Иске Суыксу авыл жирлеге башлыгы 2015 ел өчен отчеты.

 Хэерле кэн Азат Касымович, президиум депутатлар һәм чакырылган кунаклар!

 Бугенге чыгышымда Буа районында ин зур авылларнын берсе булган Иске Суыксу авыл Советынын 2015 нче елдагы эшчэнлеге белэн таныштырып китэсем килэ.

Безнен авыл жирлеге - 2 авылны берлэштерэ. Барлыгы 1306 кеше яши, даими тормаучыларны кертеп санаганда(пропискада) – 1498 кеше исэплэнэ, шуларнын 481 - пенсионерлар. Йортта ялгыз яшэуче пенсионерлар – 82 кеше, шулардан 19 кеше баласыз ялгызлар. Ялгыз эбилэрне караучы 6 социаль работнигыбыз бар. Кеше яши торган йортлар саны – 511. Шулай ук элемтэ булекчэсе ,фельдшер-акушерлык пункты авыл халкына хезмэт курсэтэ, олылар эчен хэм барыбыз эчен дэ бик унайлы , Агрофирма”Ак Барс ”,НПС “Студенец”, 10 шэхси кибет эшлэп тора, 5 мэчетебез бар,мэдэният йорты,китапханэ , участковыйнын кабул иту пункты, урта мэктэп ,айга 2 тапкыр Мобильный офис килә.Айның1-нче,3-нче атнасында - вторник көнне. Барысын да тэптэн уйласак безнен авылыбызда яшэр эчен бэтен унайлыклар да бар,купчелек ерак авылларда кеше саны да азая хэм кешегэ кирэкле социаль хезмэтлэр дэ бетугэ таба, шуна узебезнен авылыбызны узебез кутэрик хэм узебез устерик.

 Авыл жирлегендэ 25 куп балалы гаилэ бар. 18 яшькэ кадэрге 5 балалы-2 гаилэ, 4 балалы – 5 гаилэ, 3 балалы-18 гаилэ яши. Куп балалы гаилэлэргэ социаль ярдэм курсэтелеп тора, коммуналь тулэулэргэ субсидия кайта,Энилэр кэне унаеннан акчалата ярдэм хэм концерт курсэтелде. Социаль яклау идарэсе инвалид балаларга, инвалидлар кэненэ акчалата ,Яна ел унаеннан пакетлар бирде – алар барлыгы 6-ау. Бер гаилә бала алып тәрбияли . Җирлектә 603 эш яшендәге кеше бар, шуның 56 кеше бюджетта, НПС Студенецта 63 кеше, агрофирмада 120 -180 эшләүче, 12 предприниматель, 62 кеше авыл җирлегеннән читтә бар. Бала табу яшендә 157 хатын-кыз яши.

 **Хокүмәтебез тарафыннан** балаларга уңай караш һэм һәрьяклап булышу балаларның тууына этәргеч бирә. Соңгы 5 елны чагыштырып карасак уртача 1 елга туучылар 18 бала туры килә. 2015 елда туучылар саны 18 (12 егет,6 кыз )бала . Мәкт әптә 128 бала белем ала. Аларга 21 укытучы , 5 тех.персонал хезмэт курсэтэ. 2015елда беренче сыйныфка 14 бала, э 2016 елда 12 бала укырга килэчэк. Балалар бакчасына 40 бала йори. Мәктәпкәчә яшьтәге 110 балабыз бар. 2014-2015 нче уку елында мәктәптэ бердәм дәүләт имтиханнарын барлык укучылар да да канәгатьләнерлек билгеләргә бирделәр.

 **Узган** елда улүчеләр саны – 29 кеше булды. Соңгы 5 елны чагыштырып карасак, үлүчеләр саны - бер елга 24 кеше туры килә,2015нче елда кубрэк тэ булды,олыяшьтэгелэр кубрэк. Улучелэр саны аз булмасада озын гомерле кешелэребез дэ юк тугел. Мэсэлэн: бер әбиебез Низамова Мәрьямбану апа быел 102 яшен тутыра.

Юбилейлары булган бабай эбилэрне котлау матур традициялэрнен берсе.2015 елда Загидуллина бану эбигэ 90 яшь тулды. Сугыш хэм тыл Ветераннары да ихьтибар үзәгендә. Боек Жинунен 70 еллыгы юбилей унаеннан хэкумэтебез тарафыннан подаркалар хэм юбилей медальлэре 70 ветеранга бирелде, Агрофирмада читтэ калмады хэрберсенэ пакетлар тапшырды, э без уз чиратыбызда ветераннарыбызны мэктэпткэ чакырып чэй эстэле артында котладык. Чэй эстэлен хэстэрлэудэ агрофирма,кибетлэр хэм Гимадиев Илдар Исламгалиевич булышты.Булышучыларга,бигрэктэ Гимадиев Илдар абыйга олыларны хэрмэтлэгэне эчен ветераннар исеменнэн --рэхмэт.

 Почта хезмэткэрлэре авыл пенсионерларына барлыгы 2015 елда 65 млн.сумга якын пенсия, тэрле социаль пособиялэр, авыл халкына газета хэм журналларны уз вакытында хэр йортка таратты.

5 ел эчендэ Эшлэгэн эшлэребезне санап бетерэ торган тугел, юл да ясый алмаган булыр идек,ут та кертэ алмас идек,авылыбызда башкарылган башка куп обьекларны ФАП,полиция йорты,мэктэпкэ ремонт, плотинага ремонт --- Татарстанда авылларга каралган төрле социаль программалар эшләп тормаса. Бу программалар авыл эчендәге көндәлек проблемаларны чишәргә зур ярдәм. Хөрмәтле иптәшләр! Җирлегебезнең барлык казанышлары – безнең уртак тырышлыгыбыз нәтиҗәсе. Күмәк эшкә үз өлешен керткән һәрберегезгә зур рәхмәтләремне җиткерәм.

 --Алдагы еллар кебек ук 2015 елда авыл хужалыгы эчен хэм авыл халкы эчен дэ бик авыр хэм туземлеккэ сынала торган ел булды .Мина авыл советы житэкчесе буларак **авыр** , но бик унышлы ел булды,чэнки халык эчен бик зур эш башкарылды .Ин 1-нче куптэн кетелгэн “Чиста су ”программасын тормышка ашырып иске тробалар урынына яна торбалар 10 км озынлыгында сузылды, 3 яна скважиналар казып,унышлы гына халыкка хезмэт итэ, бу эшкэ дэулэтебездэн 30 миллионга якын акча булеп бирелде,тагы шунын кадэр кирэк була.

 2-нче булып 2014 елда халыктан 237200 сум жыелып акча җирле бюджет счетына күчерелде дэулэт өстәмә арттырып 948800 сум түләде .,общий 1186000 сум булды. Шул акчага 750 метр озынлыгында Гагарин урамына юл салынды, э инде 2015 елдагы халыктан барлыгы 155000, дэулэттэн 620000 сум бирелде,общий 775000 сум булды. Шуна Яна Суксу ягына зиярэткэ кадэр юлны,(погода комачаулады,кэннэр матурлатуга тигезлэп бетерэбез) калганнын 580 тонна пожарный каршысына ташлата ташылды( тагы 22 Камаз кайтачак). Э инде быел уткэрелэчэк самообложения үзара салым җыю буенча җирле референдумга барыгызныда кэтеп калабыз, актив катнашып авылыбызны (алда эйтеп уткэн идем ) кутэрик хэм узебез устерик,чэнки бездэ ясалган юлны башка авылга кучермилэр,юл барыбызгада кирэк олысына кечесенэ,машинага жэяулегэ,пока дэулэтебез безгэ шундый мэмкинлек биргэндэ файдаланмасак без узебезне узебездэ, килэчэк буын да дэрес анламас диеп уйлыйм.Еллар тиз утэ. Бердэм булсак анласак юлларнын узебез эчен икэнен 5-6 ел эчендэ жинеп чыгачакбыз,акчаны биру жинел тугел, чэнки акча беребезгэдэ жинел килми, актив катнашырга,дэулэт 100 сумга 400 сум биргэндэ бердэ икелэнмэскэ,БИК ЗУР ПОДДЕРЖКА АВЫЛ ЖИРЛЕКЛЭРЕНЭ.

 3нче - яналыгыбыз жирлегебездэ ин зур яналыкларынын тагы берсе 5нче мэчет тезелеп ачылуы. Мэчет ачылышына кунаклар куп жыелды,хэр килгэн кунак кустэнэчлэр белэн килгэн иде.Ул урында иске мэчет иде хэм территориясе дэ тузган иде, э хэзер ялт иткэн кояш кебек нурлы,Ул урам Колхозный урам эбилэре апалары бик тырыштылар ,тирэ ягын жыешырга булышсыннармы, мэчетнен узен буясыннар мы, осталарны ашатырга булышсыннар мы. Шул тырышлык кумэк эш 3-4 ай эчендэ мэчет аякка басты. Мэчет кенэ тезелми-- безнен апалар мэчеткэ укырга да йэрилэр. 2015 тэ Яна Суксу мэчете ачылганга 20 ел булды, мэчетебезне зурлап Казаннан Ульяннан кайттылар,бик матур зурдан булды очрашу.

Авыл Советы үзенең эшен “Ак Барс Буинск” агрофирмасы, белән бергә алып бара, агрофирма күп проблемаларны хәл итәргә булыша. Өлкәннәр көне уңаеннан, барлык 481 пенсионерга 10-ар кг.он бирелде.Үз мәшәкатьләре дә күп булуына карамастан,агрофирма урамнарны кардан арындырып,җәй көннәрендә ферма янындагы чүп түгү урынын төрттереп, чистартуда булышып торалар .

 Мэктэп укытучылары, укучылары, мэдэният хезмэткэрлэре, авыл Советы хезмэткэрлэре белэн Иске Суыксу авыл жирлеге билэмэсендэге посадкаларны чистарттык, агачларны акладык. ООО “Ак Барс”Буинск филиал №4 жэмгыяте известь белэн тээмин итте. Уз чиратымда, элеге эштэ катнашучыларга зур рэхмэт белдерэсем килэ.

 Халыкның рухи сәламәтлеген ныгытуда мәдәният әһәмиятле урын алып тора , төрле категория кешеләрен берләштереп, аралашу мөмкинлеге булдыра,бэйрэмнэрне горлэтеп уздыралар , төрледән - төрле матур спектакльләр уйныйлар. Авыл халкы аларны яратып карый. Мэдэният хезмэткэрлэре рухи сәламәтлекне ныгытучылар гына тугел, безнен авыл территориясенен санитарлары дияр идем,куреп торасыз авыл территориясенен чисталыгы аларнын тырышлыгы,барыгызныда узегезнен йорт тирэлэрегезне чисталыкта тотуыгызны,матур чэчэклэр устеруегезне сорар идем,кояш карый башлауга жин сызганып эшкэ тотынырга, бердэм булып авылыбызнын чисталыгын,матурлыгын кайгыртып эшлэргэ,яшэргэ кирэк.

Бердэм булып авылыбызнын мэнфэгатьлэрен кайгырту дигэндэ авыл жирлеге Советында 10 депутат бар.Хэр депутатнын тэрле яктан кайгыртуына таянып эшлим,мэсьэлэн НПС начальнигы хэм депутатыбыз Вафин Илдар Сэетханович хэрвакыт транспорт белэн булыша, зур проблема булган Яна Суксу ягындагы чуплекне терттереп чистартып торалар. депутатыбыз Замалетдинов Илдар Саетовичка рэхмэт клуб башыннан су утэ иде барлык кирэк яраклары белэн берсузсез булышты, кирэк вакытта кран машинасыда безнен карамакта була, барлык авылдашлар исемнэн аларга рэхмэт эйтэсем килэ.

Авыл җирлеге советының тагын бер төп эшчәнлеге, бюджет һәм финанс өлкәсен дөрес юнәлештә алып бару, хосусый керемнәрнең планын үтәү, салымнар җыю һәм контрольдә тоту.

Авыл халкы салымнарны вакытында хэм тиешле кулэмдэ тулэп барырга тиешбез. Авыл жирлеге бюджетына 2 тэрле налог керэ – имущественный(милек ) хэм земельный налог (жир) керэ, куп кеше транспорт (машина )налогы да безгэ керэ диеп уйлап ялгыша. хэм инде халыкта шундый сорау туа налог тулибез --кая китэ?Куп кеше сорау бирэ . Шул налоглар авылнын урам утларын ел дэвамында ягуга, клубны жылытуга тотыла. 2013 елда урам уты яндырылган эчен 186мен сум кулэмендэ,2014елда 328мен,2015 елда 586мен акча тулэнде.

 ***Куп урамнарда баганадан узлэре кабызып узлэре сундерэ торган,но вакыт вакыт кеннен яртысы житэ багана уты сунмэгэн,ул йорттагы кеше йоклап ята или оныткан була, эендэге утны экономит итеп булмэ саен сундереп йэри дер мэгаен.Алар узлэрен белэ – мин аларга звонит итеп залдагы утыгызны сундерегез эле диеп эитэм дэ ,алар эйтэ сунгэн ул.Мин тагы эйтэм залдагы утыгызны кэндез кабызып куегыз ,э багана утын сундерегез дим.Икенче онытмастан пример китереп эйтуем була инде ул****.*

Шулай ук авыл башкарма комитетында хәрби учет өстәле эшли. Беренчел Хәрби исәптә 270кеше тора. призывниклар- 32 кеше. 2015 тэ 7 кеше Россия Федерациясе кораллы көчләре сафында хезмәт итәргэ китте.

 Халыкның тормыш дәрәҗәсен тагын да яхшырту юнәлешендә дәүләт тарафыннан зур ярдәм күрсәтелә. Хэкумәтебез авыл хужалыгын кутәрү олкәсендэ, программалар эшен дәвам итте. Татарстан Республикасы Министрлар кабинетының 59 номерлы карарын тормышка ашырып шәхси хуҗалыкларда савым сыерларының баш саннарын саклау максатыннан, хөкүмәтебез субсидияләр бирде,1 сыерга 3000 кулэмендэ акча хэм быел дэулэтебез тагын бер яналык сэт бируче кэжэлэргэ дэ 1000 сумлата акча бирде. Бугенге көндә авыл җирлегендә 115 сыер,35 савым кэжэлэре асрала.Халык узеннэн арткан сөтне дәуләткә тапшыра, бугенге көнгә сөт бәясе 14-15 сум -1 литры. Шәхси ярдәмче хужалыкларны устерү– кон узәгендәге мәсьәлә булып кала.Пай жиренэ печэн, бодай,арпа бирелде.Терлек асраучылар очен авыл хуҗалыгы кредитын(ЛПХ) алу отышлы. 2010-2015 елларда 178 хужалык субсидияле(48 миллион) кредиттан файдаланып терлек сарайлары салдылар һәм тезекләндерделәр,терлекләр,умарталар алдылар.2016 елда да бу эш дэвам итэчэк.

 3 сыер хэм аннан кубрэк асраучыларга дэулэт программасы буенча субсидияле савым аппаратлары бирелде, Кибетлэрдэ 27000 гэ якын торса, дэулэт 12000гэ бирде, безнен авылда 2 семья алды,бугенгесе кенгэ сыер асраучыларда 8 аппарат бар.

Авыл жирендэ тырыш кешелэр дэ куп.эш юк диеп сызланып,зарланып утыру ялкаулык кына. Жэй кене каз - урдэк,тавык – чеби устереп табыш алып семьясын туендыручылар да бар.Мэсэлэн шуларнын берсе – Хусаинова Фэния апа.Быел 300 каз устереп реализациялэде. Кемнэр кишер,чэгендер,бэрэнге,кэбестэ устереп сатмакчы була, аларга Казан шәһәрендә авыл хуҗалыгы продукциясен саттырга мэмкинчелек була сентябрьдэн тотынып декабрьгэ кадэр.Мина яки авыл советына алдан белгертергэ генэ кирэк.

 Авылда халыкнын яшэу рэвеше дэ начар диеп тэ эйтмэс идем, шэкер яхшы яшибез ,но проблемалар да аз тугел.Киләчәктә дә дэулэт программаларның саны һәм аларның финанслары чикләнмәгәндә авылларның яшәвен тагында яхшыртырбыз дигән өметтә калабыз.

Проблемаларнын берсе булып жэйге айларда авылга су житмэве иде, суларны булдыру буенча халык морэжэгате куп булды ,шуны истэ тотып 2015 елда авылны чиста су программасына кертеп ярты авылнын торбаларын алмаштырдык.Бу районыбызнын башлыгы Азат Касымович хэм анын ярдэмделэренен тырышлыгы,аналарга авылдашлар сезнен исемегездэн бик зур рэхмэт. 2016 елдада авыр булсада дэвам итэсе иде алла телэсэ шулай булыр диеп ышанып калабыз.Монын эчен проектнын 1/3 тулэп бетерэсе бар. Проект 1.460.000 сумлык булды,шунын 1миллионын авыл советы грант отты, э калган 460.000мын быелгы самообложения белэн тулисе иде,шулай эшлэмэгэндэ проект тэгэллэнмэгэн дигэн суз хэм калган ярты авылнын тробаларын алмаштыра алмаякчакбыз,э алмаштыру бик тэ кирэк.(уземнэн сэйлэ бераз).Авылдан 92000 генэ жыярга(368 кеше),э калган 368000не дэулэт эсти.(яна торбалар гына тугел бит эле анда,гидрантлары бар,базлары –бер урамда жимерелсэ шул урамныкын гына туктатып торабыз бэтен авылны тугел,но яна алай тиз жимерелмэс, но скважиналарны эшлэткэн электроэнергия эчен тулэргэ обязательно,эшлэтеп бетереп документлары булгач Яна Суксулар кебеккэ кучэбез алла телэсэ,башкача никак ). 2015 елда Су торбалары, скважиналар жимерелеп тора,Янасы ясалынгынча Чапай урамы башында 2 тапкыр килеп ясадылар,Колхозный урамында урталык скважинасы февраль аенда хэм апрель башында ясалынды. Напор яхшы,арттагы урамда М.Джалиля декабрь аенда 2 жирдэн ясалынды,эйту генэ жинел - ясалынды дип.Нэрсэгэ тотынсакта акчага бэйлэнгэн,бесплат эйбер юк .

 Жэй кене бик кечле Ураган булды,куп йортларга, сарайларга зыян килде.Шуна авыр булсада йортларны, терлеклэрне страховать итэргэ, купме страховать итуенэ карап тулэнелэ.

Мәңгелек йортыбызны карап тору да һәркайсыбызның бурычы шушы унайдан эйтэсем килэ мэрхумнэребезнен каберлек эслэрен чиста тотарга тиешлеген, вакыт юклыкны сэбэп итмичэ, хэзерге вакытта исэн-сау булган кешелэр эти-энилэренен, эби –бабаларынын каберлэрен барып карасалар иде. Узебез исэн чакта шэхэрлэрдэн балаларыбызны кайтарып, хэрберебез мэрхумнэрнен каберлэрен чистартырга,чэнки беребездэ жир эстендэ калмый. Шунын эчен бер кэн билгелик хэм шул кэнне изге бурычыбыздан читтэ калмыйк. Мэсэлэн – 9нчы Май. Узебез ничек карыйбыз каберлеклэрне,безгэ дэ шулай ук хэрмэт булыр.

Авыл башкарма комитетының эше күп кырлы, үзенчәлекле һәм катлаулы. Бернинди бәя белән дә үлчәнелми торган эш. Бүгенге кондә һәрберебез үзебезгә карата, якыннарыбызга карата, тирә-күршеләребезгә карата игътибарлы булыйк. Башкарылган эшләр белән беррәттән, эшлисе эшләребез дә күп. Сезнең белән берлектә эшләгәндә генә без уңай нәтиҗәләргә ирешербез дигән теләктә калам. Теләкләр, планнар, хыяллар бик күп, аларны чынга ашыруда илебез тынычлыгы хэм узебезнен тырышлыгыбыз , сабырлыгыбыз гына кирэк.

 Эшлэребез куп диеп салэмэтлек турында да онытмыйбыз. Авыллар арасында спортакиадалар оештырабыз. Яктыртылган урманга лыжаларда шуарга барабыз,сезне дэ эндим лыжада шуарга, лыжада булмаса узебезнен дэ яктыртылган урамыбыз бар шунда жэяу йэрергэ,хэм куп олырак апалар шулай эшлилэрдэ.

2016 елның сентябрь аенда сайлау була. Мин сезнең һәрберегез бу сайлауларда актив катнашып, югары гражданлык бурычыгызны үтәрсез диеп ышанасым килэ.

*Эш планнарыбызга килгәндә,* алда торган топ бурычларнын берсе -  *узебезнен хэм дэулэттэн программасы белэн белэн юллар тозү :*

 *---- икенчесе- чиста су программасы проекты өстендэ эшлэп,иске торбаларыбызны алмаштырып бетерэсе иде:*

 ------Авыл территориясен тэртиптэ,чисталыкта тоту. Авыл очендэ несанкционерованный свалкылар булдырмаска бирелгән урында гына чуп чарларны түгәргә башка урынга түгергә рехсәт ителми. Үзегезне дә һәм безне дә штрафлардан сакларга.

 ---Зиярэтлэребезне чистартырга.

Монда буген безнен авылдашыбыз,депутатыбызЗамалетдинов Илдар Саитовичнын туган кэне.Аны туган кэне белэн чын кунелдэн авылдашлар сезнен исемегездэн котлап - озын саулыклы гомер,кунел тынычлыгы, гаилә бәхете ,балаларынын игелеген курергэ язсын иде дигэн телэребез. Эшлэре булып унышлы гына гэрлеп эшлэргэ, безгэ булышырга жинел була.

Чыгышымның ахырында шул форсаттан файдаланып кешелекне югалтмыйча озын озак эшлэп- яшэсэк иде. Бар нэрсэдэ узебездэн тора.Шуны онытмыйсы иде. Республикабызга, районыбызга , унышлар .Шулай бергэ һәм бердэм эшлэгэндэ генэ унышларга ирешербез ,алла телэсэ .Барыгызга да исәнлек-саулык, шатлык-куанычлар, гаилә бәхете , күңел тынычлыгы телим. Тырышып- тырышып, җиң сызганып ,эшлэгэн кешедэн гаеп эзлэмичэ барыбыз бергэ эшлэргэ.

Игьтибарыгыз очен рәхмәт !