀ դեսպանություն կամ հյուպատոսական հիմնարկ կամ

• ՀՀ-ում փաստաթղթերի ներկայացում ՀՀ Կառավարության լիազոր մարմին:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը շնորհվում և դադարեցվում է Նախագահի հրամանագրով։ ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու համար գանձվում է պետական ​​տուրք՝ **1000 ՀՀ դրամի** չափով։

Ինչ վերաբերում է ժամկետներին, ապա օրենքում կատարված փոփոխությունների համաձայն՝ 2022 թվականի հունիսի 22-ից դիմումների քննարկման վերջնաժամկետը **90** աշխատանքային օր է։

Եթե ​​դիմողն իր գործունեությամբ վնաս է հասցրել կամ կան հիմնավոր կասկածներ, որ իր գործունեության արդյունքում վերջինս կարող է վնասել պետական ​​անվտանգությանը և հասարակության անվտանգությանը, հասարակական կարգին, հանրային առողջությանն ու բարոյականությանը, այլոց իրավունքներին ու ազատություններին, պատվին ու բարի համբավին, դիմումը կարող է մերժվել։ Ընդ որում, ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու դիմումի մերժումը կարող է չհիմնավորվել։

Մերժման դեպքում դիմումը կարող է կրկին ներկայացվել մերժման օրվանից մեկ տարի հետո՝ օրենքով նախատեսված ընթացակարգով։