Maatietopalvelu

Kyselyvastaus

**Asiakirjan tunnus:** KT870

**Päivämäärä**: 30.4.2024

**Julkisuus:** Julkinen

**Venäjä / Ulkomailla asuvien entisten Neuvostoliiton kansalaisten Venäjän kansalaisuus – päivitys**

**Russia / Russian citizenship of Soviet citizens living abroad – update**

Kysymykset

1. Onko tilanne edelleen se, ettei Venäjä jossain tapauksissa pidä entistä Neuvostoliiton kansalaista Venäjän kansalaisena, vaikka henkilölle olisi myönnetty useita Venäjän federaation passeja vielä 2010-luvulle saakka? Onko kansalaisuuslainsäädäntöä uudistettu tällaisten tapausten osalta?  
2. Onko asiassa merkitystä, onko henkilö syntynyt nykyisen Venäjän federaation alueella ja kuinka kauan henkilö on asunut sen ulkopuolella?  
3. Myöntävätkö Venäjän edustustot passia uusiville henkilöille todistuksia, joissa perustellaan, miksi uutta Venäjän passia ei enää myönnetä, ja ettei heitä pidetä Venäjän federaation kansalaisina?

Questions

1. Is it still the case that under some circumstances Russia does not consider a Soviet citizen as a citizen of Russian Federation even if the person has been issued several Russian passports until 2010? Have any legal changes been made related to this issue?  
2. Does is make a difference if the person is born in the geographical area of Russian federation and if and how long the person has resided abroad?   
3. Do Russian diplomatic missions abroad issue documents that indicate why the passport has not been renewed and that the person is not considered a Russian citizen?

Neuvostoliiton kansalaisten kansalaisuusprosessia Venäjän kansalaisuuden saamiseksi sekä ulkomaan edustustoissa lain mukaan perusteettomasti myönnettyjä Venäjän passeja käsitellään maatietopalvelun 10.5.2021 julkaisemassa kyselyvastauksessa *Venäjä / Ulkomailla asuvien entisten Neuvostoliiton kansalaisten Venäjän kansalaisuus.[[1]](#footnote-1)*

Venäjän passin hankkimista ulkomaanedustustossa käsitellään maatietopalvelun 29.5.2023 julkaisemassa kyselyvastauksessa *Venäjä / Passin hankkiminen uudella sukunimellä*.[[2]](#footnote-2)

Venäjän kansalaisuuslakiin keväällä 2020 tehtyjä muutoksia käsitellään maatietopalelun 6.3.2023 julkaisemassa kyselyvastauksessa *Venäjä / Kansalaisuuslain muutokset 24.4.2020, kansalaisuuden hakeminen.[[3]](#footnote-3)*

# Onko tilanne edelleen se, ettei Venäjä joissain tapauksissa pidä entistä Neuvostoliiton kansalaista Venäjän kansalaisena, vaikka henkilölle olisi myönnetty useita Venäjän federaation passeja vielä 2010-luvulle saakka? Onko kansalaisuuslainsäädäntöä uudistettu tällaisten tapausten osalta?

Kuten maatietopalvelun toukokuussa 2021 julkaisemassa kyselyvastauksessa todetaan, jokaisesta Venäjän federaation alueella asuvasta Neuvostoliiton kansalaisesta tuli 6.2.1992 automaattisesti Venäjän kansalainen, mutta sen sijaan ulkomailla asuvista entisistä Neuvostoliiton kansalaisista ei tullut. Ulkomailla asuvien tuli asioida viimeistään 30.6.2002 Venäjän konsulaatissa ja ilmoittaa tahtonsa tulla Venäjän kansalaisiksi. Venäjän federaation alueella asuneiden entisen Neuvostoliiton kansalaisten rekisteröintimahdollisuus peruutettiin 31.5.2002 säädetyllä ja 1.7.2002 voimaan tulleella uudella kansalaisuuslailla. Edellä mainittu menettely on koskenut myös nykyisen Venäjän alueella syntyneitä henkilöitä. Venäjän ulkomaanedustoissa on esiintynyt tapauksia, joissa konsulirekisteriin Neuvostoliiton kansalaisina rekisteröityneille henkilöille on myönnetty Venäjän passeja, vaikka heitä ei ole ollut asianmukaisesti rekisteröity Venäjän kansalaisiksi. Tällaisten henkilöiden passeja uusittiin toistuvasti, ja passin haltijat pitivät itseään Venäjän kansalaisina. Vuonna 2009 käyttöön otetun passinmyöntömenettelyn myötä viranomaiset alkoivat tarkistaa Venäjän passin haltijoiden tosiasiallisen kansalaisuusaseman entistä tarkemmin.[[4]](#footnote-4)

## Yleisesti kansalaisuus- ja passinmyöntöprosesseista 1990–2000-luvuilla

Venäläisen Rossijskaja gazeta -lehden (ven. Российская газета) keväällä 2011 haastattelemat Venäjän sisäministeriön edustajat ovat selventäneet Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Venäjällä vallinnutta sekavaa tilannetta sekä viranomaisten vaihtelevista, paikoin lainvastaisista passinmyöntö- ja kansalaisrekisterikäytännöistä aiheutuneita ongelmia ja epäselvyyksiä. Edustajien mukaan monelle Venäjän passin haltijalle on tullut yllätyksenä, etteivät he olekaan virallisesti ja tosiasiallisesti Venäjän kansalaisia. Osa näistä ihmisistä on asunut Venäjällä vuosikausia, heillä on Venäjän passi ja he ovat esimerkiksi opiskelleet ja äänestäneet. Sisäministeriön edustajien mukaan ilmi tulleet ongelmat Venäjän kansalaisuuden puuttumisesta johtuvat valloillaan olleesta byrokratiasta. Voimassa olevaa lainsäädäntöä ei ole aina noudatettu oikein, ja joskus kansalaiset eivät ole ajatelleet asiaa siinä määrin, että he olisivat varmistaneet Venäjän kansalaisuutensa olevan virallistettu. Tilannetta kuvataan hankalaksi, sillä osa ihmisistä on elänyt Venäjän passi hallussaan monta vuotta ilman, että he tosiasiassa ovat Venäjän kansalaisia. Ongelma "vääristä" tai väärin perustein myönnetyistä passeista tuli ilmi, kun maahanmuuttoa alettiin 2000-luvun lopulla hallinnoida asianmukaisissa järjestelmissä [[5]](#footnote-5)

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen vuonna 1991 voimaan tullut kansalaisuuslaki takasi Venäjän alueella asuneille Venäjän kansalaisuuden automaattisesti. Se tarjosi myös entisten Neuvostomaiden kansalaisille hyvin suotuisat olosuhteet Venäjän kansalaisuuden saamiselle, ja yli kolme miljoonaa ihmistä käyttikin tämän lain tarjoaman mahdollisuuden. Laki oli voimassa 10 vuotta. Vuonna 2002 voimaan tullut federaatiolaki Venäjän kansalaisuudesta salli entisen Neuvostoliiton kansalaisten hakea Venäjän kansalaisuutta helpotetussa menettelyssä aina 1.7.2009 saakka. Takarajaa siirrettiin useasti vuosina 2002–2009, mutta tästä huolimatta moni Neuvostoliiton kansalainen ei onnistunut määrittämään oikeudellista asemaansa.[[6]](#footnote-6)

Sisäministeriön edustajat muistuttavat, että vuoteen 1997 asti ei ollut edes olemassa Venäjän passia, vaan ihmisillä oli käytössä Neuvostoliiton passi, johon laitettiin erinäisiä leimoja ja liitettiin todistuksia, joita myös toisinaan väärennettiin. Ihmisille myönnettiin passeja myös diplomaattiedustustoissa, mutta heitä tai heidän tietojaan ei myöhemmin lisätty virallisiin kansalaisuusrekistereihin. Tieto Venäjän kansalaisuudesta on saattanut olla liitettynä lapsen syntymätodistukseen, samaan aikaan kun esimerkiksi lapsen vanhemmalle on myönnetty Venäjän passi. Syntymätodistukseen liitettyyn kansalaisuusmerkintään luottaneelle henkilölle on saattanut selvitä vasta vuosia myöhemmin passia hakiessa, että hän ei tosiasiassa olekaan Venäjän kansalainen. Tällaisissa tapauksissa henkilöille on todettu, että passi tai kansalaisuus on myönnetty perusteettomasti. Ihmisoikeusasiantuntijat syyttävät tilanteesta passeja myöntäneiden tahojen epäpätevää henkilökuntaa sekä ymmärryksen puutetta siitä, mitä kansalaisuus todella tarkoittaa. Toisaalta on huomioitava, että miljoonien ihmisten kansalaisuus on asianmukaisesti virallistettu.[[7]](#footnote-7)

Sisäministeriön edustajien mukaan Venäjän maahanmuuttoviranomaisilla oli tiedossa vuonna 2011 noin 30 000 ihmistä, jotka olivat saapuneet maahan Neuvostoliiton passeja ja syntymätodistuksia käyttäen eivätkä erinäisistä syistä olleet onnistuneet saamaan Venäjän kansalaisuutta tai rekisteröineet tilapäistä tai pysyvää oleskelua maassa tai saaneet kansalaisuudettoman asemaa. Venäjän maahanmuuttoviraston on kerrottu tunnistaneen yhteensä 65 000 Venäjän passia, jotka oli myönnetty lainvastaisesti. Sisäministeriön edustajat toteavat keväällä 2011 julkaistussa haastattelussa, että luvut eivät ole lopullisia, vaan joka vuosi niihin lisätään noin 10 000 lisää. Venäjän passin haltijan tosiasiallinen kansalaisuudettomuus on tullut ilmi esimerkiksi silloin, kun henkilö on hakenut uutta ulkomaanpassia tai sisäpassia vanhentuneen tai kadonneen tilalle. Joissain tapauksissa kansalaisuuden puuttuminen on tullut ilmi pankkilainaa myönnettäessä tai muissa viranomaisyhteyksissä, joissa henkilöllisyys tarkistetaan viranomaisrekisteristä. Näissä tilanteissa henkilöitä ei ole löytynyt Venäjän väestötietojärjestelmästä. Joukossa on myös sellaisia, jotka ovat hankkineet Venäjän passin väärillä asiakirjoilla. Näillä kaikilla ihmisillä on siis Venäjän passi, mutta ei kansalaisuutta.[[8]](#footnote-8)

Sisäministeriön edustajat toteavat, että passeja ei takavarikoida ennen kuin henkilön laillinen asema on vahvistettu, mutta myöskään uutta passia ei tällaisille henkilöille myönnetä, vaan heidän on virallistettava kansalaisuutensa lainmukaisessa menettelyssä. Esimerkiksi vuonna 2010 noin 9 000 henkilöstä, joille Venäjän passi oli myönnetty ilman virallista kansalaisuutta, noin 5 500 pystyi vahvistamaan oikeudellisen asemansa Venäjällä joko saamalla kansalaisuuden tai oleskeluluvan.[[9]](#footnote-9)

Venäläinen Tinkoff Journal (ven. Тинькофф Журнал) mainitsee kesällä 2023 tekemässään julkaisussa, että Venäjän korkein oikeus on elokuussa 2019 tekemässään ratkaisussa[[10]](#footnote-10) todennut, ettei henkilölle väärin perustein myönnettyä kansalaisuutta voi riistää. Julkaisussa todetaan, että korkein oikeus kielsi ratkaisullaan valloillaan olleen käytännön, jonka vuoksi sadoilta ihmisiltä on riistetty kansalaisuus, jättäen nämä ihmiset Venäjällä ilman lääkehoitoa, työpaikkaa ja eläkettä. Vuosituhannen vaihteessa tilanne Venäjällä oli kaoottinen ja kansalaisuusprosessin aikana saattoi tapahtua mitä tahansa. Viranomaiset eivät varmentaneet heille esitettyjä asiakirjoja, ja he antoivat ihmisille liitteitä, todistuksia ja passeja hyvin avokätisesti ilman, että niiden antamiseen olisi ollut tosiasiallisia perusteita. Toisinaan ihmisen esittämät asiakirjat olivat kunnossa, mutta niiden kopiot ja alkuperäiskappaleet katosivat, eikä todistuksen tai passin myöntämisen laillisuutta voitu mitenkään vahvistaa. Tilannetta hankaloitti se, että Venäjällä kansalaisuusasioita hoiti sisäministeriö ja ulkomailla ulkoministeriö ja vieläpä eri tietojärjestelmissä. Erityisen haavoittuvassa asemassa olivat henkilöt, jotka saivat kansalaisuuden ulkomailla Venäjän ulkomaanedustuston kautta, sekä heidän jälkeläisensä. Prosessiin liittyvät asiakirjat jäivät ulkomaille ja hävisivät fyysisiin arkistoihin ilman sähköisiä järjestelmiä. Esimerkkejä epäonnisista kansalaisuusprosesseista on olemassa useita. Esimerkiksi 45-vuotias mies oli vaihtamassa sisäpassiaan, joten vanha sisäpassi otettiin pois, mutta tilalle ei myönnetty uutta, sillä aiempi asiakirja oli viranomaisten mukaan myönnetty erehdyksessä virkamiehen kokemattomuuden vuoksi. Oikeusprosessin aikana asiasta oli esitetty ratkaisuvastuussa olleen virkamiehen kirjallinen selitys.[[11]](#footnote-11) Toisessa taauksessa vuonna 2004 Venäjän ulkomaanedustuston kautta kansalaisuuden saanut henkilö sai tietää vuonna 2017, että kaikki hänelle siihen mennessä myönnetyt asiakirjat olivat epäpäteviä, sillä hänen tietojaan ei löytynyt ulkoministeriön tietokannasta.[[12]](#footnote-12)

## Oikeuskäytäntöä

Entisten Neuvostoliiton kansalaisten Venäjän kansalaisuusprosessi on huomioitu myös Venäjän oikeuskäytännössä. Venäjän korkein oikeus on arvioinut varsinaisessa ratkaisussaan kaksi erillistä tapausta, joista ensimmäisessä mies haki Venäjän kansalaisuuden ulkomaanedustustossa, mutta asiakirjat hävisivät eikä hänen tietojaan löytynyt myöhemmin sisä- eikä ulkoministeriön tietokannoista. Mies vaihtoi sisäpassinsa 45-vuotiaana ja hänelle ilmoitettiin, ettei hän olekaan kansalainen. Toisessa tapauksessa alaikäinen henkilö sai Venäjän kansalaisuuden ulkomaanedustustossa yhdessä vanhempiensa kanssa. Henkilö palasi myöhemmin Venäjälle ja sai vuosien aikana useamman sisäpassin, kunnes 45-vuotiaana sisäpassia uusiessa poliisi ilmoitti, että sisäministeriön rekisteriin oli lisätty vain hänen vanhempansa, mutta ei häntä itseään. Näin ollen hänellä ei ollut viranomaistietojen mukaan kansalaisuutta. Toisin kuin alemmat oikeusasteet, korkein oikeus katsoi, että on poliisiviranomaisen vastuulla varmistaa henkilön kansalaisuusstatus. Passin haltijan tulee voida luottaa siihen, että hän on täysivaltainen kansalainen, etenkin jos viranomainen on toistuvasti hänelle asiakirjoja myöntänyt. Kansalainen ei voi myöskään olla vastuussa viranomaisen virheistä eikä tietojärjestelmien puutteista. Lisäksi henkilö voidaan jättää kansalaisuudettomaksi silloin, kun viranomainen voi pitävästi todistaa, että henkilön kansalaisuus on alun alkaen perustunut väärään asiakirjanäyttöön, tai että henkilö on toiminut vilpillisesti yhteistyössä viranomaisen kanssa. Julkaisussa todetaan, että mikäli edellä kuvatussa tilanteessa tällä hetkellä oleva henkilö on käynyt läpi kaikki oikeusasteet ja valitusaika hänen asiassaan on umpeutunut, niin korkeimman oikeuden ratkaisu ei tilannetta muuta, vaan henkilön on hankittava kansalaisuus voimassaolevan lainsäädännön puitteissa tai valitettava viime kädessä perustuslakituomioistuomeen.[[13]](#footnote-13)

Juridisiin aiheisiin erikoistunut venäläinen Advokatskaja gazeta -lehti (ven. Адвокатская газета) on arvioinut elokuussa 2022 tekemässään julkaisussa tuomioistuinten ratkaisuja tapauksissa, joissa henkilölle on myönnetty passi väärin perustein. Tuomioistuinten suhtautumisessa on vaihtelua ja valittajien olosuhteet ovat vaihtelevia. Annetuissa tuomioissa huomiota on kiinnitetty esimerkiksi siihen, kuinka monta kertaa viranomainen on henkilölle passin myöntänyt. Sillä, miten kauan sitten henkilö on ensimmäisen kerran passin saanut, ei kuitenkaan todeta olevan merkittävää väliä. Maahanmuuttoviranomaista edustavia virkamiehiä vastaan on nostettu rikosasioista sen perusteella, että he ovat myöntäneet passeja lainvastaisesti.[[14]](#footnote-14)

Käytetyssä lähdeaineistossa ei käy ilmi miten korkeimman oikeuden elokuussa 2019 antamaan ratkaisuun alueellisissa tuomioistuimissa suhtaudutaan, tai että onko korkeimman oikeuden ratkaisu muuttanut valloillaan ollutta oikeuskäytäntöä siten, ettei viranomaisnäkökulmasta perusteettomasti Venäjän passin saaneilta henkilöiltä riistettäisi Venäjän passia ja oletettua kansalaisuutta. Lähdeaineiston perusteella tuomioistuimen langettavan, eli Venäjän passin haltijan kansalaisuudettomuuden vahvistavan päätöksen myötä kansalaisuutta on haettava lain edellyttävällä tavalla. Käytetyssä lähdeaineistossa ei myöskään löydy tietoa siitä, onko korkeimman oikeuden 2019 ratkaisulla ollut vaikutusta ulkomailla asuneiden ja 30.6.2002 mennessä Venäjän kansalaisuuden rekisteröintivaatimuksen piiriin kuuluneiden entisen Neuvostoliiton kansalaisten juridisesti epäselviin kansalaisuustapauksiin.

## Lainsäädäntömuutoksia

Kansalaisuuslakia täydennettiin 12.12.2012 uudella luvulla, jossa säädetään kahden eri ryhmän oikeudesta saada Venäjän kansalaisuus helpotetussa menettelyssä. Toiseen näistä ryhmistä kuuluivat henkilöt, jotka olivat saaneet Venäjän kansalaisuuden ennen 1.7.2002 asiassa toimivaltaisilta viranomaisilta ja virallisia hakulomakkeita käyttäen, mutta joiden kansalaisuudesta jäi epäilys tai epävarmuus.[[15]](#footnote-15) Duuman sivuilla marraskuussa 2016 tehdyssä julkaisussa tarkennetaan, että toiseen kategoriaan kuuluvilla henkilöillä passi on joko peruutettu tai sitä on pidetty mitättömänä.[[16]](#footnote-16) Venäjän Japanin konsulaatin Niigaten toimipisteen sivustolla todetaan, että vuonna 2012 lakiin tehdyssä täydennyksessä mainitut kaksi ryhmää voivat hakea kansalaisuutta helpotetussa menettelyssä 1.1.2020 asti. Helpotetun menettelyn takaraja oli alun perin 1.1.2017, mutta sitä päätettiin vuonna 2016 siirtää vuoteen 2020.[[17]](#footnote-17)

Advokatskaja gazeta -lehti toteaa elokuussa 2022, että Venäjän duumassa on käsittelyssä lakialoite (№ 49269-8), jossa on tarkoitus säätää 10 vuoden määräajasta kansalaisuuden hylkäävän johtopäätöksen tekemiselle. Lakimuutoksen toivotaan pysäyttävän Venäjän kansalaisuuden menettämistä koskevien oikeudenpäätösten aalto. Mainitusta lakialoitteesta tai sen käsittelyn etenemisestä ei ole löydettävissä tarkempaa tietoa.[[18]](#footnote-18)

Käytetyssä lähdeaineistossa ei ole löydettävissä mainintoja siitä, että Venäjän kansalaisuuslainsäädäntöä olisi muutettu siten, että entisiä Neuvostoliiton kansalaisia, joille Venäjän passi on myönnetty ilman tosiasiallista kansalaisuutta, pidettäisiin Venäjän kansalaisina ilman virallista kansalaisuuden myöntämisprosessia.

# Onko asiassa merkitystä, onko henkilö syntynyt nykyisen Venäjän federaation alueella ja kuinka kauan henkilö on asunut sen ulkopuolella?

Käytetyssä lähdeaineistossa ei käy ilmi, että Venäjän passin saaneen entisen Neuvostoliiton kansalaisen, tosiasiassa vailla kansalaisuutta olevan henkilön syntymäpaikalla tai mahdollisen ulkomailla asumisella tai sen kestolla olisi vaikutusta siihen, pitävätkö Venäjän viranomaiset häntä kansalaisena vai eivät. Toisaalta lähteissä todetaan, että ulkomaanedustustoissa asioineet henkilöt ja heidän jälkeläisensä ovat olleet erityisen haavoittuvassa asemassa kansalaisuus- ja passinmyöntöprosesseissa ja niihin liittyvissä epäselvyyksissä.[[19]](#footnote-19)

# Myöntävätkö Venäjän edustustot passia uusiville henkilöille todistuksia, joissa perustellaan, miksi uutta Venäjän passia ei enää myönnetä, ja ettei heitä pidetä Venäjän federaation kansalaisina?

Käytetyssä lähdeaineistossa ei käy ilmi, ei käy ilmi, myöntävätkö Venäjän ulkomaanedustustot henkilöille todistuksia tai kirjallisia perusteluja siitä, ettei henkilö voi saada uutta passia, koska häntä ei pidetä Venäjän kansalaisena. Lähdeaineistossa esitetyt tapausesimerkit keskittyvät pääosin oikeustapauksiin, jotka koskevat on ulkomailla passin perusteettomasti saaneita ja sittemmin Venäjälle muuttaneita henkilöitä. Toisaalta lähdeaineistossa on maininta tapauksesta, jossa eräässä Venäjällä oikeusprosessiin päätyneessä tapauksessa kokemattomuutensa vuoksi virheen tehneen ja väärin perustein passiasiakirjan myöntäneen virkamiehen kerrotaan lausuneen asiasta kirjallisesti.[[20]](#footnote-20)

# Lähteet

Maatietopalvelu

29.5.2023. *Venäjä / Passin hankkiminen uudella sukunimellä* <https://maatieto.migri.fi/base/2724d19a-5460-485d-bff8-6cd8f75f86d5/countryDocument/243fc802-b2c6-4c60-a7f3-ae23780a8dd2> (käyty 29.4.2024).

6.3.2023. *Venäjä / Kansalaisuuslain muutokset 24.4.2020, kansalaisuuden hakeminen* <https://maatieto.migri.fi/base/2724d19a-5460-485d-bff8-6cd8f75f86d5/countryDocument/41b21090-f6a7-48d6-b8f2-e8e92f8536af>(käyty 29.4.2024).

10.5.2021. *Venäjä / Ulkomailla asuvien entisten Neuvostoliiton kansalaisten Venäjän kansalaisuus.* <https://maatieto.migri.fi/base/2724d19a-5460-485d-bff8-6cd8f75f86d5/countryDocument/06745a8f-0e88-454f-93ec-8f20c929aea6> (käyty 29.4.2024).

OC Media 15.4.2021. *Как тысячи эмигрантов с Южного Кавказа оказались в России лицами без гражданства.* <https://oc-media.org/ru/statyi/kak-tysyachi-emigrantov-s-yuzhnogo-kavkaza-okazalis-v-rossii-litsami-bez-grazhdanstva/> (käyty 29.4.2024).

\*\*\*

Адвокатская газета (Advokatskaja gazeta)

29.8.2022. *Граждане РФ лишаются российского гражданства.* <https://www.advgazeta.ru/ag-expert/advices/grazhdane-rf-lishayutsya-rossiyskogo-grazhdanstva/> (käyty 30.4.2024).

21.7.2021. *Является ли наличие российского паспорта подтверждением гражданства РФ.* <https://www.advgazeta.ru/mneniya/yavlyaetsya-li-nalichie-rossiyskogo-pasporta-podtverzhdeniem-grazhdanstva-rf/> (käyty 29.4.2024).

Апелляционное определение Мосгорсуда (Apelljatsionnoje opredelenije Mosgorsuda) 6.6.2019. *Апелляционное определение Мосгорсуда от 06.06.2019 № 33а-3952/2019.* <https://docs.google.com/document/d/1gE4fbwNlJv9q2SS2nf52THMn0zloO3rmiRF3dI7vGAU/edit> (käyty 30.4.2024).

Верховный суд Российской Федерации (Verhovnyi sud Rossijskoj Federatsii) 9.8.2019. *Кассационные определения ВС от 9.08.2019 № 77-КА19-3.* <https://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1798602> (käyty 30.4.2024).

Генеральное консульство России в Ниигате (Generalnoje konsulstvo Rossii v Niigate) 2024. *Гражданство бывшего СССР.* <https://niigata.mid.ru/ru/consular-services/consulate-ru/citizenship/prochie_voprosy_kasatelno_grazhdanstva/grazhdanstvo_byvshego_sssr/> (käyty 29.4.2024).

Государственная дума (Gosudarstvennaja duma) 8.11.2016. *До 1 января 2020 года предлагается продлить срок вступления в гражданство России для двух категорий соотечественников.* <http://duma.gov.ru/news/12719/> (käyty 29.4.2024).

Российская газета (Rossijskaja gazeta) 15.2.2011. *Из-за бюрократических процедур десятки тысяч россиян получили "неправильные паспорта"*. <https://rg.ru/2011/02/15/pligin.html> (käyty 29.4.2024).

Тинькофф Журнал (TInkoff Žurnal) 3.7.2023. *Верховный суд запретил отбирать российское гражданство, выданное по ошибке.* <https://journal.tinkoff.ru/news/otobrali-grazhdanstvo/> (käyty 29.4.2024).

Tietoja vastauksesta

Maahanmuuttoviraston maatietopalvelun kyselyvastaus on laadittu noudattaen Euroopan unionin yhteisiä suuntaviivoja lähtömaatiedon tuottamisesta (2008). Vastaus perustuu huolellisesti valittuihin lähteisiin, joista kaikki on listattu vastauksen lähdeluetteloon. Ilmeisiä ja kiistattomia tosiasioita lukuun ottamatta kaikki esitetty tieto on tarkastettu useammasta lähteestä, ellei muuta erikseen mainita. Vastauksessa esitetyt tiedot on hankittu, arvioitu ja käsitelty huolellisesti, vastausajan ollessa rajattu. Vastaus ei kuitenkaan pyri olemaan kaikenkattava, eikä sitä tule pitää yksinään minkään oleskeluluvan, pakolaisaseman tai turvapaikkahakemuksen perusteena. Vaikka jotain tapahtumaa, henkilöä tai organisaatiota ei olisi mainittu vastauksessa, se ei tarkoita, etteikö kyseistä tapahtumaa olisi tapahtunut tai kyseistä henkilöä tai organisaatiota olisi olemassa. Vastaus ei välttämättä edusta Maahanmuuttoviraston virallista kantaa, eikä se ole poliittinen kannanotto tai oikeudellinen arvio.

Information on the response

This response has been compiled by the Country Information Service of the Finnish Immigration Service in accordance with the common EU guidelines for processing country of origin information (2008). The response is based on carefully selected sources of information. All sources used are referenced. With the exception of obvious and indisputable facts, all information presented has been cross-checked from several sources unless stated otherwise. The information provided in the response has been obtained, evaluated and processed carefully within the limited time frame given. However, the response does not aim to be exhaustive, and it should not be considered conclusive as to the merit of any particular claim to a residence permit, refugee status or asylum. Even if a certain event, person or organization is not mentioned in the response, this does not mean that the event has not taken place or that the person or organization does not exist. The response does not necessarily reflect the opinion of the Finnish Immigration Service, and it is not a political statement or a judicial evaluation.

1. Maatietopalvelu 10.5.2021. [↑](#footnote-ref-1)
2. Maatietopalvelu 29.5.2023. [↑](#footnote-ref-2)
3. Maatietopalvelu 6.3.2023. [↑](#footnote-ref-3)
4. Maatietopalvelu 10.5.2021, s. 1–2. [↑](#footnote-ref-4)
5. Российская газета 15.2.2011. [↑](#footnote-ref-5)
6. Российская газета 15.2.2011. [↑](#footnote-ref-6)
7. OC Media 15.4.2021. [↑](#footnote-ref-7)
8. Российская газета 15.2.2011. [↑](#footnote-ref-8)
9. Российская газета 15.2.2011. [↑](#footnote-ref-9)
10. Верховный суд Российской Федерации 9.8.2019. [↑](#footnote-ref-10)
11. Тинькофф Журнал 3.7.2023. [↑](#footnote-ref-11)
12. Тинькофф Журнал 3.7.2023; Апелляционное определение Мосгорсуда 6.6.2019. [↑](#footnote-ref-12)
13. Тинькофф Журнал 3.7.2023. [↑](#footnote-ref-13)
14. Адвокатская газета 29.8.2022. [↑](#footnote-ref-14)
15. Адвокатская газета 21.7.2021. [↑](#footnote-ref-15)
16. Государственная дума 8.11.2016. [↑](#footnote-ref-16)
17. Генеральное консульство России в Ниигате 2024; Государственная дума 8.11.2016. [↑](#footnote-ref-17)
18. Адвокатская газета 29.8.2022. [↑](#footnote-ref-18)
19. Тинькофф Журнал 3.7.2023. [↑](#footnote-ref-19)
20. Тинькофф Журнал 3.7.2023. [↑](#footnote-ref-20)