Добрый день, Вячеслав Михайлович, (Надежда Ивановна), президиум, участники совещания!

Органы местного самоуправления играют важную роль в стимулировании деловой активности в селе. В первую очередь ведем широкую информационную поддержку со своей стороны, которая способствует повышению уровня информированности местных жителей о возможностях развития в селе и о существующих инструментах для реализации этих возможностей. Ведь ЛПХ является не только важным источником продовольствия, а также позволяет получать дополнительный доход населению.

Важной особенностью ЛПХ является его многокомпонентность. Оно включает в себя производство различных видов продукции: овощи, фрукты, зерновые, молоко и т.д., а также животноводство и птицеводство. Таким образом ЛПХ является важным элементом экономики села. Однако, для эффективного развития ЛПХ необходимы подходящие условия. К таким условиям можно отнести доступность к земельным участкам, возможность кредитования ЛПХ, а также государственная поддержка в виде субсидий.

По состоянию на 1 января 2023 года в Тубылгытауском сельском поселении насчитывается 177 личных подворий. Одним из критериев по развитию малых форм хозяйствования является количество поголовья скота у населения.

На 1 января 2023 г. в личных подворьях населения в 62 хозяйствах содержится КРС - 364 голов, по сравнению с прошлым годом поголовье КРС сократилось на 26 голов (было 390), поголовье коров сократилось на 3 головы (было 180). Коровы содержится в 56 дворах - 177 голов.

28 дворов содержат 273 голов овец, 8 дворов содержат 17 голов коз, 3 двора - лошадей 14 голов, 115 дворов содержат птицу.

По 1 корове содержится в 18 дворах, по 2 коровы в 9 дворах, по 3 коровы в 12 дворах, 4 коровы в 3 дворах, 5 коров в 4 дворах, 6 коров в 4 дворах (Каримов И.Н., Газизов И.М., Халилов Р.А., Журавлев А.М.), 7 коров в 1 дворе (Исмагилов Ф.Р.), 8 коров в 3 дворах (Исмагилов Н.А., Исхаков Р.М., Абунагимов Т.М.), 9 коров в 2 дворах (Степанов Н.М., Мазидуллин Т.С.). В настоящее время в сельском поселении имеется 6 мини-ферм (Абунагимов Т.М., Гиматдинов И.Т., Мазидуллин Т.С., Исмагилов Н.А., Исмагилов Ф.Р., Степанов Н.М.). В этом году желающих на строительство мини-фермы пока не выявилось.

В селе ведется работа по искусственному осеменению. Также в хозяйствах, где содержится более 5 коров, имеются и свои быки-производители. В летний период в стаде коров имеется бык.

Молоко от частных подворий реализуется молокосборщику ИП Чебеневу И.А., в Бавлинский Молокозавод и по своим каналам среди населения. Кроме сдачи молокосборщикам, прочая ежедневная реализация молока составляет более 180 л в среднем за год. За 2022 г. реализовано молока по всем каналам 4567 ц. Лучшие молокосдатчики: Степанов Н.М. – 21797 л на сумму 606449,5 руб, Исмагилов Н.А. - 21456 л, на сумму 596476,8 руб, Исхаков Р.М. -22780 л, на сумму 633284 руб.

В 2023 году за 4 месяца реализовано по Тубылгытаускому СП 103370 л молока, прочая реализация составляет 7940 л за апрель месяц. Молоко реализуется ежедневно.

Из 56 хозяйств, имеющих дойных коров, молоко сдают все 56 дворов. Последний период расчёта за сданное молоко, с 11 по 20 мая, по цене 16,00 руб. рассчитался ИП Чебенев И.А., Бавлинский за май еще не расплачивался. За апрель расплатился по 15 рублей вторая половина.

Не обойдены ЛПХ и вниманием со стороны государства, которое призвано оказывать поддержку. Наши жители получили субсидии в 2022 году на содержание дойных коров 681600 руб и козоматок – 7000 рублей, на кобыл старше 3 лет – 3000 руб. Субсидии на доильные аппараты в сумме 26600 рублей получили 2 ЛПХ – Гараев Ф.Т. и Халилов Р.А. И Степанов Н.М. получил субсидию 600 000 рублей за строительство мини-фермы.

В 2023 году также население получили господдержку в виде субсидий: на коров в размере 678400 руб, на коз – 5500 рублей, на кобыл старше 3 лет – 45000 рублей. И еще в этом году 1 лпх (Гиматдинов И.Т.) воспользовался программой субсидии на нетелей и получил субсидию в сумме 50 000 руб.

В 2023 году открыли программу на субсидирование молодняка птиц, заявку подали 6 ЛПХ и все прошли отбор. В ближайшее время должны получить поддержку в размере 61025 руб.

Ежегодно выезжаем на ярмарку в г.Казань. Через ярмарки реализуется мясо птицы, говядина, молочная продукция, различные овощи.

Наша задача это повышение жизненного уровня сельского жителя. Поэтому стараемся привлечь, как можно больше слоев населения развитию ЛПХ. Хорошо, что сельский житель находит поддержку и у руководства района и от Республики.

Спасибо за внимание!!!

Җирле үзидарә органнары авылда эшлекле активлыкны стимуллаштыруда мөһим роль уйный. Беренче чиратта, үз ягыбыздан киң мәгълүмати ярдәм алып барабыз, ул авылда үсеш мөмкинлекләре һәм бу мөмкинлекләрне тормышка ашыру өчен булган кораллар турында җирле халыкның мәгълүматлылыгын арттыруга ярдәм итә. Чөнки шәхси хуҗалык мөһим азык-төлек чыганагы гына түгел, ә халыкка өстәмә керем алырга да мөмкинлек бирә.

шәхси хуҗалыкнын мөһим үзенчәлеге булып аның күп компонентлылыгы тора. Ул үз эченә төрледэн төрле продукция җитештерүне ала: яшелчә, җиләк-җимеш, бөртеклелэр, сөт һ.б., шулай ук терлекчелек һәм кошчылык. Шулай итеп, шәхси хуҗалык авыл икътисадының мөһим элементы булып тора. Әмма, шәхси хуҗалыкны нәтиҗәле үстерү өчен тиешле шартлар кирәк. Мондый шартларга җир кишәрлекләренә керү, шәхси хуҗалыкны кредитлау мөмкинлеге, шулай ук субсидияләр рәвешендә дәүләт ярдәмен кертергә мөмкин.

2023 елның 1 гыйнварына Тубылгытау авыл җирлегендә 177 шәхси йорт бар. Кече хуҗалык формаларын үстерү буенча критерийларның берсе булып халыкта терлекләрнең баш саны тора.

2023 елның 1 гыйнварына халыкның шәхси йортларында 62 хуҗалыкта 364 баш оре могезле терлек асрала, узган ел белән чагыштырганда алар саны 26 башка кимегән (390 булган), сыерлар саны 3 башка кимегән (180 булган). Сыерлар 56 йортта тотыла – барлыгы 177 баш.

28 йортта 273 баш сарык, 8 йортта 17 баш кәҗә, 3 йортта 14 баш ат, 115 йортта кош-корт Яши.

1 баш сыер 18 йортта, 9 йортта 2 баш сыер, 12 йортта 3 баш сыер, 3 йортта 4 баш сыер, 4 йортта 5 сыер, 4 йортта 6 сыер (Кәримов и. н., Газизов И. м., Хәлилов р. а., Журавлев а. м.), 1 йортта 7 сыер (Исмәгыйлев Ф. р.), 3 йортта 8 сыер (Исмәгыйлев н. а., Исхаков Р. м., Абунагимов т. м.), 2 йортта 9 сыер (Степанов н. м., мәзидуллин т. с.).

Хәзерге вакытта авыл җирлегендә 6 мини-ферма бар (Абунагимов т.м., Гыйматдинов и.т., Мәзидуллин т.с., Исмәгыйлев Н. а., Исмәгыйлев Ф. р., Степанов н. м.). Быел мини-ферма төзергә теләүчеләр әлегә ачыкланмады.

Авылда ясалма орлыкландыру буенча эш алып барыла. Шулай ук 5 сыердан артык булган хуҗалыкларда үз үгез-җитештерүчеләре дә бар. Җәйге чорда сыер көтүендә үгез бар.

Шәхси хуҗалыклардан сөт ИП сөт җыючысы и.А. Чебеневка Баулы сөт заводына һәм халык арасында үз каналлары аша сатыла. Сөт җыючыларга тапшырудан тыш, башка көндәлек сөт сату елына уртача 180 литрдан артык тәшкил итә. 2022 елда барлык каналлар буенча 4567 ц сөт сатылган. иң яхшы сөт тапшыручылар: Степанов Н.м. 21797 л суммасы 606449,5 сум, Исмәгыйлев н.А. 21456 л суммасы 596476,8 сум, Исхаков Р. М. -22780 л суммасы 633284 сум.

2023 елда 4 айда барлыгы 103370 литр сөт сатылган, башка сату барлыгы 24560 литр тәшкил итә. Сөт көн саен сатыла.

Савым сыерлары булган 56 хуҗалыкның 56сы да сөт тапшыра. Тапшырылган сөт өчен исәп-хисапның соңгы чоры, 11-20 майда, 16,00 сум бәясе белән ИП Чебенев и.А. исәпләнә, Баулы май өчен әле түләмәгән. Апрель өчен икенче яртысы 15әр сум түлэгэн.

шәхси хуҗалык һәм ярдәм күрсәтергә чакырылган дәүләт ягыннан игътибардан читтә калмыйлар. Безнең халык 2022 елда савым сыерлары 681600 сум, кәҗә аналары 7000 сум, 3 яшьтән өлкәнрәк атларга 3000 сум субсидия алды.26600 сум күләмендә савым аппаратларына субсидияләрне 2 шәхси хуҗалык – Гәрәев Ф. Т.һәм Хәлилов Р. А. һәм Степанов Н. м. мини – фермалар төзелеш өчен 600 000 сум субсидия алды.

2023 елда шулай ук халык субсидияләр рәвешендә дәүләт ярдәме алды: сыерларга 678400 сум, кәҗәләргә 5500 сум, 3 яшьтән өлкәнрәк атларга 45000 сум. Быел шулай ук 1 шәхси хуҗалык (и. т. Гыйматдинов) нетельләргә субсидия программасыннан файдаланып, 50 000 сум күләмендә субсидия алды.

2023 елда яшь кошларга субсидия бирү программасы ачылды, 6 ЛПХ гариза бирде һәм барысы да сайлап алудан узды. Якын арада 61025 сум күләмендә ярдәм алырга тиешләр.

Ел саен Казанга ярминкәгә барабыз. Ярминкәләр аша кош ите, сыер ите, сөт продукциясе, төрле яшелчәләр сатыла.

Безнең бурыч-авыл халкының тормыш дәрәҗәсен күтәрү. Шуңа күрә халыкның мөмкин кадәр күбрәк катламнарын шәхси хуҗалык үсешенә җәлеп итәргә тырышабыз. Авыл кешесе район җитәкчелегеннән дә, республикадан да ярдәм таба.

Игътибар өчен рәхмәт!!!