**Ārvalstīs noslēgta laulība starp viena dzimuma personām nav šķērslis šīm personām iesniegt pieteikumu administratīvajā tiesā par ģimenes attiecību publiski tiesisku atzīšanu Latvijā**

**Latvijas Republikas Senāta**

**Administratīvo lietu departamenta**

**2022.gada 23.maija**

**LĒMUMS**

**Lieta Nr. 670003722, SKA-794/2022**

[ECLI:LV:AT:2022:0523.SKA079422.3.L](https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI%3ALV%3AAT%3A2022%3A0523.SKA079422.3.L)

Tiesa šādā sastāvā: senatores Ieva Višķere, Dzintra Amerika, Anita Kovaļevska

rakstveida procesā izskatīja [pers. A] un [pers. B] blakus sūdzību par Administratīvās rajona tiesas tiesneša 2022.gada 25.marta lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt [pers. A] un [pers. B] pieteikumu.

**Aprakstošā daļa**

[1] Pieteicējas [pers. A] un [pers. B] vērsās Administratīvajā rajona tiesā ar pieteikumu, kurā lūdza konstatēt, ka pieteicēju attiecības ir atzīstamas par ģimenes attiecībām Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 110.panta izpratnē.

[2] Administratīvās rajona tiesas tiesnesis ar 2022.gada 25.marta lēmumu pieteikumu atteica pieņemt, norādot, ka pieteikums nav izskatāms administratīvā procesa kārtībā. Lēmums pamatots ar turpmāk norādītajiem apsvērumiem.

[2.1] Senāts ir atzinis, ka līdz brīdim, kad likumdevējs būs izveidojis atbilstošu tiesisko regulējumu, administratīvajā tiesā ir izskatāmi konstatēšanas pieteikumi par viena dzimuma pāru attiecību atzīšanu par ģimenes attiecībām Satversmes 110.panta izpratnē, un šādās lietās pieņemti spriedumi aizstās valsts īstenotu šo attiecību reģistrāciju. Tomēr konkrētajā gadījumā konstatējams, ka pieteicējas ir noslēgušas laulību Amerikas Savienotajās Valstīs, un tātad juridisks fakts, ka starp pieteicējām pastāv ģimenes attiecības, jau ir nodibināts.

[2.2] Juridiski fakti tiek konstatēti tikai tajos gadījumos, kad personām nav iespējams citādi (dokumentāli) pierādīt juridiska fakta pastāvēšanu. Tāpēc nav pamata pieņemt pieteikumu par fakta, ka starp pieteicējām pastāv ģimenes attiecības, konstatēšanu. Tā vietā pieteicējām ir jārīkojas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā Latvijā ir reģistrējamas ārvalstīs noslēgtas laulības.

[3] Pieteicējas par minēto lēmumu iesniedza blakus sūdzību. Blakus sūdzībā uzsvērts, ka Latvijā viena dzimuma personu attiecības netiek atzītas kā laulība un pieteicējas to arī neprasa. Pieteicējas vēlas, lai viņu attiecības Latvijā tiktu juridiski atzītas kā ģimenes attiecības. Pretēji rajona tiesas tiesneša norādītajam pieteicējām nepastāv reālas iespējas panākt viņu ģimenes attiecību atzīšanu Latvijas valstī, kompetentajai valsts iestādei iesniedzot iesniegumu par ārvalstīs noslēgto laulību. Ņemot vērā, ka laulība Latvijā netiek attiecināta uz viena dzimuma pāru attiecībām, kompetentā iestāde jebkurā gadījumā atteiktu reģistrēt faktu par ārvalstī noslēgtu pieteicēju laulību valsts publiskajos reģistros.

**Motīvu daļa**

[4] Blakus sūdzības izskatīšanas ietvaros izšķirams, vai rajona tiesas tiesnesis pamatoti atteicies pieņemt pieteicēju – viena dzimuma pāra – pieteikumu par fakta, ka viņu attiecības Latvijā ir atzīstamas par ģimenes attiecībām, konstatēšanu.

[5] Senāta judikatūrā, citstarp ņemot vērā arī Satversmes tiesas atziņas, jau iepriekš atzīts, ka Satversmes 110.panta pirmais teikums kopsakarā ar cilvēka cieņas principu uzliek likumdevējam pienākumu nodrošināt arī viena dzimuma pāra attiecību juridisko aizsardzību. Tas ietver arī pienākumu nodrošināt iespēju juridiski nostiprināt savas attiecības un tikt valsts atzītām par ģimeni.

Ievērojot to, ka likumdevējs nav izveidojis speciālu mehānismu šādu ģimenes attiecību publiski tiesiskai atzīšanai un nostiprināšanai (reģistrācijai), situācijā, kad divas pilngadīgas viena dzimuma personas vēlas, lai valsts atzītu viņu attiecības par ģimenes attiecībām, ir iespējams pēc analoģijas piemērot Administratīvā procesa likuma 184.panta pirmās daļas 3.punktu un 256.pantu, kas paredz iespēju minētajām personām iesniegt pieteikumu un tiesai taisīt spriedumu par publiski tiesisku attiecību pastāvēšanu.

Turklāt Senāts arī uzsvēris, ka, izskatot šādu pieteikumu, nav nozīmes un tiesai nav jāpārbauda apstākļi, kas saistīti ar to, vai personas faktiski dzīvo kopā, vai tām ir kopīga mājsaimniecība u. tml. Izšķiroši ir tas, ka personas brīvi ir paudušas gribu uzturēt ģimenes attiecības (*Senāta 2021.gada 10.decembra spriedums (slēgtas lietas statuss), publicēts ar Nr. SKA-[B1]/2021, pieejams:* [*https://www.at.gov.lv/downloadlawfile/8243*](https://www.at.gov.lv/downloadlawfile/8243)).

[6] Rajona tiesas tiesnesis ir norādījis, ka saskaņā ar minētajām Senāta atziņām vispārīgi administratīvajā tiesā ir izskatāmi viena dzimuma pāru pieteikumi par fakta, ka viņu attiecības ir atzīstamas par ģimenes attiecībām Satversmes 110.panta izpratnē, konstatēšanu. Tomēr konkrētajā gadījumā pastāvot šķērslis šāda pieteikuma pieņemšanai, jo starp pieteicējām ir noslēgta laulība Amerikas Savienotajās Valstīs, un tātad fakts, ka starp pieteicējām pastāv ģimenes attiecības, jau esot nodibināts.

Senāts turpmāk norādīto apsvērumu dēļ nepiekrīt, ka Amerikas Savienotajās Valstīs noslēgta laulība pati par sevi būtu uzskatāma par šķērsli konkrētā pieteikuma pieņemšanai.

[7] Gan pieteikumā, gan blakus sūdzībā pieteicējas ir uzsvērušas, ka pat situācijā, kad starp pieteicējām ārvalstī ir noslēgta laulība, viņu attiecības Latvijas valsts „juridiski neredz”. Attiecīgi pieteicēju mērķis, vēršoties tiesā ar konkrēto pieteikumu, ir panākt viņu attiecību juridisku atzīšanu, un šāda mērķa sasniegšanai šobrīd nav citu alternatīvu tiesiskās aizsardzības mehānismu.

No rajona tiesas tiesneša lēmuma izriet, ka, tiesneša ieskatā, šāds alternatīvs tiesiskās aizsardzības mehānisms tomēr pastāv, proti, normatīvajos aktos ir noteikta kārtība, kādā Latvijā ir reģistrējamas ārvalstīs noslēgtas laulības, un pieteicējām esot jārīkojas saskaņā ar minēto kārtību.

[8] Vispārīgi var piekrist rajona tiesas tiesnesim, ka parasti personām, starp kurām ārvalstīs ir noslēgta laulība, ir jārīkojas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā minētais fakts tiek reģistrēts Latvijas valsts publiskajos reģistros. Proti, personām par laulības faktu Latvijas valstij ir jāpaziņo, vēršoties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ar iesniegumu par attiecīga ieraksta veikšanu Fizisko personu reģistrā (Fizisko personu reģistra likuma 1.panta 2.punkts kopsakarā ar 4.panta 1.1daļu, 11.panta pirmās daļas 19.punktu un 14.panta trešo daļu). Līdz ar ieraksta veikšanu Fizisko personu reģistrā par noslēgto laulību tiek nodibināts publiski tiesisks fakts, ka abu personu starpā pastāv laulības attiecības (kas vienlaikus ir arī ģimenes attiecības), un attiecīgi personām par šāda fakta konstatēšanu nav nepieciešams vērsties ar pieteikumu administratīvajā tiesā.

Tomēr jāņem vērā, ka jēdziens „laulība” Latvijas normatīvajos aktos tiek lietots, ievērojot to, kā laulības institūtu aplūko Latvijas valsts. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja konkrētas attiecības citā valstī tiek atzītas par laulību, bet Latvijā – par tādu netiek atzītas, tiesību normas, kas regulē jautājumu par citā valstī noslēgtas laulības reģistrēšanu Latvijā, nav piemērojamas attiecībām, kas Latvijā netiek atzītas par laulību.

[9] Atbilstoši Satversmes 110.panta pirmajam teikumam Latvijā tikai pretējā dzimuma pāri var noslēgt laulību. Tādējādi Latvijas izvēle ir tāda, ka viena dzimuma pāra attiecības mūsu valstī nevar tikt aplūkotas kā laulība (*Satversmes tiesas 2020.gada 12.novembra sprieduma lietā Nr. 2019-33-01 12.1.punkts*). Turklāt kā, citstarp ņemot vērā arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības Tiesas praksi, ir atzinusi gan Satversmes tiesa, gan Senāts, starptautiskās tiesību normas arī neuzliek valstij pienākumu paplašināt laulības institūtu uz viena dzimuma personām (*Senāta 2016.gada 3.maija lēmuma lietā Nr. SKA-763/2016 (slēgtas lietas statuss) 10.punkts, Satversmes tiesas 2020.gada 12.novembra sprieduma lietā Nr. 2019-33-01 12.2.punkts*). Tāpēc tas, ka Latvijas valsts ir izšķīrusies laulību uzskatīt par savienību starp pretēja dzimuma personām, ir Latvijas izvēle, kas nav pretrunā ar starptautiskajām saistībām, tostarp saistībām, ko Latvija ir uzņēmusies kā Eiropas Savienības un Eiropas Padomes dalībvalsts.

Ievērojot minēto, tas, ka cita valsts noteiktā kārtībā reģistrētas viena dzimuma pāra attiecības atzīst par laulību, Latvijas valstij nav saistoši.

Vienlaikus tas, ka konkrētu personu attiecības cita valsts ir atzinusi par laulību, nav šķērslis Latvijas valstij šādas attiecības atzīt par ģimenes (kaut arī ne laulības) attiecībām. Turklāt viena dzimuma pāra attiecību juridiska atzīšana par ģimenes attiecībām, kā jau atzīts iepriekš minētajā Senāta 2021.gada 10.decembra spriedumā, ir ne tikai Latvijas valsts tiesības, bet arī pienākums.

[10] Konkrētajā gadījumā abas pieteicējas ir sievietes. Tādējādi, ievērojot šā lēmuma iepriekšējos punktos norādīto, nepamatots ir rajona tiesas tiesneša uzskats, ka pieteicējām saskaņā ar Fizisko personu reģistra likumā noteikto kārtību būtu pienākums vērsties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ar iesniegumu par ieraksta, ka starp pieteicējām ir noslēgta laulība Amerikas Savienotajās Valstīs, veikšanu Fizisko personu reģistrā. Turklāt, pat ja pieteicējas rīkotos saskaņā ar minēto kārtību, pieteicēju vēršanās pārvaldē faktiski nozīmētu prasījumu valsts pārvaldes iestādei publiskajā reģistrā veikt tādu ierakstu, ko pašlaik nepieļauj Latvijas valsts normatīvie akti. Attiecīgi ir acīmredzami, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde šāda ieraksta veikšanu Fizisko personu reģistrā atteiktu (sal. skatīt Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 4.panta pirmās daļas 1.punktu, kas paredz, ka civilstāvokļa akta reģistrāciju atsaka, ja tā ir pretrunā ar šo likumu vai citiem likumiem).

Līdz ar to pretēji rajona tiesas tiesneša uzskatam pieteicēju gadījumā normatīvajos aktos noteiktās kārtības, kādā ir reģistrējamas ārvalstīs noslēgtas laulības, ievērošana nav uzskatāma par alternatīvu tiesiskās aizsardzības mehānismu, ar kuru pieteicējas varētu panākt viņu attiecību juridisku atzīšanu Latvijas valstī.

Turklāt, kā jau minēts, pašas pieteicējas ir uzsvērušas, ka viņu mērķis, vēršoties tiesā ar konkrēto pieteikumu, nav panākt, ka Latvijas valsts juridiski atzītu pieteicēju attiecības par laulību, bet gan panākt, ka valsts juridiski atzīst pieteicēju starpā pastāvošās ģimenes attiecības.

[11] Nav saprotams, ko rajona tiesas tiesnesis ir domājis, norādot, ka ar laulības noslēgšanu Amerikas Savienotajās Valstīs jau ir nodibināts fakts, ka pieteicēju starpā pastāv ģimenes attiecības. Tas, ka ārpus Eiropas Savienības esošā valstī juridiski ir tikušas atzītas pieteicēju ģimenes attiecības laulības formā, automātiski nenozīmē, ka pieteicēju starpā pastāvošās ģimenes attiecības „juridiski redz” arī Latvijas valsts. Tieši tāpēc pieteicējas ir iesniegušas tiesā konkrēto pieteikumu – lai ar tiesas spriedumu pieteicēju attiecības Latvijā tiktu juridiski konstatētas kā ģimenes attiecības Satversmes 110.panta izpratnē, proti, lai Latvijas valstī būtu oficiāli fiksēts, ka pieteicēju starpā ir ģimenes attiecības.

[12] Tādējādi apstāklis, ka starp pieteicējām ārvalstī ir noslēgta laulība, nevar tikt uzskatīts par šķērsli konkrētā pieteikuma pieņemšanai. Šāds apstāklis var tikai papildus apstiprināt, ka pieteicējām ir patiesa griba uzturēt ģimenes attiecības.

Ievērojot minēto, pārsūdzētais rajona tiesas tiesneša lēmums ir atceļams, un pieteikums ir nododams rajona tiesai lemšanai par tā tālāko virzību.

**Rezolutīvā daļa**

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 129.1panta pirmās daļas 1.punktu, 323.panta pirmās daļas 2.punktu un 324.panta pirmo daļu, Senāts

**nolēma**

Atcelt Administratīvās rajona tiesas tiesneša 2022.gada 25.marta lēmumu un nodot jautājumu par pieteikuma virzību jaunai izskatīšanai Administratīvajai rajona tiesai.

Atmaksāt par [pers. A] un [pers. B] blakus sūdzību iemaksāto drošības naudu 15 *euro*.

Lēmums nav pārsūdzams.