**Informatīvais ziņojums “Par valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija” un tās vispārējo stratēģisko mērķi”**

# Ievads

Informatīvais ziņojums sagatavots, izpildot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.pantā noteikto pienākumu, Satiksmes ministrijai kā valsts kapitāla daļu turētājai valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, reģistrācijas Nr. 40003345734  (turpmāk – Kapitālsabiedrība, arī CSDD) veikt pārvērtēšanu publiskas personas līdzdalības kapitālsabiedrībā atbilstībai Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam.

Pamatuzdevums izvērtējumam par publiskas personas līdzdalības pārvērtēšanu Kapitālsabiedrībā ir ne tikai pamatot līdzdalību Kapitālsabiedrībā, bet arī veidot detalizēta un analītiska novērtējuma bāzi, pamatojoties uz kuru izvirzīt Kapitālsabiedrības vispārējo stratēģisko mērķi nākamajam stratēģiskās plānošanas periodam. Šādā izvērtējumā balstīts stratēģiskais mērķis nodrošina attaisnojamu publiskas personas līdzdalību Kapitālsabiedrībā, sabiedrības interešu nodrošināšanu, kā arī mērķtiecīgu, efektīvu un labā pārvaldībā balstītu Kapitālsabiedrības darbību.

Līdz ar to, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.panta otrās daļas 2.punktu Informatīvajā ziņojuma ietverts pamatojums CSDD vispārējam stratēģiskajam mērķim.

# Esošās situācijas izklāsts

Kapitālsabiedrība ir valsts kapitālsabiedrība, kurā 100 procentu kapitāla daļu pieder valstij, kapitāla daļu turētāja ir Satiksmes ministrija. Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums ir 23 117 317 EUR. Saskaņā ar pēdējo auditēto gada pārskatu Kapitālsabiedrības 2019.gada pamatdarbības ieņēmumi jeb neto apgrozījums sasniedza 49,85 milj. EUR, bilances kopsumma uz 31.12.2019. bija 47,9 milj. EUR. Kapitālsabiedrība strādā ar peļņu, tās pašu kapitāla atdeve jeb ROE pēdējos gados ir svārstījusies no 6 - 9 %. 2019.gadā Kapitālsabiedrībā vidēji tika nodarbināti 606 darbinieki. Kapitālsabiedrība veic tiešos maksājumus valsts un pašvaldību budžetos, kā arī nodrošina likumā noteikto nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumu pieņemšanu un veic to samaksas kontroli. Kapitālsabiedrības darbība tiek pilnībā finansēta no pašas ieņēmumiem

Kapitālsabiedrība reģistrē transportlīdzekļus, kuterus, motorlaivas, ūdens motociklus, airu laivas un izsniedz tiem reģistrācijas dokumentus un valsts reģistrācijas numura zīmes; piešķir un anulē transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, izsniedz transportlīdzekļu vadītāju apliecības; nodrošina un uztur transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru; nodrošina transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati, veic transportlīdzekļu tehnisko kontroli uz ceļiem un transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu; veic ceļu drošības auditu un vispārējo pārraudzību; nodrošina Rīgas Motormuzeja un Biķernieku kompleksās sporta bāzes darbību un attīstību; veido un uztur tikai ar elektromotoru darbināmu transportlīdzekļu uzlādes staciju tīklu; veic sabiedrības izglītošanu un informēšanu un izstrādā mācību līdzekļus satiksmes drošības jautājumos, ceļu satiksmes negadījumu profilaksei; veido un uztur ceļu satiksmē izdarīto pārkāpumu fiksēšanas stacionāro tehnisko līdzekļu sistēmu; veido un uztur autoceļu lietošanas nodevas maksājumu portālu Internetā.

Kapitālsabiedrības statūtos noteiktais darbības mērķis ir uzturēt un attīstīt kvalitatīvu un juridiski pamatotu valsts attīstībai un drošībai svarīgu pakalpojumu kompleksu (sistēmu) transportlīdzekļu uzskaites un tehniskās kontroles, transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas, iekšējo ūdeņu kuģošanas līdzekļu uzskaites un vadītāju kvalifikācijas jomās, nodrošinot valsts un sabiedrības interešu īstenošanu satiksmes nozarē, ar to novēršot tirgus nepilnības, kā arī pārvaldīt, uzturēt un attīstīt valsts attīstībai un drošībai stratēģiski svarīgus īpašumus - Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru un nacionālo Biķernieku komplekso sporta bāzi.

Kapitālsabiedrības funkcijas nosaka virkne normatīvo aktu, starp kuriem kā galvenais ir jāmin Ceļu satiksmes likums, un kuri detalizēti ir apskatīti Informatīvā ziņojuma III.nodaļā. Kapitālsabiedrības pārvaldi īsteno akcionāru sapulce, padome un valde. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu vidējā termiņā Kapitālsabiedrība savu darbību plāno un īsteno atbilstoši Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai. Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2018.-2020. gadam noteiktais stratēģiskais mērķis ir: “Uzturēt un attīstīt kvalitatīvu un juridiski pamatotu valsts attīstībai un drošībai svarīgu pakalpojumu kompleksu (sistēmu) transportlīdzekļu uzskaites un tehniskās kontroles, transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas, iekšējo ūdeņu kuģošanas līdzekļu uzskaites un vadītāju kvalifikācijas jomās, nodrošinot sabiedrības interešu īstenošanu satiksmes nozarē, ar to novēršot tirgus nepilnības”. Kapitālsabiedrība ir ieviesusi kvalitātes standartu, iekšējo normatīvo dokumentu un procedūru sistēmu un korporatīvo pārvaldību, kas iever iekšējās kontroles un risku vadības sistēmu un ir veidota saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajām prasībām.

Klientu klātienes apkalpošanai Kapitālsabiedrība ir izveidojusi 32 klientu apkalpošanas centru (turpmāk – KAC) tīklu visā Latvijas teritorijā. Attālinātai klientu apkalpošanai tiek izmantota virkne tiešsaistes vietņu, kur kā galvenais jāmin e-pakalpojumu portāls e.csdd.lv, kura reģistrēto lietotāju skaits pārsniedz 600 tūkstošus. Kapitālsabiedrība pārvalda arī virkni aktīvu, kas ir svarīgi valsts attīstībai vai valsts drošībai:

- Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs, kam ir noteikta arī valsts informācijas sistēmas statuss un, kas ir nozīmīgs informācijas resurss valsts pārvaldei kopumā;

- Rīgas Motormuzeju un tā krājumu, kas ir valsts kultūrvēsturiskais īpašums;

- Biķernieku komplekso sporta bāzi kā valsts īpašumā esošu sporta infrastruktūru, kas ir svarīga valsts sporta attīstībai, it sevišķi auto un moto sporta jomā.

Kā būtiskāko ir jāuzsver Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru, kas vienlaikus ir gan komplicēta programmatūra, gan apjomīga, visaptveroša datu bāze. Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs ir Latvijas galvenā datu bāze par transportlīdzekļiem, to īpašniekiem, turētājiem un to vadītājiem. Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru plaši izmanto gan dažādas Latvijas valsts pārvaldes iestādes – Valsts ieņēmumu dienests, Valsts policija, Valsts robežsardze un citas valsts un pašvaldību iestādes, kā arī dažādi pakalpojumu sniedzēji – kredītiestādes, apdrošināšanas sabiedrības, līzinga devēji, zvērināti notāri, zvērināti tiesu izpildītāji. Transportlīdzekļu un to vadītāju reģistrs nodrošina datu apmaiņu arī ar citu ES valstu transportlīdzekļu reģistriem.

CSDD strādājot kā kapitālsabiedrībai ir iespēja ātri un elastīgi pieņemt lēmumus par dažādu datu apmaiņas sistēmu izstrādi un datu pakalpojumu sniegšanu komersantiem – tādējādi sekmējot inovācijas kreditēšanas, apdrošināšanas un citos līdzīgos pakalpojumu sektoros, kas atstāj būtisku ietekmi uz modernas un konkurētspējīgas biznesa vides izveidi Latvijā. Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs un tā dati tiek plaši izmantoti sniedzot pakalpojumus gandrīz visu Kapitālsabiedrībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju ietvaros – transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu reģistrācijā, vadīšanas tiesību piešķiršanā, transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontrolē, transportlīdzekļu sertifikācijā, kā arī deleģēto pakārtoto funkciju izpildē – transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa iekasēšanas pakalpojumos, par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē piemēroto sodu informācijas apstrādē, autoceļu lietošanas nodevas maksājumu portāla uzturēšanā, Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, kas fiksēti ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli, informācijas apstrādē.

Kapitālsabiedrības plašais funkciju klāsts un esošās sinerģijas starp funkcijām ļauj efektīvi izmantot tai uzticētos īpašumus vairāku deleģēto funkciju nodrošināšanai – tā piemēram Rīgas Motormuzejs un Biķernieku kompleksās sporta bāzes infrastruktūra tiek izmantota arī ceļu satiksmes drošības veicināšanas un izglītojošajos pasākumos. Biķernieku kompleksā sporta bāze, Rīgas Motormuzejs un tā ekspozīcija katru gadu tiek atzinīgi novērtēta un saņem prestižas balvas dažādās nominācijās gan Latvijā, gan starptautiski.

Kopš 1998.gada Kapitālsabiedrība veic regulārus klientu apmierinātības pētījumus (sākotnēji reizi trijos gados, bet kopš 2017. gada katru gadu). Apkopojot klientu apmierinātības pētījuma rezultātā iegūtos datus, tiek izmērīta klientu pieredze saņemot CSDD pakalpojumus, izmantojot 5 līmeņu apmierinātības skalu, sākot no “Pilnībā apmierināti” līdz “Neapmierināti”. Kopš 2017.gada CSDD ir izdevies sasniegt un noturēt CSDD klientu apmierinātību augstajā 98% līmenī. Vienlaikus, Kapitālsabiedrība turpina uzlabot savus pakalpojumus, lai arvien lielāka klientu daļa novērtētu savu pieredzi ar maksimāli augstāko novērtējumu - tā 2019. gadā ir izdevies sasniegt vēsturiski labāko “Pilnībā apmierināto” un “Apmierināto” klientu proporciju, kas 2019. gadā veidoja 90%. Galvenie CSDD klientu apmierinātību ietekmējošie aspekti ir darbinieku profesionalitāte, pakalpojuma saņemšanas vienkāršība, tam patērētais laiks, informācijas pieejamība, kā arī pakalpojuma objektivitāte. Klientu apmierinātības rādītājs ir viens no Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteiktajiem nefinanšu mērķiem, pēc kuru izpildes gan kapitāldaļu turētājs, gan Pārresoru koordinācijas centrs regulāri novērtē Kapitālsabiedrības darbības rezultātus. Kapitālsabiedrības darbības efektivitāti palīdz novērtēt arī cits nefinanšu mērķis – darbinieku resursu efektivitātes koeficients, kas tiek aprēķināts kā sniegto pakalpojumu skaits pret maksimāli iespējamo pakalpojumu skaitu laika nogrieznī. Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķi un to izpildes rādītāji ir publiski pieejami, tādējādi arī plašākai sabiedrībai ir iespēja gūt ieskatu un pārliecināties par Kapitālsabiedrības efektivitātes rādītājiem.

Publiskas personas līdzdalība CSDD līdz šim ir vērtēta vairākkārt.

Iepriekš, 2013.gadā Pārresoru koordinācijas centra sagatavotajā ziņojumā “Par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu un ar Ministru prezidenta 2012.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.233 izveidotās darba grupas priekšlikumiem turpmākai rīcībai” ietvertas rekomendācijas vairākām kapitālsabiedrībām mainīt juridisko statusu. Pārresoru koordinācijas centrs minētajā ziņojumā identificēja un apkopoja riskus kapitālsabiedrību pārveidošanā par valsts iestādēm, t.i. valsts budžeta saistību pieaugums, institūciju darbības efektivitātes pazemināšanās, pakalpojumu pieejamības un kvalitātes pazemināšanās, nespēja nodarbināt augstas kvalifikācijas speciālistus.

Ar 2015.gada 15.decembra Ministru kabineta sēdes protokollēmumu (protokols Nr. 67 88.§) nolemts saglabāt VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” juridisko statusu – valsts akciju sabiedrība. Lēmums pieņemts, atsaucoties uz Informatīvā ziņojuma „Par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu un ar Ministru prezidenta 2012.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.233 izveidotās darba grupas priekšlikumiem turpmākai rīcībai” 5.pielikuma „Turpmākās rīcības plānojums” 2., 10. un 11.punktā ietverto ieteikumu finansiālajiem un tiesiskajiem riskiem”, kurā bija ietverts valsts līdzdalības CSDD un alternatīvu risinājumu, nesaglabājot valsts līdzdalību kapitālsabiedrībā, izvērtējums.

Ministru kabinets 2015.gadā neatbalstīja CSDD pārveidošanu par valsts aģentūru, atsaucoties uz identificētajiem un apkopotajiem riskiem kapitālsabiedrību pārveidošanā par valsts iestādēm. Tika secināts, ka CSDD pārveidošanā par valsts aģentūru identificējami nozīmīgi tiesiskie un finanšu riski, kas varētu rasties gan tieši saistībā ar likumā noteikto pārveidošanas kārtību, gan turpmākā CSDD darbībā valsts aģentūras statusā. Balstoties uz tiesisko un finanšu risku novērtējumu, Ministru kabinets pieņēma lēmumu, ka valsts līdzdalība valsts kapitālsabiedrībā VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” ir saglabājama.

Ņemot vērā minēto un šajā Informatīvajā ziņojuma ietverto izvērtējumu, secināms, ka faktiskie un tiesiskie apstākļi publiskas personas līdzdalības saglabāšanai Kapitālsabiedrībā nav būtiski mainījušies. Tieši otrādi, papildus jau līdz šim identificētajiem riskiem un sniegtajam izvērtējamam, ir identificējami papildus apstākļi līdzdalības saglabāšanai.

# Publiskas personas līdzdalības kapitālsabiedrībā izvērtējums

Latvijas sabiedrība ir ieinteresēta efektīvā un paredzamā valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību un tām piederošo kapitāla daļu pārvaldībā un attīstībā. Sabiedrībai ir jāgūst maksimāls labums no tai piederošajiem aktīviem un to izmantošanai jābūt saskanīgai ar valsts noteiktajiem mērķiem.[[1]](#footnote-1)

Ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma (turpmāk – VPIL) 88. pantā noteikto, publiska persona var dibināt kapitālsabiedrību vai iegūt līdzdalību jau esošā kapitālsabiedrībā, ja izpildās vismaz viens no VPIL 88.pantā minētajiem nosacījumiem, t.i.:

- tiek novērsta tirgus nepilnība — situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;

- publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisku personu kontrolētas kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radītas preces vai pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai;

- tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.

Vērtējot katru līdzdalības priekšnosacījumu, publiska persona vienlaikus izvērtē visus iespējamos alternatīvos mehānismus, ar kuriem varētu sasniegt analogus rezultātus, neveicot komercdarbību, kā arī izvērtē iespējamo risinājumu lietderību, ekonomiskos un sociālos ieguvumus, kā arī ietekmi uz konkurences veicināšanu.

Saskaņā ar VPIL ietverto regulējumu attiecībā uz privāto tiesību subjektiem, tie valsts pārvaldē var būt iesaistīti, deleģējot privāto tiesību subjektiem valsts pārvaldes uzdevumus vai arī publiskai personai ar privāto tiesību subjekta starpniecību darbojoties privāto tiesību jomā, sniedzot publiskus pakalpojumus un īstenojot komercdarbību.

Valsts pārvaldes funkcijas nosaka likumdevējs un izpildvara. Funkcijas izpilde sastāv no konkrētu uzdevumu izpildes. Valsts pārvaldes iestāde nevar deleģēt privāto tiesību subjektiem  savas primārās funkcijas , taču tā var deleģēt atsevišķus (arī ilgstoši un pastāvīgi pildāmus) uzdevumus. Deleģēšana ir valsts pārvaldes funkciju pildīšana ar privāto tiesību subjektu starpniecību, ja tas ir lietderīgāk. Cita starpā valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšana var būt tāda, kas satur tiesības izmantot publisko varu, un citu uzdevumu (it sevišķi publisko pakalpojumu sniegšana) deleģēšana, kas nav saistīti ar publiskās varas izmantošanu.

Tiesības izmantot valsts varu var tikt deleģētas tikai izņēmuma gadījumā, ja:

- deleģēts tiek pakārtots pārvaldes iestādes uzdevums, bet nevis centrāls uzdevums, kas veido iestādes funkcijas būtisku sastāvdaļu;

- privāto tiesību subjekts šo uzdevumu var veikt efektīvāk;

- netiek samazinātas trešās personas tiesiskās aizsardzības iespējas;

- ir nodrošinātas deleģējošās iestādes aptverošas un efektīvas kontroles iespējas, kā arī iespējas deleģējumu atsaukt.[[2]](#footnote-2)

Informatīvajā ziņojumā sniegtais izvērtējums veikts, ievērojot visus minētos principus un normatīvos aktus, bez tam, vērtējot publiskas personas līdzdalības saglabāšanu, jāņem vērā apstāklis, ka CSDD jau ir kapitālsabiedrība un jautājums nav par tās dibināšanu vai līdzdalības iegūšanu, bet par līdzdalības saglabāšanu. Attiecīgi sniedzot novērtējumu, jāņem vērā iespējamie lietderības apsvērumi, riski un zaudējumi, veicot CSDD statusa maiņu un funkciju pārdali.

CSDD pilda gan valsts pārvaldes deleģētos uzdevumus, gan arī ir valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un līgumiem, sniedz arī pakalpojumus un veic komercdarbību. Attiecīgi CSDD kā kapitālsabiedrību un darbības jomas var iedalīt un vērtēt divās grupās:

CSDD darbības valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu izpildē atbilstības izvērtējums un CSDD darbības privāto tiesību jomā atbilstības izvērtējums.

**1. CSDD darbības valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu izpildē atbilstības izvērtējums**

CSDD ir deleģēti daudzi ārējos normatīvajos aktos noteikti valsts pārvaldes uzdevumi, gan tādi, kas satur tiesības izmantot publisko varu, gan arī tādi, kas nav saistīti ar publiskās varas izmantošanu.

Deleģējot CSDD valsts pārvaldes uzdevumus, katrā konkrētajā gadījumā ir ticis veikts izvērtējums, apliecinot, ka CSDD konkrēto uzdevumu var veikt ievērojami efektīvāk, turklāt nodrošinot visas privātpersonu tiesiskās aizsardzības iespējas, kā arī aptverošas un efektīvas kontroles iespējas.

Turpmāk ziņojumā vērtēts, vai deleģētos uzdevumus CSDD kapitālsabiedrības statusā joprojām var veikt efektīvāk nekā valsts iestāde, kā arī – vai deleģētās darbības atbilst VPIL 88.panta kritērijiem.

**1.1. CSDD deleģētie valsts pārvaldes uzdevumi, kas saistīti ar tiesībām izmantot valsts varu**

**1.1.1. Transportlīdzekļu, tajā skaitā kuģošanas līdzekļu, reģistrācija**

**S**askaņā ar Ceļu satiksmes likuma 4.panta piekto daļu CSDD reģistrē transportlīdzekļus, nodrošina un uztur transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru. Savukārt, saskaņā ar Jūras kodeksa 4.panta pirmo daļu un 8.panta otrās daļas 2.punktu CSDD reģistrē valsts dienestu funkciju veikšanai paredzētus kuģošanas līdzekļus, kā arī motorizētus atpūtas kuģus, ūdens motociklus, airu laivas un specializētos kuģošanas līdzekļus, kuru maksimālais garums ir mazāks par 12 metriem. Ar likuma "Par Līgumu par Eiropas transportlīdzekļu un vadītāja apliecību informācijas sistēmu (EUCARIS)" 3.pantu CSDD ir noteikta kā centrālā reģistrācijas institūcija Latvijas Republikā.

Transportlīdzekļu reģistrācija ir būtiska tiesiskuma un likumības nodrošināšanā. Nodrošinot transportlīdzekļu reģistrācijas pakalpojumu, tiek izsniegtas starptautiskām tiesību normām atbilstošas valsts reģistrācijas numura zīmes un reģistrācijas dokumenti dalībai starptautiskā ceļu satiksmē. Reģistrējot transportlīdzekli, tiek fiksēts personas tiesiskais statuss (transportlīdzekļa īpašnieks, turētājs, valdītājs). Reģistrētu transportlīdzekli var izmantot arī citu tiesisku attiecību dibināšanai, piemēram, reģistrējot komercķīlu.

Kā vairākkārtīgi atzinusi tiesa un nostiprināts tiesu praksē, CSDD transportlīdzekļu reģistrācijas mērķis nav īpašumtiesību nostiprināšana uz transportlīdzekli, taču tā ir izšķiroši svarīga transportlīdzekļu izcelsmes un to iegūšanas īpašumā tiesiskuma kontrolei, transportlīdzekļa drošai izmantošanai ceļu satiksmē, transportlīdzekļa īpašnieka un vadītāja atbildības noteikšanā un piemērošanā u.c. apstākļos.[[3]](#footnote-3)

Tā, piemēram, transportlīdzekļu reģistrācija palīdz novērst noziedzīgas darbības, kas saistītas ar to zādzībām un nelikumīgu izmantošanu. Savukārt, ceļu satiksmē transportlīdzekļu reģistrācija nodrošina satiksmes noteikumu ievērošanas kontroles iespēju un vadītāja (īpašnieka, turētāja) atbildību par transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, tādejādi palīdzot nodrošināt sabiedrisko kārtību, kā arī uzlabojot drošību cilvēku veselībai un dzīvībai.

Transportlīdzekļu reģistrācija ir pamats transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra veidošanai un uzturēšanai, jo nodrošina precīzas un aktuālas informācijas ievadi valsts reģistrā, kas savukārt ir nozīmīgs informācijas avots ne tikai CSDD deleģēto, bet arī citu valsts un pašvaldību iestāžu funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai. Tāpat arī reģistra informācija nodrošina atsevišķu jomu komercdarbības veikšanu. CSDD uzturētais reģistrs nodrošina pasažieru komercpārvadājumu ar vieglajiem transportlīdzekļiem kontroles iespēju. Atbilstoši starptautisko tiesību aktu prasībām CSDD nodrošina nepārtrauktu nepieciešamās informācijas apmaiņu ar citu ES dalībvalstu reģistriem.

Transportlīdzekļu reģistrācija un informācijas uzskaite par tiem ļauj nodrošināt nodokļu, administratīvo naudas sodu un citu normatīvajos aktos noteikto maksājumu iekasēšanu un apmaksas kontroli, kas ir nozīmīgi nodokļu un nodevu sistēmas uzturēšanai un administrēšanai, kā arī valsts un pašvaldību budžetu ieņēmumu veidošanai.

Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs ir priekšnoteikums CSDD iespējām nodrošināt plašus, ērti izmantojumus un sabiedrībā pieprasītus e-pakalpojumus. Savukārt tehnoloģiski moderna un integrēta transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra uzturēšana, kā arī e-pakalpojumu attīstīšana un pieejamība, ļauj CSDD samazināt administratīvo slogu, atteikties no lēnākas un neefektīvākas dokumentu aprites papīra formā, pārliecinoši virzoties uz mūsdienīgu un ilgtspējīgu pakalpojumu nodrošināšanu. CSDD nodrošinātie e-pakalpojumi ne tikai dod iespēju samazināt pakalpojumu sniegšanas izmaksas, bet nodrošina to pieejamību neatkarīgi no klienta atrašanās vietas nepārtrauktā diennakts režīmā. Līdztekus e-pakalpojumiem, kas paredzēti individuālo pakalpojumu klientiem, CSDD piedāvā dažādus korporatīvos risinājumus klientiem pielāgotu e-vides servisu veidā, lai tiem sniegtu iespēju nepastarpināti nodrošināt savu funkciju izpildi vai pakalpojumu sniegšanu saviem klientiem, tiešsaistē darbojoties transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

Papildus CSDD attīsta dažādas iespējas klientam attālināti pabeigt reģistrāciju e-pakalpojumos, saņemot reģistrācijas dokumentus un valsts reģistrācijas numura zīmes pa pastu vai citos piegādes veidos.

Pakalpojumi transportlīdzekļu reģistrācijas jomā tiek sniegti, nodrošinot valsts Ceļu satiksmes likumā noteikto deleģēto funkciju izpildi, līdz ar to CSDD ir vienīgais pakalpojumu sniedzējs tirgū šajā jomā.

CSDD sniegtie reģistrācijas pakalpojumi ir nozīmīgi gan sabiedrībai kopumā, gan katram indivīdam, kurš saņem konkrētos pakalpojumus, jo tieši ietekmē satiksmes drošību, personas tiesības uz īpašumu, kā arī paši pakalpojumi un to kvalitāte ir svarīga vairāku, nozīmīgu tautsaimniecības nozaru funkcionēšanai. Ievērojot iepriekš minēto, ir pamats secināts, ka, veicot transportlīdzekļu, tajā skaitā kuģošanas līdzekļu reģistrāciju, CSDD sniedz pakalpojumu, kas ir stratēģiski svarīgi valsts drošībai.

Transportlīdzekļu reģistrācija iekļaujas kopējā CSDD sniedzamo pakalpojumu klāstā, tāpēc pakalpojumu kopējie kapitālsabiedrības efektivitātes un kvalitātes rādītāji izvērtēti šīs sadaļas kopsavilkumā (1.1.7.).

**1.1.2. Transportlīdzekļu valsts tehniskās apskate**

Atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 4.panta piektajai daļai, CSDD veic transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un kontrolē ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu tehnisko stāvokli.

Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate tiek veikta ne tikai, lai kontrolētu transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, bet arī, lai nodrošinātu datu atjaunošanu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, atklātu tiesībaizsardzības iestāžu meklēšanā esošos transportlīdzekļus un veiktu normatīvajos aktos noteiktās kontroles funkcijas, kas saistītas ar transportlīdzekļa un tā vadītāja (īpašnieka, turētāja) piedalīšanos ceļu satiksmē. Pamatojoties uz tiesību aktiem (Ceļu satiksmes likums, Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums, Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums u.c.), tehniskajā apskatē tiek nodrošināta nodokļu un nenomaksāto naudas sodu samaksas kontrole un iekasēšana, obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kontrole, kā arī nodrošināti citi pasākumi un procedūras, kuriem ir ietekme uz ceļu satiksmes drošību un sabiedrisko kārtību kopumā (zādzību atklāšana u.c.), kā arī valsts un pašvaldību budžeta ieņēmumiem.

Transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un vispārējo uzraudzību veic CSDD, bet transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroli valsts tehniskās apskates ietvaros veic CSDD akreditētās kapitālsabiedrības - SIA “Auteko&TÜV Latvija”, SIA “Autests”, SIA “Scantest” un SIA “Venttests”. Lai padarītu tehniskās apskates procesu efektīvāku un tā uzraudzību objektīvāku, veikta pakāpeniska visu tehniskās kontroles funkciju nodošana akreditētiem uzņēmumiem, kas pabeigta līdz ar 2020.gada 1.janvāri.

Bez tam, Ministru kabinets ir izskatījis informatīvo ziņojumu par CSDD līdzdalības pārvērtēšanu akreditētājās kapitālsabiedrībās, kurās CSDD pieder kapitāldaļas (SIA “Auteko&TÜV Latvija” 51%, SIA “Autests” 20%, SIA “Scantest”20% un SIA “Venttests”50%.). Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 25.augusta rīkojumu Nr.457 CSDD pārtrauks līdzdalību un līdz 2020.gada 30.novembrim uzsāks sev piederošo kapitāldaļu atsavināšanu.

Līdz ar to, CSDD būs nodevusi privātiem komersantiem to transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates komponenti, kuru komersanti var veikt tirgus apstākļos – tehnisko kontroli.

Tehniskās kontroles pakalpojumus Latvijas teritorijā sniedz 31 tehniskās apskates stacijā. Tehniskās apskates stacija ir speciāli ierīkota vieta (ēkas un teritorija) ar tajā nodarbināto atbilstošas kvalifikācijas personālu, kurā tiek veikta transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate, tai skaitā to tehniskā stāvokļa kontrole, kura aprīkota ar nepieciešamajām iekārtām un ierīcēm nepieciešamo pārbaužu veikšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām, transportlīdzekļu stāvēšanai piemērota laukuma un pievedceļiem. Vairāk nekā 20 gados Latvijā izveidoto tehniskās apskates sistēmu ir atzinīgi novērtējuši gan ārvalstu speciālisti, gan arī CSDD klienti (pēc aptaujas rezultātiem 96% klientu atzinīgi novērtē tehniskās apskates pakalpojumus).

2018.gada 11.decembrī Ministru kabinetā tika izskatīts Satiksmes ministrijas informatīvais ziņojums “Par izmaiņām transportlīdzekļu valsts tehniskajā apskatē”, kas paredz pasākumu kopumu un nodrošinās pakāpenisku ES Direktīvas 2014/45/ES “Par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu” ieviešanu līdz 2023. gadam. Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu laika periodā līdz 2023. gadam Publisko iepirkumu procedūras ietvaros tiks atlasīti uzņēmumi, kuri veiks transportlīdzekļu tehnisko kontroli tehniskās apskates ietvaros. Šiem uzņēmumiem būs jānodrošina noteiktas prasības transportlīdzekļu tehniskās apskates stacijai, tehniskās kontroles iekārtām un aprīkojumam, kā arī darbinieku kvalifikācijai un kompetencei.

Savukārt CSDD kā atbildīgā institūcija par visu tehniskās apskates sniegto pakalpojumu, veiks visa procesa kontroli un uzraudzību: tehniskās apskates procesu novērošanu, sniegtā pakalpojuma kvalitātes uzraudzību, tehnisko apskašu rezultātu analīzi vienotā datu sistēmā. Attiecīgi tiks veiktas atkārtotas transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa pārbaudes, ko veic statistiski derīgai jau pārbaudītu transportlīdzekļu daļai, pārbaudes, izmantojot tā sauktos “slepenos klientus”, tehniskās apskates rezultātu analīze (statistikas metodes), tādu gadījumu izskatīšana, kad tehniskās apskates rezultāti tiks apstrīdēti, kā arī tehniskajās apskatēs veikto mērījumu validāciju. Lai tehniskās apskates pakalpojums tiktu nodrošināts augstā līmenī, ir nepieciešams, kvalificēts personāls ar augstu iemaņu un prasmju līmeni. Tāpēc tehniskās apskates sistēmas uzraudzībā CSDD nodrošinās fokusētu profesionālu apmācību un attiecīgu pārbaudījumu kompleksu, kurā ir ietverta sākotnējā apmācība, periodiskā un kvalifikācijas celšanas apmācības un attiecīgi teorētiskie un praktiskie pārbaudījumi. Lai ilgtermiņā uzturētu augstu tehniskās apskates kvalitāti, Latvijā izveidota kvalitātes nodrošināšanas un pārvaldības sistēma, kuras ietvarā iekļauti visi iespējamie tehniskās apskates sistēmas procesi.

Šāds pasākumu kopums ļaus sekmīgi ieviest Direktīvu 2014/45/ES, pakāpeniski attīstīs tehniskās apskates pakalpojumu, vienlaicīgi saglabājot transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati kā būtisku mehānismu ceļu satiksmes drošībai, aizsargājot cilvēku, viņa veselību un dzīvību, kas ir viena no cilvēka pamattiesībām.[[4]](#footnote-4)

Bez tam, saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 16.pantu, lai pastāvīgi kontrolētu to transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, kuri piedalās ceļu satiksmē un kurus izmanto komercpārvadājumiem, CSDD veic transportlīdzekļu tehnisko kontroli uz ceļa. Tehniskajām pārbaudēm uz ceļa ir izšķirošs priekšnoteikums, lai komerciālo transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis vienmēr būtu augstā līmenī visā to ekspluatācijas laikā. Šādas pārbaudes ne tikai sniedz ieguldījumu ceļu satiksmes drošībā un palīdz samazināt transportlīdzekļu radītās emisijas, bet vienlaikus nodrošina to, lai autotransporta pārvadājumu jomā nebūtu negodīgas konkurences, kas tiek pieļauta apstākļos, kad pārbaužu metodoloģijas līmeņi un īstenoto rīcību apjomi dalībvalstīs savstarpēji atšķiras.

Ņemot vērā to, ka viens no virsmērķiem ir uzlabot ceļu satiksmes drošību, ir noteikts kopējo prasību un saskaņoto noteikumu minimums attiecībā uz Eiropas Savienībā izmantotu transportlīdzekļu tehniskām pārbaudēm uz ceļa, t.i., vismaz 5 % no kopējā šo transportlīdzekļu skaita, kuri ir reģistrēti dalībvalstīs. Mēroga un iedarbības dēļ, minēto mērķi var labāk sasniegt Eiropas Savienības līmenī, nevis veicot pasākumus atsevišķās dalībvalstīs.

CSDD sniegtie tehniskās apskates uzraudzības pakalpojumi ir nozīmīgi visai sabiedrībai, jo tieši ietekmē satiksmes drošību, personas tiesības uz īpašumu, kā arī paši pakalpojumi un to kvalitāte ir svarīga vairāku, nozīmīgu tautsaimniecības nozaru funkcionēšanai.

Ievērojot iepriekš minēto, ir pamats secināts, ka, veicot transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates uzraudzību, CSDD sniedz pakalpojumu, kas ir stratēģiski svarīgi valsts drošībai.

Savukārt, raugoties no konkurences viedokļa, CSDD līdzdalības izbeigšana akreditētajos uzņēmumos, kas īsteno transportlīdzekļu tehnisko kontroli, un pakalpojuma sniedzēju izvēle Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā, faktiski un juridiski izbeigs kapitālsabiedrības darbību privāto tiesību jomā un izslēgs šaubas par iespējamiem konkurences ierobežojumiem.

Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate iekļaujas kopējā CSDD sniedzamo pakalpojumu klāstā, tāpēc pakalpojumu kopējie kapitālsabiedrības efektivitātes un kvalitātes rādītāji izvērtēti šīs sadaļas kopsavilkumā (1.1.7.).

**1.1.3. Transportlīdzekļu, tajā skaitā kuģošanas līdzekļu, vadītāju tiesību piešķiršana un uzskaite**

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 4.panta piekto daļu CSDD piešķir un anulē transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un izsniedz transportlīdzekļu vadītāju apliecības, kā arī kontrolē transportlīdzekļu vadītāju apmācības procesu:

- saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.103 pieņem mehānisko transportlīdzekļu, kā arī velosipēdu un tramvaju vadīšanas tiesību iegūšanas eksāmenus un izsniedz šo transportlīdzekļu vadītāja apliecības. Tāpat šo noteikumu noteiktajā kārtībā CSDD izsniedz braukšanas mācību atļaujas un profesionālo vadītāju kompetenci apliecinošos dokumentus – vadītāja kvalifikācijas kartes;

- Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumos Nr.674 "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi" noteiktajā kārtībā CSDD pieņem bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāju eksāmenus un izsniedz attiecīgas vadītāja apliecības;

- saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 4.septembra noteikumiem Nr.619 “Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju”:

a) sertificē motorizēto atpūtas kuģu vadītājus, ja atpūtas kuģa garums nepārsniedz 12 metrus, kuģošanai Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un 3000 metru platā joslā no krasta līnijas uz jūras pusi Rīgas jūras līča un Baltijas jūras Latvijas Republikas piekrastes daļā un izsniedz atpūtas kuģu vadītāja apliecības;

b) sadarbībā ar biedrību "Latvijas Zēģelētāju savienība" sertificē buru atpūtas kuģu un motorizēto atpūtas kuģu vadītājus, ja atpūtas kuģa garums nepārsniedz 24 metrus, noteikumu 21.punktā minētajās kategorijās kuģošanai iekšējos ūdeņos, jūras ūdeņos līdz 60 jūras jūdzēm no krasta līnijas (piekrastes ūdeņi), jūras ūdeņos līdz 150 jūras jūdzēm no krasta līnijas (jūras ūdeņi) un kuģošanas rajonā bez ierobežojuma (okeāns) un izsniedz ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Iekšzemes transporta komitejas 1998. gada 16. oktobra rezolūcijas Nr. 40 “Starptautiskā atpūtas kuģu vadītāja apliecība” prasībām atbilstošas starptautiskās atpūtas kuģu vadītāja apliecības.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.358 “Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām” CSDD pārbauda transportlīdzekļu vadītāju apmācību telpu atbilstību, izsniedz personai attiecīgu teorētisko jautājumu pasniedzēja un vadīšanas apmācības instruktora apliecību, un anulē tās, kā arī kontrolē transportlīdzekļu vadītāju apmācības procesu.

CSDD būtiskākie pakalpojumi transportlīdzekļu, tajā skaitā kuģošanas līdzekļu vadītāju tiesību piešķiršanas un uzskaites jomā ir vadītāja apliecību izsniegšana, teorētisko un vadīšanas eksāmenu pieņemšana, braukšanas mācību atļauju izsniegšana.

Transportlīdzekļu vadītāju tiesību piešķiršana un uzskaite nodrošina būtiskas sabiedrības intereses satiksmes drošības jomā, novēršot, ka transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācija tiek iegūta neatbilstošā un nedrošā veidā, kā arī nepieļaujot, ka turpmāk ceļu satiksmē piedalīsies nekvalificēti transportlīdzekļu vadītāji. Individuāla līmenī iegūtas transportlīdzekļu vadītāja tiesības sniedz indivīdam labākas mobilitātes iespējas, sekmē iekļaušanos sabiedriskajā dzīvē un darba tirgū, paplašina personības attīstības iespējas. Transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas piešķiršanas sistēma kopumā veicina satiksmes dalībnieku izpratni un atbildību par satiksmes drošības jautājumiem, sekmējot ceļu satiksmes drošību kopumā, nodrošinot gan izpratni par satiksmes noteikumu ievērošanas nepieciešamību, gan prevenciju.

CSDD nodrošinātā pārkāpumu uzskaites punktu sistēma, atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 43.1 pantam un Ministru kabineta 2004.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.551 “Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi”, uzskaita administratīvos pārkāpumus ceļu satiksmē, lai nošķirtu ļaunprātīgos un regulāros ceļu satiksmes noteikumu pārkāpējus no tiem, kas brauc saskaņā ar noteikumiem, kā arī atkarībā no to skaita piemēro transportlīdzekļa vadītājam papildu ietekmēšanas līdzekļus ar mērķi koriģēt transportlīdzekļa vadītāju uzvedību ceļu satiksmē.

Transportlīdzekļa vadītāju uzskaite Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā nodrošina papildus kontroli attiecībā uz regulāri un atbilstoši veiktām veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju. Tehnoloģiski moderna un integrēta Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra, kas ir pieejams korporatīvajiem klientiem (piem. autoskolas, ārstniecības iestādes), uzturēšana, ļauj CSDD samazināt administratīvo slogu transportlīdzekļu vadītāju tiesību piešķiršanas jomā, pilnīgi atsakoties no dokumentu iesniegšanas nepieciešamības papīra formā. Savukārt informācijas apmaiņa Eiropas Komisijas uzturētajā vadītāja apliecību datu apmaiņas tīklā RESPER gan paātrina vadītāja apliecību izsniegšanas procesu, samazinot pārbaužu veikšanai nepieciešamo laiku, gan novērš viltotu vadītāja apliecību apmaiņu un vadītāja apliecības izsniegšanu personām, kurām atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības citā Eiropas Savienības valstī.

Nolūkā veicināt ceļu satiksmes dalībniekiem nepieciešamo zināšanu apguvi, CSDD veic velosipēdu vadīšanas tiesību iegūšanas eksāmenu pieņemšanu un velosipēda vadītāja apliecību izsniegšanu, šī pakalpojuma galvenā mērķauditorija ir bērni. Tāpat CSDD ir izveidojusi šo zināšanu apguvei un pasniegšanai nepieciešamos mācību uzskates līdzekļus gan skolniekiem, gan pedagogiem. Jāmin, ka šie pakalpojumi tiek sniegti, pildot sociālo funkciju – eksāmenu pieņemšana un velosipēda vadītāja apliecība ir bez maksas.

Pakalpojumi vadīšanas tiesību piešķiršanas jomā tiek sniegti, nodrošinot valsts Ceļu satiksmes likumā noteikto deleģēto funkciju izpildi, līdz ar to CSDD ir vienīgais pakalpojumu sniedzējs šajā jomā.

CSDD sniegtie transportlīdzekļu, tajā skaitā kuģošanas līdzekļu, vadītāju tiesību piešķiršanas pakalpojumi, kā arī transportlīdzekļu, tajā skaitā kuģošanas līdzekļu, vadītāju uzskaite ir nozīmīgi gan sabiedrībai kopumā, gan katram indivīdam, kurš saņem konkrētos pakalpojumus, jo tieši ietekmē satiksmes drošību, personas tiesības uz īpašumu (tā izmantošanu), personas tiesības uz dzīvību un veselību, sabiedrisko kārtību, kā arī paši pakalpojumi un to kvalitāte ir svarīga vairāku, nozīmīgu tautsaimniecības nozaru funkcionēšanai. Ievērojot iepriekš minēto, ir pamats secināts, ka, sniedzot transportlīdzekļu, tajā skaitā kuģošanas līdzekļu, vadītāju tiesību piešķiršanas pakalpojumus, kā arī nodrošinot transportlīdzekļu, tajā skaitā kuģošanas līdzekļu, vadītāju uzskaiti, CSDD sniedz pakalpojumu, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai, jo skar personu brīvas pārvietošanās un mobilitātes jautājumus, kā arī valsts drošībai.

Transportlīdzekļu vadītāju tiesību piešķiršana un to uzskaite iekļaujas kopējā CSDD sniedzamo pakalpojumu klāstā, tāpēc pakalpojumu kopējie kapitālsabiedrības efektivitātes un kvalitātes rādītāji izvērtēti šīs sadaļas kopsavilkumā (1.1.7.).

**1.1.4. Transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšana**

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 151.pantu, mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku, tās sastāvdaļas un piekabes) un to piekabju un sastāvdaļu sertificēšanu veic CSDD, bet testēšanu — CSDD vai testēšanas laboratorijas, kuru kompetenci ir novērtējusi Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs. CSDD, veicot mehāniskā transportlīdzekļa vai tā piekabes atbilstības novērtēšanu, papildus kontrolē, lai piesārņojošo vielu izplūde, ko rada palīgmotori, kas iebūvēti izmantošanai ceļu satiksmē paredzētajos transportlīdzekļos vai uzstādīti uz tiem, nepārsniedz vides aizsardzību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktās emisijas robežvērtības.

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 151.pantu un Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi" 5.punktu CSDD veic transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu un testēšanu, attiecīgi ES normatīvo aktu izpratnē tā ir apstiprinātājiestāde.

Tādējādi CSDD kompetencē ir visi transportlīdzekļa, tā sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprināšanas vai transportlīdzekļu individuālas apstiprināšanas aspekti, atļauju piešķiršanas process, apstiprinājuma sertifikātu izsniegšana un – vajadzības gadījumā – to anulēšana, kontaktpunkta funkcijas attiecībās ar citu dalībvalstu apstiprinātājām iestādēm, tehnisku dienestu norīkošana, kā arī nodrošināt to, lai izgatavotājs pildītu savus pienākumus attiecībā uz ražošanas atbilstību.

Lai CSDD veiktu kompetences ietvaros deleģētās funkcijas, ir izveidota saskaņota administratīvu noteikumu un vispārēju tehnisko prasību sistēma, lai apstiprinātu jaunos transportlīdzekļus, kas ir tās darbības jomā, kā arī tādas transportlīdzekļiem paredzētas sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības, lai Eiropas Savienībā atvieglotu to reģistrāciju, pārdošanu un nodošanu ekspluatācijā. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, CSDD koordinē tādu transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un aprīkojuma pārdošanas vai ekspluatācijas sākšanu, kuriem apliecināta atbilstība tehnisko normatīvu prasībām.

**1.1.5. Ceļu drošības auditi**

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 4.panta piekto daļu CSDD veic noteiktus uzdevumus ceļu drošības audita un vispārējās pārraudzības jomā.

Latvijas Republikas Satversme 93. un 111. pantā nosaka to, ka tiesības uz dzīvību aizsargā likums un ka valsts aizsargā cilvēku veselību. Dzīvība un veselība ir tieši saistīti ar ceļu satiksmi. Ceļu satiksmes drošība ir jebkuras valsts interešu jautājums, bet drošības uzlabošana ir valstiska mēroga komplekss pasākumus, kur rezultātu sasniegšanai ir nepieciešama visu atbildīgo institūciju iesaiste. Atbilstoši Ceļu satiksmes drošības plānam (apstiprināts ar 04.04.2017. MK rīkojumu Nr.180) ceļu satiksmes drošības uzlabošanas pasākumu sekmīgā īstenošanā būtiska nozīme ir sadarbības nodrošināšanā procesos, kuri saistīti ar sabiedrības izglītošanu, informēšanu, prevenciju, ceļu auditu un infrastruktūras uzlabošanu, normatīvo aktu un sodu sistēmas pilnveidi un arī ceļu satiksmes negadījumos cietušo glābšanu un cietušo veselības atjaunošanu.

Atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 1.panta 4.punktam ceļu drošības audits ir neatkarīga un sistemātiska projektu (arī būvprojektu) un ceļu tīkla pārbaudes procedūra, kurā no satiksmes drošības viedokļa novērtē potenciālās bīstamās vietas, kur var veidoties konfliktsituācijas, kā arī esošās bīstamās vietas un posmus un par kuras rezultātiem sastāda audita atzinumu.

Būtiska prasība, kas tiek izvirzīta ceļu drošības auditam ES Direktīvā 2008/96/EK “Par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību”, audita rokasgrāmatās un starptautiskos forumos, ir ceļu drošības audita veikšanas neatkarības nodrošināšana. “Neatkarību” primāri uzsver kā ceļu drošības audita nodalīšana no projektos iesaistītajām institūcijām un personām. Būvniecības procesa dalībnieki (zemes īpašnieks, būves īpašnieks, būvprojekta izstrādātājs, būvdarbu veicējs, būvuzraugs un būveksperts) šobrīd ir privātpersonas vai privāti uzņēmumi (izņemot pasūtītājus valsts un pašvaldību ceļu tīklā). Visi minētie ir ieinteresētās personas pārsvarā no finansiālā aspekta. Audita neatkarības zaudēšana vai prasību mazināšana izvirza risku zaudēt iespēju redzēt situāciju ceļu tīklā kopumā un pārzināt izstrādāto projektu kvalitāti.

Ceļu drošības auditu veikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets, saskaņā ar noteikto kārtību ceļu drošības auditu var veikt sertificēts auditors. Auditora sertificēšanas kārtību arī nosaka Ministru kabinets. Lai gan personas nav ierobežotas saņemt ceļu satiksmes drošības auditora sertifikātu, ja tās atbilst prasībām, faktiski Latvijā šis sertifikāts ir tikai CSDD Ceļu drošības audita departamenta darbiniekiem.

Vispārējo pārraudzību ceļu drošības auditu jomā CSDD realizē galvenokārt Satiksmes ministrijas uzdevumā, sagatavojot atzinumus par ceļu drošības situāciju kādā konkrētā vietā, piemēram šogad par Pils ielu Siguldā.

Balstoties uz gadiem uzkrāto pieredzi un regulāri veiktajiem ceļu apsekošanas darbiem, šobrīd augsti kvalificētajiem CSDD auditoriem ir praktiski neaizstājama pieredze, kas balstīta uz vēsturiskās situācijas pārzināšanu, tipiskāko projektēšanas kļūdu atpazīšanu un informāciju par būvobjektu projektiem.

Tirgus nepilnība ir situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā. Konkrētajos apstākļos ceļu drošības audita jomā sabiedrības interešu īstenošana brīva tirgus apstākļos ir apdraudēta, jo tirgū trūkst atbilstošu, sertificētu speciālistu, kā arī novērojams personu trūkums kopumā, kas spētu kvalificēties ceļu drošības audita veikšanai atbilstoši 2007. gada 10. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.482 “Ceļu drošības auditori sertificēšanas kārtība” prasībām, vienlaikus nodrošinot neatkarību no būvniecības procesa dalībniekiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, CSDD sniedz sabiedrībai svarīgus pakalpojumus ceļu satiksmes drošības jomā, kur tirgus nevar nodrošināt augsti kvalificētus un neatkarīgus speciālistus. Attiecīgi komersantiem sniedzot ceļu drošības audita pakalpojumus, iespējama pakalpojuma kvalitātes samazināšanās, kas var ietekmēt satiksmes drošību valstī.

Apsverot iespējamību ceļu drošības audita veikšanu nodot privātajam sektoram, veidojas riski Ceļu satiksmes drošības plāna izpildei un tiktu zaudēta iespēja valstij iesaistīties vienā no ceļu drošību veicinošiem procesiem. Savukārt, veicot ceļu auditus vienai kompetentajai iestādei, ir iespējams nodrošināt pakalpojuma viendabīgu augstu kvalitāti un pārzināt situāciju kopumā, turklāt ievērtējot visu satiksmes dalībnieku (grupu) intereses.

CSDD sniegtie ceļu drošības audita pakalpojumi ir nozīmīgi gan sabiedrībai kopumā, gan katram indivīdam, kurš saņem konkrētos pakalpojumus, jo tieši ietekmē satiksmes drošību, personas tiesības uz īpašumu (tā izmantošanu, personas tiesības uz dzīvību un veselību, sabiedrisko kārtību, kā arī paši pakalpojumi un to kvalitāte ir svarīga vairāku, nozīmīgu tautsaimniecības nozaru funkcionēšanai. Ievērojot iepriekš minēto, ir pamats secināts, ka, veicot ceļu drošības auditu, CSDD sniedz pakalpojumu, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai, jo skar teritorijas attīstības, kā arī brīvas pārvietošanās un mobilitātes jautājumus, kā arī drošībai.

**1.1.6. Administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē informācijas apstrādes sistēma, kā arī naudas sodu, nodokļu un citu noteikto maksājumu iekasēšana. Tehnisko līdzekļu (stacionārie fotoradari) darbības nodrošināšana**

Atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 43.7panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 422 "Kārtība, kādā paziņo lēmumu par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem, ja transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā" CSDD nodrošina informācijas apmaiņas sistēmu, lai piemērotu administratīvos sodus un Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā apstrādātu informāciju, kas par pārkāpumu saņemta no tehniskiem līdzekļiem vai iestādes, kuras amatpersonas piemēro administratīvo sodu, kā arī veic atsevišķas Administratīvās atbildības likumā noteiktās darbības, kas saistītas ar uzlikto naudas sodu izpildi. Tāpat saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 43.pantu un Ceļu satiksmes likuma 14.2pantu CSDD kontrolē par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē piemēroto naudas sodu samaksu, pieņem maksājumus un nodrošina maksājumu ieskaitīšanu attiecīgās pašvaldības budžeta vai valsts pamatbudžeta kontā.

Pamatojoties uz Ceļu satiksmes likuma 43.7panta pirmajā daļā noteikto:

- Valsts policija ar CSDD 2016.gada 5.decembrī noslēdza deleģēšanas līgumu par tehnisko līdzekļu (stacionāro fotoradaru) iegādi, uzstādīšanu un to darbību administratīvo pārkāpumu fiksēšanā, neapturot transportlīdzekli, kā arī informācijas apstrādi un administratīvā lēmumu projektu sagatavošanu un nosūtīšanu Valsts policijai izvērtēšanai, kā arī lēmumu paziņošanu;

- Valsts policija ar CSDD 2017.gada 14.novembra noslēdza deleģēšanas līgumu par informācijas apstrādi, kas fiksēti ar pārvietojamiem tehniskajiem līdzekļiem (fotoradariem) un administratīvā lēmumu projektu sagatavošanu un nosūtīšanu Valsts policijai izvērtēšanai, kā arī lēmuma paziņošanu.

Uzturot pārkāpumu ceļu satiksmē informācijas apstrādes sistēmu, CSDD sekmē sociālā taisnīguma principu ievērošanu, t.sk. soda neizbēgamības principu, kā arī nodrošina izpratni par Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas nepieciešamību un prevenciju.

Sabiedrības interesēs ir nodrošināt Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, t.sk. atļautā ātruma ievērošanu (pieļaujamā ātruma pārsniegšana ir viens no galvenajiem faktoriem ceļu satiksmes negadījumu smaguma pieaugumam un bojāgājušo pieaugumam), vienlaikus daļā sabiedrības ir izteikti negatīva attieksme pret fotoradariem, ko apliecina daudzie vandālisma gadījumi. Tāpat pieredze ar satiksmes kontroles tehnisko līdzekļu nodošanu privātā sektora rīcībā pierāda, ka šādā gadījumā pastāv risks, ka komersants vadās no peļņas motīva nevis ceļu satiksmes drošības motīva – tehniskie līdzekļi tiek izvietoti relatīvi drošos ceļu posmos ar intensīvu transporta plūsmu. Tādējādi satiksmes kontroles tehnisko līdzekļu uzturēšana ir joma, kurā pastāv tirgus nepilnības.

Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumu CSDD atbilstoši kompetencei kontrolē likumā minēto nodokļu samaksu, pieņem maksājumu un nodrošina maksājumu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta kontā.

Saskaņā ar Autoceļu lietošanas nodevas likumu un citiem normatīvajiem aktiem CSDD:

- autoceļu lietošanas nodevas maksājumu portālu uztur www.lvvignettes.eu nepārtrauktu darbību un nodrošina tā pieejamību tiešsaistes režīmā nodevas maksātājiem, nodevas iekasēšanas pakalpojuma sniedzējiem, VAS “Latvijas valsts ceļi” un Valsts ieņēmumu dienestu;

- nodrošina, ka portālā esošā informācija par veiktajiem nodevas maksājumiem tiek pievienota transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistram tiešsaistes režīmā;

- sniedz nodevas maksājumu pakalpojumus un iekasēto nodevas summu pilnā apmērā atbilstoši portālā reģistrētajai informācijai iemaksā valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē;

- izstrādā nodevas iekasēšanas tehnisko specifikāciju nodevas iekasēšanas pakalpojumu sniedzēju darbam portālā, slēdz trīspusēju līgumu ar VAS “Latvijas valsts ceļi” un nodevas iekasēšanas pakalpojuma sniedzēju.

Nodrošinot naudas sodu, nodokļu un citu noteikto maksājumu iekasēšanu CSDD stimulē nodokļu nomaksu, veicinot vienlīdzīgu un atbildīgu attieksmi pret valsts noteiktajiem maksājumiem.

CSDD uzturētā pārkāpumu ceļu satiksmē informācijas apstrādes sistēma, nodrošinātie naudas sodu, nodokļu un citu noteikto maksājumu iekasēšana pakalpojumi, kā arī fotoradaru darbības nodrošināšana, ir nozīmīgi sabiedrībai, jo nodrošina valsts un pašvaldību budžetā ieņēmumus, bet fotoradaru darbības nodrošināšanas gadījumā arī ceļu drošību un pārkāpumu prevenciju. Ievērojot iepriekš minēto, ir pamats secināts, ka, veicot minētās darbības, CSDD sniedz pakalpojumu, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai, jo skar teritoriju attīstības jautājumus, kā arī valsts drošībai.

**1.1.7. CSDD kā kapitālsabiedrības efektivitātes un kvalitātes rādītāji salīdzinājumā ar to sniegšanu iestādes vai aģentūras statusā**

Sabalansējot ilgtspējīgas attīstības stratēģiskās dimensijas, kas izpaužas kā līdzsvars starp ekonomiskajiem, sociālajiem un vides mērķiem, valstij jāīsteno atbildīga komercdarbība, kas atbilst sabiedrības pieprasījumam.[[5]](#footnote-5)

CSDD nodrošina valsts pārvaldes funkciju administrēšanu valstij stratēģiski svarīgā nozarē - satiksmes jomā. Kapitālsabiedrība atbilstoši sabiedrības interesēm nodrošina augstāku kvalitātes standartu satiksmes nozarē saskaņā ar galveno darbības kvalitātes vērtēšanas kritēriju - personām sniegto pakalpojumu kvalitāti.

CSDD organizatoriskā struktūra nodrošina ātru un efektīvu lēmumu pieņemšanu un savlaicīgu informācijas apriti. Tā ietver skaidru pienākumu un atbildības sadalījumu izvirzīto mērķu sasniegšanai un ikdienas uzdevumu izpildei. Šāda organizatoriskā struktūra un ieviestie uzraudzības (procesu un tehnoloģiskie) risinājumi nodrošina procesu pārraudzību, neskatoties uz struktūrvienību ģeogrāfisko izkliedi.

To ļoti uzskatāmi pierādīja CSDD operatīvā darbība un pakalpojumu pielāgošana ar COVID - 19 saistītās ārkārtas situācijas laikā 2020.gada martā-maijā.

Klātienes klientu apkalpošanai ir izveidots 32 KAC tīkls visā Latvijā, kas ģeogrāfiskā izvietojuma ziņā atbilst Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam – “Latvija 2030”.

Pateicoties ieviestajām tehnoloģijām, efektīvai iekšējo procesu organizēšanai, ciešai struktūrvienību sadarbībai, atbilstošai darba samaksas sistēmai, CSDD ir panācis, ka tai deleģētie valsts pārvaldes uzdevumi tie veikti bez būtiska darbinieku skaita pieauguma, tas ir, maksimāli efektīvi nodarbinot esošos darbiniekus.

Būtiska CSDD darba efektivitātes vērtēšanā ir KAC darba efektivitātes analīzes sistēma. Ieviestā sistēma ļauj ikdienā novērtēt un uzturēt augstus darba izpildes efektivitātes rādītājus, vienlaikus tos samērojot ar darba kvalitāti. CSDD efektivitātes vērtēšana un sasniedzamo mērķu uzstādīšana tiek veikta gan KAC, gan arī individuālā līmenī. Tādējādi tiek iegūti arī objektīvi kritēriji KAC darba efektivitātes savstarpējai salīdzināšanai, darbinieku motivācijas sistēmas pilnveidošanai un veselīgai iekšējās konkurences veicināšanai, ieinteresējot darbiniekus uzrādīt labākus darba rezultātus un panākot situāciju, kad paši darbinieki ierosina pilnveidot iekšējo darba procesu organizāciju.

CSDD iekšējo procesu pārvaldība nodrošina darbinieku tiesisku un atbilstošu rīcību katrā konkrētajā situācijā, nemainīgi augstu darba un pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, kā arī nepieļauj subjektīvu pieeju lēmumu pieņemšanā. CSDD pakalpojumu kvalitāti raksturo pakalpojumu sniegšanas ātrums, moderni tehnoloģiskie risinājumi, pakalpojumu kvalitāte, informācijas pieejamība, precizitāte, kā arī sakārtota un pieejama pakalpojumu sniegšanas vide.

Publiskas personas līdzdalība CSDD ir saglabājama, lai nodrošinātu, ka izpildot deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus tiek sniegti pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai un valsts drošībai. Lai arī sabiedrības interesēs ir nodrošināt, ka ceļu satiksmē tiek pielaisti tikai zinoši un prasmīgi autovadītāji, transportlīdzekļi ar atbilstošu tehnisko stāvokli, tiek nodrošināta atbilstība transportlīdzekļu reģistrācijā, atsevišķa indivīda (klienta) intereses mēdz būt pretējas sabiedrības interesēm, tādējādi rodas tirgus nepilnības (funkciju nevar nodot tirgū). Minēto ceļu satiksmes drošības pamatelementu – prasmīgs autovadītājs un drošs un atbilstošs transportlīdzeklis nodrošināšana dod būtisku ieguldījumu vispārēja ekonomikas stiprināšana un sabiedrības izaugsmei, jo attīstīta transporta un loģistikas nozare un savienojamība ir viens no modernas ekonomikas stūrakmeņiem, sekmē sabalansētas reģionālās attīstības iespējas un līdzvērtīgu dzīves apstākļu nodrošināšanu. Esošā sistēma, kurā CSDD kā kapitālsabiedrība nodrošina daļu atbilstības un uzraudzības funkciju caur klientu apkalpošanu ceļu satiksmes drošības jomā un Valsts policija kā valsts iestāde fokusējas uz kontroles un prevencijas funkciju, nodrošina optimālu līdzsvaru un efektīvu risinājumu sabiedrības interešu nodrošināšanai ceļu satiksmes drošības jomā.

Vērtējot CSDD pārveidošanas par valsts aģentūru lietderību, ir jāņem vērā publisko aģentūru tiesiskais regulējums, kas nenodala tās no citām iestādēm un liedz to darbībā izmantot privāto tiesību subjektu darbības labākos principus un negatīvi ietekmētu CSDD deleģēto funkciju izpildi un sabiedrības intereses:

- esot kapitālsabiedrības statusā, CSDD ir iespējams operatīvi reaģēt uz pakalpojumu pieprasījuma svārstībām, piemēram, pieprasījumu pēc CSDD pakalpojumiem ietekmē Latvijā reģistrēto transportlīdzekļu skaita izmaiņas, interesentu skaits, kas vēlas iegūt vadītāju apliecības vai tiesības papildus transportlīdzekļu kategorijām. Gadījumā, ja pieprasījums pieaug, nenovēršami pieaug arī izmaksas (materiālu, personāla izmaksas u.c.). CSDD kapacitāti un izmaksas ietekmē arī normatīvo aktu izmaiņas, tehniskas detaļas kā piemēram proporcija starp transportlīdzekļiem ar benzīna vai dīzeļdegvielas dzinējiem un pieprasījuma specifika, piemēram daudzi jaunie autovadītāji izvēlas vadīšanas iemaņu pārbaudi kārtot, attiecīgi uzsākot dalību ceļu satiksmē, tikai gada siltajā sezonā. CSDD kā kapitālsabiedrībai ir iespējas operatīvi veikt budžeta izmaiņas (gan apstiprinot papildus izmaksas, gan tās samazinot), lai nodrošinātu pieprasījumam atbilstošu kapacitāti, vienlaikus saglabājot augstu saimniecisko efektivitāti, kas nebūtu iespējams valsts aģentūras statusā darbojoties atbilstoši likumam “Par budžetu un finanšu vadību”. Valsts aģentūras statusā budžeta izmaiņu veikšanai ir nepieciešams būtiski lielāks laiks un administratīvie resursi. Nepieciešamība pēc šādām operatīvām izmaiņām ir īpaši aktuāla dažādu sociālu vai ekonomisku satricinājumu vai krīžu situācijās, kā piemēram COVID-19 pandēmijas ietekmē CSDD būtiski pārorganizēja klientu apkalpošanas procesus, kas prasīja ievērojamus resursus, taču ir izdevies novērst pieprasījuma uzkrāšanos, kas vairākām iestādēm ir radījušas lielas rindas, pakalpojuma gaidīšanas laikus un sabiedrības neapmierinātību;

- Kapitālsabiedrības speciālistu atalgojumu ir iespējams noteikt atbilstoši darba tirgus atalgojumam (tai nav piemērojams Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums), tādējādi ir iespējams piesaistīt atbilstošas kvalifikācijas speciālistus, piemēram, IT jomā, kas ir īpaši būtiska realizējot CSDD digitālo transformāciju, pārveidojot pakalpojumus atbilstoši sabiedrības gaidām saņemt pakalpojumus arī digitālajā vidē;

- CSDD pieder nekustamie īpašumi, kas tiek izmantoti gan klientu apkalpošanai, gan CSDD deleģētajām sporta un kultūras funkcijām, kuri tiek aktīvi apsaimniekoti un attīstīti, tai skaitā veikti kapitālieguldījumi šo īpašumu attīstībai, modernizēšanai un pielāgošanai klientu pieredzes uzlabošanai un izmaiņām starp klātienes un attālinātās klientu apkalpošanas kanāliem. Valsts aģentūras gadījumā šos īpašumus vajadzētu nodot apsaimniekošanā kādam citam un to veikt par valsts budžeta līdzekļiem.

Līdz ar to, CSDD pārveidošanā par valsts aģentūru identificējami būtiski tiesiskie un finanšu riski, kas varētu rasties gan tieši saistībā ar normatīvajos aktos noteikto pārveidošanas kārtību, gan turpmākā CSDD darbībā valsts aģentūras statusā.

Saglabājot publiskas personas līdzdalību, CSDD tiktu nodrošināts joprojām augsts un nemainīgs pakalpojumu kvalitātes līmenis, plašs klientu apkalpošanas centru tīkls ar modernu datu pārraides infrastruktūru un spēju nodrošināt pakalpojumu arī vietās ar zemu pieprasījumu, augsti tehnoloģiski attīstīts Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs, izveidoti efektīvi transportlīdzekļu reģistrācijas, tehniskās apskates, vadītāju tiesību piešķiršanas pārvaldības procesi, sekmēts augsts sabiedrības novērtējums, laba reputācija un autoritāte sabiedrībā; nodrošināts profesionāls, lojāls un motivēts personāls, tai skaitā starptautiski novērtēti un atzīti eksperti galvenajās darbības jomās. Covid – 19 pandēmija un valstī izsludinātais ārkārtas stāvoklis parādīja CSDD kā kapitālsabiedrības elastību un spēju ātri īstenot pārmaiņas, kas nozīmīgas būtiska mūsdienu dinamiskajā vidē.

**1.2. CSDD deleģētie uzdevumi, kas nav saistīti ar tiesībām izmantot valsts varu**

CSDD ir deleģēti arī vairāki uzdevumi, kas nav saistīti ar administratīvo aktu izdošanu un tiesībām izmantot publisko varu. Šie uzdevumi saistīti ar valstij nozīmīgu īpašumu pārvaldīšanu, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai, kā arī darbību jomās, kurās tirgus nav spējīgs pilnā mērā nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu.

**1.2.1. Rīgas Motormuzejs**

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 4.panta 5.1daļu un Muzeju likumu CSDD nodrošina Rīgas Motormuzeja un tā Bauskas filiāles darbību, uztur un attīsta muzeja krājumu kā Nacionālā muzeju krājuma sastāvdaļu, nodrošina muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai, veic zinātnisko pētniecību un sabiedrības izglītošanu.

Rīgas Motormuzejs ir likumā noteiktā kārtībā akreditēts muzejs. Tā krājumā ir plaša Latvijas un pasaules autobūves vēsturē nozīmīgu spēkratu kolekcija. Lai nodrošinātu vēsturisko vērtību pieejamību sabiedrībai, veikta ēkas rekonstrukcija, kas atzīta par 2016.gada labāko rekonstrukciju Latvijā. Tāpat izveidota multimediāla, interaktīva ekspozīcija, kas šobrīd savā jomā ir viena no mūsdienīgākajām un interesantākajām. Līdztekus iegūtas papildus iespējas attīstīt bērnu un jauniešu izglītības projektus. Plašās konferenču telpas būtiski atvieglo un samazina izmaksas CSDD rīkoto iekšējo apmācību un konferenču organizēšanā, kā arī ļauj muzejam piesaistīt augsta līmeņa, reprezentablas konferences un citus pasākumus.

Lai nodrošinātu muzeja darbību ilgtermiņā, CSDD uztur, restaurē un papildina muzeja krājumu, kā arī veic pētniecisko darbu, ar mērķi pilnvērtīgi un saistoši sabiedrībai atklāt arvien jaunas autobūves vēstures lappuses.

Latvijā, Baltijas valstīs un pat Eiropā nav citu muzeja kolekcijas un tās pieejamības ziņā līdzvērtīgu muzeju. Pēc būtības Rīgas Motormuzejs daļēji novērš izveidojušos tirgus nepilnību, kurā pastāv pieprasījums pēc noteiktiem muzeja pakalpojumiem, taču tajā nav komersantu, kuri varētu nodrošināt šo pieprasījumu. Tas saistīts ar komersantu ierobežotām iespējām nodrošināt Rīgas Motormuzejam līdzvērtīgus krājumus un galvenais - to pieejamību.

CSDD pārvalda īpašumus, kas ir stratēģiski nozīmīgi valsts un administratīvās teritorijas attīstībai, jo Rīgas Motormuzeja krājumā ir vairāk kā 300 vēsturiski nozīmīgu, valstij piederošu seno spēkratu, kuru bilances vērtība sastāda 4,1 milj. EUR, bet vēsturiskā vērtība un unikalitāte ir nenovērtējama. Pateicoties CSDD darbībai, tiek nodrošināta šīs unikālās kolekcijas pieejamība iedzīvotājiem. Bez tam, muzeja un arī Biķernieku kompleksās sporta bāzes kvalitatīva apsaimniekošana un infrastruktūras izveidošana, dod būtisku ieguldījumu Mežciema apkaimes attīstībai – veidojas jauni tirdzniecības un biznesa objekti, palielinās nekustamo īpašumu vērtība un tml. Muzeja darbība un atpazīstamība piesaista lielu skaitu ārvalstu tūristu dodot būtisku ieguldījumu valsts ekonomikā.

Rīgas Motormuzejs nekonkurē ar citiem muzejiem, kultūras, izglītības un izklaides institūcijām Latvijā un ārvalstīs, jo tā ekspozīcija un muzeja krājums ir specifisks un unikāls, līdz ar to, nav salīdzināms konkurences izpratnē. Rīgas Motormuzejs nekropļo konkurenci tirgū, jo tā darbība virzīta uz muzeja kā kultūrvēsturiski izglītojoša centra attīstību, nevis tikai kolekcijas izrādīšana. Līdz ar to, muzejs pēc būtības aizpilda to tirgus segmentu, ko pilnā mērā nevar nodrošināt privātais sektors.

Rīgas Motormuzejs sekmē Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam (Latvija 2030) noteikto pamatmērķu sasniegšanu kultūras kapitāla saglabāšanā un attīstīšanā, kā arī izglītības sistēmas attīstībā.

Rīgas Motormuzejs ir nozīmīgs arī ceļu satiksmes drošības kontekstā, kā bērnu/jauniešu izglītības projektu par satiksmes drošības tēmu norises vieta.

Svarīgi atzīmēt, ka Rīgas Motormuzejs tiek pilnībā finansēts no pašu darbības un CSDD līdzekļiem, līdz ar to ievērojami samazinot slogu valsts budžetam. Līdz 2009.gadam, kad muzejs tika nodots CSDD pārziņā, tas darbojās valsts aģentūras statusā. Rezultātā, finanšu trūkuma dēļ muzejs bija tuvu bankrotam, vērtīgā seno spēkratu kolekcija apdraudēta, apmeklētāju skaits sarucis līdz minimumam un liela daļa telpu iznomātas ar muzeja darbu nesaistītām funkcijām.

No minētā redzams, ka Ministru kabineta lēmums 2009.gadā likvidēt valsts aģentūru un iekļaut Rīgas Motormuzeju Kapitālsabiedrības sastāvā ir bijis pareizs un tā darbība Kapitālsabiedrības sastāvā turpināma.

**1.2.2. Biķernieku kompleksā sporta bāze**

CSDD nodrošina Biķernieku kompleksā sporta bāzes, kas 2011.gada 6.jūlijā ar mērķi nodrošināt tās saglabāšanu un attīstību, reorganizācijas ceļā tika pievienota Kapitālsabiedrībai, darbību un attīstību. Ar Ministru kabineta 2011.gada 5.augusta rīkojumu nr.358 “Par Ministru kabineta 2010.gada 30.decembra rīkojuma Nr.790 "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Biķernieku kompleksajai sporta bāzei" atcelšanu daļā”, Biķernieku kompleksajai sporta bāzei piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss, kas nosaka uzdevumus un saistības kā sporta bāzes uzturētājam atbilstoši Sporta likumam.

Šobrīd Biķernieku kompleksā sporta bāzē ir izveidota mūsdienīga, starptautiskām prasībām atbilstoša sporta infrastruktūra (rallijkrosa trase, spīdveja stadions, autošosejas trase), kā arī veikta teritorijas labiekārtošana, lai arī tajos brīžos, kad trasē nav organizētu pasākumu, tā būtu pieejama ikvienam interesentam. Trases atjaunošanā paveiktais ir novērtēts gan vietējā, gan arī starptautiskā mērogā. Līdztekus Latvijas mēroga sacensībām, ir aizvien lielāka interese par starptautisku sporta pasākumu rīkošanu Biķernieku kompleksajā sporta bāzē. Tas dod iespēju būtiski palielināt Biķernieku kompleksā sporta bāzes ieņēmumus. Trases infrastruktūra ir piemērota arī satiksmes drošību veicinošu pasākumu organizēšanai, ko CSDD aktīvi izmanto, rīkojot atbilstošus pasākumus sabiedrības informēšanas kampaņu ietvaros, kā arī aicinot ikvienu apgūt drošas braukšanas iemaņas.

Biķernieku kompleksā sporta bāze konkurē ar citām lielākajām tehnisko sporta veidu bāzēm ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs (Sporta komplekss 333, Pērnavas trase, Daugavpils spīdveja treks u.c.), tomēr kompleksa atrašanās vieta, tā infrastruktūra, bagātīgā vēsture un tradīcijas, ļauj tam būt vadošajam un populārākajam Baltijas valstīs, kā arī tam ir iespējas izaugsmei un turpmākai attīstībai.

Tomēr, neskatoties uz minēto privātā sektora darbību motoru sporta infrastruktūras jomā, CSDD kā valsts kapitālsabiedrības darbība šajā tirgū ir pamatota, jo tirgus pilnībā nespēj nodrošināt sabiedrības prasības. Pirmkārt, trašu drošības prasības ir ļoti augstas, līdz ar to, infrastruktūras izveidošanas izmaksas ir ļoti lielas. Tāpēc neizbrīna, ka Latvijā Biķernieku kompleksā sporta bāzē ir vienīgā Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) prasībām atbilstoša autošosejas trase un rallijkrosa trase. Savukārt, šādu trašu esamībai valstī ir svarīga nozīme jauniešu iesaistei motoru sportā un tehnisko zināšanu apguvē, kā arī starptautisku sacensību organizēšanā un tūristu piesaistē. Otrkārt, Biķernieku kompleksā sporta bāze kā multifunkcionāla sporta bāze nodrošina arī iedzīvotāju iespējas tautas sportam un aktīvai atpūtai. Treškārt, ar Ministru kabineta 2019.gada 11.decembra rīkojumu nr.630 “Par konceptuālo ziņojumu “Par Biķernieku kompleksās sporta bāzes attīstības projekta realizēšanas modeli” akceptēts attīstības plāns, saskaņā ar kuru līdz ar citas infrastruktūras izveidošanu paredzēta arī velotreka izbūve. Neskatoties uz lielo sportistu interesi par velosportu, Latvijā nav neviena velotreka, kas acīmredzami liecina par tirgus nepilnību šajā sektorā.

Biķernieku kompleksās sporta bāzes kvalitatīva apsaimniekošana un infrastruktūras izveidošana dod būtisku ieguldījumu Mežciema apkaimes attīstībai – veidojas jauni tirdzniecības un biznesa objekti, palielinās nekustamo īpašumu vērtība un tml. Bez tam, Biķernieku kompleksās sporta bāzes darbība un atpazīstamība piesaista lielu skaitu ārvalstu līdzjutēju, dodot būtisku ieguldījumu valsts ekonomikā.

Līdz ar to, CSDD, apsaimniekojot Biķernieku komplekso sporta bāzi, likvidē tirgus nepilnību sporta infrastruktūras tirgū, kā arī pārvalda īpašumus, kas ir stratēģiski nozīmīgi valsts un administratīvās teritorijas attīstībai.

**1.2.3. Rīgas motormuzeja un Biķernieku kompleksās sporta bāzes pakalpojumu sniegšanas priekšrocības kapitālsabiedrības statusā**

CSDD jau vairāk kā 10 gadus realizē investīciju projektus, lai nodrošinātu Rīgas Motormuzeja un tā Bauskas filiāles darbību un attīstību, kā arī veikusi ievērojamus ieguldījumus Biķernieku kompleksajā sporta bāzē, lai to atjaunotu un attīstītu. CSDD ar Rīgas Motormuzeja kā savas struktūrvienības darbību, uztur un attīsta muzeja krājumu kā Nacionālā muzeju krājuma sastāvdaļu, nodrošina muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai, veic zinātnisko pētniecību un sabiedrības izglītošanu. Tā kā nozīmīga Rīgas Motormuzeja ekspozīcijas daļa ir veltīta tehnisko sporta veidu attīstības vēsturei Latvijā un pasaulē, kā arī vēsturiski muzejs atrodas tiešā Biķernieku sporta kompleksa tuvumā, ir uzsākts investīciju projekts, lai Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā izveidotu vienotu objektu ar kultūrvēsturisku nozīmi, kas tiktu izmantots gan Rīgas Motormuzeja, gan CSDD, gan arī nacionālās sporta bāzes funkciju nodrošināšanai un attīstībai.

Ministru kabinets ar 2019. gada 11. decembra rīkojumu Nr. 630 “Par konceptuālo ziņojumu “Par Biķernieku kompleksās sporta bāzes attīstības projekta realizēšanas modeli”” konceptuāli atbalstīja Biķernieku kompleksās sporta bāzes attīstības projekta realizēšanu, iegūstot valsts īpašumā projekta realizēšanai nepieciešamo zemi.

CSDD pārveidošana par valsts aģentūru radītu riskus iesākto investīciju projektu pabeigšanai. Tāpat šobrīd Rīgas Motormuzeja un Biķernieku kompleksās sporta bāzes darbības nodrošināšanai valsts budžeta līdzekļi netiek piešķirti un to izpilde tiek īstenota par Kapitālsabiedrības pašu ieņēmumiem, līdz ar to CSDD pārveidošana par valsts aģentūru arī atkārtoti radītu nepieciešamību lemt par Rīgas Motormuzeja un Biķernieku kompleksās sporta bāzes turpmākās darbības nodrošināšanu.

**2. CSDD darbība privāttiesību jomā**

**2.1. Eletrotransportlīdzekļu ātrās uzlādes staciju tīkla izveide un uzturēšana**

Eletrotransportlīdzekļu uzlādes staciju tīkla izveides un uzturēšanas jomā CSDD valsts vārdā darbojas privāttiesiskajā jomā, novēršot būtisku tirgus nepilnību.

Saskaņā ar Satiksmes ministrijas 2016.gada 9.februāra deleģēšanas līgumu par elektromobilitātes infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu, CSDD īsteno līgumā deleģēto pienākumu izveidot (realizēt ERAF projektu Nr. 4.4.1.0/16/I/001) un uzturēt nacionālā līmenī elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras objektu tīklu, nodrošinot elektrotransportlīdzekļu lietošanas iespēju visā Latvijas teritorijā.

Eiropas Savienības fonda projekta Nr.4.4.1.0/16/I/001 “Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana” ietvaros Latvijā tiek veidots elektrouzlādes staciju tīkls. Elektrouzlādes infrastruktūras izveidošana palīdzēs Latvijai izpildīt Direktīvas 2014/94/ES par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu prasības attiecībā uz eletrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru.

Atbilstoši plānotajai ERAF Nr.4.4.1.0/16/I/001 projekta īstenošanas gaitai kopumā projekta laikā paredzēts uzstādīt 139 uzlādes stacijas, kas izvietotas gan uz TEN-T ceļiem, gan uz reģionālajiem ceļiem un apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu virs 5000. Līdz 2018.gada vidum tika realizēta projekta pirmā kārta, izbūvējot 70 eletrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas un apgūts finansējums 3,8 milj.EUR apmērā. Šobrīd tiek realizēta projekta otrā kārta, kuras ietvaros līdz 2020.gada beigām paredzēts izbūvēt un uzstādīt 40 uzlādes stacijas un 2021. gadā, pabeidzot projektu, vēl 29 uzlādes stacijas. Plānotās projekta otrās kārtas izmaksas ir 4,0 milj.EUR (abu kārtu kopējās izmaksas 7,8 milj.EUR).

Lai arī ES un Latvijas vides politika paredz sekmēt pāreju no ar fosilajām degvielām darbinātiem transportlīdzekļiem uz elektrotransportlīdzekļu izmantošanu un atbilstoši arī uzlādes infrastruktūras izveidi, komersanti ir ieinteresēti izveidot/uzturēt uzlādes infrastruktūru tikai vietās ar pietiekamu pieprasījuma piesātinājumu.

Tirgus nepilnība ir situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā, proti, tirgus nespēj nodrošināt ierobežoto resursu efektīvu izvietošanu, kā rezultātā sistemātiski rodas preces vai pakalpojuma nepietiekamība[[6]](#footnote-6). Eelektrotransportlīdzekļu uzlādes jomā pakalpojuma nepietiekamību galvenokārt veido augstas izmaksas elektrotransportlīdzekļu uzlādes tīkla infrastruktūras izveidē, mazais elektrotransportlīdzekļu skaits, attiecīgi zemais pieprasījums un rentabilitāte.

Tirgus nepilnības novēršanu tieši apstiprina arī noteiktā maksa par elektrotransportlīdzekļa uzlādes veikšanu un tās pamatojums. Kā izriet no Ministru kabineta noteikumu “Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1000 “Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija” publisko maksas pakalpojumu cenrādis” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas), saskaņā ar Direktīvas 2014/94/ES “Par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu” 4.panta 10.punktu, dalībvalstis nodrošina, ka cenas, ko nosaka publiski pieejamo uzlādes punktu operatori, ir saprātīgas, viegli un skaidri salīdzināmas, pārredzamas un nediskriminējošas. Lai elektrotransportlīdzekļu lietošana būtu līdzvērtīga iekšdedzes transportlīdzekļiem, elektrotransportlīdzekļu elektroenerģijas izmaksām uz 100 km, izmantojot ātrās uzlādes staciju tīklu, nevajadzētu pārsniegt iekšdedzes transportlīdzekļu degvielas izmaksas uz 100 km. Vienlaikus, ņemot vērā visas ar elektromobilitātes infrastruktūru saistītās izmaksas, kā arī līdz 2022.gadam prognozēto elektrotransportlīdzekļu, kas būs potenciālie ātrās uzlādes staciju tīkla klienti, skaitu un prognozēto uzlāžu skaitu (ņemot vērā citu valstu pieredzi), elektrotransportlīdzekļu uzlādes pakalpojuma maksa, kas līdzvērtīgas iekšdedzes transportlīdzekļu degvielas izmaksām nenosedz elektrotransportlīdzekļu uzlādes tīkla uzturēšanas pašizmaksu. Attiecīgi, lai nosegtu elektromobilitātes infrastruktūras tīkla uzturēšanas pašizmaksu, kā arī neapdraudētu ERAF projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu, jo pie augstas lietošanas maksas izveidotā infrastruktūra, visticamāk, tiktu izmantota ļoti ierobežotā apmērā vai netiktu izmantota vispār, valsts dotē elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras uzturēšanas izmaksas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, CSDD elektrotransportlīdzekļu uzlādes jomā sniedz sabiedrībai svarīgus pakalpojumus, kurus tirgus šobrīd nav spējīgs nodrošināt, attiecīgi līdzīgus pakalpojumus sniedz vien daži komersanti, nenodrošinot atbilstošu elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras tīklu, kāds nepieciešams ņemot vērā nepieciešamību veikt elektrotransportlīdzekļu uzlādi salīdzinoši bieži un pēc neliela ceļa posma veikšanas.

**2.2. Citu pakalpojumu sniegšana privāttiesiskā jomā**

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 151.pantu un Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi" 5.punktu CSDD veic transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu un testēšanu, attiecīgi ES normatīvo aktu izpratnē – veic tehniskā dienesta funkcijas.

Tehniskais dienests ir atbilstoši starptautiskam standartam akreditēta testēšanas laboratorija, kas veic testus vai apstiprinātājas iestādes uzdevumā veic pirmo izvērtēšanu ražotājam un citas atbilstošas pārbaudes vai testus. Eiropas Savienības normatīvie akti paredz iespēju, ka apstiprinātāja iestāde pati var veikt šīs funkcijas un darboties kā tehniskais dienests. Tādējādi, paredzot, ka sevišķi mazās Eiropas valstīs tiktu novērsta tirgus nepilnība mazā pakalpojuma pieprasījuma dēļ, piem., Nīderlandē RDW (Dienst Wegverkeer) ir ne tikai transportlīdzekļu reģistrācijas, transportlīdzekļu vadītāju tiesību piešķiršanas un uzskaites uzņēmums, bet arī vienlaicīgi Nīderlandes apstiprinātājiestāde un tehniskais dienests. Šobrīd Latvijā ir maz transportlīdzekļu ražotāju, piemēram, otrā posma transportlīdzekļu izgatavotājs SIA “Universāls Ltd.”, kas veic galvenokārt M2 kategorijas autobusu (pilna masa līdz 5000 kg) izgatavošanu, otrās sēdekļu rindas uzstādīšanu N1 kategorijas kravas transportlīdzekļiem, M1 kategorijas pasažieru automobiļu pārbūvi, kā arī elektrisko autobusu izgatavošanu. Daļa Latvijas ražotāji vairāk orientējas uz transportlīdzekļu pārbūvēm, piemēram kokvedēju pārbūvi, speciālā policijas transporta pārbūvēšanu vai arī piekabju un puspiekabju ražošanu. Lielākoties Latvijas ražotāju produkcija ir specificēta konkrētā pasūtījuma veicējam vai arī nav paredzēta ļoti liela apjoma ražošanai. Līdz ar ko, testu pakalpojuma pieprasījums ir mazs un transportlīdzekļu ražotāji paši nespēj nodrošināt savu interešu īstenošanu šajā jomā. Tādējādi CSDD veicot ražotāju atbilstības izvērtēšanu un transportlīdzekļu, to sastāvdaļu vai mezglu testus atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām (ES Direktīvas, Regulas vai ANO EEK noteikumi), veicina Latvijā ražoto transportlīdzekļu un to sastāvdaļu konkurētspēju Latvijas un starptautiskajos tirgos, kā arī Latvijas ražotājiem ievērojami paātrina iespējas veikt izstrādātajam produktam testus, padara tos ātrākus un ērtākus (testi tiek veikti Latvijā), kas kopumā veicina valsts ekonomiku.

**3. Kopsavilkums**

Balstoties uz visu CSDD funkciju izvērtējumu, secināms, ka efektīvākais un atbilstošākais veids CSDD deleģēto funkciju izpildei un CSDD nodoto aktīvu uzturēšanai un izmantošanai sabiedrības interesēs, ir turpināt izmantot kapitālsabiedrību kā institucionālās darbības formu un saglabāt publiskas personas līdzdalību Kapitālsabiedrībā. Publiskas personas iesaistei komercdarbībā ir nepieciešamais pamatojums, kas balstīts tiesību aktos un plānošanas dokumentos un Kapitālsabiedrības iesaiste pakalpojumu sniegšanā privāttiesiskajā jomā ir tikai tirgus segmentos, kur to nevar vai nespēj privātais sektors.

Ievērojot VPIL 88. pantā noteikto, CSDD deleģēto funkciju gadījumā kopumā izpildās visi trīs VPIL 88.pantā minētie nosacījumi publiskas personas līdzdalības saglabāšanai kapitālsabiedrībā:

- tiek novērsta tirgus nepilnība;

- tiek radītas preces vai pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts attīstībai vai valsts drošībai;

- tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.

Papildus efektivitātes un sabiedrības saņemto Kapitālsabiedrības pakalpojumu pieejamības un kvalitātes aspektam, gadījumā, ja tiktu veikta kapitālsabiedrības pārveidošana par publisku aģentūru, būtu jāņem vērā arī iepriekš CSDD funkciju analīzes ietvaros minētie riski (t.i. riski Latvijas un satiksmes plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu izpildei, riski valsts drošībai un satiksmes drošības riski, iesākto investīciju projektu pabeigšanas riski). Tāpat jāmin arī citi riski kapitālsabiedrības pārveidošanā par publisku aģentūru (valsts budžeta ieņēmumu samazināšanās no kapitālsabiedrības nodokļu maksājumiem, dividendēm, valsts budžeta izdevumu palielināšanās, valsts pārvaldē nodarbināto skaita pieaugums u.c.), kas sniedz papildus argumentāciju lēmumam, ka ir saglabājama esošā CSDD darbības forma un nebūtu lietderīga nedz Kapitālsabiedrības privatizācija, nedz tās pārveidošana par valsts aģentūru.

Kapitālsabiedrības iespējamās pārveidošanas par valsts aģentūru kārtība ir noteikta Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 162. un 163.pantā un Komerclikuma izpratnē nozīmē kapitālsabiedrības likvidāciju un izslēgšanu no komercreģistra. Šāds lēmums dod pamatu kreditoriem, neatkarīgi no prasījuma summas un izpildes termiņa, pieteikt savu prasījumu. Atbilstoši Kapitālsabiedrības 2019.gada pārskata datiem, īstermiņa un ilgtermiņa saistības uz 2019.gada 31.decembri sastādīja aptuveni 7,2 milj.EUR.

Līdz ar to, secināms, ka Kapitālsabiedrības darbība turpināma esošajā statusā ar Satiksmes ministriju kā valsts kapitāla daļu turētāju.

# Vispārējais stratēģiskais mērķis

Publiskas personas līdzdalībai kapitālsabiedrībās ir īpaša loma, sekmējot valsts attīstību un stiprinot kopējo ekonomiku. Kapitālsabiedrībām jānodrošina ne tikai augstas kvalitātes un konkurētspējīgu preču pārdošana vai pakalpojumu sniegšana, bet arī vispārēja ekonomikas stiprināšana un sabiedrības izaugsme. [[7]](#footnote-7)

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 1.panta pirmās daļas 18.punktu vispārējie stratēģiskie mērķi ir publiskas personas augstākās lēmējinstitūcijas noteikti kapitālsabiedrības mērķi, kurus publiska persona vēlas sasniegt ar līdzdalību kapitālsabiedrībā un kuri izriet no tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem. Vispārējais stratēģiskais mērķis CSDD noteikts atbilstoši pamatprincipam, ka publiskas personas augstākais mērķis, esot dalībniekam kapitālsabiedrībā, ir sniegt maksimālu labumu sabiedrībai, nodrošinot efektīvu resursu sadali tajā tirgus segmentā, kur to nevar vai nespēj veikt privātais sektors, kā arī ievērojot Latvijas valsts izvirzītos mērķus un prioritātes Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam un Latvijas vidēja termiņa attīstības plānā NAP2020.

Ņemot vērā veikto Informatīvajā ziņojumā ietverto valsts līdzdalības Kapitālsabiedrībā izvērtējumu, valsts un sabiedrības interešu nodrošināšanai, Satiksmes ministrija ierosina noteikt šādu CSDD vispārējo stratēģisko mērķi:

- nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu un sniegt kvalitatīvu un inovatīvu ieguldījumu ilgtspējīgas satiksmes drošības paaugstināšanā, attīstot transportlīdzekļu uzskaites, tehniskā stāvokļa kontroles un vadītāju kvalifikācijas pakalpojumus, kas veicina drošu satiksmi, kā arī uzturot nozīmīgus infrastruktūras objektus.

Atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam vispārējam stratēģiskajam mērķim, izstrādājot vidējā termiņa darbības stratēģiju nākamajam periodam, tiks arī noteikti CSDD darbības stratēģijas finanšu un nefinanšu mērķi, ievērojot likumos, Ministru kabineta noteikumos un nozares attīstības koncepcijās, stratēģijās un citos politikas plānošanas dokumentos noteiktos mērķus un uzdevumus.

Satiksmes ministrs T.Linkaits

Vīza: Valsts sekretāre I.Stepanova

1. Pārresoru koordinācijas centrs. Vispārējo stratēģisko mērķu noteikšanas vadlīnijas valsts līdzdalībai kapitālsabiedrībā. Pieejams - http://www.valstskapitals.gov.lv/images/userfiles/SMNV\_\_30032016\_pdf.pdf [↑](#footnote-ref-1)
2. Egils Levits, Ass. iur., Dipl. pol. Valsts pārvaldes iekārtas likuma koncepcija. – 2002. [↑](#footnote-ref-2)
3. Skat. Senāta 2006.gada 2.maija sprieduma lietā Nr.SKA-141 13.punktu, 2008.gada 25.aprīļa sprieduma lietā Nr.SKA-179/2008 6. un 10.punktu [↑](#footnote-ref-3)
4. Informatīvais ziņojums “Par izmaiņām transportlīdzekļu valsts tehniskajā apskatē”. Pieejams - tap.mk.gov.lv › SMZino\_291118\_tehn-apsk.2155.docx [↑](#footnote-ref-4)
5. Pārresoru koordinācijas centrs. Vispārējo stratēģisko mērķu noteikšanas vadlīnijas valsts līdzdalībai kapitālsabiedrībā. Pieejams - http://www.valstskapitals.gov.lv/images/userfiles/SMNV\_\_30032016\_pdf.pdf [↑](#footnote-ref-5)
6. Konkurences padomes informatīvais materiāls “Priekšnoteikumi publiskas personas līdzdalībai kapitālsabiedrībā un tās izvērtēšana”. Pieejams - https://www.kp.gov.lv/files/documents/Informat%C4%ABvais%20materi%C4%81ls\_Priek%C5%A1noteikumi%20PP%20l%C4%ABdzdal%C4%ABbai%20kapit%C4%81lsabiedr%C4%ABb%C4%81%20un%20t%C4%81s%20izv%C4%93rt%C4%93%C5%A1ana.pdf [↑](#footnote-ref-6)
7. Pārresoru koordinācijas centrs. Vispārējo stratēģisko mērķu noteikšanas vadlīnijas valsts līdzdalībai kapitālsabiedrībā. Pieejams - http://www.valstskapitals.gov.lv/images/userfiles/SMNV\_\_30032016\_pdf.pdf [↑](#footnote-ref-7)