Иске Суыксу авыл җирлеге башлыгы отчеты.

 Хормәтле авылдашлар, чакырылган кунаклар!

Бүгенге җыелышта Иске Суыксу авыл Советының **2013** елдагы эшчәнлеге белән таныштырып китәм. Белгәнегезчә, Иске Суыксу авыл җирлеге - 2 авылны — Иске Суыксу һәм Яңа Суыксуны берләштерә. Барлыгы 1325 кеше яши, даими тормаучыларны кертеп санаганда – 1498 кеше исәпләнә, шуларның 475 се - пенсионерлар. Кеше яши торган йортлар саны – 509, 140 буш йорт бар. Йортта ялгыз яшәуче пенсионерлар – 94 кеше, шулардан 26 кеше баласыз ялгызлар. Ялгыз әбиләрне караучы 6 социаль работнигыбыз бар. Аларга тырыш хезмәтләре очен олкәннәр бик рәхмәтле. Шулай ук элемтә бүлекчәсе ,Россия саклык банкы, фельдшер-акушерлык пункты авыл халкына хезмәт күрсәтә,олылар очен һәм барыбыз очен дә бик уңайлы , Агрофирма “Вамин-Буа”, НПС “Студенец”, 8 шәхси кибет эшләп тора,

 2013 елда Иске Суксу авыл Советы 14 утырыш үткәрде, 28 мәсъәлә тикшерелде, карарлар чыгарылды. Барлык утырышларда да депутатлар актив катнашты,барлык депутатларнын да авыл эчендэ кайнаган эшчэнлегендэ хэрьяклап булышлыкларын тоеп эшлим, мин узем генэ районда ин зур авылның проблемаларын хәл итеп бетерә алмас идем, вак –тэяк эшлэр куренмилэр бит алар яннан караганда кешегэ авыл советында бернинди эш юк кебек ,кереп чумсан - чыга алмыйсын ,кеше эшен беркемдэ белми,анламый. Депутатларыбызга рэхмэт, исэн-сау гына булсыннар. Нотариаль эшчәнлек буенча 128 кешегэ доверенность расланды , 1100 справка-выпискалар бирелде.

Башкарма комитет военкомат эшчәнлеген дә алып бара. 2013 елда Суксу авылында барлыгы хәрби хезмәткэ яраклы 314(50 яшькә кадәрле ир-атлар) кеше, армиягә барырга яраклы 32 бала исәптә тора .

 Авыл жирлегендә 20 куп балалы гаилә бар. 18 яшькә кадәрге 5 ,6 балалы-1әр гаилә, 4 балалы – 2 гаилә, 3 балалы-16 гаилә яши. Куп балалы гаиләләргә социаль ярдәм курсәтелеп тора, коммуналь туләуләргә субсидия кайта,энилэр кене унаеннан акчалата ярдэм хэм концерт курсэттелде. Социаль яклау идарәсе инвалид балаларга, инвалидлар коненә акчалата ,Яңа ел унаеннан пакетлар бирде – алар барлыгы 7-әу.

 Хокүмәтебез тарафыннан балаларга уңай караш һэм һәрьяклап булышу балаларның тууына этәргеч 2012 елда –20 бала - 2013 елда - 18 бала туды. Бала туу бик соенеч, чонки авылыбызның киләчәге бар, мәктәбезнең ишекләре ябылмаячак . Соңгы 5 елны чагыштырып карасак уртача 1 елга туучылар –17 бала.

Улучеләр саны: 2012 дә—23 кеше, 2013 елда -20 улгән кеше теркәлде. , Соңгы 5 елны чагыштырып карасак уртача 1 елга улучеләр - 24 кеше туры килә.

 Бугенге кондә мәктәптә 143 бала укый, беренче сыйныфта 13 бала белем ала . Мәктәбебездэ бугенге кондә капиталь ремонт бара, республика президенты программасы белэн жылы сан узеллар ясалынды, уку очен шартлар булдырылган. Балалар бакчасы да яхшы гына эшләп килә, анда 28 бала йори,7 кеше хезмэт итэ.

 Иске Суыксу авыл Советы узенең эшен авыл башкарма комитеты, «Вамин-Буа» агрофирмасы, Иске Суыксу урта мэктәбе, авыл Советына караган - мәдәният йорты, фельдшер-акушерлык пункты коллективлары белән берлектә алып бара.

-2013 елда, олкәннәр коне уңаеннан, “Вамин-Буа” Агрофирмасы барлык 475 пенсионерга, 5-әр кг.песок бирелде. 9нчы Май Жину бәйрәмен дә бик зурлап, 2013 елда бик истә калырлык итеп ,яна һәйкәл янында, мәктәп балалары,авыл халкы һәм олкәннәребез,сугыш ветераннарыбыз белэн митинг хэм тантаналы рэвештэ яна һәйкәл ачу уткәрдек, Агрофирма ярдәме белән хәстәрләгән остәл артында бәйрәм дәвам итте .Олкәннәребез исеменнэн “Вамин-Буа” агрофирмасы житэкчелэренэ рәхмәт белдерәсем килә. Авылыбызда 3 сугыш Ветераны бар- алар Вафин Шакир ,Юсупов Гарифулла ,Гимадиев Фарук,аларга озын гомер телик.

-Халыкның тормыш дәрәҗәсен яхшырту юнәлешендә дәүләт тарафыннан да бик зур ярдәм күрсәтелә.2013 елда да хокумәтебез авыл хужалыгын кутәрү олкәсендэ, зур программалар эшен дәвам итте. Шәхси хужалыкларга ярдәм – сыер асраучыларга 1 сыерга 2000 кулэмендэ акчалата субсиядия бирелде. Бугенге кондә авыл җирлегендә 134 сыер асрала, 11 -савым сыеры асраучы 1гаилэ, 7 савым сыеры асраучы -1гаиләбез бар.Халык узеннэн арткан сэтне дэулэткэ тапшыра,сентябрь аеннан сэткэ бэялэр кутэрелу халыкнын гаилэ бюджетын кутэрде,бугенге кэнгэ сэт бэясе 16 сум -1 литры. Шәхси ярдәмче хужалыкларны устерү– кон узәгендәге мәсьәлә булып кала. Пай җиренә печән , бодай, арпа бирелде .Терлек асраучылар очен авыл хуҗалыгы кредитын(ЛПХ) алу отышлы. 2012 елда бу кредитны 63 хужалык алган булса,2013 елда 38 хужалык субсидияле кредит файдаланып терлек сарайлары салынды һәм тезекләндерелде, терлекләр ,умарталар алынды. 2014 елда да бу эш дәвам ителә.Шулай ук торле программаларда катнашырга була,бугенге кондэ “Гаилә фермасы” программасы бар : моңа 24 савым сыеры, яки 30 баш симертелә торган угезләр һәм башкалар керә. Кызыксынучылар очен анлату эшләре алып барабыз. Яшьлэрне тораклы иту федераль программасы нигезендэ 2013 елда 1 йорт тезелде-куп балалы гаилә йортлы булды.

 ----- Авыл жирлекләрендә район вәкилләре белэн очрашу традициягә әйләнде. Район администрациясе, пенсия фонды, прокуратура, социаль яклау булеге, эш һәм шогыль бүлеге, йортларны рәсмилэштерү, жирләр комитеты белгечләре катнашында сойләшүләр уздырыла. Йортларны рәсмиләштеру авыл Советы тарафыннан контрольда тотыла, буш планнар булырга тиеш тугел , йортларга,ңирләргә документ ясату эшен дәвам итәргә чонки хэзерге вакытта йорт документы булмаган кеше пропискага керә алмый, йортын балаларына буләк итә алмаячак .

Авыл җирлеге советының тагын бер топ эшчәнлеге, бюджет һәм финанс олкәсен дорес юнәлештә алып бару, хосусый керемнәрнең планын үтәү, салымнар җыю һәм контрольдә тоту.

Авыл халкы салымнарны вакытында һәм тиешле күләмдә түләп барырга тиеш,вакытында туләмәгәндә пенялар барлыка килә,аңлашылмаучылыклар тудыра,квитаноия килугә туләсәгез иде. Салымнар 90 ка үтәлде.

Авылның урам утлары ел дәвамында яндырыла. 2013 елда урам уты яндырылган очен 186000 сум күләмендә акча түләнде, Кеше мәнфәгатьләрен кайгыртып 2014 елда Утларны яндырып сүндерүче фоторелелы таймерлы ут санагычлар (5-че провод диеп атала) ,вакыты житкэч узе кабына узе сунэ торган багана утларын урнаштырып бетерергэ тырышабыз , хэзерге вакытта 11 урам шундый утлардан файдалана, районыбыз башлыкларына авыл халкы исеменнэн олы рэхмэтемне белдерэм.

 Авылда мәктәп, мәдәният йорты бердәм булып эшлиләр. Матур традиция булып бик күп бәйрәмнәр бергә үткәрелә: Яңа ел, 23 февраль, 8 март, нәүрүз, җиңү коне, әниләр бәйрәме. Мәктәп һәм мәдәният йортының бергә бердәм булып эшләвенә тагын бер мисал: мәдәният йортының еллык отчет концертында укытучыларның, укычыларның олеше бик зур булды, киләчәктә дә шулай бердәм булып эшләсәк иде дип телисе кала.

Почта хезмәткәрлэре авыл пенсионерларына барлыгы 2013 елда 60 млн.сумга якын пенсия, торле социаль пособияләр тараттылды. 2013 елның ике яртыеллыгында барлыгы 3100 ләп газета һәм журнал яздырдылар,шуның остенә телевизор,компьютерны да исәпләсәк бу яхшы курсәткеч,йорт саен 6-шар газета,журнал алып укыганнар.

Мәктәп укытучылары, укучылары, мәдәният хезмәткәрләре, авыл Советы хезмәткәрләре,почта элемтэсе коче белэн Иске Суксу авыл жирлеге билэмэсендэге посадкаларны чистарттык, агачларны акладык. ООО “Вамин-Буа”жэмгыяте известь белэн тээмин итте. Уз чиратымда, элеге эштэ катнашучыларга зур рэхмэт белдерэсем килэ.

2013 елда авылда учактковыйга йорт тозелде,ноябрь аеннан яна ,яшь энергичный участковыйлы булдык. Хормәтле авылдашлар ! Сонгы вакытта олкәннәрне алдау юлы белән акчаларын молкәтләрен урлау очраклары ишетелгәли, мошенниклар күбәеп китте, шуңа аларга бик игьтибарлы булуларын сорар идем. Таныш булмаган кешене йортка кертмәгез, тирә күршеләрегезгә ,туганнарыгызга игьтибарлы булыгыз.

 Барлык урамнарны , полигонга бара торган юлны , кардан арындырып ,җәй кеннәрендэ чуп түгү урынын торттереп, чистарттырып торабыз. Кайсы гына урамны карасак та юллар кардан чистартылган.Техника белән агрофирма һәм НПС «Студенец» ярдәм итеп тора. Бу бик зур ярдәм , барлык авылдашлар сезнең исемнән рәхмәт әйтәсем килә НПС начальнигы һәм депутатыбыз Вафин Илдар Сәетхановичка һәм агрофирма управляющие һәм депутатыбыз Хайретдинов Дамир абыйга ,алга киткән һәрбер конгә шатланып ярдәм иткән Агрофирма хезмәткәрләренә, мәктәп коллективына ,мәдәният һәм авыл советы коллективына ,социаль работникларга ,авылдашларга да зур рәхмәт.Булышучыларны санап бетерә торган тугел ,кемгә генә морәжәгать итсәм дә, беркем дэ кире какмады , киләчәктә дэ шундый ометләрдә калабыз.

 Хормэтле авылдашлар!

Бездә әле барысы да тәртиптә барысы да яхшы диеп булмый.Тирә-юнебезнең чисталыгы үзебез очен кирәк,эле без тиешле дәрәҗәдәге чисталыкка ирешә алганыбыз юк. Чүп түгү урыны билгеләнгән,шулай да үзләренең бакча башындагы чокырга чүп түгү очраклары,ойдәге җыентык суларны урамга чыгарып түгү очраклары бар.

Чүплеккә илткән чүп чарны юл буенда ташлап калдыру очраклары да бар. Табигать безнең яклауга тугел , ә кешелекле монәсәбәткә мохтаҗ : - чупне теләсә кая ташламаска һәм узеннэн соң табигать кочагын чупләп калдырмаска .Момкин булганча табигатькә зыян салмаска тырышырга . Авыл жирлегендә чисталыкны булдыру -топ проблемаларнын берсе булып тора. Моның очен бергәләп эшләргэ кирәк. Шулай бергә эшләгәндә генә безнең күмәк тырышлыгыбыз хәзер яшәүче буын һәм киләчәк буын файдасына да булачак , чонки киләчәк буын –балаларыбыз очен бугеннән ук кайгырту кирәк.

Чупне махсус билгеләнгән урынга тугәргә, йорт тирәләрен чиста тотарга, Шул унайдан кояш карауга , карлар эреп бетү белэн йорт алдындагы тозелеш материалларын , артык эйберләрне җыю сорала. Санитар нормаларны бозу һәм экологиягә зыян салуда гаепле затлар штрафка тартылачаклар ,э инде штраф салырга килсэлэр хэрвакыттагыча сельсовет виноват , узеннэн гаепне эзлэу юк инде ул .

 2012 елда Иске Суксу зиярәтенә кирпечтән барлык улгәннәребез истэлегенә стенд ясалган иде, э 2013 елда бу изге эштэн Яна Суксу зиярәтенә дэ битараф калмадылар авылдашларыбыз ,Фэйзуллин Дамир Тимергали улы,Халиуллин Фэнис Солтан улы ,Рахматуллин Шамиль Хафиз улы хэм мэхаллэ картлары белэн берлектэ кирпечтэн стенд хэм капкасы янадан янартылды.Аларга  һәм башка булышучыларга олы рәхмәтемне белдерәм. Бик матур булды ,мәрхүмнәребезнең рухы шат булсын.Аларнын бу изге эшлэгэндэ бер нэрсэлэре дэ кимемэгэндер,бэлки артыр гына. Шушы унайдан эйтэсем килэ мәрхүмнәребезнең каберлек ослэрен чиста тоту һәркайсыбызның бурычы , вакыт юклыкны сәбәп итмичә, хэзерге вакытта исэн-сау булган кешеләр әти-әниләренең, әби –бабаларының каберләрен барып карасалар иде. Узебез исэн чакта шэхэрдэн балаларыбызны кайтарып, хэрберебез мэрхумнэрнен каберлэрен чистартырга,чэнки беребездэ жир эстендэ калмый. Ходай биргэн кешелек сыйфатлары: тормышка, доньядагы яктылыкка, адәмнәргә булган мәхәббәт ,кылган изге эш-гамәлләрдән килгэн рухи кутәренкелек ,куаныч –болар барысыда тормышта котылгысыз булган кыенлыклардан остен булырга ,аларга бирешмәскә коч-куәт бирә.

 Шулай ук 2014 ел Дәүләт советына депутатлар сайлау елы да. Мин сезнең һәрберегезгә, бу сайлауларда да югары гражданлык активлыгы курсэтерсез дип ышанасы килэ.

***Эш планнарыбызга килгәндә,*** алда торган топ бурычларнын берсе -  ***юллар тозү хэм***

 ***---- икенчесе- чиста су программасы проекты эстендэ эшлэргэ.***  Без узебез генэ бу проблемаларны жиңә алмыйбыз, республикабызның һәм районыбызның ярдәм итүен сорыйбыз.

 ------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.

-----Тырышып эшлэргэ.

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.

Чыгышымның ахырында шул форсаттан файдаланып беркемнедэ гаеплэмичэ , кешелекне югалтмыйча озын озак эшлэп- яшэсэк иде. Бар нэрсэдэ узебездэн тора . Безнен авылга күрше авылдан килеп чисталык та булдырмыйлар ,юл да салмыйлар .Шуны онытмыйсы иде Авылдашлар! Районыбызга ,авылыбызга унышлар .Шулай бергэ һәм бердэм эшлэгэндэ генэ унышларга ирешербез ,алла телэсэ .Барыгызга да исәнлек-саулык, шатлык-куанычлар, гаилә бәхете , күңел тынычлыгы телим.

 Игьтибарыгыз өчен рәхмәт !