ОЛЫ УРСАК АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШЛЫГЫНЫҢ

 2017 ЕЛГА ЕЛЛЫК ОТЧЕТЫ

 Хөрмәтле Альберт Ильгизарович,хөрмәтле авылдашлар,җитәкчеләр,чакырылган иптәшләр. Җирле үзидарә -Татарстан Республикасы конститутиясенең төп нигезе булып тора.

 Без бүген 2017 нче елның нәтиҗәләрен ясарга җыелдык.Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы Олы Урсак авыл җирлеге Советы узенең эшен устав һәм 2003 нче елның 6 октяберендә кабул ителгән 131 нче Федераль законның 14 нче статьясы нигезендә алып барды.

 Узган 2017 нчы ел узенең мәшәкатьләре шатлык-куанычлары белән тарих битләрен япты.Ел авыл халкы өчен уңай шартлары белән халыкта яхшы тәәсир калдырды.Аммә Агрофирма эшчелләргә вакытында хезмәт хакын бирә алмады , хәзерге вакытта ноябрь аена хәтле генә хезмәт хакы бирелгән,пенсионерларга бюджетта эшләүчеләргә вакытында түләнеп барыла.

 Узган елның 19 январендә үткән отчет җыелышында түбәндәге эшләр беркетмәгә язылып,2017 елның эш планына язылган иде.

1.Кече Урсакта Усманов урамына таш юл салырга 250м.

2.Пожарный машинаны алмаштыру .

3.Бушанча-Олы Олы Урсак арасындагы юлны тоташтырырга.

4.Свалка га менә торган юлны төзекләндерү.

5.Яңа мәдәният йорты тезү бунеча Президентка мөрәҗагать итәргә.

6.Балалар бакчасына кап.ремонт ясау.

Мин үз чыгышымда 2017 елда планга кертелгән эшләрнең күпме күләмдә үтәлеше һәм 2018 елга алда торган бурычлар белән таныштырырмын.

 Олы Урсак авыл җирлеге Советы һәм башкарма комитеты ел саен үз бюджетын кабул итә.Бюджетның керем өлеше физик затларның керем салымыннан(подоходный налог),җир налогыннан (земельный налог),физик затларның мөлкәтеннән(налог на имущество)өлешеннән торган налоглардан,дотация һәм субвенциядән тора.Җир налогы план буенча 327555,00 мең сум, безнең ул налог327556мең сум җыелды,планга карата 100%-үтәлгән. Шушы налогта Олы Урсак җирлегендә пай җирләреннән булган барлык кешеләрнең дә налоглары кергән.

 Бюджетның керем өлеше шулай ук физик затларның мөлкәтенә салына торган налогтан тора.Бу налог пенсионерларга салынмый.Ул налогның планы 2017 елда 47648,00 мең сум булса ул авыл җирлеге тарафыннан 47649,00мең сум булып җыелган,планга карата 100%.

 Физик затларның керемнәренә салына торган налог күләме буенча иң зурлардан санала.Ул безгә Агрофирма “Дубрава” ф-л №1” башка оешмалар тарафыннан күчерелә. Бу төр налогның планы 65452,00 мең сум булса,үтәлеше 82715,00 мең сум тәшкил итә,планга карата 126%.Бу налогның үтәлеше кешеләрнең хезмәт хакы алуыннан һәм аның күләменә бәйле.

Налогның төрләре буенча план һәм үтәлеш түбәндәге суммалардан гыйбәрәт:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Налоги 2017г.**  | **План**  | **Исполнение**  | **%**  |
| Земельный налог  | 327555  | 327556  | 100%  |
| Налог на имущество  | 47648 | 47649 | 100%  |
| Подоходный налог  | 65452  | 82715 | 126%  |
| Государственная пошлина  | 1000  | 800 | 80%  |
| Арендная плата имущества Штраф | 2000 2000 | 2018 0 | 100%  |
| От платных услуг  | 158219  | 158219 | 100%  |
| Средства самооблажения  | 190500 | 190500 | 100%  |
| **Собственные доходы**  | **190500**  | **190500** | **100%**  |
| Дотация  | 792374  | 807439 | 102%  |
| Межбюджетные трансферты  | 1781948  | 1781948  | 100%  |
| **Безвозмезные поступления**  | **3147949,52**  | **3147949,52**  | **100%**  |
| Доходы  | 3940323,26  | 3955796,29  | 100,3%  |
| Расходы  | 2454390,36  | 2449390,36  | 100%  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Налог төрләре** | **План 2017елга** |
| **Җир налогы** | **315000,00** |
| **Шәхси милек налогы** | **34000,00** |
| **Физик затларның керемнәренә салым** | **108000,00** |
| **Нотариаль эшлщрне башкарган өчен дәүләт пошлинасы** | **1000,00** |
| **Штрафлар**  | **2000,00** |
| **Аренда имущества** | **1800,00** |
| **Барлыгы** | **461800,00** |

**Җир һәм муниципаль милек буенча**

Шул ук вакытта 2017 елда күп кенә гражданнар үзләренең мөлкәтләрен законлаштыру өстендә дә эш алып бардылар.Җир пайлары рәсмиләштерү,җир һәм йортларын рәсмиләштерү өчен күп кенә эш башкарылды.Ә шулайда әле күп кенә йортлар рәсмиләштерелеп бетерелмәгән, моның өстендә эшлисе эшләр күп эле.Авылда буш йортлар саны көннән- көн арта.Ләкин кызганычка каршы,аларның туганнары,балалары йортларын законлаштыру өстендә эшләмиләр. Йорт хуҗасы үлгәннән соң алты айга кадәр нотариуска гариза кертергә кирәк,гариза кермәгән очракта срогы узып суд юлларын таптыйсы була.эш тагы да катлаулана һәм бәясе дә арта. Шуның өчен һәр нәрсәне үз вакытында эшләргә кирәк.

 2017 елда бу юнәлештә Олы Урсак авыл җирлегендә ,Татарстан Республикасының Кайбычтагы кадастр һәм картография Федераль хезмәтенең дәүләт теркәү бүлеге начальнигы Губаева Лилия Шафигулловна белән берлектә күп кенә эшләр эшләнде . Лилия Шафигулловна берничә тапкыр тикшерергә килде һәм кемнең нинди җирләре теркәү узмаганны раслады.

 Страховать ителмәгән йортлар

**Олы Урсак**

1.Сираева Зубарзят К. яшәмиләр

2.Шайхутдинов Гашигулла яши

3.Зарипов Саетша яшәмиләр

4.Миннуллин Рафаэл яшиләр

5.Ибрагимов Рәшит яшәмиләр

6.Валиева Фанзиля яшәмиләр

7.Ярхамова Сөембикә Яшәмиләр

8.Салахов рахимулла яшәмиләр

9.Шайдуллина равиля яшәмиләр

10.Фасхутдинова Саймә яшәмиләр

11.Камалеев Рафаэл яшәмиләр

12.Шайхуллина Наиля яшәмиләр

13.Низамов Фәрит яшәмиләр

14.Хузеев Гилам яшәмиләр

15.Нургалиева Мөслимә яшәмиләр

16.Юнусов Рафил яшиләр

17.Мифтахова Назиря яшәмиләр

18.Гайнуллин Ринат яшиләр

19.Шамова Алсу яшәмиләр

20.Мингазиева кайнят яшәмиләр

21.Бикчантаев Карибулла яшәмиләр

22.Салахова Зульфия Акрамовна яшәмиләр

23.Насрутдинова Майсрур яшәмиләр

24.Биктагирова Масрура яшәмиләр

25.Зарипов Рәшит яшәмиләр

**Бушанча**

**1.**Потапов Влвдимир Яшиләр

2.Волков Юрий яшиләр

3.Крылов Александр яшиләр

4.Крылов Петр яшиләр

5.Анисимов Василий яшиләр

6.Нугуманова Ольга яшиләр

**Чүкри-Алан**

**1.**Абдуллин Шәүкәт яшиләр

2.Шарафутдинова Фәридә яшәмиләр

3.Замалеев Кашаф яшәмиләр

**Кече Урсак**

1.Биктимеров Анатолий дачный

2.Зуева рая яшәмиләр

3.Петров Александр яшиләр

4.Порферьев Осип яшиләр

5.Миннуров Талгат дачный

6.Чуриков Андрей яшәмиләр

7.Миннуллина Зайтуна яшәмиләр

8.Миннуллин Ильдар яшәмиләр

9.Галеев Рафаэл яшәмиләр

10.Садыков Рузалит яшәмиләр

11.Сунгатуллин Рәшит яшәмиләр

12.Шаяхметов Фәрит яшәмиләр

13.Яковлева Назия яшәмиләр

14.Зайнуллина Фәүзия яшәмиләр

15.Ситдикова Хатиря яшәмиләр

**ШӘХСИ ХУҖАЛЫКЛАРДА ТЕРЛЕКНЕҢ БАШ САНЫ**

Шәхси хуҗалыкларда 2017 елның 1 нче январена эре мөгезле терлек 316 баш тәшкил итә ,шуның 127 савым сыерлары.

Узган ел белән чагыштырганда быел терлек саны 24 башка арткан.Сарыклар саны 478 баш ,кәҗәләр 4 баш, кош-корт 1410 баш, марталар130 баш.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2015ел** | **2016ел** | **2017ел** |
| **Мөгезле терлек** | 223 | 292 | 316 |
| **сыерлар** |  98 | 133 | 127 |
| **сарыклар** | 259 | 562 | 478 |
| **кәҗәләр** |  4 | 2 | 4 |
| **атлар** |  12 | 23 | 20 |
| **Кош-корт** | 1415 | 1910 | 1410 |
| **умарталар** |  245 | 173 | 130 |

Авыллар буенча терлекнең баш саны 01.01.2018елга

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование**Населенных* *пунктов* |  *К Р С* |  *ОВЦЫ* | *Козы* | *Лошади* | *Птицы* | *Пчелосемьи* |
| *Всего* | *коровы* | *Телочки до 1 года* | *нетели* | *бычки* | *Всего* | *Овце**матки* | *бараны* | *ярочки* |
| *Б.Русаково* | *263* | *106* | *92* | *7* | *58* | *389* | *93* | *174* | *122* | *2* | *17* | *1489* | *143* |
| *М.Русаково* |  *9*  | *6* |  *2* | *1* | *-*  |  *24* |  *13* | *6* | *5* | *-* | *-* |  *270* |  *-* |
| *Бушанча* |  *17* |  *5* |  *3* |  *2* |  *7* |  *18* |  *10* |  *5* | *3* | *-* |  *2* |  *41* |  *-* |
| *Чукри-Аланово* |  *27* | *10* |  *5* |  *2* |  *10* |  *47* |  *15* | *12* | *20* | *-* |  *2* |  *110* |  *30* |
| *ИТОГО* | *316* | *127* |  *102* | *12* | *75* | *478* |  *131* | *197* | *150* | *2* |  *23* |  *1910* |  *173* |

 **Авыл халкы ни белән шөгыльләнә?**

 Авыл хуҗалыгын торгызу программасын тормышка ашыру максатыннан Республикадан шәхси хуҗалык сыерлары өчен 1 баш сыерга 3000 сум, 1 кәҗәгә 1000 сум барлыгысы 368000, атларга 3000 сум барлыгысы 66000, терлекләрдән кан алган өчен 500 сумның 300 сумын кире кайтардылар 23100 сум. Барлык субсидия 457100 сум тәшкил итә.

 Табигать шартларының уңай булуы терлек асраучыларга тиешле күләмдә кышка азык тупларга мөмкинчелек бирде. Пай җирләре өчен агрофирма печән, салам, акчалары булган кешеләргә арпа һәм бодай бирде.

 Авыл халкы дәүләт ярдәмен тоеп яши. Телисең икән терлек алу өчен, каралты – кура эшләү өчен, барлык банклардан (Ак Барс банк, Татфондбанк, Сбербанк, Россельхозбанк) тан кредитлар алырга мөмкин.

 2006 нчы елдан бирле 113 кеше 19 млн. 773 мең сум кредит алган. 2016 нчы елда 12 кеше 2 млн. 960 мең сум кредит алган, ә инде 2015 нче елда барлыгысы 198 мең сум тәшкил иткән.

Бу 2015 нче ел белән чагыштырганда 14 тапкыр күбрәк кредитлар алынган.

 Авыл өчен нәрсә эшләргә, кая барабыз, дигән сорауларга җавап табасы җиңел түгел. Беттек юкка чыктык, дип яшәсәң, бетәргә дә күп калмый. Үз авылында булган кеше үләм дип яшәми, киресенчә яшим дип яшьнәп тора. Халык, җитәкчелек эшләргә тиеш дигәнгә өйрәнгән. Хәзер печән мулдан, аны чапкан кеше юк диярлек. Без кечкенә чагында бер Олы Урсакта гына 200 гә якын сыер иде. Сарыкларны бүгенгесе көндә зоопаркка барып карарга гына кала.

 Халыкны 90 нчы елларда эшләмәскә өйрәттек бугай, йорт төзегәндә, сарай салганда башка төзү эшләре алып барганда, чувашиядән төзүчеләр китертергә туры килде. Югыйсә Олы Урсак балта осталары бөтен тирә – юнь районнарда мәчетләр салып, төзеп йөргәннәр. Минемчә һәрбер авыл үзенә күрә бер дәүләт. Татар авыллары гомер – гомергә үзенең эчке тормышы белән яшәгән. Татар халкы өчен авыл барыбер төп нигез булып кала бирә.

 Яшерен батырын түгел яшьләр белән эшләү җитеп бетми, аларга игътибар күбрәк кирәк.

 Элек – электән мәктәп авылның тоткасы булган. Шуңа күрә Олы Урсакта урта гомуми белем бирү мәктәбен саклап каласы иде. Мәдәният йорты, китапханә, авыл җирлеге урнашкан бинаның ничәнче елны салынганын белүче кеше дә юк.

 Альберт Ильгизарович 2017 нче елда менә шул (многофункциональный) бинаны планга кертәсе иде.

 Авыл халкы ялкауланды, диләр. Халык ялкауланмады, яхшылыкка омтыла. Нигә дип бүген кул белән сыер савырга, кул хезмәтеннән читләшергә, заманга яраклашырга кирәк. Суны да күп кеше каралты – курага кертә. Авылның үзгәрүен саннар әйтеп тора бүген безнең җирлектәге авылларда бик кызганыч күбесенчә өлкән буын кешеләре яши авыллар картая, моны танырга кирәк.

 Авыл кибетләрендә сөт, каймак, кефир, катык, эремчеген сатабыз соңгы елларда. Мәктәп, клуб, китапханә, ФАП пункты авылны тотып тора. Тик авылларда эш булмаса боларның берсе дә кирәк булмаячак. Кеше эшләп тә хезмәт хакы ала алмый икән, баласын киендерә, туендыра алмый икән, ул туган җирендә яшәми, китә.

 Әйе Татарстанда авыллар өчен Президентның 30 программасы эшләп килә, кризис булуга карамастан. Бүген искиткеч күп эшләр башкарыла. Бу программалар социаль үсешкә юнәлдерелгән булса да авыл шәһәрне куып тота алмый.

 Авыл яшәсен өчен халыкның эшле һәм ашлы булуы кирәк. 1990 нчы елларда демократияне – теләсә нәрсә эшләргә ярый дигән фикер булды. Бу үзгәрешләр авылларны читләтеп үтмәде. Без хәзер рухи яктан да чигенеш сизәбез шул чорларда эш белән яши торган кешегә тиешле хакын түли алмадык.

 Бүгенгесе көндә эшләмичә яши торганнар да, аннан күпкә начар яшәми. Эшле кеше күпкә ашлырак булырга тиеш. Эшле булсаң да ашлы булыр өчен көчле булырга кирәк. Ник дисәгез җир эшкәртәсеңме, терлекчелек белән шөгыльләнәсеңме, көчле булып эшне вакытында башкарырга кирәк. Авыл үзенә күрә бер фәлсәфә, синең һәр гамәлең күрше – күлән арасында уч төбендә кебек күренеп тора, авылда рухи җаваплылык тоеп яшисең.

 Авылда үрнәк булырдай гаиләләр бар, аларның яшәү рәвешен сезгә мисал итеп күрсәтеп китәрмен.

Юллар юк дип зарланабыз авылдан чыгып китәргә юл бар хәзер. Күбрәк акча алу өчен читкә китеп эшләүчеләр көннән көн арта. Хезмәтне бәяли белү җитми. Шул ук вакытта шөкер итеп яши белергә дә кирәк. Татарда бер гыйбәрә бар артка карап шөкер ит, алга карап фикер йөрт ди. Шөкер итеп кенә ятарга түгел, фикер йөртергә дә кирәк.

 Мәсәлән: Кече Урсактан Хайруллин Раниф хуҗалыгын алыйк. Тормыш иптәше Хайруллина Гөлия белән хәзерге көндә 5 баш сыер асрыйлар. 2016 нчы елда 21787 литр сөт саткан 381272 сумлык.

 Олы Урсак җирлегендә иң күп сөт сатучыларның берсе Муфазалов Газинур Газим улы 23619 литр. Аның турында алдагы елларда да әйтеп китә торган идек.

 Бүгенгесе көндә 10 баш савым сыеры, 3 тана, 3 үгез, 5 бозау, 31 баш сарык, 4 умартасы бар. Сөт сатудан 468151 сум, үгез сатудан 90000, сарык сатудан 80000 сум табыш алган, барлыгысы 700000 сумга якын.

 Әйе алдагы елларда бик зур күләмдә кредитлар алган иде акрын гына түләп бара.

 Алдагы җыенда әйтелгәнчә 600 меңгә кече ферма төзеп, программа нигезендә Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгыннан 200000 мең субсидия алды. Ул сөтләрен Апас районы Сатмыш авылы фермеры Фәрит белән берлектә Подберезьега тапшыра.

 Олы Урсакта яшәүче Мухаметзянов Рәис Каюм улы тормыш иптәше Мухаметзянова Алия Харис кызы белән берлектә 11128 литр сөт тапшырганнар алар шулай ук кече ферма программасы нигезендә 200000 мең субсидия алдылар.

 Бүгенгесе көндә 4 сыер, 2 башмак, 2 үгез, ат асрыйлар. 3 сыерга - 9 мең, 2 башмакка - 30000, атка - 3000 сум субсидия алдылар.

 Бу программа нигезендә Сираев Фирдус Харис улы тормыш иптәше Сираева Миләүшә Рахимулла кызы 200000 сум субсидия алды. Бүгенгесе көндә 3 сыер, 2 башмак, 2 үгез асрыйлар. 3 сыерга - 9 мең, 2 башмакка - 30000 сум субсидия алдылар.

 Нуреев Ришат Халим улы тормыш иптәше Нуреева Фания Равиль кызы белән 3 сыер, 2 башмак, 2 бозау, ат һәм 1 яшьлек тай асрыйлар.

 Алар шулай ук программа нигезендә 2 башмакка - 30000, атка - 3000, сыерга - 9000, кече ферма төзергә 200000 мең сум субсидия алдылар.

 Безнең Олы Урсак җирлегендә бик тырыш, уңган халык, хөкүмәтнең ярдәмен тоеп яши.

**Таналарга субсидия алучылар.**

1) Мухаметзянов Р. – 2 башка – 30000 сум.

2) Сираев Ф. – 2 башка – 30000 сум.

3) Нуреев Р. – 2 башка – 30000 сум.

4) Ашрафуллин Ф. – 2 башка – 30000 сум.

5) Хайруллин Р. – 2 башка 30000 сум.

6) Гильмутдинов Р. – 1 башка – 15000 сум.

**Сөт саву апараты алучылар.**

1) Хайруллин Р. – 7800 сум.

2) Каримов И. – 7800 сум.

 **Кече ферма төзү программасында катнашырга теләүчеләр бездә тагын бар әле.**

 1) Хайруллин Раниф Равил улы.

 2) Каримов Ильгизар Халим улы.

 3) Сираев Рифат Харис улы.

 4) Зайнуллин Фариз Сөнгать улы.

Заманча гаилә фермалары төзү буенча Республикада зур эш алып барыла. Декабрь аенда Буа районында тугыз район катнашында зональный җыелыш булып узды. Анда Татарстан Республикасы премьер министр урынбасары авыл хуҗалыгы һәм азык телек министры Ахметов Марат Готович катнашты. Аның сүзләренә караганда бүгенге көндә КФХ хуҗалыклары шәхси хуҗалыклар Татарстанда җитештерелгән продукциянең 50% ын җитештерә. Җирле узидәрәләргә ул бик матур итеп бурычлар куйды. Безнең халык бик булган тырыш халык.

 Безнең җирлектә дә районда беренчеләрдән булып үз эшен башлап җибәргән, крестьян фермер хуҗалыгын оештыручы Сираев Рифат Харис улы. Аның бүгенгесе көндә 20 баш эре мөгезле терлеге бар. Шуның өчесе савым сыеры, 15 башмак, симертүдә 1 үгез. Башмакларны үгезләр белән салкын метод белән асрый. Аның 100 баш бал умартасы бар, алардан 1000 кг бал җитештереп 645 кг ын сатып җибәргән, шулай ук 5,6 цн. сөт саткан 19,5 га җир участогында фацелия, люцерна, бодай, арпа чәчелгән.

 Рифат абыйның шулай ук Т – 70 яңа бөтен корылмалары белән МТЗ – 82 тракторлары, бер газель машинасы бар. Терлек асрау өчен 77 м.кв. терлек сарае бар. Киләчәктә савым сыерлары алырга планы бар.

 Республикада яңа техника алырга, шәхси эшмәкәрлекне ачып җибәрүдә, гаилә фермалары ачып җибәрү өчен төрле программалар эшли. Районда да булышабыз диеп кенә торалар. Бүгенге көндә авыл җирлегендә халык яшелчә, җиләк – җимеш, ит, сөт, бал җитештерү белән шөгыльләнә. Россия Федерациясенә карата билгеләнгән санкцияләрдән соң авыл хуҗалыгына зур үзгәрешләр көтәбез.

 Безнең авыл җирлеге фермер Сираев Рифат абый белән берлектә Казанда район үзәгендә үткәрелгән ярминкәләрдә катнашты. Ит, сөт, суган, кишер, кызыл чөгендер, бәрәңге, бодай, йомырка, катык, эремчек, корт, бал саттык. Хуҗалыклардан җыелган продукцияне 100% сатып, алар белән расчёт ясадык. Шулай ук веткорма кычыткан җыюда актив катнашабыз, барлык учреждениелар да куелган планны 100% утәдек.

Авыл җирлегендә булган техника

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2015ел** | **2016ел** | **2017ел** |
| **Чылбырлы трактор** | **4** | **4** | **4** |
| **МТЗ тракторы** | **8** | **8** | **8** |
| **УАЗ машинасы** | **12** | **8** | **8** |
| **Газель** | **2** | **2** | **2** |
| **Җиңел машина** | **88** | **110** | **117** |
| **Йөк машинасы** | **11** | **11** | **11** |
| **Мотоблок** | **10** | **10** | **15** |

2 ҺӘМ АННАН ДА КҮБРӘК САВЫМ СЫЕРЛАРЫ АСРАУЧЫЛАР

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п |  ФИО | Баш саны |
| 1 | Сафиуллин Рахимулла |  3 |
| 2 | Зайнуллин Рафик |  4 |
| 3 | Гиниятуллин Харис |  2 |
| 4 | Нуреев Рамил |  2 |
| 5 | Нуреев Ленар  |  2 |
| 6 | Каримов Илгизар |  5 |
| 7 | Зайнуллин Минфариз |  5 |
| 8 | Сираев Рифат |  17 |
| 9 | Сираев Фирдус |  5 |
| 10 | Муфазалов Газинур |  17 |
| 11 | Зайнуллин Рифгат |  2 |
| 12 | Ашарафуллин Фирдус |  4 |
| 13 | Хайруллина Рәниф |  5 |
| 14 | Габделхадиев Рифгат |  3 |
| 15 | Шакиров Рөстәм |  3 |
| 16 | Габделхадиев Талгәт |  3 |
| 17 | Павлов Сергей |  2 |

**ХАЛЫКНЫҢ МӘШГҮЛЬЛЕГЕ**

Олы Урсак авыл җирлегендә 1 төп мәктәп, 1 балалар бакчасы, 2 медпункт , 2 мәдәният йорты, 2 китапханә,4 кибет, почта отделениясе,Агрофирма “ Ак Барс Кайбицы” филиал № 1 эшләп килә.

Бюджет оешмаларында - 43 кеше хезмәт куя

Авыл хуҗалыгында - 39 кеше

Читтә эшләүчеләр -72 кеше

Шәхси эшмәкәрләр - 5 кеше

Студентлар – 19кеше

Армиядә – 1 кеше

Эшләмәүчеләр -30 кеше

Пенсионерлар - 175 кеше

Укучылар - 50 бала

Балалар бакчасында – 11 бала

Өйдә утыручы балалар - 11

 **АРМИЯГА ЧАКЫРЫЛУ**

Бүгенге көндә 1 егетебез Армия сафларында хезмәт итә.Ул Худоеров Олим Бактибекович .Павлов Дмитрий Анатолий улы,Бушанчададан ноябрь аенда армиядән кайтты ..Шулай ук 1 егетебез контракт буенча хезмәт итә Газизов Андрей. Армия сафларына әзерләнә торган 6 егетебез бар.

Шунысы шатландыра ,безнең авыл җирлегендә Армия сафларыннан качып йөрүчеләр юк.

 **Халыкны су белән тәэмин итү.**

 Олы Урсак җирлегендә бүгенгесе көндә су белән 3 артезиан башнясы һәм “Шалтравык” чишмәсе тәэмин итә.Башнялар һәм су үткәргечләр1974 нче елларда төзелгән,алар безнең еш ватылалар,аларның эшләү сроклары узган диеп әйтергә була.Узган ел отчетта әйтеп кителгәнчә Чукри-Алан авылы “Чиста су” программасына кертелде, 2015 елны проектирование эшләре башкарылды.2016 елда суны кертеп,законлаштырып бетердек.

 Кече Урсак авылында су белән тәэмин ителү начар түгел.Анда күп эшләр башкарылды 4 колонка куелды,колонкалар кышкы суыкта каткан очраклар да булгалый.Җирле узидарә барлык колонкаларны җылытып бетерә алмый шуңа күрә, хуҗалыклар үзләре янындагы колонкаларны үзләре дә карарга тиеш, битараф булырга ярамый.

 Хөрмәтле Альберт Ильгизарович 2017 елда мин сездән Кече Урсак су башнясының тирәсен тотуны һәм будка ясауны планга кертергә сорар идем.Чөнки Роспотребнадзорның таләпләре шундый.Штрафлар да күп түләдек. Барлык су башняларын җирләрен оформить итеп бетердек,паспортларын ясаттык.

 Бушанча авылында Кече Урсакта булган шул ук проблемалар. бушанча авылында асфальт салганда су үткәргеч юл астында калды.Трасса берәр җирдән тишелсә авыл сусыз калачак ,шуңа күрә киләчәктә Чукри-Аланга су керткәннән соң Бушанча турында бүгеннән уйлый башларга кирәк.Олы Урсак авыл җирлегендә сусыз ике көндә тормадык-дип әйтергә була.Ватык су юлларын колонкаларны вакытында төзәтеп тордык.Олы Урсак авылында Фадеев урамында 1км су үткәргеч алыштырылды. Референдум акчасына нәрсәләр эшләгәнне түбәндә тукталып китәрмен.

 Чишмәләрне коеларны чистарту изге эш.Элек-электән бабайлар печәнгә уракка төшкәнче чишмәләрне чистартканнар.Бергәләп сезнең белән бу эштә эшлисе эшләр күп әле. Кече Урсакта Зиннатов Мансур абый башлыгында берничә агай чишмәләрне карап торалар.Тимерша бабай чишмәсенә узган җыелышта мансур абый бетон боҗра сораган иде,мин ул боҗраны кайтарып бирдем,ә инде Мансур абыйлар аны урнаштырдылар.

Бушанча авылының уртасында бик матур чишмә бар,шуннан ага торган су юлында Газизов Александр Мәхмүт улы үз көче белән матур гына күл ясап куйды.

 8 май көнне ,без митинг уздырып ятканда Заппаров Эльмир Әхмәт улы “түбән очтагы” чишмәдән ага торган су юлын һәм күперен төзәтеп куйды.Иптәшләр ! мондый изге эштә катнашкан өчен барыгызга да зур рәхмәтемне белдерәм.

 Яз көне 4 авылда да буалар буылды,җәе буе барлык буаларда да су булды.Чүкри-Алан авылында авыл уртасындагы буаны бумадык,чөнки су кертәсе һәм күпер төзетәсе булганга.Бу эштә безгә агрофирманың ярдәме бик зур булды.Агрофирма җитәкчесе Тутаев Александр Евгеньевич,филиал җитәкчесе Хамидуллин Гали Нариман улына зур рәхмәтемне белдерәм.

2016 нчы елда күптән көтелгән эш эшләнде.Чүкри-Алан авылына фонд газофикации аркылы “Чиста су” программасы нигезендә .............метр су кертелде.Бу эш 3 800 000 сумга төште.Бу эшне башкарып чыгу өчен район бюджетыннан проект эшләре өчен 350 000сум түләнде.Артезиан коесын электр утлары белән тәэмин итү өчен ..........метр электр челтәренә реконструкция ясалды, бу эш ................ сумга төште.

Электр челтәрен реконструкция ясауны башка авылларда ничщ еллар көтәләр, ә Чүкри-Аланда бу эш су кертү программасы булганга эшләнде.Бу эшләр авыл өчен иң кирәклесе иде.

Бер нәрсә генә күңелдә осадок калдырды,ул да булса – суның сыйфаты.Роспотребнадзор суны анализга алды,тик анализның нәтиҗәсе әлегә кайтып җитмәгән.

Олы Урсак авылында Фадеев урамында 1 км.су үткәргеч алыштырылды

Су өчен акчаны куелган,билгеләнгән тарифлар нигезендә җыела.Су өчен халыктан җыелган һәм банка счетка салынган акчалар барлыгысы 137 872,00 сум.Шул акчадан түбәндәге эшләр өчен күчерелде:

95416,00-эл.энергия өчен

18748,00- башнядан су качать иткән өчен 1 кварталга хезмәт хакы

8500,00- давление датчигын алыштыру

15208,00- Чүкри-Алан башнясына 5 нче линия тарту өчен СИП алынды

Барлыгы: 137872,00сум күчерелеп беткән.

Суга түләүгә тарифлар.

1.Суга счетчик куелган очракта 1 куб.м.-17,29 сум

2.Урамнан(колонкадан алу) 1 кешегә -20,75 сум

3.Өйдән (канализациясез) 1 кешегә -43,23 сум

4.Өйдән (канализация белән) 1 кешегә.-49,62 сум

5.Сыерга- 37,00 сум

7.Бозау га -12,62 сум

8.Атка-36,83 сум

9.Дунгызга-22,30 сум

10.Сарыкка-2,94

11.Кәҗәгә-1,38

12.Тавыкка-0,17 сум

13.Казга-0,86 сум

14.Мунчага 1 кешегә -11,31 сум

 **ЮЛЛАР**

Авыл җирлегенең эшчәнлегенең төп юнәлешләре ,халыкның тормышын , социаль-көнкүреш шартларын яхшырту.

Юлларны төзекләндерү проблемасы иң беренче урынга килеп баса.

 Дөрес Кошман – Бушанча- Олы Урсак юлында , Бушанча авылына кадәр асфальт юл тоташтырылды,барлыгысы 4 км – 15 млн.сумлык.

 Бу юл Бушанча , Кече Урсак , Олы Урсак халкына да бик уңайлыклар тудырды.Ел әйләнәсе үзәккә (Кайбычка) шуннан гына йөрибез.

 Безне бигрәк тә тагын борчый торган мәсәлә Бушанча һәм Кече Урсак авыллары арасындагы юл,чөнки ул юлдан мәктәп автобусы белән балалар ташу нормативлар буенча тыела.

 2015 елгы эш планында бу юл салу проектын ясату беренче пункт булып кертелгән.

Татарстан Президентына бу юл төзү буенча мөрәҗагать итергә диелгән. 2015нче елда бу юл проектка кертелде,проект эшләре башкарыла.

 Мин эшли башлаганга 3 ел була,миңа кадәр 3-4 ел хәр җыелыш саен Фадеев урамына таш юл салуны планга кертергә диеп.

 Альберт Ильгизарович сез үзегез дә килеп карап киттегез алла теләсә 2016 елда бу урамда юл төзелер диеп ошанабыз.Яз-көз айларында урамга техника белән керүне без тыябыз.

 Үз көчебез белән ике шлагбаум ясап куйдык, бу эшне дәвам итәчәкбез.

Кышкы көннәрдә иң зур проблемаларның берсе , авыллар эчендәге юлларны кардан чистарту.Агрофирманың Олы урсак филиалында да бер бульдозер юк.Олы Урсак авыл җирлегендә, бер МТЗ-82 тракторсыз эшләү бик авыр.Бульдозеры белән МТЗ-82 тракторы кирәк безгә Альберт Ильгизарович.

 **ТӨЗЕЛЕШ БУЕНЧА**

 **2017 елда референдум буенча эшләнәсе эшләр.**

**1.Олы Урсак авыл җирлегендә чисталык булдыру һәм көнкүреш калдыкларын түгү урыннарынтәртиптә тоту**

**2. Дүрт авылда да кыш көннәрендә юлларны кардан чистартып тору**

**3. Урам утларын ремонтлап тору**

**4. Олы Урсак һәм Бушанча авылларында чишмәләрне чистартып ремонтларга**

**5. Олы Урсакта зират янында күпер ясарга**

**6.Дүрт авылда да су үткәргечләрне төзәтеп торырга**

**7.Юл төзелеше буенча Зиганшин урамындагы юлны тәртипкә китерегә**

**8.Ленин һәм Луговая урамына менә торган юлны һәм күперне төзәтергә**

**9.Дүрт авылда да зират тирәләрен чистартырга**

**10.Бишь зиратка контейнерлар урнаштырырга**

**11.Кече Урсакта провославный зиратның тирәсен тотып алырга**

 **Бу эшләрне референдум акчасына эшләп чыгарга планлаштырабыз.Һәрбер эшне депутатлар белән берничә сәгатҗ уртага салып сөйләштек.Депутатлар канәгать калдылар,чөнки иң кирә эшләрне планга керттек.Халык җыеннарында да һәрбер эшнең кирәклеге турында сөйләшәләр булды.**

**Алда әйтелгән эшләрнең күпмегә эшләнәсе турында әйтелмәде, ни өчен? Алдагы елларда һәрбер эшнең күпмегә эшләнәсе турында аңлатып китә торган идек.Ттарстан хөкүмәте карары нигезендә 2017 елда эшләнәсе эшләрнең суммасын куймаска да мөмкин,чөнки инфляция һәм бәяләр көн саен артып тора.Шуңа күрә авыл җирлекләренә эшләргә җиңеләйде.**

**Төрле чаралар.**

 Авыл җирлегендә культура – агарту эшендә мәдәният йорты, китапханә, мәктәп коллективлары зур роль уйный.

 Олы Урсак авыл җирлегендә ике мәдәният йорты эшләп килә. Кече Урсак авылында Гараев Ильяс Әкрам улы эшли. Кайбыч районында культура өлкәсендә аның кебек озак эшләгән кеше юктыр. Культура өлкәсендә ул 37 ел эшли. Ул культура эшендә генә түгел, Кече Урсакның старостасы да, минем уң кулым. Авыл өчен йөрәге белән янып, көеп яши, аңа баш иеп рәхмәтемне белдерәм.

 Олы Урсак авылында мәдәният йорты җитәкчесе булып Тимершина Рузия Гадельша кызы, китапханәче Нуреева Фания Равиль кызы эшли. Мәдәният йорты белән китапханәдә эшләүче кызларның ел дәвамында үткәргән чаралары бик күп. Аларга соңрак сүз биреп китәрбез.

 Апрель ахырында, май башында памятник тирәсен укучылар һәм культура хезмәткәрләре белән чәчәкләр утырттык. Соңрак зәңгәр ёлкалар һәм декоратив агачлар алып кайтып утырттык.

Җәй көннәрендә мәктәп балалары һәм авыл җирлегендә эшләүчеләр су сибеп чистартып тордылар.

 Тыл хезмәтчәннәре сугыш чоры балалары белән бергә җыеп памятниклар янында митинг үткәрелде, соңыннан мәктәптә чәй эчердек.

 Район сабан – туенда “Татар халкының йорты”күренешен ясадык һәм якладык.

 Спонсорлар ярдәме белән Сабантуй бәйрәме уздырдык. Сабантуй уздыра торган урын авыл уртасында, урыны бик матур җирдә. Аны оештыруда шулай ук авыл җирлеге хезмәткәрләре, мәктәп коллективы, агрофирманың Олы Урсак филиалы специалистлары катнашты. Соңыннан садик балалары һәм укучы балалар өчен тагын спонсорлар табып балалар сабантуе үткәрдек.

 Киләчәктә авыл көнен, чишмә көнен үткәреп була, безгә бу турыда уйлап карарга кирәк. Олы Урсак авылында туып Мифтахов Рашит Мифтахович “Шылтыравык чишмәсе” дигән китап язучы туган якларына кайтып китте

 Өлкәннәр көнен, Корбан бәйрәмнәрен уздырдык.

Авыз ачтыру һәм Корбан ашлары мәчеттә уздырылды. Корбан тәкәсен Хасанов Раухат Тәлгать улы суйдырды, продуктларын да үзләре алдылар.

 Авыл мәчете бүгенге көндә газ белән тоташтырылган, җылы. Дини бәйрәмнәрне үткәрү өчен бөтен уңайлыклары да бар. Имам хатибыбыз Рафик абый белән киңәшеп эшлибез. Мәдәният йортында Кече Урсакта һәм Олы Урсакта аналар көннәре уздырылды. “Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит” акциясендә катнаштык.

 Яңа ел алдыннан өйдәге, мәктәпкәчә яшьтәге балаларга районнан бирелгән бүләкләр тапшырылды.

**Төзелеш буенча.**

Узган 2016 нчы елда Олы Урсак җирлегендә түбәндәге эшләр башкарылды:

1) Чүкри – Алан авылында 2 зират капкасы ясалып куелды.

2) Чүкри – Аланда күпер төзекләндерелде.

3) Чүкри – Аланда Җәлил урамында 120 метр юл салынды.

4) Чүкри – Аланда газификация фонды аркылы “Чиста су” программасы нигезендә метр су кертелде.

5) Чүкри – Аланда метр электр челтәре алыштырылды.

6) Олы Урсакта Фадеев урамында 1000 метр су үткәргеч алыштырылды.

7) Республика программасы нигезендә, Олы Урсакта

 44 урамның яктырткычы(уты) алыштырылды.

8) “Летай” кәрәзле челтәре антенасы урнаштырылды.

9) Кече Урсакта Республика программасы нигезендә метр каты өслекле юл салынды.

10) Татар зиратына бер капка куелды.

11) Бушанча авылнда су башнясы тирәсе тотып алынды, зират тирәсе буялды.

12) Шулай ук матур гына часовня төзелеп ята.

 Авыл җирлеген төзекләндерү.

 2002 елның 12 июнендә кабул ителгән “Россия Федерациясе гражданнарының сайлау хокукларына һәм референдумда катнашу хокукларына төп гарантияләре турында” гы 67 нче Федераль закон Татарстан Республикасының 2004 нче елның 24 нче мартындагы “Җирле референдум турындагы” 23 нче законның 31, 32 маддәләре нигезендә Кайбыч муниципаль районы территориясендә Олы Урсак җирлегендә гражданнардан үзара түләү кертү 2016 нчы елның 13 нче мартында узды.

 Авыл җирлеге, депутатлар, имам хатибыбыз катнашында иң беренче сөйләшү киңәшләшү булды. Шуннан соң барлык 4 авылда да халык җыеннары, гамәли сөйләшүләр үткәргәннән соң 500 сум акча җыерга дигән киңәшкә килдек.

 Муниципаль берәмлекләр таянып эшли торган 131 нче Федераль Закон нигезендә авыл җирлегенә бирелгән вакәләтләр күп булса да, финанслар белән җитәрлек дәрәҗәдә тәэмин ителмәгән.

 Төзекләндерү эшләре өчен авыл җирлеге бюджетында бернинди акча каралмый.

 Авыл җирлеге территориясенә керә торган басмалар, чишмәләр, коелар, башня һәм зират тирәләрен тәртиптә тоту, юллар, чүп түгү урыннары, су үткәргечләр, колонкаларны ремонтлау һәм башка төрле эшләр башкару өчен акча каралмаган.

 Зират тирәләрен тотып алу, тирә юнен тәртиптә тоту, чишмәләрне чистарту, чишмәләрдән су кертү халык ярдәменнән башка тиешенчә башкарып чыгу мөмкин түгел. Зур чыгымнар таләп ителгән эшләрне халык белән берлектә референдум үткәрү нәтиҗәсендә җыелган акчага эшләргә мөмкин икәненә без төшендек инде.

 Үзара салым яки самооблажение элек Советлар вакытында һәр хуҗалыктан 2 шәр сум җыела иде, коелар чистартырга, зират тирәләрен төзекләндерергә һәм башка чараларга тотыла иде.

 Соңгы елларда үзара салым онытылып бара иде.

 Үзара салым авыл җирлекләрендә конкрет эшне башкаруны, муниципаль берәмлекне социаль яктан үстерүне күздә тота.

 Бу программа Россия федерациясенең Пермь өлкәсендә беренчедән булып эшли башлаган иде. Аларда халыктан җыелган 1 сумга 2 сум акча өстәлә. 2013 елда Татарстан Президенты карары нигезендә безнең Республика тагын да алга китте, хәзер хөкүмәт (дәүләт) халыктан җыелган акчага дүрт өлеш өстәмә акча бирә.

1 × 4 программасы, икенче төрле әйткәндә халыктан җыелган бер сум акчасына, дәүләтнең дүрт сумы да өстәлә.

 Кайбыч районында иң беренчеләрдән булып Референдум үткәрелгән иде. Законнар һәм авыл җирлегенең Уставы нигезендә акча җыю мәсьәләсен бары тик референдум үткәрү юлы белән генә хәл итәргә мөмкин.

 Һәр 4 авылда халык җыеннары, гамәли тыңлаулар үткәреп, халыкка аңлаттык. Әлеге ак чаның нинди күләмдә җыелачагын һәм кайсы эшләргә тотыласын билгеләдек.

 13 март көнне 500 сум күләмендә үзара салым җыюга карата фикерен белдерү буенча сайлау участогына килделәр. Списокта булган 351 кешенең 340 гы катнашты, катнашучыларның 100% да әйе дип тавыш бирде. Сайлауда 96, 94% сайлаучы катнашты.

 Махсус карар нигезендә сайлаучыларның 51% тан артыгы уңай тавыш биргән очракта, референдумда куелган мәсәләләр кабул ителгән дип санала. Закон нигезендә аны һәр кеше үтәргә тиеш. Авыл җирлеге башлыклары аларны җаваплылыкка тарта алмый, Татарстанда әлегә андый канун юк.

Ләкин административ хокук бозулар кодексы буенча, салым түләмәгән кешеләрне судка бирә ала. Гражданнар җыелышында халыкның 51% “әйе” дип тавыш бирә икән, димәк, үзара салым җыю турында карар кабул ителә.

Закон нигезендә, җирле референдумда кабул ителгән карарның, әлеге муниципаль берәмлек территориясендә үтәлүе мәҗбүри. Бу очракта аларга ике мең сумга кадәр штраф түләргә туры киләчәк. Үзара салым 500 сум булса аны дүртләтә кайтарырга тиеш була.

 Дөресен әйтергә кирәк, Кайбыч муниципаль районы һәм безнең җирлектә 2016 нчы елда 2 референдум үткәрдек. Беренчесе 13 нче мартта булса, икенчесе 20 нче ноябрьдә.

 13 нче мартта узган референдум нигезендә җыелган акча 2016 нчы елның беренче кварталында , авыл җирлегенең банктагы махсус (спецсчёт) счётына тапшырылды. Бездә 351 сайлаучыдан 500 әр йөз сум акча җыелып банкка счётка кереп беткәннән соң гына, Республикадан субсидия бирелде. 176 меңнең, бер сумы гына җитмәсә дә Республикадан 1 сумга 4 сум бирелми.

 **Электр белән таэмин ителеш**

Яктылык барыбызга да кирәк,утсыз бер генә көндә яшәп булмый.Республикада өр-яңа социаль проект авыл урамнарын яктырткыч лампалар белән таэмин итү программасы эшли башлады.2015 нче елда шул программа нигезендә Кече Урсак авылында реконструкция эшләре башкарылды,бишенче линия 2 км.озынлыгында яңадан тартылды 7 светодиотный яктырткыч куелды,ә 7 искеләре калды.

2016 елда Олы Урсак авылына шундый ук 44 яктырткыч алыштырылды.

Олы Урсакта барысы да эшли. Кече Урсактабер лампа янмый.Бу хакта кайбыч районы исполкомына хат җибәрдек.Хәр елны ңыеннарда күтәрелә торган сорауларның берсе Кече Урсакта Кутузов урамындагы баганаларны алыштырып яңа линия сузарга .Бу эшне подстанция башкарды диеп эйтергә була ,тагын бер багана алыштырасы калды.Чүкри-Алан авылында артезиан коесына 1 км га якын яңа линия сузылды.реконструкөиядән соң

 **Газлаштыру**

 Олы Урсак җирлеге буенча шәхси хуҗалыклар 99% ка газ белән таәмин ителгән авыл җирлегенә бернинди шикаятләр кергәне юк өзеклекләр килеп туганы юк,үзебез җирлектә эшләүче газовик слесарь Сибгатуллин Фәниль Фагим улы үз эшенә җаваплы карый эшен тәртип белән алып бара.

Ул башкарылмаган эшләр килеп чыкса район газ участогыннан слесарь чакыртабыз.

 **ЭЛЕМТӘ**

Авыл җирлегендә кеше яши торган 193 йортның 159 ында телефон бар.62 йортка интернет челтәре һәм күп кенә йортларга кабельлле телевидение тоташтырылган.Элемтәнең Олы Урсак бүлегендә өч кеше Нуреева Гөлназ,Мөхәммәтҗанова Алия,Аллаярова Гүзәлия хезмәт күрсәтәләр.”Кайбыч Таңнары” диеп аталучы район газетасына язылу компаниясе шома гына бармый.Халыкны борчыган яки кызыксындырган бөтен сорауга җавапны шуннан табып булсада,һәр йортта бу газетага язылалар диеп әйтеп булмый.2016 елның 1 нче яртыеллыгына Олы Урсакта 112 йортка 81 экземпляр,72%; Кече Урсакта 37 йортка 12 экземпляр , 32%; Бушанчада 26 йортка 13 экземпляр, 50%;Чүкри-Аланда 18 йортка 11 экземпляр, 61 %.Авыл җирлеге буенча 76 йорт район газетасына язылмаган.

Олы Урсак авыл җирлегендә кәрәзле телефоннар бик начар эшли.Узган отчет җыелышында да бу мәсәләне күтәргән идек.Кәрәзле телефон бездә тотмый дигәч кеше ышанмый, юкса күрше авылларда Борындык,Колангы,Кошманда икешәр-өчәр төрле телефон эшли.Бу эштә бездән чыгымнар да соралмый, Рәмис Рафизович, бу эштә сезнең булышлыгыгыз сорала.Район башлыгы Альберт Ильгизарович бу эшне сезгә тапшырган иде.

2012 елда күп балалы гаиләләргә җир бүленеп бирелә башлады.Безнең Олы Урсак авыл җирлеге буенча бишь гаилә исәптә тора

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Фамилиясе ,исеме  | Бала саны  |  |
| 1  | Салахова Талия Тагировна  | 4  | 2013елда җир алды  |
| 2  | Биктимерова Зөлфия Рифхатовна  | 3  |  |
| 3  | Биктимерова Светлана Ильинична  | 3  |  |
| 4  | Шакирова Гөльнара Фирдусовна  | 3  | 2013елда җир алды  |
| 5  | Газизова Елена Ивановна  | 5  | Заявление бирелде  |
| 6  | Аллаярова Гузалия Тагировна  | 5  | 2014 елда җир бирелде  |
| 7  | Гильмутдинова Гөлгенә Габдулхаковна  | 3  |  |
| 8  | Хаялиева Гузалия Рафисовна  | 3  |  |
| 9  | Зайнуллина Венера Зуфаровна  | 3  |  |
| 10  | Хамзина Гульфиря Фагимовна  | 3  |  |

Салахова Талия һәм Шакирова Гөльнара җир алдылар,бөтен стадияләрне узып эшләрен төгәлләделәр, кәгазьььләре кулларында.

**АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНДӘ ДЕМОГРАФИК ХӘЛНЕҢ ТОРЫШЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2015ел** |  **2016ел** | **2017ел** |
| Туучы балалар  | **3** | **3** | **4** |
| Үлүчеләр | **13** | **12** | **13** |
| Кайтучылар | **12** | **9** | **3** |
| Китүчеләр | **17** | **6** | **5** |

**МӘКТӘПКӘЧӘ ЯШЬТӘГЕ БАЛАЛАР**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Авыл исемнәре** | **2015ел** | **2016ел** | **2017ел** |
| **Олы Урсак** | **18** | **20** | **18** |
| **Кече Урсак** | **2** | **0** | **0** |
| **Бушанча** | **1** | **1** | **1** |
| **Чүкри-Алан** | **3** | **1** | **3** |
| **Барлыгы** | **24** | **22** | **22** |

Демографик хәл мактанырлык түгел.2017елда 4 бала дөньяга килде,әмма аларның да берсе төп монда торучы бала түгел,пропискасыгына монда.Яшәү белән үлем бергә йөри, отчет елында 13 кешенең үлеме теркәлде, былтырга караганда 1кешегә күбрәк, алдагы елда 12 кеше иде.Үлүчеләрнең уртача яше 75 яшь.

**ҮЛҮЧЕЛӘРНЕҢ УРТАЧА ЯШЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2015ел** | **2016ел** | **2017ел** |
| **80яшь** | **69яшь** | **75яшь** |

2017нчы елда , 5 кеше пропискадан төшеп китте,3кеше кайтты.Бүгенге көндә авыл җирлегендә 457 кеше яши алдагы ел белән чагыштырганда 4 кешегә күбрәк.

 **МӘГАРИФ**

Олы Урсак урта мәктәбендә 49укучы белем ала,балалар бакчасына 11 бала йөри,өйдә 11 бала утыра.Мәктәп авыл җирлегендәге иң зур оешмаларның берсе, ул иң зур коллективтан тора. 16 укытучы, 2 тәрбияче,8 кече персонал.Авыл җирлегендә оештырыла торган нинди генә эш булмасын,мөрәҗәгат иткәннән соң бернинди каршылыксыз ,мәктәп коллективы укучылар белән эшне оештырырга булыша.Мәктәп коллективы дип әйткәч, балалар бакчасы белән берлектә , мин аларны бер коллектив дип күзаллыйм.Әлбәттә ,узара аңлашып ,килешеп эшләгәндә эшнең нәтиҗәсе дә әйбәт була.Мәктәп деректорының чыгышын аерым тыңларбыз.

 **Кибетләрнең эшчәнлеге**

Халыкка хезмәт күрсәтүче учрежденияләрнең контрольлләү – авыл җирлеге җитәкчелегенә йөкләнә.Олы Урсак авылында 2, Кече Урсакта, Бушанчада шәхси эшмәкәр халыкка хезмәт күрсәтә.Кирәкле товар белән кибетләр тәэмин ителгән, ипи сатуда өзеклекләр юк дип әйтәсе килә.

Муниципаль берәмлекләр таянып эшли торган 131 нче Федераль Закон нигезендә Авыл җирлегенә бирелгән вакәләтләр күп булса да, финанслар белән җитәрлек дәрәҗәдә таэмин ителмәгән.

 Төзекләндерү эшләре өчен авыл җирлеге бюджетында бернинди акча каралмый.

 Авыл җирлеге территориясенә керә торган басмалар,чишмәләр,коелар,башня һәм зиярат тирәләрен тәртиптә тоту ,юллар , чүп түгү урыннары , су үткәргечләр,колонкаларны ремонтлау һәм башка төрле эшләр башкару өчен акча каралмаган.

 Зират тирәләрен тотып алу тирә юнен тәртиптә тоту чишмәләрне чистарту,чишмәләрдән су кертү халык ярдәменнән башка тиешенчә башкарып чыгу мөмкин түгел.Зур чыгымнар таләп ителгән эшләрне халык белән берлектә референдум үткәрү нәтиҗәсендә җыелган акчага эшләргә мөмкин икәненә без төшендек инде.

 Узара салым яки самооблажение элек Советлар вакытында һәр хуҗалыктан 2 шәр сум җыела иде коелар чистартырга зират тирәләрен төзекләндерергә һәм башка чараларга тотыла иде.

 Сонгы елларга узара салым онытылып бара иде.

 Үзара салым авыл җирлекләрендә конкрет эшне башкаруны, муниципаль берәмлекне социаль яктан үстерүне күздә тота.

 Бу программа Россия федераөиясенең Пермь өлкәсендә беренчедән булып эшли башлаган иде.Аларда халыктан җыелган 1 сумга 2сум акча өстәлә.2013 елда Татарстан Президенты карары нигезендә безнең Республика тагын да акга китте , хәзер хөкүмәт(дәүләт) халыктан җыелган акчага дүрт өлеш өстәмә акча бирә. 1 х 4 программасы , икенче төрле әйткәндә ,халыктан җыелган бер сум акчасына,дәүләтнең дүрт сумы да өстәлә.

 Кайбыч районында иң беренчеләрдән булып Референдум үткәрергән идек .Законнар һәм авыл җирлегенең Уставы нигезендә акча җыю мәсәләсен бары тик референдум үткәрү юлы белән генә хәл итәргә мөмкин.

 Һәр 4 авылда халык җыеннары гамәли тыңлаулар үткәреп, халыкка аңлаттык. Әлеге акчаның нинди күләмдә җыелачагын һәм кайсы эшләргә тотыласын билгеләдек.

 2002 елның 12 июнендә Кабул ителгән “Россия Федерациясе гражданнарының сайлау хокукларына һәм референдумда катнашу хокукларына төп гарантияләре турында гы 67нче Федералҗь закон Татарстан Республикасының 2004 елның 24 мартындагы ”Җирле референдум турындагы” 23нче законың 31,32 маддәләре нигезендә Кайбыч муниципаль районы территориясендә Олы Урсак җирлегендә гражданнардан узара түләү кертү мәсәләләре буенча җирле референдум үткәрү турында 2014 елның 15нче октяберендә Кайбыч таңнары газетасында игълан ителде.

 Авыл җирлеге,депутатлар,имам хатибыбыз катнашында иң беренче сөйләшү киңәшләшү булды.Шуннан соң барлык 4 авылда да халык җыеннары гамәли сөйләшүләр үткәргәннән соң 1мең сум акча җыерга дигән киңәшкә килдек.

Ни өчен 1 мең сум ?

 30 ноябрь көнне сайлаучылар 1 мең сум күләмендә узара салым җыюга карата фикерен белдерү буенча сайлау участогына килделәр. Списокта булган 371 кешенең 258 катнашты,катнашучыларның 100% да әйе дип тавыш бирде.Сайлау комиссиясенең секретаре Абдуллина Зөмәрә Ибрагим кызы әйтүенчә сонгы 30 елда мондый демократик сайлау булганы юк иде әле ди.Беркемгә дә басым ясамыйча дөреслек белән сайлауны матур итеп уздырып җибәрдек.

 Махсус карар нигезендә сайлаучыларның 51 % тан артыгы уңай тавыш биргән очракта референдумда куелган мәсәләләр кабул ителгән дип санала .Закон нигезендә аны һәр кеше үтәргә тиеш. Таләпне үтәмәүчеләргә административ штраф карала.Ул очракта да түләмәсә, суд приставлары эшкә тотына, алар үз штрафларын өсти, андый кешеләргә үзара салым икеләтә,өчләтә кыйммәтрәккә төшә.

 Дөресен әйтергә кирәк безнең җирлектә 2014 нче елда 2 референдум үткәрдек.Беренчесе 1 июньдә булса икенчесе 30 ноябрьдә 2015 нче елда референдум үткәрелмәде.

 30 ноябрьдә узган референдум нигезендә җыелган акча 2015нче елның беренче кварталында,авыл җирлегенең банктагы махсус (спецсчет) счетына тапшырылды Бездә 371 сайлаучы 371 мең акча җыелып банка счетка кереп беткәннән соң гына Республикадан субсидия бирелде 371 меңнең бер сумы гына да җитмәсә Республикадан 1 сумга 4 сум бирелми.

 **Референдум нигезендә 2015 нче елда эшләнгән эшләр.**

        Чукри-Алан  авылында 32 сайлаучыга берәр менңән 43 мең сум акча җыелды,күргәнегезчә 11 мең сум артыгырак җыелган Чукри-Алан халкы референдум кирәклеген күп эләр эшләп була дип 2014 нче елда зират тирәсен эйләндереп алганда инандылар.Аларның 43 мең сум акчалары Республикадан килгән дотация дән соң 215 мең сум

15 сетка алынды берсе 1271сум 17 тиен барлыгы 19067 сум 55 тиен

10 багана алынды берсе 340 сум 67 тиен барлыгы 3 мең 406 сум 70 тиен

           2014 нче һәм 2015 нче елда эшләгән өчен Аглиуллин Рашит абыйга һәм шул округ депутаты Абдулхадиев Талгаткә 51 мең 250 сум эшләгән өчен түләнде Бугенге көндә ООО Ажур фирмасында 141 мең 275 сум 75 тиен акча калды ул фирманың гарантийное письмосы  бар.Бу суммага без  күпер тезәргә тиеш идек,сонга калу сәбәпле бу эшне язга эшләргә дип сөйләштек трубалары бүгенгесе көнне кайткан.

             Кече Урсак авылында 68 сайлаучыга берәр меңнән 101 мең сум акча җыелды Кече Урсак халкы белән сөйләшеп гамәли тыңлаулар үткәрдек халык безне аңлады,бер ел эчендә зират тирәсен дә яңа памятник ясап буласын тешенделәр. 33 мең сум артыгырак җыеп төшерделәр аваыл җирлегенә.Басым ясап эйтәм Кече Урсак  авылына бер-кем дә менеп акча җыймады.

              Яңа памятник ясау өчен смета буенча 81 мең сум акча каралган иде.

Шуның 52 мең 600 сумына төзелеш материаллары алынды эшләгән өчен 28 мең 400 сум түләнде.Зират тирәсен заманча материаллар белән эйләндереп алырга 424 мең сум акча тотылды.497,50 метр  зират тирәсе бетереп эйләндереп алынды.2 капка һәм 20 сеткага 115 мең 640 сум акча түлисе калды ООО Ажур фирмасына.

              Без аларга үзебез яктан 2016 нчы елның ахырына түләп бетерәбез дип гарантия хаты бирдек.

1 метр зират тирәсе 944 сумга төште.

   Олы Урсак авылында 220 сайлаучы бар.Анардан  220 мең сум акча җыелды Республикадан килгән дотаөия белән 1 мн 55 сум була.

Узган отчет җыелышында Олы Урсакта зират тирәсен заманча материаллар белән  тотып алырга дип сөйләшкән  идек. 2015 елда Совет халкының бөек Ватан сугышында җиңүнең 70 еллык булып узды шуңа күрә сөйләшеп киңәшкәләгәннән соң Олы Урсак памятнигын ремонтларга уйлаштык.

            Смета буенча 106 мең сум акча  каралган иде.71 мең 716 сум төзелеш  материаллары алынды 34 мең 284 сум  эшләгән өчен түләнде.Шулай ук Олы Урсакта 737,50 метр зират тирәсе заманча материаллар белән эйләндереп тотып алынды.Шулай ук 2 капка 3 кечкенэ ишек ясалды.

            Барлыгы 773 мең сумлык  . Бу эшләр  ООО Ажур фирмасы аша эшләнде Олы Урсактан 2 урман кисүче егет белән сөйләшеп зират өстендәге агачларны җыгарга договор төзедек.

           Барлыгы 330 агач җыгып зират кырыена  тарттырдылар.Агач җыккан өчен 60 мең сум түләнде.Трактор белән  агач тарттыручыларга 13 мең сум,4 мең сумга бензин  зап.частьләр алынды.

          Шулай ук Иптәшләр барлык  эшләргә  дә  сметалар  нигезендә  башкарылды  һәм  дефектовочный  ведомостьлар төзелде.

           Җыелган  барлык  акчаның  нәрсәгә  тотылганын  авыл  җирлегенең  сайтына  куелган  ,  халык  белеп  тора,  шулай  ук районның  финанс-бюджет палатасы ,казначейлык ,Татарстан    финанс министрлыгы  контрольда  тотты,хисап  палатасы (счетная  палата) тикшерде.Без  һәр  сум  өчен  хисап  тоттык.Авыл  җирлеген  төзек  һәм  чиста  тоту(экологик  яктан) иң  мөхим  эшләрнең  берсе булып  тора.

            Ел  саен  1  апрельдән    июньгә  хәтле авыл  җирлегенә  керә  торган  авылларны   чистарту  буенча икеайлык  иглан  ителә.Беренче  этапта, авыл  җирлегендә эшләүче   кызлар  хәр  хуҗалыкка  авыл  җирлегенең  санитар  чисталык  һәм  тәртип  буенча  эчке  кагыйдәләрен таныштырып  , кул  куйдырып  чыктылар.Икенче  этапта  күп  кенә  кеше  белән  үзем  сөйләшеп  чыктым.

             Безнең барыбызның  да матур- төзек  чиста  авылда  яшисебез  килә.Үзебез  яши  торган, шуның  матурлыгына  сокланып   яшәр  өчен  ,һавасы  чиста  булсын  өчен  авылларыбызны  ничек  чиста  тотарга? Кемнәр   аңа  гаепле?

  **Бушанча**

Бушанча авылында 51 сайлаучыга 16,0 мең сум акча җыелган.Бушанча авылы халкыннан зур эшләр эшләнәсе булмаганга бастырып торып акча җыймадык.Ни өчен, чөнки Чукри –Алан белән Кече Урсакта зират тирәсен әйләндереп алу эшләрен өстенгәрәк куйдык.

Аларның 16,0 мең сум акчалары Республикадан килгән дотациядән соң 80,мең сум булды.Бушанча авылында памятник ташландык хәлдә иде, халык соравы буенча памятникны төзәтергә уйладык.

Памятник төзәткәндә 51мең 160 сумлык материал алынды.Эшләгән өчен 28 мең 840 сумлык эш хакы түләнде.

**2016 нчы ел референдумына куеласы сораулар мәсшләләр, эшләр**

 1.Чукри-Алан авылында алдагы референдумннан калган 141 мең 275 сум 75 тиен акчалары бар.Шул суммага зиратка ике капка эшләргә сеткалары кайткан профильный труба гына кирәк.Күперне төзекләндерергә трубасы диаметр 1,5 метры ООО Ажур фирмасына каткан кыш көне эшләмәскә сыйфаты начар булыр дип киңәштек.Узачак референдумда һәр сайлаучыдан район буенча 500,00 сум җыерга дип киңәшләштек.Алдагы референдумнарда Олы Урсак җирлегендә иң зур суммалар җыелды.Бу референдумда кеше гә башка җирлекләр суммасын куябыз.теләсәгез зурырак сумма да куеп була.Чукри-Аланда 32 сайлаучы х 500,00=16000,00х5=80000,00 1 метр юл салу якынча 1800 сум.

 2.Кече Урсак авылында 68 сайлаучы бар

68 сайлаучы х 500,00=34000,00сум республика дотациясе субсидиясе белән

34000,00 х 5=170000,00 сум була

Алда эйтеп киткәнемчә Кече Урсак авылында татар зиратын эшләгән өчен ООО Ажур фирмасына бурычны 115640,00 сумны түләп бетерергә. 54360,00 сумга чуваш зират тирәсен эшли башларга.

 3.Бушанча авылында 51 сайлаучы

51 сайлаучы х 500,00=25500,00 сум халыктан җыелырга тиеш Республика субсидиясе белән 25500,00х5=127500,00

Бушанча авылында чишмәне төзекләндерергә.

 4.Иптәшләр алда әйтергәнчә Фадеев урамына 2016 елга 650 метр юл салу планга кергән.Юл салганчы су юлларын алыштырырга дигән план бар ни өчен яңа юл салгач яңадан юллар борып су кертү дөрес булмый.Шуңа күрә юл салу алдыннан чугун трубаларны полителенга алыштырырга кирәк.Чугун трубалар берничә җирдә сынган калай хомут белән генә җамалган җирләре дә бар.

Олы Урсакта 220 сайлаучы х500,00=110000,00 сум

110000,00 х 5=550000,00 сум якынча 1200 метр су трубалары алыштырырга. 1 метр труба диаметр 63 мм х154,35

1200 метр х154,35=185220,00 сум казыган өчен 1200 м. х 300,00=360000,00

63 диаметрлы труба белән казыган өчен 545220,00

Тагын трубаларны ябыштыру трассага ялгарга, пожар гидрантлары куярга бетон кольцолар, крышкалар задвижкалар алырга кирәк.Күргәнебезчә безнең җыйган сумма җитеп бетмиячәк Альберт Ильгизарович Сез дә бу эштә булышып җибәрсәгез иде.

 **ЧИСТАЛЫК**

 Авыл җирлегендә чүп-чар түгү өчен махсус урыннар бар,бульдозер белән язга чыккач ел саен чистартып торабыз,2015 елда декабрь аенда амкадор тракторы белщн чүп түгү урынын чистартып калдырдык, ләкин техника белән чүп түгәргә барган кешеләр . эчкә узасы килми, кырыйга гына бушатып китүчеләр дә бар.

Күңелләрне төшереп, каргышлар алып штрафлар да түләтмәдек. Тирә-юнебезне әнә шундый чараларсыз чистартып бетереп булмый әле.

Иптәшләр , бәлки гаепне кешедән түгел, үзебездән эзләргә кирәктер.Үзебезгә тиешле тирә – ягыбызны чистартырга ,җыештырырга, тәртиптә тотарга бер көн вакыт җитә югыйсә.

Төзелеш алып барган хуҗалыкларга 1 айга рөхсәт кагәзе бирәбез , ләкин кайбер хуҗалыклар рөхсәт кагәзе алгач ел буе төзелеш материалларын капка төпләрендә , тыкрыкларда саклый.

Авылларыбызның чисталыгы барыбыздан да тора. Бу эштә өлкән яшьтәгеләр , мәчет картлары балаларга чисталык кагыйдәләрен өйрәтүдә мәктәп коллективы ,безгә бу эштә ярдәмчеләр булыр дип ышанып калам.

Санитар икеайлык вакытында Олы Урсак мәктәп коллективы , авыл җирлеге Советы, китапханә , мәдәният йортында эшләүчеләр белән берничә арба чүп – чар җыйдык.Авыл эчендә һәм кырдагы барлык баганалар известь белән агартылды.

Хәрбер хуҗалык үз йортын , үз хуҗалыгын ничек чиста тотса,тирә юнең дә яз көне генә түгел, ел әйләнәсе чистартып торырга тиеш.Кыш көннәрендә , юл булмаган очракларда чүп-чарны капчыкларга вакытлыча җыеп торып, техника булганда чүп түгү урынына илтеп атып була бит.

Олы Урсакта миңа “Зиганшин урамы” бик ошый ( түбән оч ).Бу урамга Олы Урсак җирлегенең “иң чиста урамы” дигән исем бирелә., ике яклап матур итеп агачлар утыртылган, чирәм үсә ,урамнары киң, чиста .Бу эшләрне күп урамнарда эшләп була, терлекләрне генә урамда йөртмәскә кирәк.

Санитар икеайлылык вакытында хәр хуҗалыкка терлекләрне караучысыз йөртергә ярамый икәнне аңлатып кул куйдырдык. Олы Урсак филиалы җитәкчесе берничә мәртәбә мөрәҗәгать итте (потрава буенча) Авыллар өчендәге җирләр җәмгият урыны дип санала,шуңа күрә авыл эчендә терлек йөртү тоела.

2011елның июленнән ТР Административ хокук бозулар турындагы кодекска үзгәрешләр кертелгәннән соң хокук бозучыларга карата штраф санкцияләре катгыйланды.Кисәтү белән чикләнү бетерелде,минималь штраф күләме 2000сумнан башлана.Бу эш икенче кабатланса ,5000 сум штраф бирелә.

Штрафлар белән генә тәртипкә кереп беткән дигән сүз түгел.Авылда яшәүчеләр бер-берсен хөрмәт итәргә тиеш.Урамның җәмәгатчелек урыны икәнен онытмаска кирәк.Бюджет өлкәсендә эшләүчеләр көче белән авыл эчендәге һәм авыл кырыендагы каты-кура , чүп үләннәре үскән җирләр чистартылды.

 Апас районы чигеннән Олы Урсакка кадәр булган төп юлны мәктәп һәм балалар бакчасы коллективы берничә тапкыр чабып чистартты.Олы Урсактан Бушанча авылына кадәрлесен Авыл җирлеге коллективы,мәдәният йорты һәм китапханә хезмәткәрләре чабып чистартып тордылар.Олы Урсак белән Кече Урсак авыллары арасындагы юл , почта . Кече Урсак мәдәният һәм китапханә хезмәткәрләре өстендә.Почта хезмәткәрләре бу эштә бик сүлпән катнаша.

Авыл эчендәге юл кырыйларын, Сабан туй урынын җәй айлары буе чабып, чистартып тордык.

Авыл җирлеге Советында һәм бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең җәй буе кулыннан чалгы төшми, ә халыкта авылның чиста,матур булуы безнең өчен генә кирәк дигәнфикер туа.

Хәрбер хуҗалык үз тирә юнен яз көне генә түгел , ел әйләнәсе чистартып торырга тиеш.

 **ТӨРЛЕ ЧАРЛАР**

Авыл җирлегендә культура –агарту эшендә мәдәният йорты,китапханә, мәктәп коллективлары зур роль уйный.

Олы Урсак авыл җирлегендә ике мәдәният йорты эшләп килә.Кече Урсак авылында Гараев Ильяс Әкрам улы эшли.Кайбыч районында культура өлкәсендә аның кебек озак эшләгән кеше юктыр.Культура өлкәсендә ул 36 ел эшли.

Олы Урсак авылында мәдәният йорты җитәкчесе булып Миннуллина Миләүшә,китапханәче Нуреева Фания эшли.Мәдәният йорты белән киттапханәдә эшләүче кызларның ел дәвамында үткәргән чаралары бик күп.Аларга соңрак сүз биреп китәрбез.

Апрель ахырында,май башында памятник тирәсен укучылар һәм культура хезмәткәрләре белән чәчәкләр утырттык .Соңрак зәнгәр елкалар һәм декоратив агачлар алып кайтып утырттык.Җәй көннәрендә мәктәп балалары һәм авыл җирлегендә эшләүчеләр су сибеп чистартып тордылар.

Бөек Җиңүнең 70 еллыгына 2 памятник төзекләндердек, Кече Урсакта яңаны ясадык.

9 май бәйрәмендә , сугышта катнашучы ветераннар безнең җирлектә юк инде, тыл хезмәтчәннәренә азык-төлек тутырылган пакетлар таратылды,юбилей медальләре тапшырылды , сугыш чоры балалары белән бергә җыеп памятниклар янында митинг үткәрелде , соңыннан мәктәптә чәй эчердек.

Район сабан-туенда “Татар халкының йорты” күренешен ясадык һәм якладык.

Спонсорлар ярдәме белән Сабантуй бәйрәме уздырдык.Сабантуй уздыра торган урын авыл уртасына ,урыны бик матур җирдә.Аны оештыруда шулай ук авыл җирлеге хезмәткәрләре ,мәктәп коллективы , агрофирманың Олы урсак филиалы специалистлары катнашты. Соңыннан садик балалары һәм укучы балалар өчен тагын спонсорлар табып балалар сабантуе үткәрдек.

Киләчәктә авыл көнен,чишмә көнен үткәреп була,безгә бу турыда уйлап карарга кирәк.

Өлкәннәр көнен ,Корбан бәйрәмнәрен уздырдык.Авыз ачтыру һәм Корбан ашлары мәчеттә уздырылды.Корбан тәкәсен Зиннатуллин гомәр суйдырды,продуктага мәчетебезнең имамы мәчеткә тапшырылган сәдакадан өлеш чыгарды.калганы авыл җирлеге бюджетыннан күчерелде һәм Агрофирма ярдәм итте.

Авыл мәчете бүгенге көндә газ белән тоташтырылган, җылы. Дини бәйрәмнәрне үткәрү өчен бөтен уңайлыкларыда бар.Имам хатибыбыз Рафик абый белән киңәшеп эшлибез.Мәдәният йортында Кече Урсакта һәм олы Урсакта аналар көннәре уздырылды. ”Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит” акциясендә катнаштык.

 **Саләмәтлек саклау**

Олы Урсак җирлегендә ике хезмәткәр халыкка медецина ярдәме күрсәтәләр.2014елда Кече Урсак –бушанча авылында Кошман кызы бурганова Гөльнара Фәрит кызы халыкка медецина хезмәте күрсәтә башлады.Сонгы елларда бу авылларда медецина хезмщтен күрсәтучеләргә сораулар бик күп иде.Ә менә Гөльнара эшли башлагач халыктан зарланулар бетте дияргә була.Вакытында уколын салып кирәкле даруларын кайтарып тора.Күп очракта авыру кешеләргә дару түгел, ачык йөз белән матур мөнәсәбәттә . дарудан яхшырак терелтә. Быел олы Урсакта ышандырылган яңа ФАП файдалануга тапшырылды.Бүгенгесе кйндә ул матур гына эшләп тора, анда медицина хезмәткәре Ахметзянова Асия Газизулла кызы хезмәт күрсәтә.Бу медпункт кечкенә сырхауханә, анда авыруларны давалау, профилактика эшләрен алып бару өчен бөтен уңайлыклар да тудырылган.

Альберт Ильгизарович! Узган отчет җыелышында олф урсакка яңа ФАП була дип әйткән сүзегездә тордыгыз.Олы Урсак халкы исеменнән сезгә зур рәхмштемне белдерәм.

 **ЯШЬЛӘР БЕЛӘН ЭШЛӘҮ. СПОРТ**

Спорт белән авылда яшьләр дә, мәктәп укучылары да мәктәпнең спорт залында шөгелләнәләр.Мәктәптә физик тәрбия дәресләрен Нуреев Рамил Хәлим улы һәм Абдуллин Ильназ Илдар улы алып баралар.

Сонгы берничә елда безнең мәктәп укучылары һәм авыл яшьләре чаңгы ярышлары буенча районда гына түгел, бөтен Республика буенча дан тоталар.

Безнең җирлектә чангы ярышлары буенча традицияләр арта бара.2015 елның январенда Хасанов Рәүхәт Тәлгәт улы спонсорлыгында чангы ярышы узып үтте.

Авылдан чыккан тырыш , булган егетләребез бар,алар киләчәктә дә бу традицияләрне онытмаслар диеп ышанасы килә.

Безнең мәктәпнең спорт плоәадкасы юк,киләчәктә кәшәкә уйнар өчен , конькида шуарга плоәадка төзүне планга кертәсе иде.

Ә инде март аенда Олы Урсак җирлегендә Зиннатуллин Габделхәй призы белән берлектә “Кайбыч таңнары” газетасының призына бик зур чангы ярышы узды.Мондый зур ярышларны уздыруда мәктәп директоры Нуриев Рамил Хәлим улы белән Абдуллин Илҗназ Илдар улы күп көч куйдылар.Алда әйтеп киткәнемчә почти бөтен призларны Олы Урсак укучылары белән авыл яшләре алып калды.

Районда волейбол ярышларында Олы Урсак җирлеге яшләре сигез уенда катнашып, алтысын оттылар.Киләчәктә тагын уңышлар телибез.

 **Халыкка социаль хезмәт күрсәтү.**

 Безнең җирлектә 180 пенсионер гомер кичерә.шуның 18 инвалид.Авыл җирлегендә Ветераннар Советын Зайнуллин Минфариз Сцнгат улы җитәкли.Авыл җирлеге белән Ветераннар Советы тыгыз элемтәдә эшли.Пенсионерлар белән эшне оештыру турында Минфариз Сөнгат улы үзе таныштырачак.

 Соңгы вакытларда хатын-кызлар яшь эниләр арасында эчүчелек киң таралып бара,бу бик аяныч хәл.Бу тармакта,хатын кызлар Советының эшен җанландырып җибәрергә кирәк булачак.Ведомоствада учетта тора торган 1 ана бар.

 Яңа ел алдыннан авылдагы балалар бакчасына йөрмәүче һәр балага яңа ел бүләкләре тараттык.Авыл җирлегендә эшләүчеләр кыш бабай һәм кар кызы булып киенеп бүләкләрне тапшырдык 4 авылда да.

 **Хокук тәртибен саклау**

 Авыл җирлеге җитәкчелеге эшен төп юнәлешләрнең берсе үз территорияләрендә хокук тәртибе үтәлешен тәэмин итү,яшьләрне хокукый яктан тәрбияләү,закон бозуларны профилактиклау.

 Безнең җирлектә ялган аракы метал спирты сату очраклары элек булгалады. Берничә кеше белән сөйләшүләр үткәрдек.Соңгы вакытларда бу яман эш сизелми.

 Авыл җирлеге ялган аракыны сатучыларга киләчәктә дә көрәшен туктатмыячак,башка кисәтүләр булмаячак.Оят кирәк күпме яшь кеше харап булды,мөселман кешеләренә бер-дә килешә торган эш түгел.

 Безнең авыл җирлегендә полициянең участок уполномоченные булып ел дәвамында Кузьмин Денис Анатольевич эшли.Авыл җирлеге участковый белән барлык проблемаларны да хәл итеп эшлибез.Участковый белән авыл җирлеге тыгыз бәйләнештә эшләгәндә генә тәртип һәм тынычлык була.

 Участковый уполномоченные Кузьмин Денис Анатольевич сезнең каршыда чыгыш ясыячак.Яңа 2016 ел алдыннан ДНД да катнашучыларга удостоверенияләр тапшырылды, матур итеп киңәшеп сөйләшү үткәрелде.

 **ПОЖАР КУРКЫНЫЧСЫЗЛЫГЫ БУЕНЧА**

2012 елның май аенда пожарный ДЕПО ачылды.Анда башта алты кеше эшли иде,2013 елдан Кайбыч район бюджетыннан 2 кешегә хезмәт хакы түләнеп килде.Бүгенге көндә аларга хезмәт хакын агрофирма ООО”Дубрава” фил.№1” түләп тора.

ДЕПОга кергән,җылылык җибәрелгән,машинаның бензины бар,3 поңарный гидрант эшли.Олы Урсак авылында 2 җиргә пожарный гидрант куелды.Киләчәктә дә барлык авылларга да пожар гидрантлары куярга кирәк булачак. Альберт Ильгизарович! Пожарный машина бик искергән,төрле җирдән запас частьлар табыштырып кына йөреп тора,яңа булмаса да бер машина хә итәсе иде.

 Пожар куркынычсызлыгы буенча дүрт авылда да эш алып барыла.Өч башнядан да су алып була,ике башняга юл ачылган. Урам урталарында кага торган чаннар куелган,урам исемнәре язылган ,йортларга номер кагылган.Районнан килгән инспекторлар белән берлектә ялгыз торучы әби-бабайларда электр үткәргечләрен,мич тирәләрен тикшереп чыктык.Безнең авылларда соңгы елларда тагын бер яман гадәт барлыкка килә башлады,ул да булса хуҗалыклар үз йорт тирәсен чистартканда чыккан чүп-чарны яндыру.

 Шуңа күрә мин сездән сорар идем язга чыккачта салам ,чүп-чарны якмаска.Икенчесе, һәрберегездә йортларыбызны иминиятләштерергә(страховать итәргә).

 Карак берне алса , ут барысын да ала. Моны эшләр өчен бөтен шартлар да бар, страховой агентларга гына мөрәҗәгать итәргә кирәк.( Росгосстрах, Ак Барс страхованиясе,НАСКО җәмгыяте.

2017 елның 3 ноябрь көнне Олы Урсак авылында бик тә аянычлы хәл булды.Бер мунча янып ике кеше янып үлде.Йортларын үзебезнең пожарный машина килеп җитеп саклап калып булды, эле дә ярый үзебездә пожарный ДЕПО бар.Районнан машина килеп җиткәнче алар ярдәм итеп тора.

 **ГРАҖДАННАР МӨРӘҖӘГАТЕ**

Олы Урсак җирлеге үзенең эшен,Уставка һәм “Россия Федерациясе ,җирле үзадарәне оештыруның принциплары турында” гы 131нче Федераль Законга таянып эшли.

Гражданнар мөрәҗәгатләрен карау турындагы закон Дәүләт думасы тарафыннан 2006 елның 21 апрелендә кабул ителде, Федерация Советы тарафыннан 2006 елның 26 апрелендә хупланды.Авыл җирлеге 7 округка бүленгән, һәр округта сайлап куелган депутат бар.2017 елда 15 авыл җирлеге Советы утырышы уздырылды 25 сорау каралды.

Депутатлар составыннан торган 4 комиссия оешкан: төзекләндерү һәи җир мәсәләләре буенча, социаль мәсәләләр һәм яшьләр эшләре буенча,бюджет буенча, хокук тәртибен саклау буенча төзелгән комиссияләр керә.

Халык җыеннарында Референдумда каралачак төп мәсәләләр хәл ителде.Барлык эшләр дә халык белән киңәшеп эшләнә.Авыл җирлегендәхезмәт иткән барлык депутатларга зур рәхмәтемне белдерәм.Хәрберсе матур итеп авыл җирлеге белән хәрдаим очрашып ,булышып торалар

Гражданнарны кабул итү көне булып сишәмбе һәм җомга саналса да , һәр көнне кабул итәбез,һәр гариза теркәлә ,телдән мөрәҗәгатләр язылып бара.Бер кешенедә законнарга туры килсә , кире борганыбыз юк, уңай якка хәл итәргә тырышабыз.

Олы Урсак авыл җирлеге Советына 2017елда барысы 133 кеше мөрәҗәгать иткән,аларның сораулары тиешле дәрәҗәдә канәгатләндерелде, авыл халкы соравы буенча төрле оешмаларга 284 справка бирелде,15 характеристика бирелде,4 ышаныч язуы бирелде.

Хөрмәтле авылдашлар! 2018нче елның 18нче мартында Россия Федерациясенең президентын сайлаулар узачак ,алдагы сайлаулардагы кебек ук барыгызны да сайлаулардагы кебек ук барыгызны да сайлауларда көтеп калабыз! Агитаторлар барлык сайлаучыларда йөреп чыктылар, агитация эше башланып ките.

Үземнең чыгышымны тәмамлау алдыннан шушы фарсаттан файдаланып бәйрәмнәрне уздыруда булышкан спонсорларны атап китәсем килә:

* 1.Агрофирма “Ак Барс Кайбыч”филиал №1директоры Тутаев Александр Евгеньевич
* 2.Олы Урсак управляющие Хамидуллин Гали Нариманович

 5.Зиннатуллин Марат Гусманович

 6.Хасанов Рифгат Талгатович

 7.Хасанов Раухат Талгатович

 8.Мингараев Ильсур Агзамович

 9.Мингараев Ильнур Ильсурович

 11.Зиятдинов Гусман Кашафетдинович

 12.Зиннатуллина Венера Рашитовна

14.Сираева Миляуша Рахимулловна

15.Зиннатуллин Гумар Абдулхаевич

16.Камалиева Амина

18.Заппаров Эльмир Ахматович

21.Хамидуллин Марат Нариманович

22.Фатыхов Фәрит Габделхәй улы

23.Хасанов Рифкат Тәлгәт улы

24.Хасанов Рәүхәт Тәлгәт улы

25.Павлов Влад Николаевич

Олы Урсак җирлегендә төрле милләт халкы яши:татарлар,урыслар,чувашлар.Безнең халык үзенең телерантлыгы, милләтара һәм дин ара тынычлык яклы булуы белән алда тора.

Фаҗигале вакыйгаләр, дини һәм милли мотивларга нигезләнгән җәмгыятебезне таркатырга тырышу безне тагын да ныграк берләштерә.

Олы Урсак авыл җирлегенең социаль –иктисади үсеше – безнең барыбызның да тырыш хезмәтенә бәйле.

Хөрмәтле авылдашлар чал тарихлы авылыбызда нинди генә чорлар булмаган. Ләкин шулай да, авылыбызның төпле, эшчән халкы авырлыкларны җиңеп һәр чак алга атлаган, тормыш иткән. Алда да бу традицияне дәвам итеп, оптимистик рухта үзебез һәм балаларыбыз өчен лаеклы хезмәт итеп, бу тарихта үз эзебезне калдырып китик.

Барыгызга да озын гомер, тыныч тормыштелим.Өегездә татулык ,тормышлар мул,дөньялар тыныч булсын.

 Тыңлавыгыз өчен зур рәхмәт.