**Олы Мэтэскэ авыл жирлеге Советының 2015 елга отчеты.**

Хәерле көн хөрмәтле Ильдус Фатихович, авылдашлар,килгән кунаклар!.

 **Менә тагын бер ел узып, еллык эшчәнлеккә нәтиҗә ясар вакыт җитте**.**2015 ел тарихи вакыйгаларга бай булды. Бөек Җиңүнең - 70 еллыгын лаеклы каршыладык. Татарстан Республикасы Президентын һәм җирле хакимият органнарына сайлаулар елы булып кереп калды.**

 Олы Мәтәскә авыл җирлеге үзенең эшчәнлеген “Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турындагы» 131 нче номерлы Федераль Законга һәм Уставка нигезләнеп алып бара.

 Авыл җирлеге Советының төп бурычы булып халыкның тормыш-көнкүреш шартларын яхшырту, халыкка хезмәт күрсәтүче учреждениеләрнең эшен контрольгә алу тора.

Олы Мэтэскэ авыл Советы башкарма комитеты 1931 елнын 24 маенда оештырыла. Авыл жирлегенен гомуми мэйданы 6 млн 890 мен км.

Бугенгесе кондэ Олы Мәтәскә авыл җирлегендә 10 авыл жирлеге Советы депутаты бар. Шуларнын 2 сехатын-кыз, 8 е ир-ат.

Авыл жирлеге Составына – 5 торак пункт - авыл жирлеге узэге - Олы Мэтэскэ авылы, Югары Мэтэскэ,Ямбулат, Тэмте –Мэтэскэ авыллары хэм Лесной бистэсе керэ.

Бугенгесе кондэ авыл жирлегендэ 317 шэхси хужалык бар, аларда барлыгы 1136 кеше яши.

Олы Мэтэскэ авылы - 137 хужалык - 532 кеше.

 Югары Мэтэскэ авылы – 55 хужалык – 191 кеше

 Лесной поселогы - 54 хужалык -182 кеше

 Ямбулат авылы - 44 хужалык – 154 кеше.

 Тэмте Мэтэскэ авылы - 27 хужалык - 77кеше.

Халык санының категориялэргэ буленеше тубэндэгечэ:

1.Мэктэпкэчэ балалар саны - 101 бала, монда безнең авыл җирлегендә пропискада булган барлык балалар.

2.Мэктэп укучылары - 100

3.Югары уку йортларында, техникумнарда, һөнэр училищеларында укучылар- 71

4.Барлык эшлэучелэр - 608 кеше.

5. Пенсионерлар -256 кеше.

2015елда авыл жирлеге территориясендэге демографик хэлгэ килгэндэ, саннар сөенерлек тугел. 2014 елда -11 бала, 2015 елда бары тик 5 бала туса;

 улучелэргэ килгэндэ дэ шундый куренеш 2014 елда 15 кеше, 2015 елда 16 кеше үлде.

 Демографик хэлнен унай якка узгэрмэвенэ житди сэбэплэр бар - ул авылда эш булмау. Район узэгендэге предприятиелэрдэ дэ вакансиялэр юк дэрэжэсендэ.Һәм эш юкны сәбәп итеп авыл яшьләренең шәһәргә омтылуы, авылда эш ачарга теләмәүләре, әти-әниләрнеңдә –“ улым авылда калып азаплана күрмә”, дигән тәрбия астында үскән яшьләр, авылда да бик яхшы эшләп үз эшләрен ачып яшәп булганын аңлап җиткермиләр. Бу өлкәдә иң беренче мин үземнең халык белән, яшьләр белән эшләп бетермәгәнемне таныйм һәм бергенә мисал: Земенодольск районы Олы Яке авылының 24 яшьлек Булат исемле егет күрше фермердан 50 баш күркә алып өендә үстерә башлый, аның файдасын белгәч курыкмыйча басудан җир алып, япа-ялан кырда дурт күркә фермасы төзеп куя, әти-әнисе дә әлләкемнәр түгел югыйсә - әнисе элек птицефабрикада тавыклар караган, әтисе шофер булып эшләгән. Булат бүгенгесе көндә 6 мең баш күркә үстерә.

 Бездә дә бәлкем бу эшләрне башлап, эшләп карау теләге туган яшьләр юк түгелдер . Моның өчен эш башларга теләгән яшьләргә, эшне башлап җибәрү өчен, авыл җирлеге кулдан килгәнчә ярдәм итәргә әзер. Теләге булган һәркем безгә мөрәҗәгать итә ала.

**2.Халыкнын мэшгульлеге.**

Олы Мэтэскэ территориясендэ - « НИРУС» жаваплыгы чиклэнгэн ширкэт,

« Алан» жаваплыгы чиклэнгэн ширкэтнен Олы Мэтэскэ булекчэсе, Ленин урман хужалыгы, « Сэт иле » жаваплылыгы чиклэнгэн ширкэт урнашкан.

 « НИРУС» ЖЧШ тэ бугенгесе кондэ- 57 кеше, « Алан» жужалыгынын Олы Мэтэскэ булекчэсендэ – 12 кеше , Ленин урман хужалыгында - 26 кеше ,

5 кеше « Сэт иле» жаваплылыгы чиклэнгэн ширкэттә эшли.

Халыкнын сэламэтлеген саклау олкэсендэ - 4 фельдшерлык-акушерлык пункты эшли.

Авыл жирлеге территориясендэ 7 шэхси һэм 1 оешма кибете халыкка сэудэ хезмэте курсэтэ.

608 эшлэуче кешенен житештеру өлкэсендэ эшлэучелэр – 126 кеше, бюджет өлкәсендә 107 кеше, житештеру булмаган башка сферада эшлэучелэр - 261 кеше, крестьян-фермерлык хужалыкларында , шэхси предприятиелэрдэ шогеллэнучелэр – 65кеше.

Авыл жирлегендэ эш урыннары чикле булганлыктан , халыкнын кубесе узеннэн арткан терлекчелек продуктларын « Солэйманов» хэм « Гэрэев» шэхси предприятиелэренэ хэм Казанга базарларга алып барып сата. Мэсэлэн, авыл жирлеге халкы 797,2 т сот сатып, бу бер хужалыкка ел дэвамында 2,5т сот сатылган дигэн суз, уз хужалыкларына 43000 сум файда китергэннэр, моннан тыш шэхси хужалыклар ел дэвамында 30млн 548000 сумлык 109100 кг терлек хэм кош ите сатканнар, бу бер хужалыкка 346 кг ит туры килэ. Бүгенгесе көндә үзләреннән арткан һәм күрше тирәләрдән алган продукияне казан базарларында алып барып сатучы 7 хуҗалыклар бар.

**Шәхси хуҗалыклар:**

 2014 елда ЛПХ ларда барлык мал саны 525, сыер саны 243 баш, 2015 елда барлык мал саны 519, сыер саны 234 калды.Мал саны кимү ягына бара. Мал саны кимүнең сәбәпләре. Бигрәктә савым сыерлары. Сөт бәясе түбән. 2-3 не бозаулаган сыерларда лейкоз. 20-30 л сөт бирә торган сыерларны 20-25 меңгә алыпсатарларга тапшырып, 60-70 меңгә буаз тана яки сыер алырга кирәк. Бу бәягә кеше сыер ала алмый. Мал саны шуңа кими. Мин моны узган җыелышта да күтәреп чыккан идем. Авыл хуҗалыгы идарәсе тарафыннан төпле җавап булмады. Минем тәгъдимем шул. Лейкоз авыруы бүгенгесе көндә күмәк хуҗалыклардагы терлекнең 20% лейкозлы. Сөтләрен саталар, бер ук казанга, бүгенгесе көндә 20-22 сумнан. Аларга ярый. Хуҗалык бит авыру сыеры була торып кайнатмыйча эчми, кулланмый. 3оовет работниклар мәсәләгә якын килеп эш итсеннәр иде. Ә саннарга килгәндә сыерлар саны кимү КФХ лар саны арту белән бәйле. КФХ лар ачкан һәр семьяда 4 һәм аннан күбрәк сыеры бар иде. Алар ЛПХ дан КФХ га күчтеләр.

Белгэнебезчэ, районыбыз житэкчелеге 3 һэм аннан да кубрэк сыер асраучы шэхси хужалыкларга бушлай сыер саву аппаратлары тапшыра. Мэсэлэн, 2013-2015 елда безнен ОлыМэтэскэ авыл жирлегендэ барлыгы 39 шэхси хужалыкка шундый аппаратлар бирелде һәм 2015 елның январь аена аппарат алу өчен тагын 4 хуҗалыкка документлар җыеп тапшырылган иде, ләкин саву аппаратларын әле алмадылар.

 Шәхси хужалыклардан сот сатып алу бэясе жэй айларында 10 сумга тошеп терлеклэр асрауга киткэн чыгымнарны да каплый алмый иде, бугенгесе кондэ аларга саткан 1 литр сотлэре очен 15 коннэн 15 конгэ 17 сумнан исэп-хисап ясап баралар, ә узган ел бу күрсәткеч 19 сумны тәшкил итә иде. Хөрмәтле Илдус Фатихович! Шәхси хуҗалыклар сөте дә, күмәк хуҗалыклар сөте дә бер үк төрле бәядә булырга тиеш дип беләм. Районда 20 сөт җыючы булса, 20 сендә 20 төрле бәя. Моны ничектә булса сөт җыючыларны халык белән очраштырып, вакытында дөрес аңлатма бирә торган итеп оештыра алсак әйбәт булыр иде. Кулланучылар хокукларын яклау комитетында, антимонополиягә һәм коррупциягә каршы көрәш комиссияләренә чакырып кайбер эшмәкәрләрне тыңласак та әйбәт булыр иде.

 Моннан тыш ел саен Республика хокумэте тарафыннан сыер асраучы шэхси хужалыкларга акчалата ярдэм иту дэ зур этэргеч булып тора.

2014 елда шэхси хужалыкларга 247 сыерга 494 мен сум акча бирелгэн иде. Бу күрсәткеч **2015 елда 244 сыерга 732000 сум 1 сыерга 3000** сум күләмендә акчалата ярдәм бирелде. Шуны әйтергә кирәк халык сарык асрауны хәзер бик кирәккә санап бетерми, йон бәяләре юк дәрәҗәсендә, итен тагын урнаштыру өчен урын кирәк. Халык хәзер кәҗә асрауны кулай күрә башлады, хөкүмәтебез быел 1 кәҗә башына 1000 сум күләмендә акчалата ярдәм дә итте. Барлыгы 31 савым кәҗәләренә акчалата ярдәм булды.

Быел да бу ярдэм курсэтелсэ, эйбэт булыр иде.

 2015 елда Авыл хуҗалыгы һәм азык төлек министрлыгы тарафыннан чыгарылган программаларда да Олы Мәтәскә авыл җирлегендә яшәгән халык даими катнашып файдаланып тора. 2015 елда шәхси хуҗалыкларда мал санын аттрыру яки торак төзү программаларында катнаштык. Мәсәлән: Югары Мәтәскә авылында яшәүче Галимов Нияз хуҗалыгы шушы программада катнашып 200000 сумлык грант отты. Нияз шушы акчага 6 ай эчендә кече ферма төзеп куйды. Бүгенгесе көндә аның 4 баш савым сыеры, 3 баш танасы,1 баш бозавы бар.

 ЛПХ га яңадан бер ярдәм төре: анысы 1 баш тана сатып алучыларга 15000 сум күләмендә субсидие каралган. Бу чарада безнең авыл җирлегеннән 6 хуҗалык катнашты. Шәхси хуҗалыклар алган таналарның 5 сенә хөкүмәт тарафыннан кире кайтарылды. Бу барлыгы 2015 елда 5 танага 75000 сум акча кире кайтарылды. Тагын 3 танага документлар җыеп тапшырылды. Бу авыл җирлегендә яшәүчеләргә бик зур стимул булып тора. Бу өлкәдә безгә булышлык иткән җитәкчеләребезгә чиксез рәхмәтебезне җиткерәбез.

Олы Мәтәскә авыл җирлегендә бары тик тырыш, уңган, булган халык кына яши диясем килә. Халык малын да ала, техникасында ала, йортында сала, каралты – курасын да яңарта. Халыкта “теләк” дигән әйбер көчле. Табышы булгач кредит алырга да куркып тормый. Кредит алып булсада техникасын да яңадан –яңага алыштырып тора.

 Шул исәптән Олы Мэтэскэ авыл жирлегендэге шэхси хужалыкларда 78 трактор, 21 йок автомобиле, 244 жинел автомобиль, 76 мотоблок ,куп санлы печэн чапкычлар, бэрэнге утырту һәм алу ,печэн пресслау ,печэн жыю техникалары бар. Алар техникалары белэн узлэренен хужалыкларында гына эшлэмилэр, башкаларга да, бакча сукаларга ,бэрэнге утыртырга хэм алырга ,печэн жыйнауда булышалар бигрэк тэ аларнын хезмэтеннэн узлэренен пай жирлэрен рэсмилэштергэн авылдашлары файдалана.

 Бугенгесе кондэ 62 кеше узлэренен 356,5 га пай жирлэрен шэхси милек итеп теркэделэр. Шуларнын – 39 ы Олы Мэтэскэнеке ,барлыгы 224,25 га, Югары Мэтэскэ авылында-23 кеше 132,25 га жирнен хужалары булдылар. Бу нисбэттэн шуны да эйтеп утэсем килэ, районыбыз житэкчелеге кайбер урыннардагы кебек халыкка пай жирлэрен алуда торле киртэлэр тудырмый э киресенчэ аларны тиз арада рэсмилэштерергэ булыша. Пай жирлэренэ ия булган кешелэрнен кубесе уз жирлэрендэ терлек азыгы , моннан тыш,иген культуралары, бэрэнге устерэлэр. Артып калган терлекчелек хэм игенчелек продуктларын башка хужалыкларга да саталар.

3**.Авыл жирлеге бюджеты, салымнар жыемы , табыш чыганаклары.**

Авыл жирлеге советынын 2015 ел очен бюджеты 3млн 920700 сум булып, утэлеш – 3 млн 977500 сум тэшкил итте ,ягъни – 101%

**Салымнар жыемы.**

 **план утэлеш %**

физик затлардан кергэн табыш 150000 162000 108 %

милек салымы 103000 113200 109,9 %

жир салымы 255000 255500 100,2%

Тулэуле хезмэтлэр 174000 2085 00 119,8 %

салым булмаган керемнэр 9400 16800 178,7%

 Бердәм авыл хуҗалаыгы салымы 16000 8700 54,4

Үзара салым 176200 174600 99,1%

**БАРЛЫК ЖЫЕМ 883600 939300 106,3%**

2014-2015 елларда бездә Республика күләм уздырылган үзара салым референдумы үткәреп халыкның фикерен белеп, тиешле карарлар кабул ителде. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының **2013 нче елның 22 нче** ноябреннән булган **909 нчы номерлы карары** белән гражданнарның үзара салым акчаларын җәлеп итеп, җирле мәсьәләләрне хәл итү өчен Республика бюджетыннан бюджетара трансфертлар бирү тәртибе расланган иде. Аның нигезендә халыктан җыелган һәр сум өчен республикадан 4 сум акча бүленә.

 2015 елда район буенча үзара салым җыю турында 2 нче тапкыр референдум үткәрелде. Бу чара авыл җирлегендә яшәүчеләрнең үз теләкләре белән үткәрелде. Халыкка референдумга хатле күпме акча җыеласы , дәүләттән күпме кайтасы һәм ул акчаны һәр авыл халкы нинди максатларда куллану үз иркендә икәнен аңлатылды. Безнең авыл җирлеге буенча барлыгы 174600 сум акча җыйналды. Авыллар буенча:

Олы Мәтәскә буенча 395 кеше 79000 сум

Югары Мәтәскә буенча 153 кеше 30600

Лесной бистәсендә 143 кеше 27000

Ямбулат авылы буенча 125 кеше 25000

 Тәмте Мәтәскә буенча 65 кеше 13000

**Хөкүмәттән кайткан 681600 сум**

2014 елда Олы Мәтәскә авыл җирлегендә узган референдум нәтиҗәләре буенча 18 яше тулган **877** кеше исемлеккә теркәлгән булса, шуларның **853е**, ягъни **97,3** % катнашты. Барлыгы 24 кеше үзара салым акчасын тапшырмаган.

2015 елда исә исемлектә **881** кеше булса, шуларның **874** катнашты, ягъни 99 %. Барлыгы 7 кеше үзара салым акчасын тапшырмаган. Үзара салым һәр балигъ булган гражданнан 200 сум күләмендә җыелды. Тавыш бирү нәтиҗәләренә килгәндә **721** кеше үзара салым кертүне хуплап тавыш бирде, бу **82%** тәшкил итте. Үзара салым кертүне хупламаучылар саны **162, б**у **18 %.** Нәтиҗәдә үзара салым буенча референдум үтте дип саналды.

2014 елда үзара салым акчасы 97,3 % җыелды. 2015 елныкы 99 % булып җыеп тапшырылды.

Дөрес 2014, 2015ел өчен түләмәүчеләр бар, бу өлкәдә без эшне башладык инде. Районның административ комиссиясенә исемлек тапшырылды. Бу 2014 ел өчен хөкүмәттән кайтасы акча белән 24000сум , 2015 ел өчен 7000 сум барлыгы 31000 сумны тәшкил итә дигән сүз. Бу урында тагын бер мәсьәләгә тукталып үтәсе килә, бездә пропискада булып та еллар буена кайтып күренмәгән кешеләр бар.

Олы Мәтәскә авыл җирлеге буенча 2014 нче елда җыелган үзара салым акчалары түбәндәге эшләргә планлаштырылды:

**1. Олы Мәтәскә авылларында урам утларын яңартырга;**

**2. Олы Мәтәскә, Ямбулат, Югары Мәтәскә авылларында юлларны ремонтлау;**

**3. Лесной бистәсендәге һәм Ямбулат авылларындагы су трассаларын ремонтлау өчен;**

**4. Олы Мәтәскә авылындагы Фатих Хөсни урамы белән Су буе урамнарын тоташтыручы күперне һәм Тәмте Мәтәскә авылындагы җәяүлеләр йөри торган “ Тәмтебаш” күперен ремонтлау өчен;**

 **5. Югары Мәтәскә авылында зират коймасын ремонтлау өчен.**

**6. Олы Мәтәскә, Тәмте Мәтәскә авылларында чишмәләрне, Ямбулат авылынды коеларны ремонтлау өчен;**

Ә 2015 елда җыелган үзара салым акчалары түбәндәге эшләр өчен планлаштырылды:

**1. Олы Мәтәскә, Ямбулат, Югары Мәтәскә, Тәмте –Мәтәскә авылларында урамнарга вак таш җәюгә;**

 **2. Лесной бистәсендә су трассасын ремонтлау өчен;**

**3. Олы Мәтәскә авылында урам утларын яңарту өчен;**

 **4. Олы Мәтәскә авылында “ Мәтәскәбаш” күперен яңарту өчен**

 **5. Олы Мәтәскә авыл җирлегенә кергән биш авылга да пожарный мотопомпа алу өчен;**

Авыл җирлеге буенча 2014 елда 170600 сум, 2015 елда 174600 сум акча җыеп тапшырылды.

Барлык җыелган акчалар авыл җирлекләренең махсус счетларында сакланалар һәм референдумнарда кабул ителгән карарлардагы максатларга гына кулланыла алалар. Җыелган акчаларның максатчан кулланылышын Татарстан Республикасы Финанслар министрлыгы, Татарстан Республикасы буенча казначылык идарәсе, районның финанс-бюджет палатасы контрольдә тота.

2014-2015 елларда үткәрелгән рефендум карарын без ни дәрәҗәдә үти алдык хәзер шуңа кыскача анализ ясап үтәрбез.

2014, 2015 еллардагы референдум акчалары тиешле дәрәҗәдә тотылды.

1. Урам утларының янмый торганнары алыштырылды, яңа фонарьлар куелды, электр утын экономияләү максатыннан щит учет булдырылды. 2. Ә инде юлларга килгәндә Олы Мәтәскә авылында: Татарстан урамына 800м, Су буе урамына 400 м, Тынычлык урамына 900м; Югары Мәтәскә авылының Яшьлек урамына 300 м, Су буе урамына 600м, Хезмәт урамына 350м; Тәмте – Мәтәскә авылының Тау асты урамына 300 м, Чишмә урамына 300м, Ямбулат авылының Татарстан урамына 800м, М.Ногманов урамына 300 м таш салынды;

Барлыгы авыл җирлеге буенча 5 км 250 м урамнарга каты таш түшәлде. Башлаган эшне бетерик дип “ Агрохимсервис” берләшмәсе 98 мең сумга аванска эшләде. Авылларны төзекләндерүгә куйган хезмәтләре өчен “ Агрохимсервис” һәм “ Максат” оешмасы җитәкчеләренә зур рәхмәтемне белдерәм.

1. Лесной бистәсендәге су проблемасын хәл иттек. Башня куймыйча гына яңа скважина казып гидро бак кына куеп 220 ВТ ка гына эшли торган насос куеп, су өчен җыела торган акчаны 2 мәртәбә киметә алдык.
2. Безнең авыл җирлеге буенча барлыгы 167 мең акча үзләштерелмәде. 150 меңе 5 авылга мотопомпалар һәм кирәк күләмдә рукавалар алу өчен иде, ә 17 меңе Лесной бистәсендә скважина буровайт итеп су трассасына күчерәсе калды. Бу акча килешү буенча күчми торды, чөнки эшләгән эшләре өчен тагын 67 мең акча түлисе бар.

**Олы Мәтәскә авыл җирлеге буенча 2015 елда җыелырга тиешле үзарасалым.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Эшләнәсе эшләр | Барлык тотылачакакча |  Шул исәптән |
| Халыктан җыелыргатиешле үзарасалым | Татарстан Республикасы бүлеп бирәчәк акча |
| 1 | Урам утларын карау өченОлы Мәтәскә авылы | 47000 | 9400 | 37600 |
| 2 | Олы Мәтәскә авылы:1.Су буе урамының юлын ремонтлау өчен-400м.;2. Татарстан урамының юлын ремонтлау өчен- 800м.;3.Тынычлык урамының юлын ремонтлау өчен-400м. | 700009000057000 | 140001800011400 | 560007200045600 |
| 3 | Ямбулат авылының Татарстан урамының юлын ремонтлау өчен-800м. | 75000 | 15000 | 60000 |
| 4 | Югары Мәтәскә авылы:1.Яшьләр урамының юлын ремонтлау өчен- 300м.;2.Су буе урамының юлын ремонтлау өчен-200м.;3.Хезмәт урамының юлын ремонтлау өчен-250м. | 500003300040000 | 1000066008000 | 400002640032000 |
| 5 | Тәмте-Мәтәскә авылы:1.Тау асты урамының юлын ремонтлау өчен - 300м.;2. Чишмә урамы юлын ремонтлау өчен - 300м. | 2800028000 | 56005600 | 2240022400 |
| 6 | Лесной бистәсендәге суүткәргеч трубаларны ремонтлау өчен | 113000 | 22600 | 90400 |
| 7 | Олы Мәтәскә авылындагы күпергә ремонт ясау өчен | 100000 | 20000 | 80000 |
| 8 | Пожар куркынычсызлыгына беренче кирәк-яраклар өчен:1. Олы Мәтәскә авылы;
2. Югары Мәтәскә авылы;
3. Ямбулат авылы;
4. Лесной бистәсе;
5. Тәмте-Мәтәскә авылы.
 | 3000030000300003000030000 | 60006000600060006000 | 2400024000240002400024000 |
|  |  | **881000** | **176200** | **704800** |

**Олы Мәтәскә авыл җирлеге буенча 2015елда җыелган**

**үзарасалым.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п |  Авыллар исемлеге | Кешесаны | җыелырга тиешле үзарасалым | Җыелганүзарасалым | Татарстан Республикасы бүлеп биргән акча |
| 1 | Олы Мәтәскә авылы | 395 | 79000 | 79000 | 300000 |
| 2 | Югары Мәтәскә авылы | 153 | 30600 | 30600 | 122400 |
| 3 | Лесной бистәсе | 143 | 28600 | 27000 | 106400 |
| 4 | Ямбулат авылы | 125 | 25000 | 25000 | 84000 |
| 5 | Тәмте-Мәтәскә авылы | 65 | 13000 | 13000 | 68800 |
|  | **БАРЫСЫ** | **881** | **176200** | **174600** | **681600** |

 2015 елның 1 январеннән авыл җирлеге тарафынна бирелгән 43 вәкәләтнең 15 төре генә калдырылды. Бу вәкәләтләр хөкүмәт тарафыннан финанслана торган вәкәләтләр түгел. Ә акча белән беркетелгәннәрен бездән алдылар. Шулай булгач җәмагать, Үзара салым җыю референдум үткәрүне быел да дәвам итәргә кирәк. Моның өчен без сезнең белән бу эшне алданрак башкарсак эйбәт булыр иде. Үзегезнең тәгъдимнәрегезне белдерерсез. Монда район җитәкчелеге дә үз фикерен җиткерер дип уйлыйм.

**4. Шэхси хужалыкларны устеру буенча кредитлар.**

 Халыкка терлек асрауда ,терлечелек торакларын төзу хэм янартуда, авыл хужалыгы техникасын сатып алуда льготалы авыл хужалыгы кредитлары зур стимул булып тора. 2015 елда барлыгы 42 хуҗалык 7583000 сумлык - шуның 9 хуҗалык үз эшләрен үстерү буенча 2млн230000 сумлык кредит алган.Бу райондагы авыл жирлеклэре буенча ин югары курсэткечлэрдэн санала.

**5. Крестьян-фермерлык хужалыклары,шэхси предприятиелэр эшчэнлеге**

**турында.**

2012 елда авыл жирлеге территориясендэ 4 крестьян- фермерлык хужалыгы бар иде . Аларга 2013 елда тагын бер крестьян- фермерлык хужалыгы- «Шэрипов» кушылды. Ә инде 2014 елда “ Садикова” , “Каримуллин” һәм “Мухаметшин” крестян фермерлык хуҗалыклары өстәлде. 2015 елда яңадан ике крестьян- фермерлык хужалыгы- «Алексеев» һәм “ Зиябиева” кушылды. «Алексеев» крестян фермерлык хуҗалыгы үз эшен кура җиләге үстерү буенча башлап җибәрде. «Зиябиева» крестян фермерлык хуҗалыгы үз эшен иген үстерү буенча эшне башлап җибәрде. Шулай ук шәхси эшмәкәрләрнең эше дә тукталып тормый. Шуларның берсенә генә тукталып үтәсем килә.

Лесной бистәсендә шәхси эшмәкәр Павленко Юлия чәчәк үстерү буенча үз эшен уңышлы гына башлап, эшен җиренә җиткереп, төрле күргәзмәләрдә , конкурсларда катнашып эш алып бара . 2015 елда Павленко Юлия Казан шәһәре Башкарма комитеты тарафыннан үткәрелгән “ чәчәкләр күргәзмәсендә” катнашып 2 урынны алды һәм акчалата премия белән бүләкләнде. Шушы эшләрне күреп, белеп Республика житэкчелеге жаны-тэне белэн жиргэ береккэн ,тэвэккэл һәм тырыш кешелэргэ ел саен уз эшен ачу очен грантлар бирэ. Моның өчен бары тик катнашып карау теләген генә уятырга кирәк. Ә тырышлык һәр кешенең үзеннән тора.

 2015 елда “ Валиуллин” крестьян -фермер хужалыгы “ Терлекчелек тармагы үстерү ” буенча грант отып, 3млн009000 сумлык акча алып үз эшен дәвам итте. Ул шушы суммага яңа ферма төзеп, баш санын 100 башка тутырырга тиеш. Бүгенгесе көндә аның фермасының 100 % әзер инде. Уңышлар сиңа Илнур!

 Авылларда шушындый кешеләр булганда әле авыллар яшәр, киләчәккә өмет бар дигән фикердә калыйк. Бу фермерларда үзебезнең авыл халкына да эш урыннары булыр дип ышанасы килә.

 Олы Мәтәскә авыл җирлегендә эшләп килүче крестян –фермер хуҗалыкларының бүгенгесе көндә мал санына килгәндә:

**узган ел белән чагыштырып**

«Сэлэхиев» хужалыгында **2014** елда аның барлыгы 66 мөгезле эре терлеге, шуның 40 сыер, 26 бозау , **2015** елда аның барлыгы 71 мөгезле эре терлек, шуның 40 сыер, 31 баш бозавы бар.

 «Валиуллин» хужалыгынын 2014 елда аның барлыгы 24 мөгезле эре терлек, шуның 12 сыер, 12 бозавы бар иде. 2015 елда аның барлыгы 36 мөгезле эре терлек, шуның 12 сыер, 24 бозавы бар.

«Шарипов » хужалыгынын 2014елда 41 баш барлык мал саны, шуның 24 баш сыеры 17 бозавы бар. 2015 елда аның барлыгы 38 мөгезле эре терлек, шуның 24 сыер, 14 се бозавы бар.

 2014 елда «Садикова » хужалыгы сөтчелек белән шөгелләнү өчен грант откан иде. 2015 елда ферманы аякка бастырып ул 100 баш мөгезле эре терлек сыйдырышлы ферма төзеп чыкты. Бүгенгесе көндә аның аның барлыгы 30 баш мөгезле эре терлеге , шуның 20 сыер, 10 бозавы бар.

Фермер хуҗалыклары савым сыерларының баш саннарын буаз таналар хисабына арттырдылар . Алар терлекчелектэн тыш ,игенчелек,бэрэнге, терлек азыгы устеру белэн шогельлэнэлэр.

 «Каримуллин » крестян фермер хужалыгы сөтчелек белән шөгелләнү өчен грант отты. Ул 100 баш мөгезле эре терлек сыйдырышлы ферма төзеп бетерде .

 Бэрэнге устеру юнэлешен сайлаган « Гобэйдуллин» крестьян-фермерлык хужалыгы быел да бэрэнге утыртып,16 эш урыны булдырды. Бэрэнгедэн мул уныш жыйнап район мэктэплэрен, туклану предприятиелэрен тээмин итте, һәм Казанда уза торган ярминкәләрдә теләп катнаша.

«Мухаметшин » хужалыгы сарык үрчетү буенча үз эшен башлап җибәрде. Һәм быел казчылык юнәлеше буенча эшләргә теләк белдерде.

“ Алексеев” хуҗалыгы Олы Мәтәскә авылында 5 г җир сатып алып кура җиләге утыртты.

Шэхси фермер хужалыкларда терлеклэр асрауга килгэндэ 2015 елнын 1 январе белэн чагыштырганда 2016 елнын 1 январенда барлык могезле эре терлек 37 башка артык.

**2015 елда барлык мал саны 175 булса, сыер саны 96 җитте.**

2014 елда 353 ц ит һәм 4039 ц сөт тапшырган,

 2015 елда 135 ц ит, 6201 ц сөт тапшырган.

**2014 елда ОЛЫ Мәтәскә авыл җирлегендә барлыгы 8 КФХ булса, 2015 елда 10 КФХ булды**.

**6. Авыл жирлегендэ яшьлэр белэн эшлэу , халыкнын спортка монэсэбэте**.

Бугенгесе кондэ авыл жирлегендэ 16 яшьтэн 30 яшькэ кадэр барлыгы 273 яшь кеше бар. Шуларнын 14 е мэктэплэрдэ белем ала, 80 сы махсус урта хэм югарыбелем бируче уку йортларында укыйлар,175 е шэһэрдэ хэм авылда торле тармакларда эшлэуче яшьлэр. Авыл жирлегендэ 7 кеше составындагы яшьлэр комитеты бар. Яшьлэр комитеты узенен эшчэнлегенен нигезе итеп яшьлэрне файдалы жэмгыять эшенэ тартуны яшьлэрнен ялын кызыклы хэм файдалы итеп уткэруне ,торле спорт ярышлары оештыру , уткэруне хэм аларда актив катнашуны саный.

Олы Мэтэскэ авыл жирлегендэ элек-электэн спортка, бигрэк тэ татарча корэшкэ, волей-болга,футболга һәм хоккейга зур игътибар бирелэ. Олы Мэтэскэ урта мэктэбе янында район программасы нигезендэ хоккей мэйданчыгы ел саен боз белән катырыла, шул шугалакта иртэ дэ кичлэрен дэ кешеләр озелми. Дэрестэн сон мэктэп балалары хоккей белэн шогеллэнсэ, эштэн сон олкэн яшьтэгелэр дэ тимераякта шуарга килэлэр, мэктэптэн прокатка алып чангы шуалар. Ел саен авыл жирлеге буенча купторле спорт ярышларын уз эченэ алган кышкы спартакиада уткэрелэ. Шушы ук күренеш Ямбулат һәм Югары Мәтәскә авылында да күзәтелә. Алга таба авыл жирлегенен башка торак пунктларында да кечерэк размерда булса да шугалаклар ясарга исэп бар.

 **7. Хокук саклау органары белэн эшлэу торышы .**

Бэхеткэ каршы 2015 елда авыл жирлеге территориясендэ авыр жинаятьлэр

 булмады. Эмма шулай да 3 жинаять очрагы теркэлде. Алда саналган жинаятьлэрне ачу участок полиция хезмэткэре Газизов Раил Илфар улы тырышлыгы белэн оператив рэвештэ хэл ителде. Авыл жирлеге Советы анын белэн даими элемтэдэ тора, килеп чыккан проблемаларны бергэлэп чишу остендэ эшли. Шунысы куанычлы, сонгы елларда эчучелек белэн шогельлэнучелэр бермэ-бер кимеде,тэртип бозулар,жинаятьлэр саны азаю да шунын ачык нэтижэсе.

**8. Авыл жирлегендэ дини тормышнын торышы**.

2015 елда Олы Мәтәскә авылында Салахутдинова Миләүшә иганәсе белән тозелэ торган мәчет куллануга тапшырылып бетмәде әле. Ләкин бу эш инде ахырына якынлашып бетте. Мәчеттә дини гыйлем алу белән беррәттән, дини бәйрәмнәр, ифтар мәҗлесләре уздыру гадәткә кереп бара.

 Мәчетебез иркен, зур, якты, җылы. Су үткәргеч мәчеткә уздырылган. Бугенгесе көндә электр җылылыгы белән җылына. Документлар регистрация аша үтә.Боларның барысы да Илнурның тырышлыгы. Әле көз көне генә яңа мәчетебезне искиткеч матур тимер киртә белән әйләндереп алдык. Мэчеткэ тапшырылган сэдакэлэр ялгыз карткарчыкларга, мохтажларга бирелде. Корбан бэйрэменэ чалынган мал итлэре Иске Жори авылындагы мэдрэсэгэ , Саба районынын Югары Утар , Икшермэ авылларындагы интернатларда тэрбиялэнучелэргэ илтеп бирелде.

 Ел саен яз, җәй һәм көз айларында биш авыл зиратын чуп-чардан, ауган хэм черек агачлардан чистарту буенча омэлэр оештырыла. Монда һәр кеше үз өлешен кертергә тырыша.

 Бөек Җиңүнең -70 еллыгына карата авыл җирлегендә төрле чаралар үткәрелде. Ветераннар белән очрашулар, аларның өйләрендә булып яшәү шартлары белән танышып ярдәм итүләр, бергәләшеп авылыбызның мәдәният йорты каршысына агач утыртулар оештырылды. Ветераннарыбызны бәйрәм хөрмәте белән чәй табыны артында концерт куеп бүләкләү тантанасыда бик күңелле узды.

 Шулай ук ел саен билгеләп үтелә торган “ Өлкәннәр көне “ дә безнең авыл җирлегенә кергән һәрбер авылда бик зурлап чәй табыны артында концерт номерлары белән үрелеп бара. Өлкәннәребез бу чараларда бик теләп катнаша.

 **9 . Авыл жирлеге эшчэнлеге турында.**

2015 елда авыл жирлеге Советы эшчэнлеге, авыл жирлеге Уставына узгэрешлэр авыл жирлеге территориясендэге халыкнын конкуреше хэм яшэеше, жирлектэге экология хэм санитария-гигиена торышы, анда урнашкан хужалыкларнын эшчэнлеге,авыл Советы мэсьэлэлэренэ,авыл жирлеге Советына халыктан кергэн гариза-утенечлэр жалобалар белэн эшлэунен торышына багышланган хэм гомумэн, авыл жирлеге Советынын башка купкырлы эшчэнлегенэ кагылышлы кон тэртиплэре белэн барлыгы 4 гражданнар жыелышы, 18 авыл жирлеге Советы утырышы булды. Авыл жирлеге Советы узенен топ эшчэнлеге жирлек территориясендэ яшэуче халык мэнфэгатьлэрен ,анын утенеч-сорауларын унай хэл иту остендэ эшли. 2015 елда торле сорау -утенеч белэн 1018 кеше морэжэгать иткэн. Алар кубрэк гаилэ, социаль-конкуреш мэсьэлэлэренэ ,салым жыйнау , жир –йорт документларын рэсмилэштеру ,ЗАГС ,нотариаль хезмэт курсэту мэсьэлэлэренэ кагышлы морэжэгатьлэр булды.Безнен вэкалэттэ булмаганнарын районнын торле оешмаларына чыгып,унай хэл итэргэ тырышабыз.

2015 нче елда җирләрне рәсмиләштерүне сорап 33 хуҗалыктан гариза керде. Гаризалар кангатьләндерелде, 29 хуҗалык җирләрен арендага алды, 4 хуҗалык җирләрне шәхси милек итеп рәсмиләштерде. Һәр мөрәҗәгать иткән гражданның сорауларын, ихтыяҗларын вакытында тиешенчә хәл итәргә тырыштык.

.Республиканын муниципаль берэмлеклэр порталындагы узебезнен Олы Мэтэскэ авыл жирлеге сайтына фотолар белэн татар хэм рус теллэрендэ авыл жирлегенен купкырлы эшчэнлеген, авыл жирлегендэ утуче мэдэни,дини, спорт хэм башка чараларны яктырткан материаллар биреп барабыз.

 Хәзер электрон техника, интернет челтәре алга киткән заманда халыкка уңайлы булсын өчен электрон түләүләр барлыкка килде. Шул нисбәттән безнең авыл җирлеге хезмәткәрләре дә торак коммунал хезмәтләре һәм башка электрон түләүләрдән файдаланалар.

 Авыл жирлеге Советы каршында ветераннар, инвалидлар, хатын – кызлар, хокук бозуларны кисэту буенча Советлары кебек жэмэгать оешмалары , ирекле халык дружинасы эшли. Аларнын эшчэнлеге авыл жирлеге Советы житэкчелеге тарафыннан даими контрольдэ тора.

Халык друҗинасының кирәкле һәм файдалы эш башкарганына без үзебез дә инандык һәм аның эшчәнлеге өстендә эшләячәкбез. Ирекле халык друҗинасы составында 12 кеше тора. Аларның составында эти- әниләр, депутатлар һәм җаваплы оешма җитәкчеләре тора. Быел друҗина членнарына махсус киемнәр, җилетлар, повязкалар һәм иң мөһиме район прокуроры Сөнгатуллин Рим Фархатович һәм Россия эчке эшләр министрлыгының Теләче районындагы бүлеге җитәкчесе – **Хәйретдинов Айдар Фоатович** тарафыннан ДНД членнары белән күзгә-күз карашып, аңлашып ирекле халык друҗинасы активистларына таныклыклар тапшырылды.

 2015 елда авыл жирлеге территориясен яшеллэндеру,торак пунктларынын эчен һәм тирэ-ягын тэртипкэ китеру буенча шактый эшлэр башкарылды, даими рэвештэ юлда чисталыгын хэм хэр йортнын матурлыгын тээмин иту йозеннэн ел саен « Ин урнэк шэхси хужалык» исемле конкурс уткэрэбез. Чисталыкнын ике айлыгы азагында махсус тозелгэн комиссия белэн авылларны йореп чыгабыз . 1,2,3 урыннарны алган хужалыкларны Сабантуй бэйрэме конне мэйдан уртасына чакырып булэклибез. Авыл жирлеге Советы карары белэн 1 урынга чыккан иң чиста хужалыкны 1 елга,икенче урын алганны 6 айга, 3 урынны алган хужалыкны 3 айга суга тулэудэн азат итэбез. 2015 елда Шагабиев Рафаэль, Валиуллин Ильнур һәм Шарипов Фоат хужалыклары шундый льготага лаек булдылар. Авыл жирлеге территориясенэ кергэн торак пунктлары тау итэклэренэ,юл кырыйларына торле яшь агач усентелэре утыртылды. Һәм болар җәй айларында юл кырыйларында, чишмә, тау итәкләрендә үскән чүп – чардан даими чистартылып чабылып торыла.

Бугенгесе кондэ куп кенэ авыл жирлеклэре,шул исэптэн Олы Мэтэскэ авыл жирлеге дэ жыелган жирле налоглар хисабына гына яши алмый, бигрэк тэ ин куп суммада жыелырга тиешле милек салымы буенча льготалар бик куп булганда. Бу унайдан инвестициялэр керту остендэ эшлэу бик мохим.

**2015 елда авыл җирлегенә хөкүмәттән кергән инвестицияләр.**

 2015 елда авыл җирлегенә барысы 26321 мең сумлык инвестиия керде. Болар КФХ “Шарипов” фермасына юл. Яшҗләр урамы аша 730м, КФХ “ Садикова” фермасына юл 1100м. Олы Мәтәскә урамнарын яктырту буенча республика программасында катнашу, Олы Мәтәскә авыл клубынаһәм Олы Мәтәскә урта мәктәбенә доступная среда программасында катнашу. Шулай ук халыктан җыелган һәм мәчет бүлеп биргән акчага Олы Мәтәскә мәчетенә койма эшләнелде. Халыктан 120 мең сум акча җыйналды, мәчет 30000 бирде. Бу изге эшләре өчен барлык авыл халкына һәм авылыбыз имамы Илнур хәзрәткә зур рәхмәтебезне җиткерәбез.

 2015елның 24 август көнне  Олы Мәтәскә авыл җирлегенә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов килде.  Ул Республикадагы эшләп килә торган **инвестицион программаларның тормышка ашуын һәм Олы Мәтәскә авлындагы фермерлык хәрәкәтенең үсеше белән танышты.**Р.Н. Миннеханов      шушы авыл җирлегендә яңа гына оешып эшли башлаган КФХ “ Садикова Г. М.”  гаилә фермасында булып райондагы  барлык  крестьян – фермер  хуҗалыкларының  җитәкчеләре белән очрашты. Авыл хуҗалыгында үз эшен башлаган гаилә фермерларына төрле өлкәдәге бизнеска дәүләт программалары булачагына ышандырды.

Президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңнеханов авылларга гел килми,

 шул уңайдан без Олы Мәтәскә авылының көньяк – көнчыгыш өлешен чүп – чардан, төрле агачлардан арындырып менә дигән халыкка ял итү урыны булдырдык. Өр яңа күпер, юл салынып, плотина төзелде. Быел монда балык тотарга, су коенырга мөмкин булачак.

**10. Халыкнын авыл жирлеге тормышында катнашуы**.

 Алдагы еллар белэн чагыштырганда ,авыл жирлегендэ яшэуче халык узлэре яши торган авыл тормыш-конкурешен яхшыртуда бераз активлаша тоште дияр идем ,зиратларны чистарту , мэчет тозелешлэрендэге омэлэргэ килделэр. Э шулай да кайбер очракларда су колонкалары ватылу, чишмэлэр тозеклэндеру хэм чистарту,купер ремонтлау эшлэренэ халык авырлык белэн генэ жыела.

**11. Алда торган эшлэр, хэл итэсе бурычлар.**

 1. 2016 елда Ямбулат авылында хөкүмәт программасын нигезендә урам утларын яктыртуны тормышка ашырырга;

2. Сулыкларны һәм су буйларын тәртипкә китерү елы буларак чишмәләрне һәм су буйларын тәртиптә тоту;

3. Экологик хәлнең торышын яхшырту;

 4. 28 февральдә үтәчәк референдумны уңышлы үткәрү һәм салым җыюны тулысынча тәэмин итү;

 5. Сентябрь аенда үтәчәк дәүләт думасы депутатларын сайлауларны уңышлы үткәрү.

 6. Теләче районы яңадан оешуга 25 ел тулу уңаеннан барлык төр чараларда актив катнашу.

Игътибарыгыз өчен рәхмәт!