Хөрмәтле Илдус Фатихович, авылдашлар, килгән кунаклар!

Менә тагын бер ел узып, еллык эшчәнлеккэ нәтиҗэ ясар вакыт җитте. Яңа туган 2018 елнын да икенча аеның да бүген 8 нче числосы. Узып киткән ел мөһим вакыйгаларга бай ел булды һәм тулаем алганда уңышлы гына үтте. Узган 2017 ел экология һәм җэмэгать урыннары елы булудан тыш республикабыз тарихына Татарстан Республикасы Конституциясе кабул ителүгә 25 ел тулу унае белән дэ кереп калды. 2017 елда Баландыш авыл Советы , Баландыш авыл башкарма комитеты үзенең эшен Теләче муниципаль района Баландыш авыл җирлеге муниципаль берәмлек Уставы нигезендә Россия Федерациясенең 131 нче номерлы “Җирле үзидарә турындагы законның Татарстан республикасының 49 номерлы законына, Дәүләт Советы Президенты һәм Министрлар кабинеты карарларын, район Советы, авыл Советы карарларына таянып эш итте.

 Авыл җирлеге Советы һәм башкарма комитетының төп бурычы без граҗданнарның тормыш сыйфатын яхшырту Республика Президентының 30 дан артык төрле социаль икътисадый үсеш программасын гамәлгә кертү нәкъ менә шул максатка юнәлтелгән.

 Граҗданнардан килгән хәбәрләр кешеләрнең кәефен күрсәтә торган сизгер индикатор, социаль-икътисадый вәзгыять турында чыганак булып тора. Узган 2017 нче елда авыл җирлегенә шәхси кабул итүләргә 32 кеше килде. Һәр мөрәҗәгать иткән граҗданнарның сорауларын, ихтыяҗларын вакытында тиешенчә хәл итәргә тырыштык.

 Белгәнебезчә безнең авыл җирлегенә ике авыл Баландыш һәм Урта Мишә авыллары керә. Аларда барлыгы 174 хуҗалык, Баландышта 134, Урта Мишәдә 40 хуҗалык исәпләнә. Барысы Баландышта бүгенге көндә 484, Урта Мишәдә 127 кеше яши. Баландыш авыл җирлеге 2017 елда 7 сабый теркәде, 4 авылдашыбызга үлү таныклыгы бирелде.

Башкарма комитет военкомат эшчәнлегендә алып бара. 2017 елда Баландыш җирлеге буенча барлыгы 5 офицер һәм 162 хәрби хезмәткә яраклы кеше исәптә торды.

Поҗар куркынычсызлыгы буенча узган 2017 елда безнең җирлектә аллага шөкер бер поҗар чыгу очырагы булмады. Бүгенге көндә безнең җирлектәге ГАЗ-66 поҗарный автомашинасы 1991 елгы. Җәйге чорда су тутырылып авыл җирлеге бинасы янында авыл уртасында торды. Ә уборка чорында вакытлыча кеше билгеләнеп кырга чыгып бөртек сугучы комбайннарны ут-күздән саклауга ярдәм итте. Кышкы айларда суы агызылып җылы гараҗ һәм штат булмау сәбәпле урамда тора.

Быел республиканың МЧС министрлыгы һәм район ярдәме белән поҗарный насослар кайтарылачак без ул насосны бүлекчәдә булган 16 тонналы су сыйдырышлы емкостька урнаштырырга планлаштырабыз.

 Казан шәһәрендә һәм район үзәгендә үткәрелә торган авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә график нигезендә катнашып барабыз. Узган ярминкәләрдә безнең җирлектән барган саен Низамов Маратның бәрәңгесен Казан халкы чират торып алып бетереп бардылар.

 Су тотылышы буенча 2017 елда Урта Мишә авылында трассалар тишелү очрагы булмады. Ел буена бер кеше башына бер айга 36 сум акча җыелды, ә узган ел 27 сум иде.

 Баландыш авылы буенча бер кешегә 54 сум тәшкил итте,ә узган ел 28 сум иде. Артуның сәбәбе булып белгәнебезчә бүлекчәдә МТФның таналар кардасында торба бәреп тирес астыннан агып яткан булып чыкты. Күпчелек хуҗалыклар ай саен электрга, газга түләгән шикелле үз вакытында түләп баралар. Ә кайберләре 2-3әр айга сузалар. Ә безгә ай саен акчаны Алабугадан килгән счетлар буенча вакытында тапшырып барырга кирәк. Киләчәктә бу эшне тәртипкә салып бетерсәк иде.

 Ике авылда да үзара салым акчасына алып кайткан запас су насослары бар иде. Баландышныкын быел 24 январь көнне насос эшләмәү сәбәпле алыштырырга туры килде. Котырып торган буран көнне насос алыштыруда булышкан егетләребез: Сибагатов Фаиз, Хасаншин Ильяз, Хафизов Фәрит, Мухаметшин Әсхәт, Гилазов Ниязларга һәм автокран белән ярдәм иткән Зиннатуллин Рифкат абыйларга зур рәхмәт әйтеп узасы килә.

 Урам утлары ике авылда да учет белән түләнелеп барыла. Авылларның бүгенге көндә урамнары әйбәт яктыртыла бер кемнеңдә моң - зары юк дип беләм. Сафтан чыккан лампалар булган очракта гарантия буенча Казанга заявка бирелеп лампалар алмаштырыла.

Узара салым акчасына 2017 елда Урта Мишәдә 750 метрга бишенче чыбык сузылып,шит-шкаф учеты һәм 25 фонарь урнаштырылды.

 Экологик куркынычсызлыкны тәэмин итү буенча практик эшләрне төп юнәлешләренең берсе көнкүреш калдыкларын үтилләштерү,тора. Бу максаттан районда көнкүреш калдыклары полигоны эшли. Безнең авыл җирлегенең полиганга көнкүреш калдыкларын җыйнап алып китү белән ООО”Меша” оешмасы шөгылләнә. Махсус автотранспорт график буенча айга бер мәртәбә килеп пакет капчыкларга тутырылган чүпләрне алып китә. Быел 2018 елда зур масштаблы көнкүреш калдыкларын түгү өчен җирлек буенча бер түгү урыны билгеләнәчәк. Шуннан соң гына тәртип белән авыл җирлегеннән рөхсәт кәгазе алып шуның нигезендә генә түгәргә рөхсәт ителәчәк.Рөхсәтсез түккән очыракта экология хезмәткәрләре һәм административ комиссияләр тарафыннан штрафлар салыначак.

 Зиратларның чисталыгын, төзеклеген өлкәннәребез һәм авыл халкы даими рәвештә кайгыртып тора. Иртә яздан белдерүләр куелып зиратны җыештыру өмәләре оештырыла. Без Баландыш авыл зиратын чиста тоту йөзеннән дүрт өлешкә бүлеп куйдык һәр урам үзенең участогына килеп уз урынын белеп эшкә тотына. Яшереп батырын түгел зиратта җыелгын агач ботакларын, чүпләрне халык яндырырга тырыша. Узган язда өмәдәге халык кайтып беткәч ут үрмәләп хуҗалык бакчасына кереп өеп кулган саламга ут капты. Алдагы елларда буласы өмәләрдә мондый очракларны булдырмасак иде.

Ике авылда да мәчетләребез бар. Мәчетләрдә һәрвакыт азат тавышлары яңгырап тора. Ураза, корбан гаетләрендә мәчетләребездз 80-90 кеше була. Җомга намазларына Баландышта13-15, Урта Мишәдә 5-6 кеше катнаша. Авылыбызның дин белеме алырга теләгән хатын-кызларыбызга абыстаебыз Низамиева Әминә Кашафетдин кызы дүртенче ел рәттән дини белем бирә. Шулай ук имамыбыз Гарипов Рафит җомга намазларын, вәгазьләрне аңлаешлы, тәрбияви, тормыш белән бәйләнешле дәлилләр китереп сойли. Аларга авыл халкы бик рәхмәтле.

 Соңгы елларда авыл җирлеге буенча кышкы айларда зур проблема булып бураннардан соң юлларны кардан чистарту тора. Узган елларда бу эшне Гайнетдинов Данияс эшләгән булса ул быел Баландыш бүлекчәсенә тракторга утыру сәбәпле кар чистарту үзенең МТЗ-82 тракторы белән Гилазов Ниязга, ә Урта Мишәдә Сафиуллин Илдарга тапшырылды. Шулай ук аларга ярдәмгә көчле бураннардан соң Гилязипев Шәүкәт, Залялиев Фәнисләр булыша.

Безнен җирлектә бер почта бүлекчәсе хезмәт күрсәтә. Ул ай саен халыкка пенсия, пособия, вакытлы матбугат, субсидияләр. Газ,электр, телефон, комуналь хезмәтләр өчен акча җыя. Баландыш авылы почта булекчәсе аша 96 кеше пенсия ала, 2017 елда безнең җирлектә14521665 сум пенсия акчасы түләнгән, шулай ук почта бүлекчәсеннән пенсионерларга елга 360менлек товар сатылган.

Халыкка сәүдә хезмәте күрсәтү буенча Урта Мишәдә бер Хакимова Фәния, Баландышта Хакимова Фэния, Мухаметшин Рөстәм кибетләре хезмәт күрсәтә. Кибетләрдә көндәлек товарлары, кайнар икмәк ел әйләнә кайтарылып торыла.

Хөрмәтле авылдашлар! Хәзерге вакытта халыкка комуналь хезмәтләргә, налог, штрафлар, телефонга һәм күп төрле түләүләрне банк, почталарга бармыйча гына өйдән генә түләү мөмкинлеге бар.Моның өчен электрон Татарстанга кереп анда күрсәтелгән барлык төр түләүләрне башкарып була. Ул уңайлы да, тиз дә булган хезмәтләрдән файдаланыйк.

 Спорт: Район буенча уздырылган спорт ярышларында актив катнашып барабыз. Узган ел ветераннар арасында уздырылган волейбол ярышында 3 урын, гер күтәрүдә Фасхиев Васил -2 урын, теннис буенча Юсупов Резилә -3 урын, таяк тартуда Бурганетдинов Илгизәр -3 урын һәм эстафета буенча 2 урын алуга ирештек. Шулай ук район буенча ел саен 23 февральдә уздырыла торган спортакиада да призлы урыннар алып киләбез. Теннис, бадментон буенча ирле-хатынлы Заббаровлар Алмаз белән Гөлнара, шулай ук теннис буенча Юсупов Марат, Шакуров Юныслар, кул көрәше буенча Фаттахов Илгиз, гер күтәру буенча Залялиев Фәнисләр һәм аркан тартуда команда 1 нче өчлеккә керделәр. Шулай ук быел 14 нче тапкыр атказанган механизатор Миннегали Сафин призына уздырылган татарча көрәш бәйгесендә безнең балалар командасы тренерлары Залялиев Фәнис 1 урынны алдылар.

 Ел саен татар халкының милли бәйрәме Сабан туе җирлегебездә читтән килгән артистлар һәм үзебезнең үзешчәннәр белән матур гына уздырылып килә.

 Бөек Җиңүнен 72 еллыгын авылыбызда яшәүче Юсупов Рашат ярдәме белән һәм үзара салым акчасына яңа һәйкәл ачу белән каршыладык. Аны безгә Сабаның 159-ПМК сы коллективы төзеп тапшырды. Ул көнне тыл ветераннары хөрмәтенә мәктәп укучылары көче белән митинг һәм концерт оештырылды, һәйкәлгә веноклар салынды. Ветераннарга ашау эчү пакетлары тапшырылды. Соңныннан чәй табыны әзерләнде.

 Иптәшләр! Вакытыгызны озак алмас өчен мәктәп, детсад, культура һәм ФАП буенча тукталып тормыйм. Җитэкчеләре үз чыгышларында еллык эшлэрен анализлап узалар.

 Бүгенге көндә авылларыбыз шәһәрләнә барса да авыл-авыл булып калырга тиеш. Авыл халкы элек-электән терлек асырап, иген игеп яшәгән. Безнең җирлектә шәхси хуҗалыкларда 2017 елда ике авылга 479 баш мөгезле эре терлек булса, быелның 1 январена 491 баш булды. Ә савым сыерлары 2017 елда 109 баш булса 2018 елның 1 январена 131 баш. 22 башка арткан.

1 сыер асыраучыла 27 хуҗалык

2 сыер асыраучыла— 19

3 сыер асыраучылар- 12

4 сыер асыраучылар - 1

5 сыер асыраучылар - 2

8 сыер асыраучылар - 2

Сарык малы узган ел- 559, быел 2018 елга - 628 баш, Атлар 2017 елда - 14 булып 2018 елда - 17 баш, умарта оялары 2017 -194 булып 2018 елда - 144 оя.

Шәхси хуҗалыклардан ел әйләнәсендә сөт җыела. Мухаметшин Рөстәм үз эшенә җаваплы карай, вакытында акчасын алып халыкка расчет ясап бара. Ләкин бу урындан борчыган мәсәлә сөткә сату алу бәяләренең кискен төшүе, узган елгы отчет чорында сөтнең бәясе 22 сум иде, ә быел 17 сум гына. 2017 елда безнең җирлектән 366 тонна сөт җыелган. Бу бер сыер башына 3357 кг.дигән сүз.

Җирлек буенча иң күп сөт тапшыручылар:

1. Гасимова Зөлфия - 15820 л.
2. Шайхрамов Наил - 15204 л.
3. Гайнетдинов Данияс – 10591 л.

2012-2017 еллларда безнең җирлектән 13 хуҗалык бушлай район җитәкчелеге ярдәме белән саву аппаратлары алуга иреште һәм бүгенге көндә документлар тапшырган тагын 7 хуҗалык чиратта тора.

 Республикабыз президенты Миннеханов Рөстәм Нургалиевич һәм авыл хуҗалыгы министрлыгы булышлыгы белән һәр савым сыерына 3000 сум исәбеннән барлыгы 126 сыерга 378000 сум субсидия акчасы һәм 38 баш кәҗәгә 1000 сумнан 38000 сум субсидия, атларга барлыгы 9 баш 3000 сумнан 27000 сум субсидия акчасы бирелде. Профилактика чаралары яисә терлекләргә укол ясауга түләгән өчен 1 баш сыерга 300 сум күләменнән субсидия безнең җирлектә узган 2017 елда 38 баш сыерга 11400 сум күләмендә субсидия кайтты бу барлык савым сыерларының 35% ка туры килә. Шулай ук узган 2017 елда шәхси хуҗалык алып баручы хуҗалыкларга тавык-чеби, үрдәк-каз асыраучыларга шактый ярдәм йөзеннән субсидияләр каралган иде. Безнең җирлектән дәүләт ярдәменнән шактый хуҗалыклар файдаланды, Кош-кортка 26 хуҗалык 107569 сум акча алуга иреште.

2017 елда шәхси ярдәмче хуҗалыкларны үстерү өчен бирелә торган ЛПХ кредитын безнең җирлектән:

Ак Барс банктан 2 хуҗалык – 400 мең сум;

Россельхозбанктан 28 хуҗалык - 4 млн.586 мең сум алуга ирештеләр.

Быел сөт бәяләре төшү сәбәпле ел саен җәй көне бирелә торга субсидияләр февраль аенда ук биреләчәк. Ул быел 1 баш сыерга 2000 сум, 2 баш сыерга 3000 сум, 3 һәм аннар да арткан сыер асыраучыларга 4000 сум биреләчәк.

2017 елның декабрь аенда район башлыгы Зарипов Илдус Фатихович җитәкчелегендә районның барлык җирлекләрендә дә җирлектәге 2баш һәм аннан да күберәк савым сыеры асыраучылар җирлектәге барлык эшмэкәрләр белән түгәрәк өстәл артында 2018 елда булачак программалар биреләчәк субсидияләр турында зур сөйләшүләр булып узды. Ул көне без ЛПХ Шарипов Илнур хуҗалыгында, Гарипов Фәниснең пилорамында һәм эшмәкәр Низамов Маратның кышкы саклауга куелган бәрәңге подвалында хәзерге көндәге бәрәңгенең торышын карап чыктык. Шулай ук 2018 елда биреләчәк субсидияләр льготалар турында аңлату йөзеннән авылларга белдерүләр эленде шәхсән үзем һәм җирлек хезмәткәрләре халык белән очырашып аңлатып чыктык.

Иптәшләр! Узган 2017 елда районыбыз ярдәме белән клубыбызга 1млн.693 мең сумлык эш эшләнеп газ җибәрелде һәм 600мең сумга Доступный среда программасы буенча клубның ишекләрә тимер ишекләргә алыштырылды һәм баскыч төпләре үзгәртелде. Алдагы елларда безнең мәдәният йортыбызда район, республика ярдәме белән программа буенча капиталь ремонтка кертелер дип ышанып калабыз. Узган 2017 елда Баландыш авылының Комсомол урамында электр лениясе яңа баштан алыштырылды.

Бүгенге көндә безнең җирлектә 2 гайлә фермасы эшләп килә. Мухаметшина Голсинә хуҗалыгында 6 баш савым сыеры, 16 баш симертү үгезләре, симерү һәм игенчелек белән шөгылләнүче Хайретдинов Вәкил хуҗалыгында 35 баш симертү үгезе , 3 баш савым сыеры һәм 30 баш умарта оясы бар. Ә игенчелек белән шөгылләнүче Сафиуллин Илдар 350 га. җирдә бөртеклеләр игеп 1 га. дан 23 центнер уңыш алуга иреште. Ә шәхси эшмәкәр Низамов Марат 21 га. да бәрәңге игеп язга халыкка сату өчен симәнә бәрәңгесе һәм эре бәрәңге саклауга куйды.

Иптәшләр! Безнең җирлек буенча үзләренең бер кешегә 5.8 га. пай җирләрен 78 кеше бүлеп алып бүгенге көндә бөртекле культуралар һәм купеллык үләннәр үстереп мал асырыйлар. Шул пай җирләрен эшкәртү өчен авыл җирлегендә 3 бөртек сугу комбайны, 48 трактор, 21 йөк машинасы, 6 чәчкеч агрегаты, 20 косилка, 3 мотоблок, 6 пресс агрегаты, бер бәрәңге алу комбайны, 8 бәрәңге утырту һәм алу агрегаты.

2017 елда налоглар җыю планына килгәндә ул 106% тәшкил итә,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  План |  Үтәлеш |  % |
| НДФЛ | 74000 | 34500 | 46.6 |
| Мөлкәт налогы | 64000 | 79490 | 124 |
| Җир налогы | 188000 | 244000 | 129.7 |
| Аренда очен тәләү | 4000 |  2050 | 50 |
| УзарасалымБарлыгы | 162400492400 | 162400522400 | 100106 |

 Ә инде 2018 елга җыю планнарына килгәндә

|  |  |
| --- | --- |
|  |  План |
| НДФЛ | 63000 |
| Мөлкәт налогы | 73000 |
| Җир налогы | 115000 |
| Аренда очен тәләү | 4000 |
| Авыл хуҗалыгы налогыводокачкадан | 1000260000 |

Хөрмәтле авылдашлар! Авыл җирлекләрендә ел саен граҗданнарга үзара салым кертү мәсәләсе буенча референдумнар уздырыла. Халыктан җыйган акчага 1гә 4 нисбәтеннән республика бюдҗетыннан уртак финанслау бара. Торган узара салым прграммасы инде бишенче ел гамәлдә. Бу вакыт эчендә программа үзенең нәтиҗәләрен дәлилләде. 2017 елда үзара салым безнең җирлектә 18 яше тулган бер кешегә 350 сум күләмендә каралган иде. Халыктан җыйган акча Баландыш авылы буенча 364 кешедән барасы 127400 сум, Урта Мишә авылы буенча 100 кешедән 35000 сум тәшкил итте. Хөкүмәтебез бу суммага пропорциональ рәвештә 1гә 4 күләмендә Баландыш авылына 509600 сум, Урта Мишә авылына 140 мең сум барысы 812000 сум акча керде.

1. да эшләнгән эшләр:

1.Үзебезнең карьердан щебень астьына салдып калдыру өчен 60000 сумлык таш ташылды.

2.Баландыш авылының К.Маркс һәм Яшьләр урамнарына сельхозхимия көче белән 372000 сумлык щебень салынды.

3.Баландыш авылыны запаска 50000 сумлык су насосы алып куелды.

4.Баландыш авылына 123000 сумга һәйкәл салынды.

5.Баландыш авылына 123000 сум үзара салым акчасына һәм Мухаметшин Рөстәм һәм Саматларның 100000 сум ярдәме белән “Гөлчирә” чишмәсе ачылды.

6.Урта Мишә авылына 110000 сумга урам утлары сузылды.

7. Урта Мишә авылының Гагарин урамына сельхозхимия көче белән 65000 сумлык щебень салында.

2018 елда үзара салым акчасына эшләнәсе эшләр:

1.Баландыш авылына поҗарный гидрант кую

2. “Гөлчирә” чишмәсенә брусчаткадан юл салу

3. Баландыш авылына Гагарин һәм Чулпан тоташкан тыкырыкка басма салу.

4. Республика программасы буенча төзеләсе спортплощадкага планировка ясау.

5. Баландыш һәм Урта Мишә авылларына кирәкле урыннарга щебень салу.

6. Урта Мишә авылына зират коймасын тоту.

Хөрмәтле авылдашлар!

 Безнең алда зур сәяси вакыйга- 2018 нче елның 18 мартында Россия Президентын сайлау тора. Баландыш авыл җирлеге халкы биредә дә сәяси дөрес сайлау ясаячагына шигем юк. Мин ышанам, алар гражданлык активлыгы күрсәтерләр, патриотлык һәм бердәмлек сыйфатларын тагын бер кат расларлар.

 Суземне йомгаклап, авыл җирлеге территориясендәге хуҗалык, учреждение җитәкчеләренә, һәр өлкәдә эшләүче хезмәткәрләргә, дин эшлеклеләренә, барлык авылдашларга үз эшегезгә җаваплы караганыгыз өчен, сабырлык, күрсәтелгән инициатива, иҗтимагый тормышта актив катнашканыгыз өчен зур рәхмәтемне белдерәм.

 Илләребез тыныч, күгебез аяз, барчагызга да саулык-сәламәтлек телим.

 Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.