Хәерле көн, хөрмәтле Марат Ринатович, хөрмәтле авылдашлар һәм кунаклар!

Бүген Марс авыл җирлеге граҗданнырының гомуми җыелышы.

Җыелышта катнашалар:

-Чүпрәле муниципаль районы башлыгы Гафаров Марат Ринатович

-Чүпрәле “Ак Барс” агрофирмасы генераль директоры Николаев Владимир Иванович

- район үзәгендәге пенсия фонды, социаль яклау, саклау банкы, почта,элемтә, һ.б. җитәкчеләр катнаша.

Бүгенге җыелышның көн тәртибе белән таныштырып китәм.

1. Марс авыл җирлеге башлыгының еллык отчеты

2. Полиция хезмәткәре, участковый Дамаев Фәнис Наилевич чыгышы.

3. МЧС хезмәткәре чыгыш ы

4. Чүпрәле “Ак Барс” агрофирмасы генераль директоры чыгышы

5.Төрлеләр

Менә үзенең мәшәкатъләре белән 2018 ел да үтеп китте. Бүгенге җыенда без үткән елда башкарылган эшләргә нәтиҗә ясарга һәм алда торган проблемаларны, максатларны ачыкларга җыелдык.

Марс авыл җирлеге Советы һәм башкарма комитеты Устав буенча эшли. Устав нигезендә барлык мәсъәләләрне, традицияләрне исәпкә алып үзебезнең биләмәдәге оешмаларны, учреҗденияләрне, фермер хуҗалыкларын, сәүдә нокталарын барлап, бюдҗетны формалаштырып, территориянең үсешен,алга китешен хәл итү өстендә эшлибез.

Үткән ел барыбыз өчендә бары тик уңай яклары белән генә истә калыр.Ник дигәндә ел дәвамында Республика һәм районбыз җитәкчеләре ярдәме, игәнәчеләр ярдәме белән башкарылган эшләр,календарьда билгеләп үтә торган бәйрәмнәр һәм барлык кирәкле файдалы мероприятияләрдә шул авылда көнне-төнгә ялгап хөзмәт иткән авыл халкы өчен үткәрелде.

Үзебез яшәгән җирләрне чистарту, тирә-ягыбызны яшелләндерү, сулыкларны рәткә китерү һәм матурайту өчен башкарган эшләребездә шулай ук. Барысыда үзебез өчен.

Бүгенгесе көндә Каракитә авлында 283 йортта 777 кеше яши, шуларның

398 е хезмәткә яраклы, 289 пенсионерлар, 19 мәктәпкәчә яшьтәге, 62 мәктәп яшендәге балалар.

Татар Бизнәсе авлында 119 йортта 331 кеше яши,шуларның 163се хезмәткә яраклы, 111 пенсионерлар, 14 мәктәпкәчә яшьтәге, 35 мәктәп яшендәге балалар.

Милләтләре буенча барысы1090 татар, 8 урыс, 10 чуваш кешесе яши. Ел дәвамында 24 кеше үлде, 3 бала дөньяга килде. Күчеп китүчеләр 9 кеше, кайтучылар18 кеше.

Авыл җирлеге буенча, ике ФАП, ике мәктәп, ике клуб, ике библиотека, ике балалар бакчасы, 5 кибет, ике почта, бер сбербанк филиалы, бер пелорама һәм бер агач эшкәртү цехы уңышлы гына эшләп торалар.

Ә калган авыл халкы ит һәм сөт җитештереп көн күрә. Бүгенгесе көндә авыл җирлеге буенча барысы эре мөгезле төрлек 996 , шул исәптә 386 баш сыер. Атлар 44, кәҗәләр 67.

Хуҗалыкларда авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерүдән акчалата керем бер кешегә 55.5 сум, ә йорт башына 155.2 сум туры килә.

Гаилә фермаларының да эшчәнлеге турында да әйтеп үтәсе килә, Каракитә авылында Айметов Шәүкәтнең 100%, Татар Бизнәсендә Халилов Айратның 200% тулылыгы белән уңышлы гына эш алып баралар.

Мини фермаларның тулылыгына килгәндә:

Идрисов Дамир 125% һәм Айметов Маратның хезмәтен гайләсе 100% тулылык белән дәвам итә.

Ел дәвамында , үзләренең каралты-куралары тезү һәм яңарту өчен 5 кеше 750 000 ЛПХ кредит алган.

Дәүләтебез тарафыннан төрлек башы санын саклап калуны күздә тотып төрле программалар эшләп килә. Бу программалар да катнашып барысы: Мини-ферма төзүдә 2 кеше 320 000, яшь кош-корт өчен 1 кеше10 000, атларга фураҗ сатып алуда 4 кеше 12000, ветеренар чара үткәрүдә 16 кеше (47 сыер) 14100 сум, 386 сыер башына 3000нән 1158000, кәҗәләргә 33500 һәм барысы бергә 1547600 сумлык дәүләт тарафыннан субсидия алынган.

2019 нчыелда да бу программалар дәвам итәчәк.

Мини-фермалар ясауга- 8 сыердан ким булмаган хуҗалыкка 400 000 сум,

5 сыердан ким булмаганга 200 000 сум күләмендә субсидия алган хуҗалыкка 5 ел дәвамында сыер башын киметмәү бурычы йөкләнә.

-тана сатып алган өчен 15 000

-нәселле тана өчен 30 000 сум һәм шулай ук 5 ел дәвамында баш санын киметмәү бурычы йөкләнә.

-кош-корт алуга: бер баш куркә һәм казга 100 сум бер баш үрдәккә 80 сум , бройлер чебешкә 30 сум

- өч яшьтән өлкәнрәк булган атларга фураҗ сатып алу өчен 3000 сум

-ветеринар чаралар үткәргән өчен сыер башына 300 сум күләмендә субсидия түләнә.

-яңа эш башлавычы фермерларга: ит һәм сөт җитештерү өчен эре мөгезле төрлек үрчетүгә 3 млн, башка төрле мәшгүльлеккә 1,5 млн сум бирелә.

Җирләр балансына килгәндә:

Пай җирләре Каракитәдә 826-3,72

Татар Бизнәсендә – 346- 7,65

Барысы авыл хуҗалыгы җирләрен кулланучылар 4543,38 гектар “Ак Барс Дроҗҗаное”да аренда да, үзләре бүлеп алып кулланучыларда 302,46 гектар. Шулардан Каракитә җирлегендә “Ак Барс Дроҗҗаное”да 2443,8

Фермерларда 16,9

Арендага бирмичә үзләре кулланучыларда 59,46 гектар

Татар Бизнәсендә: “Ак Барс Дрожжаное” 2100,00

КФХ “Халилов”та 229,00

КФХ “Кучатков”та 14,00 гектар

Дәүләт карамагында 180 гектар

“Лидер”да 311,75 гектар санала.

Авыл Советы эшчәнлеге:

Барысы авыл җирлегендә гражданнардан 21 мөрәҗәгать кергән. Болар барысыда авыл җирлегендә каралып уңай җавап белән канәгатьләндерелгән.

Граҗданнарга барысы ел дәвамында 822 төрле эчтәлектәге справкалар бирелгән.

Ел давамында16 авыл җирлеге Советы утырышы үткәрелде. Утырышта төрле мәсьәләләр каралды. Бюдҗет раслау, авыл җирлегендә шәхси эшмәкәрлекне үстерү, налог мәсьәләләре, сайлау комиссияләрен раслау һәм башкалар. Ел дәвамында 30 нотариаль эшчәнлек башкарылган.

Шулай ук төгәл итеп хәрби исәп алып барыла. Бүгенгесе көнгә 246 хәрби бурычлы, запаста 2 офицер , контракт буенча 2 егет хезмәт итә, ә 6 егетебез илебезнең төрле төбәгендә үзләренең хәрби бурычларын намуслы гына үтиләр. Сугыш ветераны 1, афган сугышында катнашучылар 7, чечен республикасында хезмәт итүчеләр -5.

Тирә-ягыбызны чиста һәм тәртиптә тоту һәрберебезнең бурычы. Үткән елда бурычны үтәмәүчеләргә 2 административ протокол төзелде.

Авыл җирлегенең бюдҗет үтәлешенә килгәндә барлык төр налоглардан 1294282,03 сум күләмендә акча кергән һәм план 125% үтәлде.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды налогов | Годовой план 2018(тыс.руб.) | Выполнение,тыс. | % | план на 2019 год |
| 1 | Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) | 120 000 | 132210,46 | 111% |  |
| 2 | Единый сельскохозяйственный налог | 5000 | 41661,5 | 833% |  |
| 3 | Налог на имущество | 84000 | 106681,35 | 127% |  |
| 4 | Земельный налог с организации | 318000 | 410856,5 | 129% |  |
| 5 | Земельный налог с населения | 482000 | 559916,39 | 116% |  |
| 6 | Арендная плата | 10100 | 24002 | 238% |  |
| 7 | Возмещение затратой по электроэнергия | - | 13753 |  |  |
| 8 | Средства самообложения | 307200 | 307200 | 100% |  |
| 9 | Штрафы | 8000 |  |  |  |
| 10 | Дотация | 3763557 | 3763557 | 100% |  |
|  | Итого: | 1032100 | 1294282,03 | 125% |  |

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

Ел дәвамында авыл җирлеге, район һәм республика бюдҗеты исәбенә байтак кына эшләр башкарылды.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация по капитальным вложениям по Марсовскому СП Дрожжановского муниципального района РТ за 2018 год** | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Предусмотренный объем финансирования, тыс. руб** | | | | |
| **Всего:** | **Бюджет РТ** | **Местный бюджет** | **Федеральный бюджет** | **Споносорская помощь** |
| 1 | Капитальный ремонт СДК в с. Татарская Бездна | **2 000,00** | 2 000,00 |  |  |  |
| 2 | Строительство сетей ВС в с. Верхний Каракитан и Нижний Каракитан | **4 776,90** | 4 776,90 |  |  |  |
| 3 | Строительство автодороги Чувашская-Бездна -Татарская Бездна | **40 283,68** | 40 283,68 |  |  |  |
| 4 | Самообложение граждан по Марсовскому СП | **1 536,00** | 1 228,80 | 307,20 |  |  |
| 5 | Спонсорская помощь по Марсовскому СП | **100,00** |  |  |  | 100,00 |
| 6 | Перенос ВОЛС МСС Чув. Бездна-Тат.Бездна | **274,08** | 274,08 |  |  |  |
|  | **Итого** | **48 970,66** | **48 563,46** | **307,20** | **0,00** | **100,00** |

Ә иганәчелек ярдәме белән мәктәпкә Яңа ел бәйрәмнәренә, өлкәннәр көненә, җиңү бәйрәменә, Татар Бизнәсе авылында авыл көне уздыру зират чистартуга барысы 460000 сумлык ярдәм күрсәтелде. Зур ярдәм кулы сузучылардан, Татар Бизнәсе авылында Бәйрәм уздыруда Рөстәм Сайфуллович Бакировны, Югары Каракитә зиратын чистартуга ярдәм иткән Марат Зайнуллиннарны атап үтәсе килә.

Изге эшләрдә шәхси эшмәкәрләребездә читтә калмыйлар, алар бездә 8әуләп.

Алар арасында халыкны көнкүреш товарлары,төзелеш материаллары белән тәэмин итүче, умартачы,агач ярдыру,халыктан сөт җыючы һәм урындык, өстәл,ишек,тәрәзә ясаучылар да бар. Киләсе елда алар үз эшләрен тагында киңәйтеп халыкны эш урыннары белән тәэмин итүләрен теләр идек.

2018 елда самооблажение өчен 2017 елның ноябрендә референдум булып узды, һәр сайлаучыдан 300 сум түләргә дигән карар чыгарылды, һәм бу уртак эшне , без 100% ка үтәп барысы 307200 сум акча җыеп счетка салдык. Шуларга 1228 000 сумкүләмендә дәүләт ярдәме өстәлде, һәм барысы 1536000 сумга циолит кертеп, Каракитәдә 2650 м, Татар Бизнәсендә 1000 м га якын юл ясалды. Эшне нәтиҗәле башкару өчен акча кирәк. Самооблоҗенияне түләмәүчеләр өчен административ җаваплылык каралган булсада берегезнедә ул юлга тартмадык. Быел да шулай кабатланса кемнәргәдер җавап бирергә туры киләчәк. Бу уртак эшкә барыбызда катнашырга тиеш. 2019 елда самооблаҗение өчен үткән елның ноябрендә референдум булып узды һәм һәрбер сайлаучыдан 500 сум түләргә дигән карар чыгарылды. Акчаның кая китәчәге барыбызгада билгеле ул Түбән Каракитә аылында Кооператив урамына циолет, Комсомол, Ленин, Түбән Каракитә зиратына, Татар Бизнәсе авылында Ленин, Мәктәп һәм Карьер урамнарына щебень кертеп юл салыначак.

10 ел гына узсада, инде урам яктырту системасы сафтан чыгып бара. Киләсе елларда яктырткычларның искеләрен- яңага һәм зур ваттлы лампаларны энергияне саклый торганнарга алыштыруны максат итеп куясы килә.

Авылыбызда бүген 2 мәчет эшләп тора. Анда килеп авылдашларыбыз дога колалар һәм барлык дини бәйрәмнәребезне үткәреп киләләр. Авыл урамнарына юл салуда, авыр хәлле гаиләләргә, ялгыз әби һәм бабайларга ярдәм итәләр. Иман йөртлары һәр буынга тәрбия биреп алдагы елларда да авыл яме булып яшәсә иде.

Чиста су программасы буенча байтак кына эшләр башкарылды. Бүгенгесе көндә 189 йотрка су кергән, Татар Бизнәсендә трасса 100% ка эшләнгән булса,Каракитә авылының 70% кына. 2015 нче елда без самооблоҗение акчасына, иң беренчеләрдән булып авылыбыз белән чиста су эчәрбез дип өметләнеп проект эшләткән идек. Кызганычка каршы авылның 5 тыкрыгына һәм 3 урамга су кереп бетмәгән.(Барлыгы 5 км якын). Хөрмәтле Марат Ринатович, менә шушы урамда яшәвече авылдашларның һәм шәхсән үземнең сезгә үтенечем, 2019 нчы елда шушы урамнарга тулысы белән су кертеп бетерергә булыша алмассызмы, һәм алдан ук сезгә рәхмәтләребезне җиткерәбез.

Быел, күренекле шәхес, авылдашыбыз, фронтавик –шагыйрь Шәрәф Мөдәрриснең тууына 100 ел тула. Бу зур вакыйганы барыбыз бергә зур чара үткәреп якташыбызны искә алырбыз дип ышандырасы килә.

Хөрмәтле авылдашлар фарсаттан файдаланып бер ничә белдерү ясарга рөхсәт итегез. Республика күләмендә халык өчен цифрлы телеведениягә күчү эшләре алып барыла. Аның асылы нәрсәдә. Ул сыйфатлы 20 түләүсез канал. Теләсә кайсы телевизорны да цифрлы телевиденияга тоташтырып булуны аңлау мөһим. Бары тик төрле аппаратлар өчен куштыру ысуллары беркадәр аерылырга мөмкин. Гади сүз белән әйткәндә- телевизор никадәр яңа булса, цифрлы телеведение тоташтыру шулкадәр гадиерәк булачак.

Кинескоп кулланучы, телевизор аналоглары хуҗаларында сораулар күбрәк туа. Бу аппаратларның күпчелеге илдәге телевиденияне цифрлаштыруга кадәр үк чыккан. Ләкин мондый искеләрне дә цифрлы телевиденияга күчереп була дип ышындыра белгечләр һәм беренче чиратта приставка сатып алырга киңәш итәләр. Ә кабельле телевидение кулланганда приставка кирәкми.

Радио һәм телевизор аша барыбызда ишетеп беләбез, халыкны алдау юлы белән законсыз рәвештә төрле приборлар, аппаратлар сатучылар биргрәк ешайды. Мондый кешеләр очраганда аеруча игътибарлы булырга кирәк. Газ белән янгыннар чыгуларсәбәпле, газны сизә торган сигнализаторлар сату тагында артты. Андый приборлар кирәк дип тапканда, аларны район кибетләреннән, белгечләр белән киңәшеп кенә сатып алырга кирәк. Янгын чыгу очраклары соңгы елларда булмасада, берничә ел элек кенэ булганнары барыбызныңда күз алдында. Шуның өчен һәрберебез үз хуҗалыгында булган мич торбаларын вакытында карап, рәтләп торырга, электор челтәрләрен искеләрен-яңага вакытында алыштыруны һәрберебез алга максат итеп куярга кирәк.

Авыл халкына иткән ярдәмнәре өчен бүген үземнең чыгышымда хөрмәтле Президентыбыз Рөстәм Нургалиевичка, районыбыз башлыгы Марат Ринатович сезгә һәм изге эштә катнашкан барлык иганәче егетләребезгә барыгызның исеменнән һәм шәхсән үз исемемнән олы рәхмәтләребезне җиткерәсем килә.

2018 елның 18 мартында Россия Федерациясе Президентын сайлаулар булып узды . Актив катнашканыгыз өчен , барыгызгада бик зур рахмәт һәм алдагы үткәреләчәк сайлауларда да сынатмассыз дип ышанып калабыз.

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

Сез барыгызда шундыйлар рәтендә. Кылган изгелекләрегез , 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 яшәргә язсын.