***Доклад главы Азеевского сельского поселения Д.С.Гайнуллина (25.01.2017 г)***

**Хөрмәтле Ринат Хальфетович, хөрмәтле президиум, авылдашлар, депутатлар һәм чакырылган иптәшләр!**

Хуҗалык итү чорында 2016 нче ел да төгәлләнде. Үткән 2016 ел зур вакыйгалары белән истә калыр. 2016 елда 18 нче сентябрьдә җиденче чакырылыш РФ федералҗ җыены Дәүләт Думасына депутатлар сайлау булып узды. Татарстан Республикасы илнең тотрыклы үсеш алган төбәкләрнең берсе булып калды.

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

Үз чиратында Акъяр авыл җирлеге Советы һәм башкарма комитеты РФ нең “РФ бирле үзидарәнең гомуми принциплары” федераль законы, РФсе, ТР-сы конституциясе, авыл җирлеге уставына таянып эш итә.

2016 елның 18 сентябрендә җиденче чакырылыш РФ Федераль җыены Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда 306 сайлаучының 303 се катнашты. Дәүләт Думасына сайлауларда һәм Референдумнарда актив катнашуыгыз өчен зур рәхмәтемне җиткерәсем килә.

Акъяр авыл җирлеге Советы 7 депутатны берләштерә, җирлек 1 авылдан тора. 2016 елда Акъяр авыл җирлеге Советының 14 утырышы узды. Анда барлыгы 32 сорау каралды. Совет утырышында караласы барлык мәсәләләр ел башындагы утырышта расланды һәм ел дәвамында карап тикшерелде, тиешле карарлар кабул ителде. Совет утырышларында авыл җирлеге Уставына өстәмәләр һәм үзгәрешләр- 4 сорау, узара салым кертү референдум үткәрү буенча 6 сорау, мәктәптә һәм мәктәпкәчә оешмаларда туклануны оештыру, Бөек Җиңүнең 71 еллыгын билгеләп үтү, авыл халкының ярдәмчел хуҗалыгын алып баруда дәүләттән кредитлар алу,терлек азыгы әзерләүдә булышлык итү, оешмаларның җылылык бирү чорына әзерлеге, оешмаларда Яңа ел бәйрәмнәре үткәрү һ.б. шундый күп сораулар каралды.

Берничә сүз депутатлар эшчәнлеге турында әйтеп узасы килә. Әйтеп үткәнемчә авыл Советында 7 депутат. Алар һәрберсе үз округында депутат эшчәнлеге алып баралар һәм авыл Советы утырышларында актив катнашалар, утырышта кабул иткән һәр карарны үтәүдә депутатларның активлыгы зур булды.

Статистика һәм авылның демографик хәле турында

Барлыгы 121 хуҗалык исәпләнә, 407 кеше яши. 332 авылда торып яшәүче, 75е пропискада, ләкин читтә яшиләр. Шулардан мәктәпкәчә яштәге балалар 30, шуның 10 сы садикта, мәктәптә 6 бала, 11 се Шахмай мәктәбендә, 2 се Ленино да укый. 18-30 яшькә 101 кеше, 30 дан-50 яшькә чаклы 86 , 2016 елда авылда 199 ир-ат, 208- хатын-кызлар исәпләнә. 207 кеше- эшче куллар.

Шулардан: 83е авыл хуҗалыгында, 8 нефтяникларда, 28-бюдҗет эшчеләре һәм 40 сы төрле өлкәдә эшлиләр.

Авылда барлыгы 88 җиңел машина , 8 тәгәрмәчле трактор бар. 75 йортта телефон кертелгән, 67 йортта компютер һәм шуларның барысыда интернет челтәренә тоташтырылган.

2016 елда 14 яше тулып 4 бала, 20 яшьтән соң 4 бала, 45 яштьән соң 4 кешегә паспорт бирелде.

Узган елда туучылар 4, үлүчеләр 5 булды. 2015 елда туучылар 3 әү, үлүчеләр 5 әү иде.

2016 елда авыл җирлегенә төрле сораулар белән мөрәҗәгат итүчеләр булды. Барлыгы язма һәм телдән 250 мөрәҗәгать теркәлде. Шулардан кайберләре халыкны социаль яклау бүлегенә

пенсион фондка, кредитлар алу өчен банкларга һ.б. шундый сораулар.

Авыл җирлеге башкарма комитетының тагын бер төп эшчәнлеге бюджет һәм финанс эшчәнлеген дөрес юнәлештә алып бару, керемнәрнең планын үтәү һәм чыгымнарны дөрес һәм кирәкле юнәлештә куллану, салымнарны җыюны контрольдә тоту.

Акъяр авыл жирлеге буенча керем (доход) 4286309 сум тәшкил итә. Шунын эчендә үзебезнең налоглар план 571000 сум булып 762059 сум налог жыелды. Аерым алганда:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| исеме | план | факт | % |
| НДФЛ | 75400 | 115697 | 153 |
| Налог на имущество | 47600 | 69007 | 145 |
| Зем.налог | 414000 | 531252 | 128 |
| Аренда земли | 34000 | 46103 | 136 |

3365437 сумлык дотация бүлеп бирелде. 234100 сум республикадан плотина су ремонтлауга субсидия бирелде.

Расход (чыгым ) буенча бюджет 4093930 сум тәшкил итте. Шунын:

Заработная плата (эш хакы ) 886704 сум

Эш хакына налог 249208 сум

Телефоннар өчен 21000 сум

Электроэнергия 402940 сум

шунын 256522 сумы су линиягә кудыртуга киткән электроэнергиясе өчен. Бүгенгесе көндә безгә 46103 сумын расчетный центр кире күчерде. Аларнын бурычы безгә 92941 сум тәшкил итә.

Налог на имущество (авыл жирлеге милкенә салган налог) 838370 сум

ГСМ 40000 сум

Безнен авыл жирлеге буенча самообложение түләүдә барысы 230 кеше катнашып, 115000 сум күләмендә акча жыелды.Шул жыелган акчаны 4 тапкыр арттырып хөкумэт 460000 сум дотация бирде. Барлык самообложение акчасы 575 мен сум тәшкил итте.

Референдумда түбәндәге эшләр каралган иде:

1.Чишмәдә елга өстендәге су линиясен җир астыннан үткәрү-125000 сум

2. Чүп-чар җыю урынының тирәсен тотуга – 50 мең сумм каралган идее

3. Яшләр урамындагы юлны ремонтлауга- 400 мең сумм тотылды.

Бүгенгесе көндә самообложение акчасы тулысынча тотылып бетте.

Авыл җирлеге башкарма комитетының барлык төр отчетлары аерым алганда: статистический отчет, ел башында терлек саны налу, төзелеш фонды, хәрби учет, загс эшләре буенча, хезмәт ресурслары буенча ай, квартал, еллык отчетлар даими рәвештә тапшырылып барыла. Шушы отчетларны тапшыру башкарма комитет секретаре Минабутдинова Р.Г.- га йөкләнгән.

Авыл җирлеге Советы һәм башкарма комитетының төп бурычы оешмалар белән берлектә аларның эшләрен планлаштырып, материал-техник базаларын ныгытып, кадрлар белән аңлашып халыкның көнкүреш шартларын яхшырта баруга юнәлдерелгән иде.

Ә хәзер кыскача оешмалар буенча сөйләп узасы килә. Инде белгәнебезчә 2011 елдан авылдагы урта мәктәп башлангыч мәктәп булып эшли башлады һәм 2012 елның 6 августыннан башлангыч мәктәп- балалар бакчасы бер исемгә берләштерелеп Акъяр башлангыч мәктәбе - балалар бакчасы исеме астында эшли башлады.

Авыл мәктәбендә 1-4 класслар укытыла. Мәктәптә 2016-2017 уку елында 6 бала. Ә инде 5-11 класска кадәр балалар Шахмай урта мәктәбендә 11 әү белем алалар.

2014 елның 9 январендә капитал ремонттан соң садик ачылды. Бүгенгесе көндә 9 бала йөри.

Авыл мәдәният йортында барлык бәйрәмнәрдәдә мероприятияләр оештырылып тора.

(учреждение житәкчеләренең отчетлары)

Авылның социаль – иктисадый үсешендә урта һәм кече бизнес шактый роль уйный. Моның өчен авылда бөтен ресурслар бар. Авылда 3 шәхси эшмәкәр кибете, 1- авыл хуҗалыгы продукциясе сатып алу белән шөгелләнүче һәм 1 гаилә фермасы бар.

2014 елда ваклап товар сату әйләнеше 3 кибеттә түбәндәгечә булды: 4 млн.285 мең сум

Авыл җирлеге биләмәсендә 2012 елдан бирле “Гаилә фермасы” эшләп килә. Бүген көндә Давлетшин Накипларның фермасында 48 баш МЭТ исәпләнә. Шуның 24 се савым сыеры.

Авыл халкында барлыгы 2017 елның 1 январенә мөгезле эре төрлек-337, шул исәптән 154 се савым сыеры, 301 баш сарык һәм 8 баш кәҗә, 17 ат, 1610- баш кош-корт, 56 баш оя умарта.

Авыл хуҗалыгы Җаваплылыгы җикләнгән җәмгыятнең “Сөт иле, “Яңа Чишмә” филиалының Акяр бүлекчәсе халыкның ярдәмчел хуҗалыгына терлек азыгы әзерләүдә зур булышлык күрсәтте, пай җирләре өчен зернофураҗ,күпеллык үлән, салам бирде.

Республика программаларында катнашу да авыл җирлеге проблемаларын хәл итәргә ярдәм итә:

Республика Президенты Р.Н.Миннеханов һәм авыл хуҗалыгы министрлыгы булышлыгы белән һәр савым сыерына 3000 сум исәбеннән субсидия бирелде. Ягни 152 баш сыерга 456 мең сум, 8 баш кәҗәгә 8 мең, 464 мең сум. Шул бәягә барлыгы 55 тн. бодай хуҗалыкларга өләшенде.

Шулай ук кошкортка субсидия бирелде. 2016 елда безнең авыл җирлегендә ике хуҗалык мини ферма төзү өчен 200 мең сум күләмендә һәм 1 хуҗалык 100 мең сум дәүләттән субсидия алучылар.

Шулай ук авыл җирлеге биләмәсендә халыкның ярдәмчел хуҗалыгыннан артык авыл хуҗалыгы продукөиясе- сөт җыю буенча ШЭ Шәйхетдиновлар гаиләсе шөгелләнә. Авыл җирлеге алар белән тыгыз элемтәдә тора. Тапшырылган сөт өчен халыкка айга 2 тапкыр акчалата түләү башкарыла. 2016 елда барлыгы зачет авырлыгында 5478 ц сөт тапшырылган яки 8 млн. 201 мең304 сум акча өләшенгән.

2016 елда 1 л сөт бәясе-17,70; ә 2015 елда 15,32 сум иде.

Берничә күп сут тапшыручы хуҗалыкларны әйтеп үтәсе килә:

1. Гуссамутдинов Фуатлар-23840 л-421966 сум
2. Галимова Рузалия В.-18870 л -333900 сумлык;
3. Галимов Илдар М – 22100 л кг -391202 сумлык;

Югарыда әйтеп узган хуҗалыклар үзләренең гаилә бюдҗетларына 330 мең сумнан 422 мең сумга чаклы өстәмә табыш кертәләр.

Авыл халкы район һәм республика күләмендәге уза торган ярминкәләрдә актив катнаша. 2016 елда булган һәр район ярминкәсендә катнаштык.

Оештыру эшләренә килгәндә 2016 елда күп эшләр эшләнде. Барлык бәйрәмнәрдә төрле чаралар узды. Татар халкының милли бәйрәме Сабантуй Шахмай авыл җирлеге белән берлектә узды. Анда “Иң чиста йорт тирәсе” һәм оешмага бүләк бирелде. Яңа уку елы башланыр алдыннан “Мәктәпкә җыенырга булыш” акциясендә авыл җирлеге башкарма комитеты авыр хәлле семьяга һәр елны булышлык итә.

Октябрьнең беренче ункөнлегендә өлкәннәр көне, декабрьнең беренче ункөнлегендә физик мөмкинлекләре чикләнгәннәр көне билгеләп үтелде. Шулай ук аларга чәй табыны әзерләнде һәм азык-төлек пакетлары өләшенде.

Югарыда санап узган һәр чараны үткәрүдә безнең спонсорларыбыз бик зур ярдәм итәләр.

Шулай ук авылны төзекләндерү, чистарту, оешмаларда ремонт эшләре, агач утырту һ.б. күп эшләр эшләнде.

Чыгышымның ахырында шуны билгеләп үтәсе килә. 2016 елда бик күп эшләр эшләнде, ләкин әле алдагы елларда эшлисе эшләр дә күп.

***Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт!***