**Prokuratūras galvenie darba statistiskie rādītāji**

**krimināltiesiskā jomā valstī kopumā**

**(salīdzinājums 3 gadu periodā)**

Kopš 2014. gada valstī turpinās reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaita samazinājums. Līdz ar to samazinās arī uzsākto kriminālprocesu skaits. 2020. gadā kopumā uzsākti 36 756 kriminālprocesi, kurus prokurori pieņēmuši uzraudzībā un kuros tiek izmeklēti 38 767 noziedzīgi nodarījumi. Izskatot fizisku un juridisku personu iesniegumus un sūdzības, atceļot lēmumus par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, sadalot kriminālprocesus (vienlaicīgi uzsākot jaunu), 2020. gadā prokuratūrā uzsākti 584 kriminālprocesi.

 Analizējot statistiku, redzams, ka, lai arī turpina samazināties to materiālu skaits, kuros pēc prokuroru iniciatīvas pārbaudīta lēmumu par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu likumība, tas joprojām ir liels. Pārbaudīto materiālu skaita samazinājums daļēji skaidrojams ar to, ka būtiski pieaug to gadījumu skaits, kad ar prokurora piekrišanu (prokurors jau pirms lēmuma pieņemšanas iesaistās materiāla pārbaudē) atteikts uzsākt kriminālprocesu par maznozīmīgu noziedzīgu nodarījumu (2020. gadā šādi lēmumi pieņemti 3434 gadījumos, savukārt 2019. gadā – 2637, bet 2018. gadā - 2031).

 Trīs gadu periodā turpina samazināties to gadījumu skaits, kad, pārbaudot lēmumu par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, tas tiek atcelts. Izskatot sūdzības vai pārbaudot atteikuma materiālus pēc savas iniciatīvas jeb bez saņemtas sūdzības, 2020. gadā prokuratūrā atcelti 1565, 2019. gadā 2033, bet 2018. gadā 2154 izmeklēšanas iestāžu lēmumi, ar kuriem atteikts uzsākt kriminālprocesu.

2019. – 2020. gadā būtiski pieaudzis prokuroru doto norādījumu skaits izmeklēšanas iestādēm kriminālprocesos par veicamajām procesuālajām un izmeklēšanas darbībām. Nolūkā veicināt iespējami ātrāku kriminālprocesu pabeigšanu, izpildot ģenerālprokurora rīkojumus par uzraudzības darba pastiprināšanu atsevišķu kategoriju lietās (ekonomiskie un koruptīvie noziedzīgie nodarījumi, kriminālprocesi, kuri uzsākti pēc Valsts kontroles materiāliem, kriminālprocesi, kuri ir Iekšlietu ministrijas Iekšējā drošības biroja lietvedībā, kuri uzsākti par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu u. c.), 2020. gadā notikušas 434 (attiecīgi 2019. gadā – 418, 2018. gadā – 294) apspriedes ar kriminālprocesu veicošajām amatpersonām (amatā augstāki un uzraugošie prokurori, izmeklētāji, izmeklēšanas iestāžu struktūrvienību vadība) par kriminālprocesu virzību.

2020. gadā būtiski pieaudzis to gadījumu skaits – 102 (attiecīgi 2019. gadā – 64, 2018. gadā – 69) –, kad speciālās izmeklēšanas darbības uzsāktas ar prokurora piekrišanu. Trīs gadu periodā būtiski nav mainījusies statistika par gadījumiem, kad kratīšanas veiktas ar prokurora piekrišanu (2020. gadā – 368 gadījumi, 2019. gadā – 396 gadījumi, 2018. gadā – 381 gadījums). Prokurors lemj par piekrišanas došanu kratīšanas izdarīšanai tikai neatliekamos gadījumos, kad novilcināšanas dēļ meklējamie priekšmeti vai dokumenti var tikt iznīcināti, noslēpti vai sabojāti vai arī meklējamā persona var aizbēgt.

2020. gadā virsprokurori pieņēmuši 1636 lēmumus par kriminālprocesu apvienošanu. 2019. gadā pieņemti 1630, bet 2018. gadā – 1555 šādi lēmumi.

Kriminālprocesa likuma 400. panta pirmā daļa paredz, ja kriminālprocesā ir veiktas nepieciešamās kriminālprocesuālās darbības un nav izdevies noskaidrot noziedzīgu nodarījumu izdarījušo personu, izmeklētājs ar uzraugošā prokurora piekrišanu var pieņemt lēmumu rezolūcijas veidā par kriminālprocesa apturēšanu. Statistika liecina, ka šādi apturētu kriminālprocesu skaits 2019.–2020. gadā būtiski pieaudzis. Minētais izmeklēšanas iestādēm ļauj lielākus resursus veltīt aktīvā izmeklēšanā esošajiem kriminālprocesiem.

2020. gadā prokuratūras struktūrvienības kopumā lietvedībā pieņēmušas 12 734 kriminālprocesus, tajā skaitā no izmeklēšanas iestādēm kriminālvajāšanas uzsākšanai 8870, atjaunojot 799 agrāk apturētos vai izbeigtos kriminālprocesus. 80 kriminālprocesus prokurori pārņēmuši no izmeklēšanas iestādēm, lai lemtu jautājumu par kriminālvajāšanas uzsākšanu. 2766 kriminālprocesi no izmeklēšanas iestādēm saņemti paātrinātā procesa kārtībā, tas ir, ne vēlāk kā 10 dienu laikā vai gadījumos, kad jāveic ekspertīze, ne vēlāk kā 30 dienu laikā no kriminālprocesa uzsākšanas brīža.

Jāatzīmē, ka 2020. gadā turpina samazināties kriminālprocesu skaits, kuri nodoti atpakaļ izmeklēšanas iestādēm izmeklēšanas turpināšanai. 2020. gadā izmeklēšanas iestādēm atgriezts 91 kriminālprocess, savukārt 2019. gadā – 136, bet 2018. gadā – 153. Tāpat turpina samazināties kriminālprocesu skaits, kuros atteikta kriminālvajāšana un kriminālprocess izbeigts. 2020. gadā šādu gadījumu skaits – 113, savukārt 2019. gadā – 138, bet 2018. gadā – 166.

Kriminālprocesu, kuri saņemti kriminālvajāšanai 2020. gadā, skaita samazinājums skaidrojams ar reģistrēto noziedzīgo nodarījumu (it īpaši kriminālpārkāpumu un mazāk smagu noziegumu) skaita samazinājumu, gan ar citiem objektīviem apstākļiem, piemēram, izmeklēšanas iestādēs rūpīgāk izsvērts kriminālprocesa uzsākšanas pamats, aktīvāk tiek izmantots procesuālās ekonomijas instruments situācijās, kad ar noziedzīgu nodarījumu radītais mantiskais zaudējums ir maznozīmīgs, jo būtiski pieaudzis gadījumu skats, kad ar prokurora piekrišanu atteikts uzsākt kriminālprocesu par maznozīmīgiem noziedzīgiem nodarījumiem, kā arī Covid-19 pandēmijas ietekmi uz savlaicīgu nepieciešamo procesuālo un izmeklēšanas darbību veikšanu.

Vērtējot statistiku trīs gadu griezumā, būtiskas izmaiņas kopā prokuratūrā pabeigtajos kriminālprocesos nav vērojamas. Samazinājies tiesai nodoto krimināllietu skaits, bet pieaudzis prokuratūrā pabeigto kriminālprocesu skaits. Minētais rādītājs liecina par pozitīvu tendenci – pēc iespējas pabeigt kriminālprocesus prokuratūrā, nesūtot krimināllietas uz tiesu, tādējādi atslogojot tiesas darbu. Prokuratūrā nepabeigto kriminālprocesu atlikums uz gada beigām 2020. gadā būtiski samazinājies. 2020. gadā nepabeigto kriminālprocesu skaits – 362, savukārt 2019. gadā nepabeigti bija 490 kriminālprocesi, bet 2018. gadā – 486 kriminālprocesi.

Analizējot trīs gadu rādītājus, redzams, ka 2020. gadā turpināja (attiecībā pret 2018. gadu pieaugums – 380 kriminālprocesi) palielināties to kriminālprocesu skaits, kuros prokurori konstatējuši, ka tos var pabeigt prokuratūrā, nosakot apsūdzētajai personai sodu.

Prokurora priekšraksta par sodu piemērošanas pamats – persona izdarījusi kriminālpārkāpumu, mazāk smagu noziegumu vai smagu noziegumu, par kuru paredzēts brīvības atņemšanas sods līdz pieciem gadiem, un prokurors, ņemot vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, personu raksturojošus datus un citus lietas apstākļus, ir guvis pārliecību, ka šai personai nevajadzētu piemērot brīvības atņemšanas sodu, taču to nevar atstāt nesodītu.

2020. gadā ar prokurora priekšrakstu par sodu pabeigtajos kriminālprocesos – 1765 gadījumos personas sodītas ar piespiedu darbu, 189 gadījumos personām piemērots naudas sods, bet 418 gadījumos noteikts papildsods – tiesību ierobežošana.

2020. gadā tiesai kopā nodotas 9019 apsūdzētās personas (tajā skaitā 479 nepilngadīgas personas) par 14 158 noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.

2019. gadā tiesai kopā nodotas 9626 apsūdzētās personas (tajā skaitā 507 nepilngadīgas personas) par 14 997 noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.

2018. gadā tiesai kopā nodota 10 041 apsūdzētā persona (tajā skaitā 523 nepilngadīgas personas) par 14 666 noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.

2018. gadā pirmās instances tiesā ar nolēmuma taisīšanu izskatītas 8406 krimināllietas, tajā skaitā bez pierādījumu pārbaudes 5327 krimināllietas, bet 1494 krimināllietās apstiprināta vienošanās starp prokuroru un apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu.

2019. gadā pirmās instances tiesā ar nolēmuma taisīšanu izskatītas 7835 krimināllietas, tajā skaitā bez pierādījumu pārbaudes 4705 krimināllietas, bet 1485 krimināllietās apstiprināta vienošanās starp prokuroru un apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu.

2020. gadā pirmās instances tiesā ar nolēmuma taisīšanu izskatītas 6809 krimināllietas, tajā skaitā bez pierādījumu pārbaudes 4061 krimināllieta, bet 1495 krimināllietās apstiprināta vienošanās starp prokuroru un apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu.

Iepriekš minētie rādītāji liecina, ka ir tendence mazināties krimināllietu iztiesāšanai, kas prasa liela skaita lietas dalībnieku personisku klātbūtni tajā, tādējādi ietaupot darba laika resursu. Šāda pieeja jāturpina, lai iztiesāšanas laiks tiktu veltīts kriminālprocesiem par sarežģītiem smagiem un sevišķi smagiem noziegumiem.

2020. gadā kopā izskatīti:

* 255  apelācijas protesti, no tiem apmierināti 169, bet noraidīti 90 protesti;
* 69 kasācijas protesti, no tiem apmierināti 48, bet noraidīts 21 protests;
* 38 Kriminālprocesa likuma 61. un 63. nodaļas kārtībā iesniegtie protesti, visi 38 protesti apmierināti.

Minētie rādītāji liecina, ka kopumā ir tendence mazināties prokuroru iesniegto protestu skaitam. Tas no vienas puses saistīts ar to, ka kopumā arī iztiesāto krimināllietu skaits mazinājies, kā arī norāda uz vienotas izpratnes nostiprināšanos valsts apsūdzības un tiesas pozīcijā par apsūdzētajam piemērojamo soda veidu un mēru, kā arī citiem būtiskiem jautājumiem, kas izlemjami tiesas spriedumā.