**О результатах антикоррупционной экспертизы**

**нормативных правовых актов**

**совета депутатов Сосновоборского городского округа**

**и их проектов в 2018 – 2020 годах**

В 2018 – 2020 годах в совете депутатов Сосновоборского городского округа уполномоченными на то лицами проводилась антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов совета депутатов Сосновоборского городского округа и их проектов, подготовленных по инициативе депутатов совета депутатов, в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее – Федеральный закон № 172-ФЗ), и на основании регламента совета депутатов Сосновоборского городского округа, а также распоряжения председателя совета депутатов Сосновоборского городского округа «О проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов совета депутатов Сосновоборского городского округа».

В 2018 году было проведено 8 антикоррупционных экспертиз проектов нормативных правовых актов совета депутатов Сосновоборского городского округа. При проведении антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы выявлены не были.

В 2019 году было проведено 7 антикоррупционных экспертиз проектов нормативных правовых актов совета депутатов Сосновоборского городского округа. При проведении антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы были выявлены по 7 проектам нормативных правовых актов.

За истекший период 2020 года было проведено 39 антикоррупционных экспертиз проектов нормативных правовых актов совета депутатов Сосновоборского городского округа. При проведении антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы были выявлены по 5 проектам нормативных правовых актов.

К наиболее часто выявляемым по результатам антикоррупционной экспертизы коррупциогенным факторам относятся несоответствие отдельных норм правового акта требованиям законодательства, широта дискреционных полномочий, принятие нормативного правового акта за пределами компетенции, отсутствие или неполнота административных процедур, юридико-лингвистическая неопределенность.