Заохочувальне право

Поняття та особливості адміністративно-правового заохочення

***Адміністративно-правове заохочення - це закріплений у нормі права засіб правового впливу через інтереси та свідомість на поведінку особи, що спрямований на спонукання її до суспільно корисного і соціально активного правомірного діяння, яке мав свідомо-вольовий характер, і застосовується з метою отримання додаткових якісних результатів від соціально корисної діяльності для задоволення загальних потреб та інтересів соціуму.***

Адміністративно-правове заохочення має такі ознаки:

* а) спрямовано на формування правомірної поведінки суб'єкта;
* б) стимулює до суспільно корисної та суспільно активної діяльності;
* в) свідомо-вольовий характер отримання додаткових результатів від суспільно корисної діяльності;
* г) винагородження суспільно корисної і соціально активної правомірної діяльності;
* д) задоволення публічних та власних інтересів; забезпечення мотивації правомірної поведінки;
* е) оприлюднення додаткових якісних результатів від суспільно корисної діяльності;

є) результативність засобу впливу на поведінку особи з боку суб'єктів, які заохочують.

Адміністративно-правове заохочення передбачає добровільність, тобто суб'єкт, діючи відповідно до заохочуваної поведінки, робить це із своєї волі, без тиску ззовні. Водночас, вибір такої поведінки підтримується обіцянкою надати особі певні додаткові блага.

Метою адміністративно-правового заохочення є об'єктивне формування правомірної поведінки суб'єкта, який заохочується, у результаті чого досягаються додаткові якісні результати від соціально корисної діяльності для задоволення загальної та перспективної мети.

Основною підставою адміністративно-правових заохочень є заслуга. Заслуга є реальною мірою справедливості, ці категорії співвідносяться як загальне і частина, при цьому ширшим родовим поняттям є "справедливість", "заслуга" - це видове поняття.

***Заслуга - ир нормативно встановлений рівень суспільно корисної поведінки, що має юридично значущий характер і становить основу змісту заохочення.***

Адміністративно-правове заохочення виражається у формі конкретної нагороди, оскільки заохочення є різновидом схвалення. Якщо схвалення розглядати як родове поняття (ширше), то заохочення є видовим. Для останнього необхідні лише певні форми схвалення - юридичні - з відповідними кількісними та якісними характеристиками (мірою) залежно від ступеня заслуг.

До того ж заохочення є видом юридичних стимулів. Від інших видів позитивного стимулювання заохочення відрізняється, насамперед, тим, що воно завжди застосовується за здійснення суспільно корисних дій, тобто якісно та сумлінно виконаних дій.

Отже, стимулювання можна поділити на два види відповідно до часу виконання дій: на спонукання та заохочення. Спонукання - це породження у кого-небудь бажання робити що-небудь (змушувати, схиляти, приохочувати до якоїсь дії, певного вчинку); а заохочення - це схвалення якоїсь вчиненої дії певними засобами (винесення подяки, нагородження, обдаровування тощо).

Адміністративно-правове заохочення має взаємовигідний характер як для суб'єкта, так і для суспільства й держави. Заохочення враховує різні інтереси і гармонізує їх. Воно є одним з небагатьох юридичних засобів регулювання, що активно й ненав'язливо "працює" на відповідний інтерес (публічний чи приватний)1.

Стадії заохочувального провадження