**Олы Мәтәскә авыл җирлеге Советының 2017 елга отчеты.**

Хәерле көн хөрмәтле Ильдус Фатихович, авылдашлар,килгән кунаклар!

 Менә тагын бер ел узып, еллык эшчәнлеккә нәтиҗә ясар вакыт җитте. Узып киткән ел мөһим вакыйгаларга бай ел булды һәм, тулаем алганда уңышлы гына үтте. Быелгысын исә тагын да яхшырак итеп үткәрү фәкать үзебезнең җирлектә яшәүчеләрнең тырышлыгыннан, идарә итүче органнарның халык мәнфәгатьләрен аңлап, тыңлап, бергә-бер эш итүдән тора.

 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 кв.м.

 Ел дәверендә авыл җирлеге Советының 14 утырышы үткәрелде, 27 көн тәртибе каралып , тикшерелгән мәсьәләләр буенча тиешле норматив-хокукый актлар кабул ителде. Җирле үзидарә турындагы федераль һәм республика законнарына таянып, авыл җирлеге уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертелде. Шулай ук авылларны төзекләндерү, чистарту, яшелләндерү ,янгынга каршы көрәш, экстремистлык очракларын профилактикалау чаралары, коррупциягә каршы көрәш һәм башка мәсьәләләр каралды.

 Бугенгесе кондэ Олы Мәтәскә авыл җирлегендә 10 авыл жирлеге Советы депутаты бар. Шуларнын 2 се хатын-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. Аларда барлыгы 409 хуҗалык исәпләнә, шуларның 62 се дача йортлары һәм 33 се буш йортлар, ә калган **314 йортта 1088 кеше яши**. Шуларның 1053 сы татарлар, 30ы руслар,башка милләт вәкилләре 5 кеше. Җирлектә яшәүче халыкның 567се хатын-кызлар, ирләр 521 тәшкил итә.

|  |  |
| --- | --- |
| **Авыллар**  |  **Халык саны** |
|  | **2016** | **2017** |
|  Олы Мәтәскә | 519 | 516 |
|  Югары Мәтәскә | 186 | 182 |
| Лесной бистәсе | 186 | 188 |
|  Ямбулат  | 146 | 133 |
|  Тәмте- Мәтәскә  | 74 | 69 |
| **БАРЛЫГЫ** | **1111** | **1088** |
|  |  |  |
|  |  |  |

 **Ә 4 егетебез: Лесной бистәсеннән Гимадутдинов Алмаз ,Сибагатов Фэргэт,Ибрагимов Раушан ,Олы Мэтэскэ авылыннан Ибрагимов Фэнил Россия хәрби көчләре сафларында хезмәт итә.**

 Яшьләрнең 84 зе мәктәптә , 73 е Республиканың югары һәм махсус уку йортларында укыйлар.Мәктәпкәчә яшьтәге балалар саны 86, пенсионерлар 245кеше. Авыл җирлеге буенча 502 эшче кеше исәпләнә. Шуның эченнән: авыл хуҗалыгында эшләүчеләр- 100 кеше, бюджет оешмаларында- 104, районнан читтә эшләүчеләр- 74, башка оешмаларда- 183 кеше, 3 кеше районыбызның мәшъгуллек үзәгендә учетта тора, 10 крестьян –фермер хужалыгы бар, шәхси хуҗалыкларында гына эшләүчеләр 68.

 Демографик ситуацияггә килгәндә, җирлегебездә халык саны кызганычка каршы, кимү ягында. Моңа сәбәпче булып, туу кимү, үлем очраклары арту, шулай ук җирлектән күчеп китү тора. 2017елда авыл жирлеге территориясендэге демографик хэлгэ килгэндэ, саннар сөенерлек тугел.

 2016 ел белэн чагыштырганда 2016 елда 6 бала туды,20 кеше үлде

2017 елда 7 бала туды,15 кеше үлде

Җирлектәге демографик күрсәткеч таблицада чагыла.

**Авыл җирлеге биләмәсендә:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  2016 |  2017 |
| туу |  6 |  7 |
| Үлү |  20 |  15 |
| Язылышу |  7 |  4 |
| Авыл җирлегенә килүчеләр саны |  14 |  10 |
| Авыл җирлегеннән китүчеләр саны |  25 |  25 |

**2.Халыкнын мэшгульлеге.**

Олы Мэтэскэ территориясендэ - « Тан » жаваплыгы чиклэнгэн ширкэт,

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

 « Тан» ЖЧШ тэ бугенгесе кондэ- 45 кеше, « Алан» жужалыгынын Олы Мэтэскэ булекчэсендэ – 12 кеше , Ленин урман хужалыгында - 32 кеше ,

5 кеше « Теләче агрофирмасы» жаваплылыгы чиклэнгэн ширкэттә эшли.

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

Авыл жирлеге территориясендэ 5 шэхси һэм 1 оешма кибете халыкка сэудэ хезмэте курсэтэ.

 Авыл жирлегендэ эш урыннары чикле булганлыктан , халыкнын кубесе узеннэн арткан терлекчелек продуктларын « Солэйманов» хэм « Гэрэев» шэхси предприятиелэренэ хэм Казанга базарларга алып барып сата. Мэсэлэн, 2017 елда авыл жирлеге халкы 749,3 т сот сатып, бу бер хужалыкка ел дэвамында 2,4т сот сатылган дигэн суз, уз хужалыкларына 12738,1мен сум файда китергэннэр, моннан тыш шэхси хужалыклар ел дэвамында, бер көнгә бер сыерга уртача 8,9 кг сөт апшырган. 314 хуҗалыкка 593 МЭТ бар , шуңа 126,8 т ит 36772 мең сумлык терлек хэм кош ите сатканнар Бу 1 хуҗалыкка , бу бер хужалыкка 4ц ит туры килэ. Бүгенгесе көндә үзләреннән арткан һәм күрше тирәләрдән алган продукцияне казан базарларында алып барып сатучы 7 хуҗалыклар бар.

**Шәхси хуҗалыклар:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  2015 |  2016 |  2017 |  |
| МЭТ |  519 |  520 |  593 |   |
| ш.эченнән сыерлар |  234 |  219 |  234 |  |
| сарыклар |  461 |  383  |  512  |
|  Кәҗәләр |  44 |  71  |  71  |
| атлар |  1 |  0 |  0 |
| умарта |  889 |  677 |  680 |

 Таблицадан күренгәнчә 2015 елда барлык мал саны 519, сыер саны 234 иде, ә 2016 елда ЛПХ ларда барлык мал саны 520, сыер саны 219 баш, 2017 елда барлык мал саны 593, сыер саны 234.Мал саны башка елларга караганда арту ягына бара. Халык хөкүмәт тарафыннан бирелә торган программаларда актив катнаша. Безнен авыл жирлеге буенча 2015-2017 елларда программа нигезендә хөкүмәт тарафыннан бирелә торган субсидияле 16баш тана алынды барлыгы 285 мен сумлык. Бу сыерларны хуҗалыклар биш ел асрарга тиешләр.

 Аңа да карамастан җирлектә эле барыбер лейкозлы сыерлар шактый. Халык бу сырларның шактыен алыштырды инде. Сөт бәяләре түбән булуга да карамастан халык быребер терлек асрауга өстенлек бирә. Авыл халкының куп өлеше читкә чыгып эшләргә мәҗбүр. Шуңа да карамастан халык мал санын киметми. Маллар һәр хуҗалыкта табыш чыганагы булып тора.

 Авылдагы тормыш рәвешен саклап, республикада төрле төбәк программаларын тормышка ашыра барып,авыл халкын терлек һәм кош-корт асрауга тартырга тырышалар,фермерлыкка ярдәм итү өчен төрле чаралар күрелә.

 Шул уңайдан декабрь аенда фермерларны эшмәкәрләрне һәм авыл җирлегендәге актив халыкны җыеп район хакимияте башлыгы һәм район җитәкчелеге катнашында түгәрәк өстәл артында җанлы әңгәмә үткәрдек. Анда хөкүмәттән бирелә торган ярдәмнәрне аңлаттык.

Җирлектә 2 шәр сыер асраучы 33 хуҗалык, 3 әр сыер асраучы 19 хуҗалык , 4 сыер асраучы 5 хужалык бар, 5 әр сыер асраучы 3 хуҗалык, 7сыер асраучы 1, 10 сыер асраучы 1 хужалык бар.

 Республика берничә ел рәттән терлек азыгы сатып алу өчен сыер асраучы хуҗалыкларга субсидия бүлеп бирә, шуның белән савым сыерлары асрауга киткән чыгымнарның бер өлешен каплый. Узган ел да бер сыер башына 3 әр мең сум исәбеннән барлыгы 702 мең сум акча бүлеп бирде. Хуҗалыкларында кәҗә асраучылар да игътибарсыз калмады: бу ел башыннан терлек азыгы сатып алу өчен бер кәҗә башына берәр мең сум исәбеннән барлыгы 46 мең сум акча бүленеп бирелде. Быел да бу ярдэм февраль аенда ук булыр дип торабыз.

 ( телеведениедән ишеткәннәрдән чыгып)

**2015-2017 елга 2227600 сумлык субсидия алды.**

 **2015 елдан башлап таналарга да субсидия бирелә.**

Субсидия бирелэ 1 баш исәбеннән: Буаз таналарга – 15 мең сум, нәселле таналарга – 20 мең сумнан, чит өлкәдән булса 30 мең сум. Субсидиянең күләме алган тананын бэясеннэн 50 процентыннан артмаска, транпорт чыгымнарын исэпкэ алмыйча бирелэ. Буаз, нәселле таналар юридик затка ия булган авыл хужалгы оешмаларыннан алынырга тиеш, э нәселле таналар алган оешманын «Нәселле таналар» үрчету буенча таныклыгы булуы хәм хуҗалыкта таналарны 5 ел дәверендә асралуы мөхим. Тана алганлыкка түләү кәгазе, килешү, ветсправка, актлар булырга тиеш. Бер шәхси хуҗалыкка 5 баш тана алу мөмкинлеге каралган. Төп шарт-ул терлекне биш ел дәвамында саклау. Мондый субсидиядән 2016 елда 7 хуҗалык ярдәм күрде.2 017 елда 6 хуҗалык ярдәм күрде. Бу авыл җирлегендә яшәүчеләргә бик зур стимул булып тора. Бу өлкәдә безгә булышлык иткән җитәкчеләребезгә чиксез рәхмәтебезне җиткерәбез. Быел без һәр авылда һәрбер өй саен кереп халыкка нинди хөкүмәт тарафыннан бирелә торган субсидияләрне аңлатып йөрдек.

 **Күпләп кош-корт асраучы шәхси хуҗалыкларга хөкүмәт ярдәм күрсәтә**. Сатып алынган кош-кортның баш саны 50 баштан ким, 100 баштан артмаска тиеш. Мәсәлән 20 каз, 10 үрдәк, 30 чеби алган очракта да программада катнашып була. Субсидиянен кулэме алган кош-корт бэясенен 50 процентыннан артмаска, транпорт чыгымнарын кертмичэ исэплэнэ. 1 баш куркэгэ, казга-100 сум, 1 урдэккэ – 80 сум, 1 бройлер чебигэ – 30 сум субсидия тулэу каралган. Дэулэт ярдэме Татарстан Республикасы билэмэлэрендэ теркэлгэн кошчылык хужалыкларыннан алынган кош-кортлар очен генэ бирелэ. Сатып алынасы кош-кортларнын яшьлэре бер айдан зур булырга тиеш тугел. Бройлер чеби хэм урдэк 2 ай, каз хэм куркэне хужалыкларында 4 ай асрарга мэжбури. Ярдэмне вакытында алу очен 2018 елнын 1 июненэ кадэр гариза язып, узегез яши торган авыл жирлегенэ документларны тапшыру сорала. Әлеге кош-корт йорт хуҗасы исеменә алынырга, ветобъедениениядән белешмә, сатып алганлыкка документ, килешү, квитанция булырга тиеш..

 2017 елда да бу программа безнең авыл җирлегеннән 20 хуҗалык катнашып шушы субсидияләр алу бәхетенә ирештеләр.

**2016 -2017 елда барлыгы 298 кеше катнашып 71800 сумлык субсидия алды.**

**Малларга ветеренар ярдәмгә 2017 елда 31 хуҗалык катнашып 67 баш малга 20100 сумлык субсидия алды**. Бу билгеле күп түгел. Чөнки узган ел без һәр авылга да белдерүләр генә элгән идек. Ләкин һәр йортка кереп йөрмәдек. Шунлыктан безнең 58 хуҗалык элеге мөмкинчелектән кулланган булса тагын 17400 сумлык субсидия алган булыр иде. алмады.Монда безнең дә гаеп бар

 Шәхси хуҗалыкларда асралучы сыерларга **профилактик чаралар** буенча хезмәт күрсәтә. Шулай ук хуҗалык кенәгәсенең 2018 елнын 1 гыйнварына мал саны булуы мөхим, сыер башына дәуләт ярдәме – 300 сум тәшкил итә. Агымдагы ел тәмамланганчы, дәүләт ярдәме алган терлекләрне асрау зарур. Шәхси хуҗалыклар өчен каралган дәүләт ярдәме бн барлык гражданнарда куллана ала, и мөхиме тәләпләргә туры килүе, әгәрдә дәүләт ярдәмен алганнан сон терлекләр авырып, я булмаса сугымга озатылса ветеринар биргән белешмәне хәм актны авыл җирлегенә вакытында тапшыру мохим.

 Бер үк вакытта республикада ТР Президенты Рөстәм Миннеханов күрсәтмәсе буенча хуҗалыкларында өч һәм аннан артык савым сыеры асраучы гаиләләргә ярдәм итү программасы эшләнде.Мондый хуҗалыкларга **кече сөт фермалары** төзү өчен бер тапкыр бирелә торган дәүләт субсидиясенең күләме 100 меңнән алып300 мең сум тәшкил итә. Шәхси хужалыкларда сөтчелек тармагы буенча мини-ферма булдырырга теләучеләрнең терлек торакларнын 70 проценттан ким булмавы шарт (каркас, фундамет, стена, идән өлешләре). Хуҗалык кенәгәсендә ел башына ягъни 2018 елнын 1 гыйнварына:

- 10 сыер асрарга теләүчеләрнең – 5 баш савым сыеры;

- 8 сыер асрарга теләүчеләрнең – 3 баш савым сыеры;

- 5 сыер асрарга теләүчеләрнең – 2 баш савым сыеры булуы мохим.

Субсидия исап-хисап счетына күчкән көннән алып 6 ай эчендә торакны төзеп бетерү, киләсе 6 айда тиешле баш санына җиткерү. Дәүләт ярдәменә ия булган хужалыклар терлекләрне 5 ел дәверендә асрау каралган.

Субсидия куләме: Мини фермада 10 сыер асраучыларга – 300 мең сум;

 8 сыер асраучыларга – 200,0 мең сум;

 5 сыер асраучыларга – 120,0 мең сум дәүләт ярдәме бирелә.

 Авыл хуҗалыгы һәм азык төлек министрлыгы тарафыннан чыгарылган программаларда да Олы Мәтәскә авыл җирлегендә яшәгән халык даими катнашып файдаланып тора**. 2015 елдан алып 2017 елга кадэр 4 хуҗалык 520 мен сумлык субсидия алган.**  2018 елда тагын бер хуҗалыктан гариза кабул ителде инде .

**Шәхси хуҗалыкларның бүгенге көнгә кадәр алынган барлык субсидия суммасы 3124500 сумны тәшкил итә.**

 Сер түгел, бүген авылда көн күрүченең акча эшләү чыганакларының берсе — мал тоту, сөт сату.

 Сөт җыю буенча Сулейманов Габдулла һәм Гараев Мәхмүт абыйлар үз эшләренә җаваплы карыйлар ,вакытында акчасын алып халыкка январь аеннан 1 литрын 16сумнан расчет ясады.

 Белгэнебезчэ, районыбыз житэкчелеге 3 һэм аннан да кубрэк сыер асраучы шэхси хужалыкларга бушлай сыер саву аппаратлары тапшыра. Мэсэлэн, 2013-2017 елда безнен ОлыМэтэскэ авыл жирлегендэ барлыгы 43 шэхси хужалыкка шундый аппаратлар бирелде. Ел башыннан гына тагын өч хуҗалыктан саву аппараты сорап гариза керде.

 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. Тормыш никадәр генә авыр диеп сөйләшсәк тә авыл җирендә яшәүче хуҗалыклар төзелеш эшен алып баралар, яңа машиналар да сатып алалар. Шул исәптән Олы Мэтэскэ авыл жирлегендэге шэхси хужалыкларда 78 трактор, 21 йок автомобиле, 248 жинел автомобиль, 76 мотоблок , 7 бәрәңге утырту машинасы, 4 чәчкеч, 28 печән чапкыч, 9 печән җыйгыч һәм 8 бәрәңге казу техникасы булу хуҗалыкларга мул итеп терлек азыгы үстерү һәм хәзерләү өчен тулы шартлар тудыра . 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.

  **Пай җирләре**:Бугенгесе көндэ 87 кеше узлэренен 500,25 га пай жирлэрен шэхси милек итеп теркэделэр. Шуларнын – 55 ы Олы Мэтэскэнеке ,барлыгы 316,25 га, Югары Мэтэскэ авылында-32 кеше 184,0 га жирнен хужалары булдылар. Шуның 22 пай җирен үзләре чәчә, 126,5 га,33 пай 189,75га аренда да. Югары Мәтәскә дә 13 пай үзләре чәчә, 74,75га,19 пай аренда да 109,25га 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 2017 ел очен бюджеты **5млн 224332**сумбулып, утэлеш – **4 млн 459564**сум тэшкил итте ,ягъни – 85,4%

**Салымнар жыемы.**

 **план утэлеш %**

**физик затларданкергэнтабыш 1303600 1480294 113,55 %**

**милексалымы 70000 176150 252 %**

**жир салымы 242000 248856 103 %**

**Аренда 3400 3456 100%**

**Тулэуле хезмэтлэр 300000 215277 72%**

**Бердәм авыл хуҗалаыгы салымы 2000 3704 185 %**

**Башка тор салымнар - 30000 -**

**Үзара салым 160600 160600 100%**

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.

 2017 елда район буенча үзара салым җыю турында 4 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 160600 сум акча җыелырга тиеш иде, шуның 100% җыйналды. Авыллар буенча:

Олы Мәтәскә буенча 363 кешедән 72600 сум;

Югары Мәтәскә буенча 37кешедән 27400сум;

Лесной бистәсендә 137 кешедән 27400 сум;

Ямбулат авылы буенча 108кешедән 21600сум;

 Тәмте Мәтәскә буенча 58 кешедән 11600сум.

**Хөкүмәттән кайткан 642400 сум**

 **Барлык тотыласы акча 803 000,0**

2017 елныкы 100 % булып җыеп тапшырылды.

Үзара салым һәр балигъ булган гражданнан 200 сум күләмендә җыелды.

Дөрес 2014, 2015,2016 еллар өчен түләмәүчеләр бар, бу өлкәдә без эшне башладык инде. Районның административ комиссиясенә исемлек тапшырылды. Бу урында тагын бер мәсьәләгә тукталып үтәсе килә, бездә пропискада булып та еллар буена кайтып күренмәгән кешеләр бар.

**Олы Мәтәскә авыл җирлеге буенча 2017 елда җыелырга тиешле үзара салым.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п |  Авыллар исемлеге | Кешесаны | җыелырга тиешле үзарасалым | җыелганүзарасалым | Татарстан Республикасы бүлеп биргән акча |
| 1 | Олы Мәтәскә авылы | 363 | 72600 | 72600 | 290400 |
| 2 | Югары Мәтәскә авылы | 137 | 27400 | 27400 | 109600 |
| 3 | Лесной бистәсе | 137 | 27400 | 27400 | 109600 |
| 4 | Ямбулат авылы | 108 | 21600 | 21600 | 86400 |
| 5 | Тәмте-Мәтәскә авылы | 58 | 11600 | 11600 | 46400 |
|  | **БАРЫСЫ** | **803** | **160600** | **160600** | **642400** |

**Олы Мәтәскә авыл җирлеге буенча 2017 нче елда җыелган үзара салым акчалары түбәндәге эшләргә планлаштырылды**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Эшләнәсе эшләр | Барлык тотылачакакча |  Шул исәптән |
| Халыктан җыелырга тиешле үзарасалым | Татарстан Республикасы тарафыннан биреләчәк акча |
| 1 | Олы Мэтэскэ, Югары Мэтэскэ Тэмте-Мэтэскэ,Ямбулат авылларына хэм Лесной бистэсенээлектр энергиясен аз куллана торган лампочкалар алу очен | 60000 | 12000 | 48000 |
| 2 | Олы Мэтэскэ, Югары Мэтэскэ Тэмте-Мэтэскэ,Ямбулат авылларындагы хэм Лесной бистэсендэге урамнарны кардан чистарту,юлларга щебенка салу очен | 603000 | 120600 | 482400 |
| 3 | Олы Мэтэскэ, Югары Мэтэскэ Тэмте-Мэтэскэ,Ямбулат авылларына хэм Лесной бистэсенэСу кудыргыч насослар алу очен | 140000 | 28000 | 112000 |
|  |  **БАРЫСЫ** | **803000** | **160600** | **642400** |

 2017 елларда үткәрелгән рефендум карарын без ни дәрәҗәдә үти алдык хәзер шуңа кыскача анализ ясап үтәрбез.

1. Олы Мэтэскэ, Югары Мэтэскэ Тэмте-Мэтэскэ,Ямбулат авылларына хэм Лесной бистэсенээлектр энергиясен аз куллана торган лампочкалар алынды
2. Олы Мэтэскэ, Югары Мэтэскэ Тэмте-Мэтэскэ,Ямбулат авылларындагы хэм Лесной бистэсендэге урамнарны кардан чистартылды ,юлларга щебенка салынды
3. Лесной бистәсендә чишмәгә һәм скважинага будка ясалды.

1. Олы Мэтэскэ, Югары Мэтэскэ Тэмте-Мэтэскэ,Ямбулат авылларына хэм Лесной бистэсенэ су кудыргыч насослар алынды
2. Олы Мәтәскә авылындагы “ Су буе” урамына чыга торган күпер эшләнелеп кулланылышка тапшырылды.
3. 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.

**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. 2017елда барлыгы 28 хуҗалык 12 634 000 сумлык - кредит алган.Бу райондагы авыл жирлеклэре буенча ин югары курсэткечлэрдэн санала.

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

**турында.**

 2017 елда авыл жирлеге территориясендэ 10 крестьян- фермерлык хужалыгы бар . Шуның 5сы сөтчелек тармагы буенча, 1се кура җиләге үстерү, 1 игенчелек, 1 сарык үрчетү,1 кош –корт асрау буенча эш алып баралар.

* 1. 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 иде. Бугенгесе көндә фермада 96 баш МЭТ бар , шуларның 24 савым сыеры.

**Валиуллин Илнур КФ хуҗалыгы 2017 елда 21,3 т ит җитештергән, 8 т ит саткан.**

**Сөт : 168,8 т сөт җитештергән. 162,2 т сөт саткан.**

* 1. 2017елда “Каримуллин” крестьян -фермер хужалыгыда 25 баш савым- сыры бар .

 **Каримуллин Эхтэм КФ хуҗалыгы 2017 елда 6 т ит җитештергән, сатмаган.**

1. **Сөт : 162,5 т сөт җитештергән. 160,0 т сөт саткан.**
	1. 2017 елда “ Шарипов ” крестьян -фермер хужалыгы “ Терлекчелек тармагы үстерү ” буенча грант отып, 4млн300 менсумлык акча алып яңа ферма төзеп үз эшен дәвам итә. Бугенгесе көндә аның фермасында 71 баш МЭТ бар , шуларның 38 савым сыеры.

**Шарипов Рафис КФ хуҗалыгы 2017 елда 9,6 т ит җитештергән, 8 т ит саткан.**

1. **Сөт : 182,5 т сөт җитештергән. 179,5 т сөт саткан.**

* 1. 2017 елда “ Салахиев ” крестьян -фермер хужалыгы “ Терлекчелек тармагы үстерү ” буенча грант отты , 6млн 419 менсумлык акча алып яңа ферма төзеп үз эшен дәвам итә. Бугенгесе көндә аның фермасында 114 баш МЭТ бар , шуларның 50 савым сыеры

 **Салахиев Рафик КФ хуҗалыгы 2017 елда 19 т ит җитештергән,2,8 т ит саткан.**

**Сөт : 344,5 т сөт җитештергән. 333,6 т сөт саткан.**

2017елда “ Садикова ” крестьян -фермер хужалыгыда 40МЭТ бар, шуның 20 баш савым- сыры бар .

 **Садикова Гөлшат КФ хуҗалыгы 2017 елда 5,6 т ит җитештергән, сатмаган.**

**Сөт : 130,9 т сөт җитештергән, 128,1 т сөт саткан.**

**Камалиев Мөнәвир**  **КФ хуҗалыгы 2017 елда 4т ит җитештергән, 4т ит саткан.**

**Мухаметшин Сөләйман**   **КФ хуҗалыгы 2017 елда 0,2т ит җитештергән, 0,2т ит саткан.**

**Жиләк устеруче КФХ Алексеевның да эше гөрләп бара . Казан ярминкәләрендә кыш айларына кадәр җиләген бик теләп алалар .**

Шуларның берсе Лесной бистәсендә шәхси эшмәкәр Павленко Юлия чәчәк үстерү буенча үз эшен уңышлы гына башлап, эшен җиренә җиткереп, төрле күргәзмәләрдә , конкурсларда катнашып эш алып бара . Ә тырышлык һәр кешенең үзеннән тора.

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

**Барлыгы 306 баш мөгезле эре терлек бар, шуның 137 савым сыеры;**

**Хөкүмәткә барлыгы 23т ц ит, 963,4т сөт тапшырган.**

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

 Бугенгесе кондэ авыл жирлегендэ 16 яшьтэн 30 яшькэ кадэр барлыгы 278 яшь кеше бар. Шуларнын 16 е мэктэплэрдэ белем ала, 41 сы махсус урта хэм югарыбелем бируче уку йортларында укыйлар,215 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.

 Яз җитүгә безнен Олы Мәтәскә урта мәктәп базасында көрәшчеләребезнең иң көтеп алган бәйгеләре татарча корэш ярышлары була. Бу инде 23 ел рәттән афганистанда интернацианаль бурычын үтәгәндә халәк булган якташыбыз Миннегалим Ногманов призына оештырыла.

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

 2017 елда авыл жирлеге территориясендэ 4 жинаять очрагы теркэлде. Алда саналган жинаятьлэрне ачу участок полиция хезмэткэре Каюмов Салават Тәбрис улы тырышлыгы белэн оператив рэвештэ хэл ителде. Авыл жирлеге Советы анын белэн даими элемтэдэ тора, килеп чыккан проблемаларны бергэлэп чишу остендэ эшли.

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

 2017 елда Олы Мәтәскә авылында Салахутдинова Миләүшә иганәсе белән тозелэ торган мәчет төзелеп бетеп куллануга тапшырылды. Мәчетебез зур, матур, чиста,якты ,җылы. Җәй айларында мәчетебезнең тирә ягын авыл халкы белән берлектә матур чәчәкләр белән әйләндереп алдык. Яңа мәчетебездә атнага 3 көн укулар оешып китте. Моның өчен оештыручыларыбыз Илнур хәзрәткә һәм Рузиләгә чиксез рәхмәтлебез.Ураза айларында хэр атнанын жомга, шимбә, ял коннәрендэ ифтар мэжлеслэре уткэрелде. Авыл халкы һәр җомга намазларын шушы матур мәчетебездә укып кайталар.

 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 -72 еллыгына карата авыл җирлегендә төрле чаралар үткәрелде. Иң истә калганы Шушы авылда туып үскән Фидаиль, Илгиз, Фәрхәт Закировлар Олы Мәтәскә авылында Бөек Ватан сугышында катнашкан авылдашларыбыз истәлегенә Һәйкәл- обелиск төзеделәр. Бу изге эшләре өчен барлык авыл халкы исеменнән хөрмәтле Закировлар гаиләләренә чиксез рәхмәтебезне җиткерәбез.

Олы Мәтәскә авыл җирлегнә кергән барлык обелискларда яңартылды. 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.**

 2017 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, 14 авыл жирлеге Советы утырышы булды. Авыл жирлеге Советы узенен топ эшчэнлеге жирлек территориясендэ яшэуче халык мэнфэгатьлэрен ,анын утенеч-сорауларын унай хэл иту остендэ эшли. 2017 елда торле йомыш-утенеч белэн 819 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.

 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 коммуналь 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. Аның составында 12 кеше исәпләнә.Аларнын эшчэнлеге авыл жирлеге Советы житэкчелеге тарафыннан даими контрольдэ тора.

+.

 2017 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. 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 эшлибез.

**2017 елда авыл җирлегенә хөкүмәттән кергән инвестицияләр.**

 2017 елда авыл җирлегенә хөкүмәт программасы нигезендә барысы 40млн357мең 565 сумлык инвестиция керде. Болар Тәмте –Мәтәскә авылында 357,565 мен сумга урам утлары урнаштырылды һәм 40 млнга Казан – Шәмәрдән – Ямбулат юлының Тәмте- Мәтәскә авылында 2 км асфальт юл һәм күпер эшләнелде.

1**0. 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.

 Белгәнебезчә 2018 елның 18 мартында Россия президентын сайлаулар көне. Илебез имин, тормышыбыз мул, тыныч илдә яшәүне тәэмин итә торган президентны сайлыйсы була. Моңа кадәр Олы Мәтәскә авыл җирлегендә яшәгән халык 3 сайлау участогында да сайлауларда актив катнаштылар, дөрес итеп үз фикерләрен җиткерделәр. Президент сайлауларында да сез үзегезнең конституцион бурычыгызны үтәрсез дип сайлауларга чакырып калабыз.

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

 1. Авыл җирлеге биләмәсендә яшәүче халыкның тормыш – көнкүреш шартларын яхшырту өстендә актив эш башкару һәм халыкка хезмәт күрсәтүче учреждениеләрнең эшен контрольгә алу;

2. Авылның экологик чисталыгын булдыруда халык белән актив эшләү;

3. 2018 елның үзара салымын вакытында җыеп тапшыру һәм билгеләнгән эшләрне башкарып чыгу;

4. 2018 ел ир- атларны яклау елы буларак хатын – кызларга ирләренә карата йомшакрак булуларын тәмин итәргә кирәк.

 Игътибарыгыз өчен рәхмәт!

Олы Мәтәскә авыл җирлеге башлыгы: М.А.Валиуллин