**Аналитический отчет по результатам социологического опроса  
«Оценка уровня коррупции и эффективности принимаемых антикоррупционных мер» в Арсеньевском городском округе**

**2022 год**

Социологический опрос «Оценка уровня коррупции и эффективность принимаемых антикоррупционных мер» проводился учащимися МОБУ ДО «Учебно-методический центр», членами волонтерского отряда «Импульс-УМЦ», в общеобразовательных организациях Арсеньевского городского округа, на улицах города. В проведении опроса приняло участие 33 человека. Опрос проводился в течение октября – ноября 2022 года. Социологический опрос проходил методом простой бесповторной выборки, всего в опросе участвовало 149 человек, что на 23,1% больше, чем в 2021 году и на 25,2% больше, чем в 2020 году.

Данные опроса приведены в сопоставимые цифры.

Социальное положение участников социологического опроса приведено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Социальное положение участников опроса

Структура опрошенных постоянно видоизменяется на протяжении последних трех лет, что связано с социальными и экономическими процессами, происходящими в городе, крае и стране. Так на протяжении последних трех лет постоянно уменьшается доля студентов и учащихся, принимающих участие в социологическом опросе, что можно объяснить сокращением данной категории граждан в городе. Доля студентов и учащихся, принявших участие в социологическом опросе, сократилась в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 3%, а с 2020 – на 6%.

На 5% в 2022 году по сравнению с 2021 годом сократилась доля пенсионеров, принявших участие в опросе. Однако, их доля на 12% больше, чем в 2020 году.

В текущем году наблюдаются изменения в структуре участников социологического опроса. Несмотря на то, что опросчики стараются придерживаться стандартной структуры опроса, наибольшую активность и желание отвечать на вопросы в 2021 году продемонстрировали пенсионеры. Их доля в структуре опрашиваемых увеличилась на 17% в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

Существенно сократилась доля опрошенных, которые относят себя к категории «безработный, домохозяйка», – на 8% по сравнению с 2021 годом и на 6% по сравнению с 2020 годом. Доля «работников предприятия (учреждения)» увеличилась по сравнению с прошлым годом на 7%, но меньше, чем в 2020 году на 2%.

В целом в ходе опроса представлены все категории респондентов, что позволяет считать выборку репрезентативной. Также структура опрошенных соответствует статистическим данным о занятости в г. Арсеньев, что позволяет считать данные социологического опроса объективными.

Структура опрошенных по возрасту приведена на рисунке 2. В целом по сравнению с прошлым годом произошли незначительные изменения в возрастной структуре опрошенных – отклонения в рамках 1-2%.

В текущем году, как и в прошлом самая большая группа опрошенных находится в возрасте от 30 лет до 45 лет. Данная группа населения считается максимально экономически и социально активной.

Доля людей старше 60 лет, участвующих в опросе, не изменилась по сравнению с прошлым годом, но также больше на 13%, чем в 2020 году. Полученные данные о возрастной структуре в целом соответствуют статистическим данным на 1 ноября 2022 года.

Рисунок 2 – Возраст участников опроса

Всего в социологическом опросе приняло участие 56% женщин и 44% мужчин. Доля мужчин, принявших участие в опросе, увеличилась в 2022 году на 5% по сравнению с 2021 годом и на 3% по сравнению с 2020 годом.

Анализ данных показал, что наибольшую активность и желание участвовать в опросе в текущем году продемонстрировали мужчины и женщины в возрасте от 30 лет до 45 лет.

Рисунок 3 – Уровень социальной активности в опросе, чел.

Уровень социальной активности мужчин снижается в возрасте после 46 лет намного больше, чем уровень социальной активности женщин.

Половозрастная структура респондентов приведена на рисунке 4. Из рисунка видно, что в каждой возрастной группе в опросе приняло примерно одинаковое количество участников, за исключением опрошенных в возрасте от 46 до 60 лет – здесь доля женщин значительно превышает долю мужчин.

Рисунок 4 – Половозрастная структура опрошенных, %

Уровень образования участников опроса приведен на рисунке 5.

Рисунок 5 – Уровень образования участников опроса, %

В текущем году структура респондентов по уровню образования вернулась к показателям 2019 года, когда значительная часть опрошенных имела высшее образование. При этом доля женщин, имеющих высшее образование на 26% больше, чем мужчин (рисунок 6). Доли мужчин и женщин, имеющих среднее и средне-специальное образование примерно одинаковые.

Рисунок 6 – Структура уровня образования респондентов по полу, %

Высшее образование в большей части имеют респонденты в возрасте от 30 лет до 60 лет (рисунок 7). Наибольшая группа респондентов, имеющих среднее образование, находится в возрасте до 30 лет.

Рисунок 7 – Структура уровня образования респондентов по возрасту, %

Оценка актуальности источников информации о коррупции для опрошенных приведена на рисунке 8. На протяжении последних трех лет наблюдается снижение доверия респондентов к информации из сети Интернет. В текущем году актуальность сети Интернет, как источника информации о коррупции находится на уровне 2017 года. Кроме того в 2022 году наблюдается сокращение разрыва по уровню актуальности между такими источниками информации, как сеть Интернет и средства массовой информации. Если в 2021 году респонденты на 21% больше доверяли информации из сети Интернет, то в 2022 году разрыв сократился до 9%.

Уровень доверия информации о коррупции из средств массовой информации планомерно растет на протяжении анализируемых трех лет.

Рисунок 8 – Оценка актуальности источников информации о коррупции за три года, %

В качестве негативных изменений можно отметить откат к значениям 2020 года такого источника информации о коррупции, как «личный опыт». Увеличение незначительное, однако, 2020 год и 2022 год демонстрируют самые высокие значения данного показателя за последние шесть лет. Положительным моментом можно считать значительное снижение количества респондентов, которые отметили, что давали взятки.

Доля респондентов, которые отмечают, что получали информацию о коррупции от родных, друзей и знакомых в 2022 году вернулась к значениям 2018 года. Положительным фактором можно считать то, что назвать сферы, являющиеся объектами коррупции, респонденты не могут. Следовательно, можно считать, что в качестве информации о коррупции рассматриваются либо слухи, либо источники бытовой коррупции.

Из рисунка 9 видно, что в 2022 году мужчины на 4% больше, чем женщины доверяют информации о коррупции из сети Интернет и на 11% чаще, чем женщины обращаются за информацией к средствам массовой информации. Женщины на 20% чаще основываются на собственном опыте и меньше доверяют информации от друзей и знакомых.

Рисунок 9 – Оценка актуальности источников коррупции по полу, %

Оценка актуальности источников информации о коррупции в зависимости от возраста опрошенных приведена на рисунке 10. Из рисунка видно, что респонденты в возрасте до 45 лет чаще всех остальных используют в качестве источника информации о коррупции сеть Интернет. При этом опрошенные в возрасте до 30 лет меньше всех доверяют средствам массовой информации.

Максимальный уровень доверия к средствам массовой информации, как источника информации о коррупции традиционно отмечаю респонденты старше 60 лет. В возрастной группе от 46 лет до 60 лет уровень доверия информации о коррупции из сети Интернет и средств массовой информации одинаковый.

Рисунок 10 – Оценка актуальности источников информации о коррупции  
по возрасту, %

Анализ ответов на вопрос «Приходилось ли Вам давать взятки за последний год?» показал, что в 2022 году количество респондентов, ответивших положительно, снизилось на 5% по сравнению с 2021 годом и на 6% по сравнению с 2020 годом (рисунок 11).

Рисунок 11 – «Приходилось ли давать взятку?», %

В 2022 году по сравнению с 2021 годом на 8% снизилось количество мужчин, которые отметили, что давали взятки, что является положительным изменением. Чаще других в том, что давали взятки, признавались респонденты в возрасте от 30 лет до 60 лет.

Анализ ответов «Являлись ли респонденты объектами коррупции» показал, что у 3% респондентов должностные лица просили дать взятку (рисунок 14). Это на 4% меньше, чем в 2021 году и на 9% меньше, чем в 2020 году. Всего при опросе было отмечено 4 раза (против 7 раз в 2021 году), когда респонденты являлись объектами коррупции в различных сферах, однако сферу коррупции респонденты назвать отказались.

Рисунок 12 – «Являлись ли Вы объектом коррупции?»

В 2022 году наблюдается расхождение между количеством раз, когда респонденты давали взятку и когда ее просили. В связи с этим, важно понять по какой причине возникают коррупционные связи. При ответе на вопрос «как вы считаете, по какой причине возникают коррупционные ситуации» большинство респондентов ответили, что люди дают взятки, потому что так надежнее, спокойнее, вернее или принято даже, если в учреждении на взятках не настаивают (рисунок 13). При этом, только 20% респондентов отметили, что коррупционные ситуации возникают, потому что дают понять со стороны учреждения или должностного лица, что именно так следует поступить. Однако, назвать сферы в которых респонденты сталкивались с подобными ситуациями респонденты не смогли или отказались. Следовательно, можно считать, что данная оценка исходит из личных умозаключений опрошенных. 34% опрошенных ссылаются на опыт друзей, родных и знакомых, которые отмечают, что без взятки в определенных ситуациях не обойтись. Но также, как и предыдущая группа, сферы в которых возникали подобные ситуации не называют.

Рисунок 13 – Причины возникновения коррупционных ситуаций, %

Оценка причин возникновения коррупционных ситуаций в зависимости от пола респондентов приведена на рисунке 14.

Рисунок 14 – Оценка причин возникновения коррупционных ситуаций по полу, %

Из рисунка видно, что во всех возрастных группах большая часть респондентов отметила, что в учреждении на взятках не настаивают, что является положительным факторам. Опрошенные в возрасте от 30 лет до 45 лет и от 46 лет до 60 лет чаще других говорили о том, что заранее известно, что без взятки не обойтись. При этом данные респонденты реже, чем другие возрастные группы отмечали, что коррупционные ситуации возникают по вине учреждений и должностных лиц.

Оценка отношения респондентов к тем, кто дает и берет взятки, приведена на рисунке 15. Из рисунка видно, что подавляющее большинство опрошенных (54%) осуждает и тех, кто дает взятки и тех, кто их берет.

Рисунок 15 – Оценка отношения респондентов к участникам коррупционных ситуаций, %

Больше других осуждают всех участников коррупционных ситуаций респонденты в возрасте старше 60 лет (рисунок 16). Опрошенные в возрасте до 30 лет больше других нейтрально относятся к коррупционным ситуациям и не осуждают ни тех, кто дает взятки, ни тех, кто их берет. Респонденты в возрасте старше 60 лет показали наименьшее нейтральное отношение к участникам коррупционных ситуаций.

Опрошенные в возрасте от 30 лет до 45 лет и от 46 лет до 60 лет вообще не осуждают тех, кто дает взятки, а только осуждают тех, кто их берет.

Также женщины на 7% больше, чем мужчины не осуждают участников коррупционных ситуаций.

Рисунок 16 – Оценка отношения респондентов к участникам коррупционных ситуаций по полу, %

Анализ ответов на вопрос «куда респонденты готовы сообщить о фактах коррупции» показал, что в 2022 году значительно вырос уровень доверия к ФСБ на 38% по сравнению с 2021 годом и на 21% по сравнению с 2020 годом (рисунок 17). При этом значительно снизился уровень доверия к МВД на 21% и 22% соответственно по сравнению с 2021 и 2020 годом.

В 2022 году сохранилась тенденция повышения уровня доверия к государственным и муниципальным органам власти, что можно рассматривать как фактор положительной оценки деятельности данных органов. Увеличения уровня доверия к государственным и муниципальным органам власти в 2022 году по сравнению с 2021 годом составило 5%, а по сравнению с 2020 годом – 9%.

Незначительно снизился уровень доверия к СМИ, как источнику для сообщения о факторах коррупции – на 3% по сравнению с прошлым годом, однако он превышает уровень 2020 года на 2%.

Рисунок 17 – Направления для сообщения о фактах коррупции, %

Анализ ответов показал, что мужчины на 4% больше, чем женщины доверяют МВД (рисунки 18). При этом в 2021 году мужчины вообще не рассматривали МВД, как источник для сообщения о фактах коррупции.

Уровень доверия к прокуратуре в 2022 году у мужчин на 6% выше, чем у женщин. Однако в 2021 году мужчины выбирали прокуратуру, как возможный орган для сообщения о фактах коррупции на 17% чаще, чем в 2022 году. Также у женщин снизился уровень доверия к прокуратуре на 14% по сравнению с 2021 годом.

Женщины на 11% чаще, чем мужчины готовы сообщить о коррупции в государственные и муниципальные органы власти в 2022 году. Уровень доверия женщин к государственным и муниципальным органам власти вырос на 3% по сравнению с прошлым годом.

Мужчины на 4% больше, чем женщины, доверяют СМИ. Однако уровень их доверия к средствам массовой информации для сообщения о фактах коррупции снизился в 2022 году на 16% по сравнению с 2021 годом.

Рисунок 18 – Направления для сообщения о фактах коррупции  
в зависимости от пола респондентов, %

В 2022 году также, как и 2021 году, МВД (полиция) вызывает больше всего доверия у респондентов в возрасте до 30 лет (рисунок 19). Респонденты в возрасте от 30 лет до 45 лет и от 46 лет до 60 лет вообще не рассматривают возможность обратиться в МВД для сообщения о фактах коррупции.

Существенно вырос уровень доверия к ФСБ в возрастной группе до 30 лет. В прошлом году опрошенные данной возрастной группы вообще не рассматривали ФСБ для сообщений о фактах коррупции.

Больше всех готовы обратиться в прокуратуру для сообщений о фактах коррупции респонденты в возрасте до 30 лет.

Существенно вырос уровень доверия к государственным и муниципальным органам власти в возрастных группах до 30 лет и от 30 лет до 45 лет. Минимальный уровень доверия к государственным и муниципальным органам власти показали респонденты в возрасте старше 60 лет. При этом в прошлом году данная возрастная группа вообще не доверяла государственным и муниципальным органам власти.

Максимальный уровень доверия к средствам массовой информации традиционно отмечается в возрастной группе старше 60 лет. В 2022 году меньше всех готовы обратиться в СМИ для сообщений о фактах коррупции респонденты в возрасте от 46 лет до 60 лет.

Рисунок 19 – Направления для сообщения о фактах коррупции  
в зависимости от возраста респондентов, %

В 2022 году 3% респондентов (4 человека) отметили, что использовали телефоны доверия для сообщений о коррупции. Данный показатель ниже, чем в 2021 году. Телефоны доверия использовали женщины в возрасте до 30 лет и мужчины старше 30 лет.

Оценка эффективности системы телефонов доверия показала, что в 2022 году число респондентов, оценивающих систему как эффективную, повысилось на 3% по сравнению с 2021 годом и вернулось на уровень 2020 года (рисунок 20).

Рисунок 20 – Оценка эффективности системы телефонов доверия, %

На 3% в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличилось число респондентов, отметивших, что они не информированы о номерах телефонов доверия, однако данное значение ниже уровня 2020 года на 7%. По сути, данное значение показателя означает, что у опрошенных не было объективной необходимости сообщать о фактах коррупции.

Доля респондентов, не готовых сообщать персональные данные при сообщениях по телефонам доверия увеличивается на протяжении анализируемых трех лет. В 2022 году по сравнению с 2021 годом рост составил 3%.

Положительным изменением является то, что в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 8% снизилось число респондентов, которые считают, что информация, поступающая по телефонам доверия не рассматривается.

При этом мужчины на 20% чаще, чем женщины считают, что информация о коррупции, сообщаемая по телефонам доверия, не всегда рассматривается (рисунок 21). Однако их количество снизилось в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 10%. Также на 13% в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизилось количество женщин, которые считают, что информация, поступающая по телефонам доверия, не рассматривается.

Рисунок 21 – Оценка эффективности системы телефонов доверия в зависимости от пола респондентов, %

В 2022 году женщины на 13% больше, чем мужчины не готовы сообщать персональные данные при сообщениях по телефонам доверия, при этом их доля выросла на 5% по сравнению с прошлым годом, а доля мужчин на 4% соответственно.

Женщины на 10% чаще, чем мужчины в 2022 году отмечали, что не информированы о номерах телефонов доверия.

Доля мужчин, оценивающих систему телефонов доверия, как эффективную, выросла в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 8%. При этом мужчина на 3% чаще, чем женщины, отмечали эффективность системы телефонов доверия.

Анализ ответов респондентов по возрасту показал, что люди в возрасте от 46 лет до 60 лет чаще, чем другие считают систему телефонов доверия эффективной (рисунок 22). Их доля выросла на 13% по сравнению с прошлым годом.

Рисунок 22 – Оценка эффективности системы телефонов доверия в зависимости от возраста респондентов, %

Респонденты в возрасте до 30 лет вообще не считают систему телефонов доверия эффективной, что может свидетельствовать о том, что они с ней не сталкивались, так как у них не было причины.

Больше всех других возрастных категорий не готовы сообщать персональные данные респонденты в возрасте до 30 лет и от 30 лет до 45 лет. Доля респондентов в возрасте до 30 лет, которые считают, что система телефонов доверия неэффективна, так как не каждый решится сообщить о коррупционном правонарушении, указав личные данные, увеличилась в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 17%. На 3% по сравнению с прошлым годом уменьшилась доля респондентов старше 60 лет, которые не готовы сообщать персональные данные.

Респонденты в возрасте от 46 лет до 60 лет и старше 60 лет больше всех остальных возрастных категорий считают, что информация по телефонам доверия не рассматривается. Однако, доля респондентов в возрасте от 46 лет до 60, считающих, что информация не рассматривается, лет снизилась на 20% в 2022 году по сравнению с 2021.

В возрастной группе от 30 лет до 45 лет в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 3% сократилось число респондентов, которые отмечали, что не информированы о номерах телефонов доверия.

Анализ ответов респондентов на вопрос, каковы основные причины коррупции, показал, что в качестве основной причины респонденты, как и в прошлые годы, указывают безнаказанность при фактах коррупции (рисунок 23). При этом сохраняется тренд на сокращение данной группы ответов. Так в 2022 году число опрошенных, считающих, что коррупция связана с безнаказанностью снизилась на 4% по сравнению с 2021 годом и на 7% по сравнению с 2020 годом.

В 2022 году не изменилось число респондентов, которые считают, что коррупция связана с взаимной выгодой от нее взяткодателя и взяткополучателя.

На 2% больше опрошенных в 2022 году по сравнению с 2021 годом отметили, что основной причиной коррупции является низкая заработная плата чиновников. Доля данной группы опрошенных на 1% меньше, чем в 2020 году.

В 2022 году на 2% больше респондентов по сравнению с 2021 годом и на 1% больше по сравнению с 2020 годом в качестве основной причины коррупции выбирали «попустительство чиновников в отношении коррупции».

Рисунок 23 – Оценка причин коррупции, %

В 2022 году доля мужчин и женщин, считающих, что основной причиной коррупции является «безнаказанность при фактах коррупции» примерно одинаковы (рисунок 24). Однако, доля мужчин, выбирающих данную причину коррупции, в 2022 годом увеличилась на 9% по сравнению с 2021 годом, а доля женщин снизилась на 14%.

Женщины на 8% больше, чем мужчины считают, что коррупция связана с взаимной выгодой взяткодателя и взяткополучателя. При этом доля мужчин, выбирающих данную причину коррупции, снизилась на 6% по сравнению с прошлым годом.

Рисунок 24 – Оценка причин коррупции по полу, %

В 2022 году 4% мужчин считаю, что коррупция связана с низкой заработной платой чиновников. В прошлом году данную причину выбирали только женщины. Доля женщин, выбирающих в качестве основной причины «низкую заработную плату чиновников» не изменилась в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

Мужчины на 8% чаще, чем женщины в 2022 году отмечали, что основной причиной коррупции является попустительство чиновников в отношении коррупции. Однако, их доля снизилась по сравнению с прошлым годом на 7%.

Существенная дифференциация оценки причин коррупции наблюдается в зависимости от возраста респондентов (рисунок 25).

Больше всех считают, что к коррупции приводит «безнаказанность при фактах коррупции» респонденты в возрасте от 46 лет до 60 лет и старше 60 лет. При этом их количество выросло в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 2% и на 12% соответственно. Максимальное снижение оценок по данной причине наблюдается в группе от 30 лет до 45 лет (минус 19% в 2022 году по сравнению с 2021 годом).

Рисунок 25 – Оценка причин коррупции (по возрасту), %

Респонденты в возрасте до 30 лет на 17% реже в 2022 году по сравнению с 2021 годом отмечали, что основной причиной коррупции является взаимная выгода взяткодателя и взяткополучателя. Также на 20% по сравнению с прошлым годом снизилась доля респондентов старше 60 лет, выбирающих данную причину. Наибольшее увеличение выбора данной причины наблюдается в группе респондентов от 46 лет до 60 лет.

Если в 2021 году фактор «низкая заработная плата чиновников» в качестве основной причины коррупции указывали только респонденты в возрасте от 30 лет до 45 лет, то в 2022 году к ним добавились респонденты в возрасте от 30 лет до 46 лет и старше 60 лет. Респонденты в возрасте от 30 лет до 45 лет на 2% чаще стали выбирать данную причину в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

Максимальное упоминание причины «попустительство руководства чиновников в отношении коррупции» отметили респонденты в возрасте от 30 лет до 45 лет. Значение данного показателя в 2022 году выросло по сравнению с 2021 годом на 13%.

Оценка факторов, которые будут способствовать снижению коррупции, в целом перекликается с причинами коррупции, выбранными респондентами (рисунок 26). При этом значительных различий в оценке факторов, способствующих снижению коррупции по полу не наблюдается (рисунок 27). Основная часть респондентов считает, что «неотвратимость и жестокость наказаний за коррупционные деяния» будет способствовать снижению коррупции. Выбор данного фактора уменьшился в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 13% и на 1% по сравнению с 2020 годом. При этом мужчины выбирают данный фактор в качестве основного на 10% чаще, чем женщины. У мужчин выбор данного фактора снизился в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 9%, а у женщин – на 17%.

Рисунок 26 – Оценка факторов, способствующих снижению коррупции, %

В 2022 году на 4% увеличилось количество опрошенных, которые считают, что оказание государственных и муниципальных услуг через МФЦ будет способствовать снижению коррупции. Мужчины данный фактор стали выбирать на 3% больше, а женщины – на 5%. В целом женщины на 4% чаще, чем мужчины связывают снижение коррупции с оказанием услуг через МФЦ.

Выбор фактора «повышение оплаты труда чиновников» в 2022 году остался на уровне 2021 года. Количество женщин, выбирающих данный фактор, увеличилось на 1% по сравнению с прошлым годом, доля мужчин осталась без изменений.

Рисунок 27 – Оценка факторов, способствующих снижению коррупции  
(по полу), %

На 6% больше респондентов в 2022 году по сравнению с 2021 годом и на 2% больше по сравнению с 2020 годом считает, что систематическая разъяснительная и правовая работа среди населения будет способствовать снижению коррупции. Женщины выбирают данный фактор на 4% чаще мужчин в 2022 году. Доля женщин считающих, что разъяснительная работа необходима, чтобы изменить ситуацию с коррупцией, выросла по сравнению с прошлым годом на 7%, мужчин – на 4%.

В целом на 3% больше респондентов в 2022 году по сравнению с 2021 годом считают, что более широкое освещение в средствах массовой информации антикоррупционной тематики необходимо для снижения коррупции. Женщины выбирают данный фактор в 2022 году в два раза чаще мужчин, при этом их доля увеличилась на 2% по сравнению с прошлым годом. Доля мужчин осталась без изменений.

Оценка факторов, способствующих снижению коррупции, в зависимости от возраста респондентов, приведена на рисунке 28.

Рисунок 28 – Оценка факторов, способствующих снижению коррупции  
(по возрасту), %

Как видно из рисунка опрошенные в возрасте до 30 лет больше всех других возрастных категорий считают, что главным фактором снижения коррупции является «неотвратимость и жестокость наказания за коррупционные деяния». Их доля выросла на 8% по сравнению с прошлым годом. Значительно снизилась доля респондентов в возрасте от 30 до 45 лет и от 46 лет до 60 лет, выбирающих жестокость наказания за коррупционные действия в качестве основного фактора снижения коррупции – на 27% и 17% по сравнению с прошлым годом.

Респонденты в возрасте до 30 лет реже, чем все остальные считают, что к снижению коррупции может привести оказание государственных и муниципальных услуг через МФЦ. В 2022 году значительно увеличилась доля респондентов в возрасте от 30 лет до 45 лет (на 16% по сравнению с прошлым годом), выбирающих данную причину, как фактор снижения коррупции. В возрастной группе старше 60 лет опрошенные на 13% меньше стали считать, что оказание государственных и муниципальных услуг через МФЦ будет способствовать снижению коррупции.

В текущем году все возрастные группы считают, что повышение оплаты труда чиновников будет способствовать снижению коррупции. В возрастной группе от 30 лет до 45 лет выбор данного фактора снижения коррупции снизился в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 7%.

Респонденты в возрасте от 30 до 45 лет в 2022 году не думают, что систематическая разъяснительная и правовая работа среди населения поможет снизить уровень коррупции. Существенные изменения за год произошли в возрастных группах от 46 лет до 60 лет и старше 60 лет. Если в прошлом году респонденты данного возраста вообще не выбирали систематическую разъяснительную работу, как фактор снижения коррупции, то в 2022 году в группе от 46 лет до 60 лет наблюдаются самые высокие показатели. Максимальное снижение выбора данного фактора в 2022 году зафиксировано в возрастной группе до 30 лет – минус 12% по сравнению с 2021 годом.

Больше всех остальных респонденты в возрасте от 30 лет до 45 лет считают, что более широкое освящение в средствах массовой информации антикоррупционной тематики будет способствовать снижению коррупции. В данной возрастной группе выбор данного фактора увеличился на 12% по сравнению с 2021 годом.

Оценка доверия к уровням власти показала, что большая часть респондентов, как и в прошлые годы, доверяет федеральному уровню (рисунок 29). Однако, уровень доверия федеральным властям в 2022 году значительно вырос – на 16% по сравнению с 2021 годом и на 4% по сравнению с 2020 годом.

Рисунок 29 – Оценка доверия к уровням власти, %

В 2022 году существенно снизился уровень доверия региональным властям – на 20% по сравнению с 2021 годом и на 11% по сравнению с 2020 годом. Фактически значение показателя вернулось к уровню 2018 года.

Положительным моментом является повышение в 2022 году уровня доверия муниципальной власти – на 4% по сравнению с прошлым годом и на 7% по сравнению с 2020 годом. Данные значения чуть ниже, чем в 2019 году.

Развернутая оценка показала, что мужчины и женщины одинаково доверяют федеральному уровню власти (рисунок 30). При этом доля мужчин, доверяющих федеральному уровню власти, выросла на 19% по сравнению с прошлым годом, а женщин на 14%. Больше всех доверяют федеральному уровню власти респонденты в возрасте до 30 лет (рисунок 31). Максимальный рост уровня доверия федеральным властям отмечен в возрастной группе от 46 лет до 60 лет – увеличение на 39% по сравнению с прошлым годом.

Рисунок 30 – Оценка доверия к уровням власти (по полу), %

Женщины в 2022 году на 8% больше, чем мужчины, доверяют региональному уровню власти. Максимальный уровень доверия региональной власти зафиксирован среди респондентов в возрасте от 46 лет до 60 лет.

Рисунок 31 – Оценка доверия к уровням власти (по возрасту), %

Мужчины на 4% больше женщин доверяют муниципальной власти в 2022 году. Рост уровня доверия муниципальной власти у мужчин по сравнению с прошлым годом составил 6%. Наибольший уровень доверия муниципальной власти в 2022 году наблюдается в возрастной группе старше 60 лет, однако уровень доверия снизился по сравнению с прошлым годом на 7%.

В 2022 году в качестве основной причины недоверия к властям респонденты указали неэффективность власти (рисунок 32). Положительным является то, что уровень данного показателя снизился 12% по сравнению с прошлым годом. При этом мужчины в 2022 году выбирали данный фактор, как основную причину недоверия к властям, на 14% чаще женщин  
(рисунок 33).

Рисунок 32 – Причины недоверия к властям, %

В 2022 году на 6% чаще, чем в 2021 году респонденты стали отмечать, что основной причиной недоверия к властям является коррупция власти. Однако, значение данного показателя на 10% ниже, чем в 2020 году. Женщины на 5% больше, чем мужчины, выбирают данную причину. Доля женщин, отмечающих «коррупцию власти» в качестве основной причины недоверия к властям выросла на 7% по сравнению с прошлым годом.

На 6% чаще, чем в прошлом году респонденты стали выбирать причину «отсутствие моральных качеств у представителей власти» в качестве основной причины недоверия к властям. Женщины на 9% чаще мужчин выбирают данную причину.

Рисунок 33 – Причины недоверия к властям в зависимости от пола респондентов, %

Оценка причин недоверия к властям в зависимости от возраста приведена на рисунке 34.

Рисунок 34 – Причины недоверия к властям в зависимости от возраста респондентов, %

Респонденты в возрасте от 46 лет до 60 лет чаще других возрастных групп в качестве основной причины недоверия к властям в 2022 году выбирали «коррупцию власти» (рост на 10% по сравнению с прошлым годом). В возрастной группе до 30 лет причину «коррупция власти» стали выбирать на 19% меньше, чем в 2021 году.

Больше всех причину неэффективность власти в 2022 году выбирали респонденты в возрасте до 30 лет и от 30 лет до 45 лет. В возрастной группе до 30 лет в 2022 году стали выбирать данную причину на 13% чаще, чем в 2021 году, а в возрастной группе от 30 лет до 45 лет – на 3% реже, чем в прошлом году.

Респонденты в возрасте старше 60 лет больше других считают, что основной причиной недоверия к властям является «отсутствие моральных качеств у представителей власти». Данная группа респондентов стала выбирать эту причину на 32% больше, чем в прошлом году. Респонденты в возрасте от 30 лет до 45 лет на 5% реже, чем в 2021 году выбирали данную причину в 2022 году.

Большая часть респондентов оценивает уровень коррупции в  
г. Арсеньев в 2021 году как средний (рисунок 35). Доля респондентов, оценивающих коррупцию на среднем уровне, увеличилась в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 10%, а по сравнению с 2010 годом на 6%. Значение показателя соответствует значениям 2018 года. При этом такую оценку выбрали на 20% больше женщин, чем мужчин (рисунок 36). И женщины, и мужчины выбирают такую оценку уровня коррупции на 11% чаще, чем в 2021 году. Больше всех из опрошенных такую оценку выбрали респонденты старше 60 лет (рисунок 37), их доля увеличилась по сравнению с прошлым годом на 14%. Максимальный рост по оценке уровня коррупции, как средней, наблюдается в возрастной группе от 30 лет до 45 лет – за год увеличение составило 22%.

Положительным фактором является снижение на 9% по сравнению с прошлым годом доли респондентов, оценивающих уровень коррупции в г. Арсеньев, как высокий. Мужчины выбирают такую оценку уровня коррупции в 2022 году на 2% чаще, чем женщины. Больше других оценивают коррупцию, как высокую респонденты в возрасте старше 60 лет, однако их доля снизилась по сравнению с прошлым годом на 8%.

Рисунок 35 – Оценка уровня коррупции в г. Арсеньев, %

Рисунок 36 – Оценка уровня коррупции в г. Арсеньев (по полу), %

Доля респондентов, оценивающих уровень коррупции в г. Арсеньев, как низкий, практически не изменилась по сравнению с прошлым годом. Мужчины на 20% больше, чем женщины, отметили, что уровень коррупции минимальный. Респонденты в возрасте от 46 лет до 60 лет чаще других возрастных групп оценили в 2022 году уровень коррупции, как низкий. Доля данной группы выросла на 23% по сравнению с прошлым годом.

Рисунок 37 – Оценка уровня коррупции в г. Арсеньев (по возрасту), %

Оценка работы по противодействию коррупции в г. Арсеньев приведена на рисунке 38.

Рисунок 38 – Оценка работы по противодействию  
коррупции в г. Арсеньев, %

Из рисунка видно, что в 2022 году значительно увеличилась доля респондентов (на 11% по сравнению с 2021 годом), оценивающих работу по противодействию коррупции «положительно». При этом мужчины на 9% чаще оценивают работу по противодействию коррупции в 2022 году, как положительную. Чаще других такую оценку выбирали респонденты в возрасте до 30 лет и от 30 лет до 45 лет. Доля респондентов в возрасте до 30 лет, положительно оценивающих работу по противодействию коррупции в г. Арсеньев, увеличилась на 9% по сравнению с прошлым годом.

В 2022 году по сравнению с 2021 годом на 4% снизилась доля респондентов, оценивающих работу по противодействию коррупции «скорее положительно». Данные оценки выбирали респонденты в возрасте до 30 лет и от 46 лет до 60 лет. Прирост в данных возрастных группах составил 16% и 17% соответственно.

Положительным моментом является снижение отрицательных и скорее отрицательных оценок действий по противодействию коррупции в  
г. Арсеньев в 2022 году. Оценку «скорее отрицательно» женщины в 2022 году выбирали на 9% больше, чем мужчины. Чаще других оценили работу по противодействию коррупции «скорее отрицательно» респонденты в возрасте от 46 лет до 60 лет и старше 60 лет.

В 2022 году на 2% по сравнению с 2021 годом и на 10% по сравнению с 2020 годом снизилось количество респондентов, оценивающих работу по противодействию коррупции «отрицательно». На 9% по сравнению с прошлым годом снизилась доля мужчин, выбирающих отрицательные оценки. Чаще других такие оценки выбирали респонденты в возрасте от 30 лет до 45 лет.

В целом работа по противодействию коррупции в г. Арсеньев может быть оценена, как положительная, так как сумма положительных оценок превышает отрицательные.

Результаты опроса могут быть использованы для повышения эффективности работы по противодействию коррупции в Арсеньевском городском округе.