Хәерле көн, хөрмәтле авылдашлар һәм барлык килгән кунаклар!

Бүген Каракитә авылы граҗданнырының гомуми җыелышы.

Җыелышта катнашалар:

-Чүпрәле муниципаль районы башлыгы:

**Шадриков Александр Валерьевич**

-Чүпрәле “Ак Барс” агрофирмасы генераль директоры:

**Мударисов Фарит Жамилович**

Һәм район үзәгендәге пенсия фонды, социаль яклау, саклау банкы, почта,элемтә һ.б. хезмәткәрләр катнаша.

Бүгенге җыелышның көн тәртибе белән таныштырып китәргә рөхсәт итегез.

1. Марс авыл җирлеге башлыгының отчеты

2. Полиция хезмәткәре, участковый Дамаев Фәнис Наилевич чыгышы.

3. Чүпрәле “Ак Барс” агрофирмасы генераль директоры чыгышы

4. Төрлеләр

Хәерле көн Александр Валерьевич, хөрмәтле авылдашлар һәм кунаклар!

Менә үзенең мәшәкатъләре белән 2016 ел да үте китте. Бүгенге җыенда без үткән елда башкарылган эшләргә нәтиҗә ясарга һәм алда торган проблемаларны, максатларны ачыкларга җыелдык.

Бүгенгесе көндә Түбән һәм Югары Каракитә авлында 280 йортта 818 кеше яши,шуларның 362се хезмәткә яраклы, 306 пенсионерлар, 27 мәктәпкәчә яшьтәге, 64 мәктәп яшендәге балалар.

Милләтләре буенча 814 татар, 4 урыс кешесе яши. 2016 елда 10 кеше үлде, 4 бала дөньяга килгән.2015 ел белән чагыштырганда үлучеләр саны17,ә туычылар юк.

Авыл Советы эшчәнлегенә килгәндә 10 авыл җирлеге Советы утырышы үткәрелде. Утырышта төрле мәсьәләләр каралды. Бюдҗет раслау, авыл җирлегендә шәхси эшмәкәрлекне үстерү, налог мәсьәләләре, сайлау комиссияләрен раслау һәм башкалар. Барысы ел дәвамында 33 нотариаль эшчәнлек башкарылган.

Авыл җирлегендә хәрби учет алып барыла.Барысы 254 хәрби бурычлы, запаста 2 офицер , 5 егетебез илебезнең төрле төбәгендә үзләренең хәрби бурычларын намуслы гына үтиләр , контракт буенча 3 егет хезмәт итә.

Авылның яшәеше һәм үсеше буенча 5 елга стратегик план кабул ителде.

18 сентябрендә Дәүләт Думасына депутатлар сайлау булып үтте. Барыгызгада илебез политекасын дөрес аңлап, кирәк кандидатларыбызга уңай тавыш биргәнегез өчен рәхмәт сүзләре әйтәсе килә.

1 июльдән 15 августка кадәр авыл хуҗалыгын исәпкә алуны уңышлы гына үткәрдек.

Март аенда референдум булып үтте. Референдум нигезендә кабул ителгән, һәр сайлаучыдан 300 сум акча җыеп 306900 күләмендә счетка салынды, шуңарга дүрт тапкыр арттырып дәүләт ярдәме 1227600 сум өстәлде, Һәм 1534500 сумга Татар Бизнәсе һәм Каракитә авылларында 4800 тонна циолит кертеп 2350 метр юл салынды һәм 450 метр ремонтланды. Референдум да катнашырга тиешле кешеләр списогында 696 кеше булса, түләүчеләр саны барысы 608 генә. Түләмәүчеләр списогы слайдта күренә. Эшне нәтиҗәле башкару өчен акча кирәк, ә бит референдум нигезендә, түләмәүчеләр өчен административ җаваплылык каралган.

Шулайда без самооблоҗения түләүне 100% ка башкарып чыктык. Бу уртак эштә барыбызда катнашырга тиеш. 2017 елда самооблаҗение өчен үткән елның ноябрендә референдум булып узды. Һәм һәрбер сайлаучыдан 500 сум түләргә дигән карар чыгарылды. Акчаны кая тотылачагы барыбызга да билгеле. Ул Колхоз,Юлдуз, Комсомол, Калинин Һәм Ленин урамнарына щебенка түшәргә, Тукай ,Мостовой,Фрунзе тыкрыкларына циолиттан юл салырга китәчәк.

Авыл җирлегенең бюдҗет үтәлешенә килгәндә барлык төр налоглардан 1437731 сум акча керде.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование налогов | | План(мен) | | Вып(мен) | | % вып. |
| Подоходный налог | 101700 | | 176520,32 | | 174% | |
| Налог на имущество | 83400 | | 79201,20 | | 95% | |
| земельный налогы от населениия | 440000 | | 538770,43 | | 122% | |
| Аренда түләүләре | 17000 | | 14758,16 | | 87% | |
| Единый сельхоз налог | 8000 | | 9821,0 | | 123% | |
| гос пошлины | 5000 | | 4680 | | 94% | |
| Земельный налог от организации | 260000 | | 290174,06 | | 112% | |
| Доходы от возмещени затрат по коммунальным услугом | 7000 | | 11097,62 | | 159% | |
| Прочие неплановые доходы | 8000 | | 5807,74 | | 73% | |
| Сомообложения граждан | 306900 | | 306900 | | 100% | |
| ИТОГО по собственным доходом | 1237000 | | 1437731,53 | | 116% | |

Авыл җирлеге бюдҗетының керем өлешен арттыруны күздә тотып шәхси хуҗалыкларның милкен теркәү,җир участокларын барлап чыгып аларны теркәү,аренда договорлары төзү эшләре алып барыла.

Агымдагы елда халык электр уты, газ,телефон, интернет белән эзлексез тәэмин ителде.

Почта хезмәткәрләре халыкка газета-җурналларны, пенсия-пособияләрне вакытында җиткерә. Газета- җурналларга язылу планын үтәп киләләр.

Сберкасса бүлеге булуда авыл халкына акча салу, хезмәт хакы алу, налоглар, утка-газга түләү өчен бик җайлы.

Бүген медицина соц. яклау хезмәткәрләренә дә халыкның рәхмәттән башка әйтер сүзләре юктыр.

Тәртип ягына килгәндә кызганычка каршы авылда тәртип бозучыларда юк түгел. Аның турында үз чыгышында полиция хезмәткәре таныштырып үтәр.

Авылда 12 кешедән халык друҗинасы оештырлган, алар һәрвакыт безнең белән, полиция хезмәткәрләре белән тыгыз элемтәдә һәм үз эшләрен намуслы итеп башкаралар.

Бүген Марс урта мәктәбендә 98укучы, 16 укытучы, балалар бакчасында 11 бала, 2 тәрбияче. Мәктәп спортзалында атнаның өч көнендә 25ләгән авыл яше волейбол уйный.

Төрлекеләр санына килгәндә : авылда халык бүгенгесе көндә 241 сыер, 345 бозау, 23 ат, 329 сарык асрый.

Үткән ел белән чагыштыргада сыерлар 53 башка арткан. Дәүләтебез тарафыннан терлек баш санын саклап калуны күздә тотып төрле программалар эшләп килә.Алардан файдаланып калырга кирәк һәм 2017 нче елда эре терлек санын тагында арттырырбыз дип ышандырасы килә.

Ветеренария хезмәткәрләре елга берничә тапкыр авылда булган терлекләргә төрле ветеринар чаралар үткәрәләр, профилактик эш алып баралар.

Түләүле ветеренар чаралар үткәртүчеләргә дәүләт бер сыер башына 300 сум , сыерга һәм атларга фураҗ алу өчен 3000 сум, кәҗәләргә 1000 сум күләмендә субсидия бирде. Ә сыер саву аппараты алуда Татар Бизнәсендә 6 кеше катнашса, Каракитәдә алырга теләүче булмады.

8 башка кадәр сыер асрарга теләүчеләргә мини-ферма төзергә дә дәүләтебез 200 000 сум күләмендә субсидия бирүне дәвам итә. Татар Бизнәсе авылында Фахрутдинов Ирекнең бу программада катнашырга теләге бар. Каракитә авылында да теләүчеләр булса гаризалар кабул ителәчәк.

Айметов Шәүкәтнең хуҗалыгы бүген уңышлы гына эшләп килә. Ул үзенең хуҗалыгында 82 баш эре мөгезле төрлек асрый шуларның 45 савым сыеры,авыр хезмәтләрендә уңышлар телик аларга.

Шулай ук шәхси хуҗалыкны үстерүдә бирелә торган кредитлардан авыл җирлеге буенча 15 кеше файдалана алды.

Каракитә авылында Рәфик Замалетдинов пекарня төзү эшен башлап җибәрде. Бүген аның стеналары өелгән. Төзелешне төгәлләп, берничә кешегә эш урыны булдырып, планнары эшне җайларга. Анаргада уңышлар телик.

|  |
| --- |
|  |

Апрель һәм май айларында авылны, юл буйларын тирә-якны чүп-чардан чистарту буенча ике айлык игълан ителгән иде. Мәктәп коллективы, бюдҗет өлкәсендә эшләүчеләр белән авыл урамнарын, юл, елга буйлары, посадкаларны чистартып чыктык. Поҗарное ДПОга мич куелды, стеналары буялды һәм бина алдындагы мәйдан чытырманлыктан, чүп-чардан чистартылды. Бу эштә барлык катнашкан авылдашларга олы рәхмәтләремне җиткерәсем килә.

Балык Бистәсе Карнаухово авылында урнашкан картлар йортында 2 тапкыр булып кайттык. Анда бүген Татар Бизнәсе авылыннан күчеп киткән Сабитова Накия апа яши. Ул җитәкчеләребезгә, хәер җибәрүчеләргә барыгызга да рәхмәтләр әйтеп, догалар колып озатып калды.

7 май көнендә Бөек Җиңү бәйрәменә карата үткәрелгән Президент Рөстәм Нургалиевич белән очрашуда Казан шәһәрендә авылдашыбыз , тыл хезмәткәре Салихов Әнвәрбик абый катнашты һәм ул барыбызга да исәнлек теләп рәхмәтләрен җиткерде.

8 майда митинг һәм концертлар булып узды, соңыннан тыл хезмәткәрләре, ветераныбыз чәй өстәле артында сыйландылар. Өстәл әзерләүдә агрофирма, шәхси кибетләр, сөт җыючылар ярдәм иттеләр. Ә ветераннарыбызны бәйрәм белән котлап районабыз җитәкчеләре бүләкләр тапшырды.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Быел Рөстәм Бакиров тырышлыгы белән Татар Бизнәсе авылында 1000  төп агач утыртылды. Шулай ук 1га мәйданда яңа 5 сорт бәрәңге үстереп һәм  зур уңышлар җыеп алып “Бәрәңге бәйрәме” үткәрелде. Ә киләсе елларда  тагында зур мәйданда бәрәңге һәм яшелчә үстереп зур уңыш алырга планда  торалар.  Бу көннәрдә без озак көткән “Чиста су” мәсьәләсе хәл ителә.Эш Бизнә авылында башланды. Бизнәнең чишмә сулары анализга җибәрелде һәм эчәргә яраклы дип җавап кайтты. Бүгенге көндә Татар Бизнәсе авылында 22 поҗарный гидрант 65 кое һәм 9200м озынлыкта су трубалары салынган. Клуб, мәктәп һәм 30 йортка шулай ук су трубалары тоташты.Каракитә авылыныңда су проекты әзер, һәм авылның кырыена кадәр су трассасы килеп җитте. Ел дәвамында бездә дә су мәсьәләсе хәл ителер дип ошанып калабыз.  **Информация по капитальным вложениям в Марсовском СП Дрожжановского муниципального района РТ за 2016 год** | | | | | | | |
| **Наименование программы** | | **Фактически освоено объем финансирования, тыс. руб** | | | | | |
|  | | **За счет бюджета РТ** | | **Местный бюджет** | **Федеральный бюджет** | **Спонсорская помощь** | |
| Строительство водопроводных сетей | | 42 303,76 | |  |  |  | |
| Разработка ПСД и экспертиза по стр- ву  водопроводных сетей в с. В Каракитан и  Ниж.Каракитан | | | | 332,20 |  |  | |
| Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов | | 260,82 | |  | 608,58 |  | |
| Субсидия на содержание и текущий ремонт ГТС | | 109,00 | |  |  |  | |
| Капитальный ремонт коровника на 200 гол. в ООО "Ак Барс Дрожжаное" в с. Тат.Бездна | | 1 900,00 | |  |  |  | |
| Капитальный ремонт силосно-сенажной траншеи мощностью 1 тыс.тонн и более ООО "Ак Барс Дрожжаное" в с. Нижний Каракитан | | 450,00 | |  |  |  | |
| Капитальный ремонт пож. депо в  с. Ниж.Каракитан | | | | 230,00 |  |  | |
| Самообложение граждан | | 1 227,60 | | 306,90 |  |  | |
| Спонсорская помощь | |  | |  |  | 155,00 | |
| Ремонт здания ГРП в с.Тат. Бездна | | 50,00 | |  |  |  | |
| ***Всего:*** | **46 301,18** | | **869,10** | | **608,58** | | **155,00** |
| ***Итого по всем бюджетам:*** | **47 933,860** | |  | |  | |  |

Авылга гомумән авыл халкына иткән ярдәмнәре өчен Президентыбыз Рөстәм Нургалиевичка, Александр Валерьевич сезгә чиксез рәхмәтләребез зур.

Социаль яклау Һәм МЧС хезмәткәрләре белән авыр хәлле һәм күп балалы гаиләләрдә йөреп чыктык. Андый гаиләләрнең барысының да диярлек электр үткәргечләре яңага алыштырылды. Һәрберебез үзебезнең йорты өчен җаваплы икәнлегебезне онытмыйк. Һәр йорт мич тробаларын, мичләрне, электр үткәргечләрне даими карап яңартып торырга тиеш. Сакланганны гына алла саклармын дигән, шулай да көтмәгәндә Апрель аенда Татар Бизнәсе авылында Хайбуллов Ирфан хуҗалыгында янгын чыгып йорт җирләре бөтенләй янып бетте. Андый фаҗигалар беребездә дә кабатланмасын иде.

Авылыбызда бүген 1 Мәчет эшләп тора. Анда килеп 30лаган авылдашыбыз дога колалар һәм барлык дини бәйрәмнәребезне үткәреп киләләр.Авыл урамнарына юл салу өчен зур ярдәм итәләр.Быел авыл картларының максаты мәчеттәге җылыту системасын яңарту. Бу эшкә барыбызда ярдәмгә килик.Мәчет ул иман байлыгы һәм һәр буынга тәрбия бирүчедә.

Мәдәният хезмәткәрләренең эшләре дә авыл халкын куандырырлык. Ветераннар белән очрашу, студентлар белән кичәләр үткәрү, концертлар, спетакельләр күрсәтү аларның уңышлы хезмәтләре.

Дүрт шәхси кибет авыл халкын барлык кирәк –ярак товарлар белән тәэмин итүләре белән без барыбызда кәнагать.

Авылыбызның социал экономик үсешенә спосорлык ярдәмнәр дә аз түгел.Авыл халкының үз акчаларына үзләре юл салу, юллар ремонтлау һаманда дәвам итә.Быел Ленин урамында , Косомольская һәм Юлдузная урамнарына 155000 сумлык эш эшләнде.

Яңа ел бәйрәмнәренә, мәктәп балаларының һәрберсенә, Ульяновск шәһәрендә яшәүче авылдашыбыз Низамов Расих бүләкләр кайтарды.

Бу эшләрдә дә ярәм кулы сузгеннары өчен иганәче егетләребезгә дә рәхмәт әйтәсе килә.

Авыл кешесе үз тормышын, үз бәхетен авыл җирендә табып, авылның рәхәтен тоеп, бөтен авырлыкларны җиңеп яшәргә күнеккән.

Сез барыгызда шундыйлар рәтендә. Кылган изгелеләрегез , башкарган эшләрегез өчен чиксез рәхмәт сезгә.

Инде соңгы елларда күпме генә эшләр эшләнсә дә, алдагы елларда зур эшләр, зур планнар тора.

Авыл халкын чиста су белән тәэмин итү, юллар төзү, кече эшмәкәрлекне үстереп эш урыннары булдыру, гомумән авылның социаль экономикасын үстерү безнең бурычыбыз.

Авылның матурлыгын, чисталыгын булдыру, мәктәп,клуб, мәчетләрне матурайту, дингә һәм мәдәниятка күбрәк игүтибар бирү, яшәү шартларын яхшыртуны барыбыз бергә җигелеп хезмәт иткәндә генә булдырып була.

Өмет белән яшәү адәм баласына яшәргә тагында дәрт өсти.

Авылның чиста суын эчеп, саф һавасын сулап, исән-имин, гамәл колып, иман байлыгы белән яшик.