**ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»**

**ПОЛТАВСЬКИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА**

**Кафедра правознавства та фінансів**

**КУРСОВА РОБОТА**

**На тему:**

**ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ**

 Виконав здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 Спеціальності 081 Право

 Антоненко Олександр Сергійович

 Науковий керівник:

 Доцент Аванесян Г. М.

ПОЛТАВА-2024

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………….

Розділ I. Загальна характеристика відповідальності учасників господарських відносин та її класифікація………………………………………………………

Розділ 2. Відшкодування збитків: поняття сфера застосування механізм реалізації……………………………………………………………………….1

Розділ 3.Оперативно-господарські та адміністративно-господарські санкції………………………………………………………………………

Висновки…………………………………………………………………………..

Список використаних джеред……………………………………………………

**ВСТУП**

Господарсько-правова відповідальність - це важлива тема, яка залишається актуальною у сучасному світі. З одного боку, у зв'язку зі зростанням глобалізації та розвитком нових технологій, вимоги до відповідальності бізнесу перед суспільством та середовищем зростають. З іншого боку, зміни у законодавстві, судова практика та вимоги споживачів створюють постійну необхідність для підприємств адаптуватися до нових вимог.

Дослідження господарсько-правової відповідальності охоплює такі аспекти, як аналіз законодавства, міжнародних стандартів та домашніх правил, що визначають обов'язки підприємств у сфері відповідальності, вивчення практики дотримання підприємствами вимог щодо господарської та соціальної відповідальності.

Слід зазначити, що аналіз впливу господарсько-правової відповідальності на фінансові результати, репутацію та стосунки зі зацікавленими сторонами. Вивчення інноваційних підходів та кращих практик у сфері відповідального бізнесу. Дослідження впливу діяльності підприємств на соціальні аспекти, такі як зайнятість, соціальна справедливість та інклюзивний розвиток.

Загалом, ця тема залишається актуальною через постійні зміни в суспільстві, технологіях та законодавстві, які впливають на способи функціонування бізнесу та його взаємодію зі світом навколо.

Метою даного дослідження є виявлення сутності, ознак, функції та принципів господарсько – правової відповідальності, дослідження її проявів у господарських відносинах. Для досягнення поставленої мети слід виконати завдання:

- розкрити загальна характеристика відповідальності учасників господарських відносин;

- визначити принципи застосування господарсько – правової відповідальності;

- дослідити юридичні та фактичні підстави виникнення господарсько – правової відповідальності;

- розкрити види господасько – правової відповідальності;

- дослідии господарські санкції як правовий засіб відповідальності у сфері

господарювання.

Предметом курсової роботи є господарсько – правова відповідальність як правовий засіб впливу на економічний стан правопорушника, що посідає провідне місце у забезпеченні господарського правопорядку.

При написанні курсової роботи використовувалися логічний метод, метод порівняльного аналізу, дедукції та індукції.

Структура курсової роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

**РОЗДІЛ I.**

**ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН**

Господарсько-правова відповідальність - це поняття, яке відображає обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання перед законом, суспільством та іншими зацікавленими сторонами за вчинені дії або бездіяльність у процесі господарювання. Вона визначає обов'язки підприємств, організацій та їхніх керівників у контексті відповідності законодавству, етичним стандартам, а також вимогам суспільної відповідальності.

Господарсько-правова відповідальність охоплює різноманітні аспекти, включаючи:

 - підприємства мають дотримуватися всіх відповідних законів та правил, які стосуються їхньої господарської діяльності, включаючи фінансові, податкові, працевлаштування та екологічні закони;

 - підприємства повинні гарантувати безпеку виробів або послуг, які вони надають споживачам, а також забезпечувати високу якість своїх продуктів;

 - підприємства повинні виконувати всі необхідні вимоги щодо збереження довкілля та мінімізації негативного впливу своєї діяльності на природне середовище;

- соціальна відплвідадьність - це включає в себе здійснення діяльності з урахуванням соціальних потреб та інтересів різних груп населення, а також сприяння соціальному розвитку та підтримку спільноти;

 - підприємства мають діяти відповідно до встановлених етичних норм і принципів, уникаючи нечесних або недобросовісних практик.

Враховуючи зростання уваги до етики, сталого розвитку та соціальної відповідальності, господарсько-правова відповідальність залишається ключовим аспектом управління бізнесом у сучасному світі.

Відповідальність у господарському праві є складною правовою системою зі своїм особливим предметом регулювання - господарськими правопорушеннями.

Господарські правопорушення - це діяння або бездіяльність суб'єкта господарювання, які не відповідають вимогам Господарського кодексу і суперечать юридичним обов'язкам суб'єкта господарювання або порушують суб'єктивні права зацікавлених сторін чи третіх осіб. Господарські правопорушення класифікуються за видами та кодифікуються в окремі групи на основі певних критеріїв.

Наприклад, розрізняють договірні та недоговірні правопорушення, залежно від правової основи (тобто від того, які правові норми були порушені). Договірні правопорушення поділяються на такі категорії:

-. правопорушення на стадії укладення договору: порушення умов укладення договору, порядку врегулювання розбіжностей, що виникають при укладенні договору, укладення договору, що суперечить вимогам закону або меті діяльності юридичної особи, укладення договору з метою, що суперечить інтересам держави або суспільства (статті 48, 49 та 50 Цивільного кодексу) [3];

-. порушення умов виконання договірних або інших господарських зобов'язань, пов'язаних з поставкою продукції і товарів (найбільш поширені в комерційній практиці), перевезенням вантажів, виконанням робіт тощо. Прострочення виконання зобов'язань, як правило, тягне за собою сплату боржником неустойки, штрафу, пені, встановлених законом або договором (статті 179, 213-215 та 356 Цивільного кодексу);

- порушення господарських зобов'язань щодо якості поставленої продукції (товарів), виконаних робіт, наданих послуг;

-. порушення державної дисципліни цін у зв'язку з виконанням контракту;

- порушення у сфері кредитно-розрахункових відносин у зв'язку з виконанням господарських договорів4

-. порушення господарських зобов'язань, пов'язаних з перевезенням вантажів: зобов'язань за планом перевезень (неподання транспортного засобу, непред'явлення вантажу до перевезення), зупинка транспортного засобу під навантаженням і розвантаженням понад встановлені строки, втрата, нестача або пошкодження вантажу, прострочення доставки вантажів тощо.

Позадоговірні порушення також підлягають господарсько-правовій відповідальності: порушення законодавства про захист економічної конкуренції (антиконкурентні узгоджені дії, зловживання монопольним (домінуючим) становищем, антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю), порушення права власності (як поєднані, так і не поєднані з позбавленням права власності) та ін.

Вчинення злочину суб'єктом господарювання тягне за собою застосування до винної особи відповідальності, яка регулюється або санкціонується Господарським кодексом. Оскільки йдеться про відповідальність за господарські злочини (злочини, вчинені у сфері господарської діяльності), то і санкції за них передбачені у Господарському кодексі. У теорії господарського права цей вид відповідальності визначається як господарсько-правова відповідальність.

Господарсько-правова відповідальність - це вид юридичної відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань суб'єктом господарювання.

Основними принципами господарсько-правової відповідальності є

1. право потерпілої сторони вимагати відшкодування збитків;

2. сплата штрафних санкцій за порушення зобов'язань порушником

3. недопущення положень, що виключають або обмежують відповідальність виробника або продавця продукції чи товарів.

Господарська відповідальність визначена у статті 216 Господарського кодексу України та має спеціальний об'єкт регулювання - господарські правопорушення. Господарським правопорушенням визнається протиправна дія чи бездіяльність суб'єкта господарювання, що не відповідає нормам господарського законодавства, несумісна з передбаченими законом обов'язками цього суб'єкта і порушує суб'єктивні права іншого учасника відносин або третьої особи [4].

Господарські правопорушення поділяються на договірні та позадоговірні. Порушення договору можна поділити на:

- правопорушення на стадії укладення договору, порушення умов укладення договору, порядку врегулювання розбіжностей, укладення договору всупереч вимогам законодавства;

- порушення строків виконання договору, порушення інших господарських договорів та господарських зобов'язань, пов'язаних з поставкою продукції, перевезенням вантажів та виконанням робіт; 3. порушення господарських зобов'язань щодо якості продукції;

- порушення господарських зобов'язань щодо якості продукції;

- порушення державної дисципліни цін у зв'язку з виконанням контрактів;

-. порушення у сфері кредитно-розрахункових відносин у зв'язку з виконанням господарських договорів;

- порушення господарських зобов'язань, пов'язаних з перевезенням вантажів.

Позадоговірні порушення також підлягають господарсько-правовій відповідальності:

1. порушення антимонопольного законодавства.

2. порушення податкової дисципліни.

3. шкода, завдана суб'єктом господарювання підприємству, установі чи організації.

Господарсько-правова відповідальність має свої особливості:

Правовий характер. Така відповідальність є актом (впливом) кредитора (потерпілого) на правопорушника безпосередньо або за допомогою господарського суду (суду або третейського суду). Правова природа такої відповідальності полягає в негативній оцінці діяння правопорушника з боку держави та прямій вимозі або санкції закону застосувати до правопорушника заходи матеріального впливу у вигляді відшкодування збитків, неустойки, штрафу, пені тощо. Загальний принцип цієї відповідальності полягає в тому, що держава гарантує застосування передбачених договором або законом майнових санкцій. Держава гарантує застосування майнових санкцій через систему спеціальних і загальних державних органів захисту прав людини, функцією яких є їх застосування [25, с. 591].

Істотність. Застосовується у вигляді певної системи майнових (господарських) санкцій, яка регулюється або дозволяється нормами господарського права. Суб'єкт господарювання як організація може нести відповідальність лише у вигляді матеріальних витрат (наприклад, обов'язкових платежів, неотримання законних сум, зменшення майна внаслідок заподіяння шкоди тощо). Стаття 55 Господарського кодексу України чітко встановлює принцип повної матеріальної відповідальності суб'єкта господарювання аж до банкрутства. Стаття 24 цього ж закону передбачає, що "суб'єкт господарювання несе повну відповідальність за дотримання кредитних договорів і платіжної дисципліни". Підприємство, яке не виконує свої платіжні зобов'язання, може бути визнане господарським судом банкрутом у порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Таким чином, найвищою економічною санкцією, передбаченою Законом, є визнання судом суб'єкта господарювання-боржника банкрутом [4, ст. 55].

Делікт. Комерційна відповідальність встановлюється лише у випадку фактичного правопорушення, тобто на законних підставах, таких як об'єктивна деліктна дія або бездіяльність правопорушника, і, як правило, ґрунтується на презумпції вини.

Стимулювання. Функціонально економічна відповідальність покликана сприяти належному виконанню господарських та інших зобов'язань. Таким чином, її основним призначенням є забезпечення правопорядку в економічній сфері (господарських відносинах).

Функції господарської відповідальності:

1. компенсаційна функція (відновлення порушеного майнового становища потерпілого шляхом застосування на його користь компенсаційних майнових санкцій, стягнення з правопорушника та усунення наслідків деліктної поведінки суб'єкта);

2. превентивна (попереджувальна) функція (застосування відповідальності усуває не лише факт правопорушення, а й правові заходи, спрямовані на усунення його причин та умов);

3. охоронна функція (функція захисту законних прав та інтересів учасників господарської діяльності та споживачів);

4. стимулююча функція (у разі вчинення правопорушення можливість або загроза застосування до правопорушника економічних (майнових) санкцій спонукає до припинення правопорушення та реального виконання зобов'язання);

5. інформаційна функція (для учасників економічного циклу інформація про застосування заходів відповідальності до суб'єкта-порушника є питанням подальшої або наявної зручності економічних відносин з таким суб'єктом).

Залежно від правових підстав (порушених норм) розрізняють договірні та позадоговірні порушення. Таким чином, розрізняють договірну та позадоговірну господарську відповідальність. Договірна відповідальність пов'язана з невиконанням або неналежним виконанням суб'єктом господарювання договірних зобов'язань. Позадоговірна відповідальність виникає у випадках завдання шкоди, порушення законодавства про захист економічної конкуренції, набуття або збереження майна суб'єктом чи суб'єктами господарювання за рахунок інших осіб без достатньої на те підстави тощо [8, c.28].

Залежно від розміру господарсько-правова відповідальність може бути наступною:

- солідарна (ґрунтується на принципі "один за всіх", тобто є неподільною між солідарними боржниками). Кредитор може задовольнити вимогу одного боржника за один раз (наприклад, найбільш платоспроможного боржника). Солідарні боржники несуть відповідальність до повного виконання своїх зобов'язань, незважаючи на те, що інші боржники задовольнили певну частину своїх вимог. (Така відповідальність виникає, наприклад, у випадках спільного заподіяння шкоди або коли учасники повного товариства відповідають один перед одним за борги цього товариства);

- часткова відповідальність (коли кожен боржник окремо відповідає перед кредитором за певну частину боргу, визначену договором або законом, наприклад, коли учасники товариства з обмеженою відповідальністю відповідають за борги товариства);

в) допоміжну (додається до відповідальності винної особи). В першу чергу вимога пред'являється до боржника, і лише в разі неможливості його повного або часткового задоволення за рахунок боржника - до особи, яка несе додаткову (субсидіарну) відповідальність. (Таку відповідальність несуть, наприклад, учасники товариства, які несуть додаткову відповідальність за зоб

ов'язаннями товариства).

**РОЗДІЛ 2.**

**ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ: ПОНЯТТЯ СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ**

Гарантуючи захист прав та законних інтересів суб'єктів господарювання, держава визначає шляхи досягнення стабільності в державному обороті. Наприклад, стаття 20 Господарського кодексу України передбачає, що права та законні інтереси суб'єктів господарювання захищаються, зокрема, шляхом відшкодування збитків.

Відшкодування збитків є способом відновлення майнового становища суб'єкта господарювання за рахунок суб'єкта, який їх заподіяв, тобто цей спосіб має насамперед компенсаційну функцію.

Під збитками розуміють витрати, зроблені контрольованою стороною, втрата або пошкодження майна контрольованої сторони, а також не одержані доходи, які контрольована сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання другою стороною або додержання нею правил здійснення господарської діяльності [4].

Відшкодування збитків є різновидом відповідальності за порушення господарсько-правових зобов'язань (договірна відповідальність) та за порушення встановлених вимог щодо здійснення господарської діяльності (позадоговірна відповідальність), які є господарськими санкціями (ч. 2 ст. 217 ГК України). Порушення цих зобов'язань та вимог також є підставою для відшкодування збитків суб'єктом господарювання, права чи законні інтереси якого порушено [4].

Що стосується договірної відповідальності, то збитки відшкодовуються, якщо одна зі сторін не виконує свої договірні зобов'язання або виконує їх з порушенням умов договору (неналежне виконання). При цьому невиконання або неналежне виконання договору має бути компенсоване належним виконанням договору іншим контрагентом.

Позадоговірна відповідальність виникає тоді, коли між порушником і потерпілим не було договірних зобов'язань, але в результаті однієї дії або бездіяльності порушуються права чи законні інтереси іншого суб'єкта. Наприклад, це може бути випадок, коли порушено антимонопольне законодавство, правила, що регулюють випуск та розповсюдження цінних паперів або права інтелектуальної власності.

Слід зазначити, що, крім грошової компенсації за нелюдську шкоду, відшкодування збитків є загальною (універсальною) мірою відповідальності і застосовується в будь-якому випадку, незалежно від того, чи вказані вони в договорі або в законі, що регулює конкретний вид зобов'язань. Однак законодавець обмежує розмір збитків і ставить його в залежність від штрафних санкцій, якщо такі передбачені. Відповідно до статті 232 Господарського кодексу України, якщо за невиконання або неналежне виконання зобов'язання встановлено неустойку, збитки відшкодовуються в частині, не покритій неустойкою.

Збитки - витрати, зроблені підконтрольною особою (кредитором), втрата або пошкодження майна підконтрольної особи, а також не одержані нею доходи, які підконтрольна особа одержала б у разі належного виконання зобов'язання другою стороною або додержання правил здійснення господарської діяльності.

Збитки, що підлягають відшкодуванню особою, яка вчинила господарське правопорушення, включають

1. вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства

2. додаткові витрати, зроблені стороною, яка зазнала збитків у результаті порушення зобов'язання другою стороною (наприклад, штрафні санкції, сплачені іншим організаціям, витрати на виконання додаткових робіт, придбання додаткових матеріалів)

3. неодержані доходи (упущена вигода), на які сторона, що зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною.

4. матеріальне відшкодування моральної шкоди у випадках, передбачених законом.

При визначенні розміру збитків слід враховувати, що, якщо інше не встановлено законом або договором, застосовується ціна, яка існує у місці виконання зобов'язання на день добровільного задоволення боржником вимоги сторони, яка зазнала збитків, або, якщо вимога не буде задоволена добровільно, на день пред'явлення відповідної вимоги про відшкодування збитків до суду. Слід зазначити, що при цьому застосовується ціна, що склалася в місці виконання зобов'язання на день подання відповідної вимоги до суду.

Реальні збитки - це грошовий еквівалент, необхідний для відшкодування і відновлення майнового становища порушника, яке він мав на момент вчинення правопорушення [12, с. 36].

Відповідно до структури абзацу 2 частини 1 статті 225 Цивільного кодексу України, істотні збитки повинні включати лише витрати, які вже були понесені, а не витрати, які потерпіла сторона понесе в майбутньому. Згідно з Цивільним кодексом України, реальні збитки включають, окрім вже понесених витрат, витрати, які будуть понесені в майбутньому для відновлення порушеного права (хоча такі витрати, які будуть понесені в майбутньому, навряд чи можна вважати реальними збитками). Ще до прийняття Господарського кодексу України та нового Цивільного кодексу судова практика полягала у стягненні з порушника лише тих витрат, які вже понесені потерпілою стороною, а не тих, які мають бути понесені в майбутньому.

На відміну від реальних збитків, упущена вигода (втрачений дохід) - це майбутнє збільшення обсягу майна потерпілої сторони, яке вона не могла отримати через недбалість іншої сторони. Це збільшення завжди виражається в грошовому еквіваленті [8, с.82].

Важливою складовою збитків є неодержані доходи (упущена вигода). Як правило, такі збитки виникають тоді, коли внаслідок злочину, вчиненого іншою стороною господарських відносин, зменшується виробництво або реалізація товару (роботи, послуги), змінюється асортимент або погіршується якість [12].

Неодержані доходи (упущена вигода) - це оціночна сума очікуваних втрат приросту майна, що ґрунтується на даних бухгалтерського та податкового обліку, які безумовно підтверджують реальну можливість одержання потерпілим суб'єктом господарювання певної суми грошей або іншого цінного майна, яку інші учасники господарських відносин не допустили б до нарахування.

Відповідно, порядок та види відшкодування збитків регулюються статтею 226 Господарського кодексу України. Учасник господарських відносин, який вчинив господарське правопорушення, зобов'язаний вжити необхідних заходів щодо запобігання або зменшення збитків у сфері господарювання інших учасників господарських відносин, а в разі завдання збитків іншим суб'єктам - на вимогу цих суб'єктів, якщо законом або домовленістю сторін не передбачено відшкодування збитків в іншому розмірі. Обов'язок відшкодувати збитки в повному обсязі добровільно відповідно до

Сторона, яка порушила зобов'язання або знає, що вона обов'язково порушить зобов'язання, коли настане строк виконання, повинна негайно заявити про це другій стороні. В іншому випадку вона позбавляється права посилатися на невжиття другою стороною заходів щодо запобігання збиткам і вимагати відповідного зменшення розміру збитків.

Сторона господарського зобов'язання позбавляється права вимагати відшкодування збитків, якщо, якщо інше не передбачено законом або договором, вона була своєчасно попереджена другою стороною про можливість невиконання зобов'язання і не зробила цього, хоча своїми діями могла запобігти виникненню збитків.

Збитки, завдані правомірною відмовою зобов'язаної сторони від подальшого виконання зобов'язання, відшкодуванню не підлягають. У разі невиконання зобов'язання передати індивідуально-визначену річ (річ, визначену родовими ознаками) управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони вилучення цієї речі (речей) або відшкодування завданих їй збитків [10, с. 24-28].

У разі невиконання зобов'язання щодо виконання певних робіт (надання послуг) управнена сторона має право, якщо інше не встановлено законом або зобов'язанням, виконати такі роботи самостійно або доручити їх виконання третій особі та вимагати відшкодування збитків, завданих невиконанням зобов'язання.

Відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням зобов'язання, не звільняє зобов'язану сторону від виконання зобов'язання в натурі, якщо інше не встановлено законом або договором чи управнена сторона не відмовилася від прийняття виконання (ч. З ст. 193 Господарського кодексу).

Відповідно до статті 227 Господарського кодексу України, якщо збитків завдано кількома учасниками господарських відносин одночасно, кожна сторона зобов'язана відшкодувати їх суб'єкту, якому завдано збитків. Сторона господарських відносин, яка відшкодувала збитки, має право стягнути збитки з третьої особи в порядку регресу. Державні (комунальні) підприємства зобов'язані за наявності підстав вживати заходів до стягнення збитків з інших суб'єктів шляхом відшкодування або з працівників винного підприємства відповідно до вимог Кодексу законів про працю (ст. 228 ГКУ) [4. ст. 228, ст. 193].

У разі порушення грошових зобов'язань учасники господарських відносин не звільняються від відповідальності у зв'язку з невиконанням зобов'язань і зобов'язані відшкодувати збитки, завдані невиконанням зобов'язань, та сплатити штрафні санкції відповідно до вимог Господарського кодексу та законодавства України.

Розмір збитків обчислюється у валюті, в якій відбулися або відбудуться розрахунки між сторонами, якщо інше не передбачено законодавством.

У разі пред'явлення вимоги про відшкодування збитків в іноземній валюті кредитор повинен зазначити грошовий еквівалент суми збитків у гривнях за офіційним

 курсом Національного банку України на день пред'явлення вимоги.

**РОЗДІЛ 3.**

**ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ**

**Правові підстави застосування адміністративно-господарських санкцій до суб'єктів господарювання У разі порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності до суб'єктів господарювання можуть бути застосовані адміністративно-господарські санкції з боку компетентних органів державної влади або органів місцевого самоврядування.**

**Види адміністративно-господарських санкцій, умови та порядок їх застосування встановлюються статтями 238-250 Господарського кодексу України та іншими законодавчими актами. Адміністративно-господарські санкції встановлюються виключно законом.**

**Інструментом юридичної відповідальності у сфері господарювання є господарські санкції як засіб впливу на правопорушників у сфері господарювання, внаслідок якого правопорушник зазнає втрат економічного та/або правового характеру** [4].

**Відповідно до статті 217 Господарського кодексу України, господарські санкції є одним із засобів юридичної відповідальності у сфері господарювання. Водночас, слід зазначити, що обговорюється лише питання співвідношення понять "господарська відповідальність" та "господарські санкції".**

**Застосування господарських санкцій має забезпечити захист законних інтересів громадян, організацій і держави, включаючи відшкодування збитків учасників господарських відносин, завданих правопорушенням, та забезпечити правопорядок у сфері господарювання.**

**Господарські санкції класифікуються за різними критеріями, зокрема**

**1. 1. за характером впливу - грошові (сплата неустойки, господарських та адміністративних штрафів, відшкодування збитків) та натуральні (обмін неякісної продукції на якісну)**

**2. за критерієм безпосереднього спрямування - майнові (конфіскація, сплата неустойки, відшкодування збитків, господарські та адміністративні штрафи) та організаційні (господарсько-організаційні, господарсько-економічні санкції)**

**3. залежно від характеру порушених відносин вони поділяються на: а) горизонтальні, тобто санкції, що застосовуються між рівноправними суб'єктами (сплата неустойки або господарсько-економічних санкцій, відшкодування збитків, господарсько-економічні санкції) б) вертикальні, тобто санкції, що застосовуються між компетентними державними органами та суб'єктами (планово-економічні санкції та адміністративно-господарські санкції) та адміністративно-господарські санкції); в) універсальні санкції, що застосовуються як у горизонтальних, так і у вертикальних відносинах (відшкодування збитків) [16, c. 603].**

**4. залежно від виду порушених відносин - санкції, що застосовуються у договірних відносинах (відшкодування збитків, штрафні санкції, господарські санкції, економічні санкції) та санкції, що застосовуються у позадоговірних відносинах (відшкодування збитків, адміністративні санкції, економічні санкції)**

**5. 5. Залежно від суб'єктного складу господарського права, що регулює застосування господарської відповідальності, розрізняють такі види відповідальності: відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства, відповідальність у сфері капітального будівництва, відповідальність у сфері зовнішньоекономічної діяльності, відповідальність на транспорті, відповідальність на ринку цінних паперів тощо.**

**Відшкодування збитків - це відновлення майнового становища учасника господарських відносин за рахунок винуватця, іншого суб'єкта господарювання.**

**Ця форма відповідальності передбачена Господарським кодексом України (статті 224-229) та Цивільним кодексом України (статті 623-624, глава 82), а також Законом України від 06.04.2000 р. "Про майнову відповідальність за порушення умов договору (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" та низкою інших. Передбачено законодавством.**

**Склад збитків встановлюється статтею 225 Цивільного кодексу України. А саме: 1) вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог закону; 2) будь-які додаткові витрати, зроблені стороною, яка зазнала збитків, внаслідок порушення зобов'язання другою стороною (наприклад, штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, витрати на додаткові роботи, додаткові матеріали); 3) у разі належного виконання зобов'язання другою стороною, будь-які 4) неодержані доходи (упущена вигода), на які має право розраховувати сторона, яка зазнала збитків; 4) матеріальне відшкодування моральної шкоди у випадках, передбачених законом [4. ст. 255)].**

**Слід зазначити, що Господарський кодекс застосовує як принцип повного відшкодування збитків, так і обмеження, що обмежують застосування цього принципу. Цивільний кодекс передбачає: а) заборону стягнення збитків у повному обсязі (ч. 2 ст. 322 ЦК); б) заборону стягнення збитків у повному обсязі (у разі застосування виключних штрафних санкцій); в) обмеження іншими способами.**

**Штрафом (неустойкою) визнається визначена законом або договором грошова сума, яку боржник повинен сплатити кредиторові у разі невиконання або неналежного виконання ним договірного зобов'язання.**

**Перевагами штрафних санкцій (неустойки) є їх оперативність (строк позовної давності скорочено до шести місяців) та простота застосування (незалежно від наявності збитків). Недоліком є те, що сфера застосування обмежена лише договірними відносинами.**

**Види неустойки (штрафів) 1) за правовою основою: законна (передбачена законом), договірна (передбачена договором), законно-договірна (передбачена законом, а розмір регулюється договором у межах, не заборонених законом); 2) за співвідношенням неустойки та збитків Залікова (неустойка нараховується і покривається пенею) збитки відшкодовуються в частині, не покритій неустойкою); альтернативна (стягується неустойка або відшкодовуються збитки на вибір кредитора); виключна (стягується лише неустойка, а збитки не відшкодовуються); штрафна (стягується неустойка, а збитки відшкодовуються в повному обсязі). Цивільний кодекс передбачає штрафні санкції, якщо інше не встановлено законом або договором (ч. 2 ст. 552). Водночас Цивільний кодекс формулює традиційне правило (передбачене ще Цивільним кодексом СРСР і широко застосовуване в зарубіжному законодавстві), згідно з яким за загальним правилом застосовується залікова неустойка, якщо інше не встановлено законом або договором (стаття 232 Цивільного кодексу).**

**Форма неустойки (пені) 1) у відсотках від суми порушеного зобов'язання незалежно від строку прострочення (наприклад, 20% від ціни поставленого товару, що не відповідає вимогам якості); 2) у відсотках від суми порушеного зобов'язання залежно від строку прострочення (наприклад, 0,1% від суми заборгованості за кожен день прострочення); 3) у фіксованій сумі (рідко використовується через інфляційні процеси в економіці) не використовується); 4) у кратному розмірі до ціни товару (робіт, послуг).**

**Штрафні санкції стягуються шляхом виставлення рахунку-фактури. Господарський кодекс України (стаття 233) передбачає можливість зменшення судом розміру неустойки у таких випадках: 1) якщо неустойка, що підлягає сплаті, є надмірно великою порівняно зі збитками, яких зазнає кредитор (при цьому враховується ступінь виконання зобов'язання боржником, майновий стан сторін, їх доходи та інші інтереси, що мають бути враховані); 2 ) коли порушення обов'язку не завдало шкоди іншим учасникам господарських відносин [25, с. 590].**

**Оперативно-господарські санкції - це заходи, за допомогою яких кредитор здійснює економічний вплив на суб'єкта господарювання-боржника (правопорушника) і які передбачені законодавством з метою запобігання або зменшення збитків кредитора, спричинених порушенням зобов'язання боржником.**

Ознаки цих санкцій 1) застосовуються лише в господарсько-договірних відносинах; застосовуються на розсуд кредитора; передбачені законом або договором; мета їх застосування - захист інтересів кредитора, що виражається переважно в заходах систематичного характеру; 2) правовою підставою для їх застосування є договірні відносини, а фактичною - невиконання зобов'язань а фактичною підставою - невиконання (неналежне виконання) договірних зобов'язань.

Частина 1 статті 236 Цивільного кодексу України передбачає публічний перелік оперативно-господарських санкцій, які можуть бути застосовані сторонами за умови передбачення відповідних положень у договорі.

Оперативно-господарські санкції - це заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на запобігання правопорушенням з боку суб'єктів господарювання та усунення їх наслідків, що застосовуються компетентними органами державної влади або органами місцевого самоврядування у випадках, передбачених законом [22, с. 269].

Залежно від характеру санкції адміністративно-господарські санкції можуть бути господарсько-організаційними або адміністративно-майновими.

Господарсько-організаційні санкції - це передбачені законом заходи організаційного впливу (обмеження) на суб'єктів, що застосовуються компетентними державними органами або у випадках, передбачених законом, з ініціативи суду.

Адміністративно-майнові санкції - це передбачені законом заходи майнового впливу на правопорушника, що застосовуються компетентним державним органом (або судом у разі конфіскації) у випадках, передбачених законом. До таких санкцій належать господарські та адміністративні штрафи, економічна конфіскація, безоплатне вилучення майна з метою його знищення та стягнення зборів (обов'язкових платежів).

Господарсько-адміністративні штрафи - це грошові кошти, що сплачуються суб'єктом правопорушення до державного бюджету у випадках, передбачених законом [12, с. 40].

Форми господарсько-адміністративних штрафів:

- певний відсоток або кратний розмір від суми правопорушення;

- певний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Штрафні санкції застосовуються:

- лише у вертикальних відносинах;

- за рішенням компетентного органу (наприклад, антимонопольного органу

- у разі порушення антимонопольно-конкурентного законодавства; санітарно-епідеміологічної служби

- у разі порушення санітарно-епідеміологічних вимог;

- органу державного контролю за цінами

- у разі порушення державної дисципліни цін);

- коли існують лише протиправні дії (фактична підстава);

- ридичною підставою є закон.

Конфіскація - це безоплатне вилучення майна (коштів) підприємства-порушника у власність держави, якщо це прямо передбачено законом.

Правовою підставою конфіскації є лише закон; фактичною підставою - делікт; у разі виконання зобов'язання, визнаного недійсним як такого, що завідомо суперечить інтересам держави або суспільства, - злочин правопорушника (прямий умисел).

Таким чином, більшість учасників господарських відносин зацікавлені у правомірній поведінці як щодо себе, так і щодо іншої сторони, оскільки застосування юридичної відповідальності має негативні економічні та правові наслідки для правопорушника.

Адміністративно-господарські санкції можуть бути застосовані до суб'єктів господарювання протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з дня порушення встановлених законом правил здійснення господарської діяльності, якщо інше не передбачено законом.

Відповідно до положень Господарського кодексу, у разі вчинення учасником господарських правовідносин господарського правопорушення до суб'єкта господарювання-порушника застосовуються заходи впливу (санкції).

Таким чином, підвищення рівня правової обізнаності суб'єктів господарювання та вдосконалення їх правових знань і навичок щодо захисту власних інтересів допоможе запобігти порушенню прав і законних інтересів усіх учасників господарського життя.

**ВИСНОВКИ**

Господарсько-правова відповідальність - це поняття, яке відображає обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання перед законом, суспільством та іншими зацікавленими сторонами за вчинені дії або бездіяльність у процесі господарювання. Вона визначає обов'язки підприємств, організацій та їхніх керівників у контексті відповідності законодавству, етичним стандартам, а також вимогам суспільної відповідальності.

Господарсько-правова відповідальність охоплює різноманітні аспекти, включаючи:

 - підприємства мають дотримуватися всіх відповідних законів та правил, які стосуються їхньої господарської діяльності, включаючи фінансові, податкові, працевлаштування та екологічні закони;

 - підприємства повинні гарантувати безпеку виробів або послуг, які вони надають споживачам, а також забезпечувати високу якість своїх продуктів;

 - підприємства повинні виконувати всі необхідні вимоги щодо збереження довкілля та мінімізації негативного впливу своєї діяльності на природне середовище;

- соціальна відплвідадьність - це включає в себе здійснення діяльності з урахуванням соціальних потреб та інтересів різних груп населення, а також сприяння соціальному розвитку та підтримку спільноти;

 - підприємства мають діяти відповідно до встановлених етичних норм і принципів, уникаючи нечесних або недобросовісних практик.

 Відшкодування збитків є способом відновлення майнового становища суб'єкта господарювання за рахунок суб'єкта, який їх заподіяв, тобто цей спосіб має насамперед компенсаційну функцію.

Під збитками розуміють витрати, зроблені контрольованою стороною, втрата або пошкодження майна контрольованої сторони, а також не одержані доходи, які контрольована сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання другою стороною або додержання нею правил здійснення господарської діяльності.

Відшкодування збитків є різновидом відповідальності за порушення господарсько-правових зобов'язань (договірна відповідальність) та за порушення встановлених вимог щодо здійснення господарської діяльності (позадоговірна відповідальність), які є господарськими санкціями (ч. 2 ст. 217 ГК України). Порушення цих зобов'язань та вимог також є підставою для відшкодування збитків суб'єктом господарювання, права чи законні інтереси якого порушено.

Збитки, що підлягають відшкодуванню особою, яка вчинила господарське правопорушення, включають:

- вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства;

- додаткові витрати, зроблені стороною, яка зазнала збитків у результаті порушення зобов'язання другою стороною (наприклад, штрафні санкції, сплачені іншим організаціям, витрати на виконання додаткових робіт, придбання додаткових матеріалів);

- неодержані доходи (упущена вигода), на які сторона, що зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною;

- матеріальне відшкодування моральної шкоди у випадках, передбачених законом.

**Правові підстави застосування адміністративно-господарських санкцій до суб'єктів господарювання У разі порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності до суб'єктів господарювання можуть бути застосовані адміністративно-господарські санкції з боку компетентних органів державної влади або органів місцевого самоврядування.**

**Види адміністративно-господарських санкцій, умови та порядок їх застосування встановлюються статтями 238-250 Господарського кодексу України та іншими законодавчими актами. Адміністративно-господарські санкції встановлюються виключно законом.**

**Оперативно-господарські санкції - це заходи, за допомогою яких кредитор здійснює економічний вплив на суб'єкта господарювання-боржника (правопорушника) і які передбачені законодавством з метою запобігання або зменшення збитків кредитора, спричинених порушенням зобов'язання боржником.**

**Список використаних джерел:**

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 245/96 - ВР // Відомості Верховної Ради. - 1996. - № 30 – ст.
2. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 6 – ст.
3. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768 // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - №57.
4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 40-44 // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №40.
5. Господарський кодекс України 16.01.2003, № 18, № 19-20, № 21-22// Відомості Верховної Ради України. - 2003.№ 436.
6. Закон України «Про Державний бюджет України» на 2015 р. // Відомості Верховної Ради, 2015, № 5.
7. Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 12.06.2012 р. // Відомості Верховної Ради, 2013, № 5007-VI, № 19-20.
8. Балюк І.А. Господарське процесуальне право України: Навчально-методичний посібник КНЕУ. -К.: « Одісей». - 2007. - С.247.
9. Богун В. М Господарсько-правова відповідальність за порушення законодавства про ціни // Підприємництво, господарство і право. -2009. -№ 4. - С. 80-82.
10. Булгакова І. В. Господарське право України: Навчальний посібник. - К.: Прецедент. - 2006. - С. 346.
11. Вінник О.М. Господарське право України: Курс лекцій. -К.: Атіка, - 2009. -С.622.
12. Гайворонський В.М. , Жушман В.П. , Погорецька В.К. Господарське право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти . - X.: Право, 2007. - С. 384.
13. Демченко С.Ф. Господарсько-правова відповідальність // Юстиніан . 2011. - №4. - С. 27.
14. Жук Л. А. Господарське право України: Навчальний посібник. - К.: Кондор, - 2019. -С. 398.
15. Коментар судової практики з господарських справ. - К.: Юрінком Інтер, - 2008. - С. 382.
16. Крупчан О.Д. Господарсько-правова відповідальність за порушення законодавства про ціни // Підприємництво, господарство і право. -2009. -№ 3. - С. 28
17. Макарчук В.С Господарське право України . Навчальний посібник. - К.: »ІнЮре».- 2009. - С. 215.
18. Мельник О. О. Господарське право: Навчально-методичний посібник. - К .: КНЕУ, - 2010. - С. 208.
19. Підопригора М.П. Господарське право України. - К.: «Одісей». - 2009. С. 221.
20. Смолин Г.В Господарське право України: Загальна частина, Навчальний посібник. - К.: Атіка, - 2019. -С.269.
21. Харитонов Є.О., Саніахметова Н.А. Господарське право України. - К.: «ІнЮре». - 2009. - С. 267.
22. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Старцев О.В. Господарське право України. - К.: «Юрінком Інтер». - 2018. - С. 433.
23. Шиян Д.В Позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю // Підприємництво, господарство і право. - 2009. -№ 1. - С. 45-49.
24. Шпомер А.М Особливості господарської відповідальності у сфері економіки // Підприємництво, господарство і право. - 2009. -№ 6. - С. 36-43.
25. Щербина В.С. Господарське право України: Підручник.-К.: Юрінком Інтер, - 2020. - С. 591.