**Түбән Наратбаш авыл җирлеге башлыгының**

**2014 нче елга отчет доклады.**

Хөрмәтле президиум, хөрмәтле авылдашлар, килгән кунаклар!

Түбән Наратбаш авыл җирлеген 3 авыл берләштерә. Аларда **571** хужалык булып **1360** кеше яши шуларның: (Түбән Наратбашында **287** хуҗалык булып, **704** кеше яши; Бикмураз авылында  **204** хуҗалык булып, **522** кеше яши; Зур Кырлангы авылында **80** хуҗалык булып, **134** кеше яши). Өстә санап киткән 571 хужалыкның 98-е буш торучы йортлар. Шуларның 51-е Түбән Наратбашында, 25-е Бикмуразда, 22-е Зур Кырлангы авылында.

Түбән Наратбаш авыл җирлегенең мәйданы 3652га. Били. Шуларның:

1. 1392 гектары Зур Кырлангы авылында булып, 260 гектары хөкүмәт җирләре һәм 1132 гектары пай җирләре булып тора.
2. Зөя буйларына урнашкан 49 гектар җир ООО Раздолье дигән оешмада санала.
3. 465 гектар җир ООО “Буа” да санала.
4. КФХ Кадыров Ф.Ф. дә – 1272 гектар пай җирләре һәм 296 гектар хөкүмәт җирләре булып тора.
5. Фахрутдинов А.Г. да – 81 гектар пай җирләре.
6. Юсупов М.С. да – 8 гектар.
7. Сафаров И.И. да – 4 гектар пай җире санала.

2015 елның 1 январена Түбән Наратбаш авыл җирлегендә барысы 1360 кеше яшәп шуларның 1346 татар, 6 русс, 4 чуваш, 1 үзбәк, 3 украин милләтеннән.

Бөек Ватан сугышы ветераннары 3-ү: Сиразиев Б.С., Саттаров Г.Х., Сибгатуллин Р.Г.

Венгриядә барган сугыш хәрәкәтләрендә катнашучы 1 кеше Шәрәфетдинов Җ.Г.

Афганистан сугыш хәрәкәтләрендә катнашучылар 5

Чечен Республикасында барган сугыш хәрәкәтләрендә катнашучылар 4

Ирләре сугышта үлеп тол калучылар 15

Сугыш елларында хезмәт куйган ветераннар 39

Пенсионерлар 383 (201,130,52) һәм пенсия яшенә җитмәгән инвалидлар 34 (16,16,2) – алар барлык халыкның 30,66% тәшкил итә

Мәктәпкәчә яшьтәге балалар 118 (58,52,8)

Мәктәп яшендәге балалар 139 (64,63,12)

Студентлар 73 (34,34,5)

Күп балалы13 гаилә

Инвалид балалы 4 гаилә

Төрле группаларга керүче 142 инвалид яши.

Тәрбиягә бала алучы 1 гаилә Зур Кырлангы авылында Мифтахова Гелинә

Түбән Наратбаш авыл җирлегендә авыл хуҗалыгы эшли. ООО “Акбарс Буинск филиал №3” анда 30 кеше хезмәт куя уртача еллык хезмәт хаклары 12 мең сум, КФХ “Кадыров Ф.Ф.” 9 кеше хезмәт куеп уртача еллык хезмәт хаклары 35-37 мең сум, , КФХ “Фахрутдинов А.Г” 2 кеше хезмәт куя уртача еллык хезмәт хаклары 20 мең сум.

Түбән Наратбаш авыл жирлегендә бугенге көндә эш көчендәге 647 (341,248,51) кеше яши. Шулардан:

- 41 (15,12,14) кеше авыл хужалыгында эшли,

- 65 (33,24,8) кеше бюджет оешмаларында,

- 541 (291,210,35) кеше районның төрле төрле оешмаларда эшлиләр.

Ел барышында 5 кибет эшләп килеп шуларның 1 се октябрь аенда ябылды, бүгенге көндә 3 шәхси һәм 1 Райпо кибете Зур Кырлангы авылында эшли. Кибетләрдә 7 кеше халыкка хезмәт күрсәтә, сатучыларның уртача хезмәт хаклары 6000,00 сум.

**Медицина**

Сәләмәтлекне саклау өлкәсенә килгәндә авыл җирлегендә 3 медпункт халыкка хезмәт күрсәтә. Медпуктларда 4 медсестра эшли, аларның уртача хезмәт хаклары 14000,00 сум. Медпуктлар Түбән Наратбаш авылында, Бикмураз авылының Яшьләр поселыгында һәм Зур Кырлангы авылларында урнашкан. Медпунктларга 2012-2013 елда капиталь ремонт ясалды. 2014 елда барысы 178 кеше диспансеризация, 581 кеше флюграфия узды. 2014 елда авыл жирлегендә сәламәтлеге какшау нәтиҗәсендә балалар үлеме булмады.

**Мәктәп**

Авыл жирлегенең белем биру системасында 1 төп гомүми белем бирү мәктәбе эшли. Мәктәпкә 2012 елда капиталь ремонт ясалды. Мәктәптә барысы 72 /61 укучы белем ала. Укучы балаларга 13 укытучы белем бирә, укытучылардан тыш 3 техник хезмәткәр пешекче, җыештыручы булып эшли. Укытучыларның еллык уртача хезмәт хакы 24700,00 сум тәшкил итә.

Моннан тыш авылда 1 балалар бакчасы эшләп килә. Бакчага 2012 елда капиталь ремонт ясалып 50 урынга кадәр зурайтылды. Бүгенге көндә бакчада 2 яшьтән алып 6 яшькә кадәр 10 бала тәрбияләнә. Бакчада мөдир, тәрбияче, кече тәрбияче һәм пешекче эшли. Аларның еллык уртача хезмәт хакы 13 мең сум тәшкил итә.

**Мәдәният**

Авыл җирлегендә бугенге көндә 1 культура йорты эшли, культура йортының түбәсенә 2012 елда капиталь ремонт ясалды. Кырлангы авылында 1 авыл клубы бар иде ул 31 апрельдән ябылды. Клуб хезмәткәрләренең еллык уртача хезмәт хакы 11 мең сум тәшкил итә. Авыл җирлегендә 1 библиотека, авыл музее эшләп килә. Халкыбызның рухи байлыгын баету буенча авыл җирлегендә 3 мәчет эшләп килә.

**Элемтә бүлеге**

Элемтә бүлеге 2 авылда хезмәт күрсәтә. 2 почта мөдире дүрт почтальон 400 дән артык гаиләгә өйләренә газета-журнал, пенсияләр илтеп тапшыра, күп кеше газга, электроэнергия һәм налог өчен түләүләрне дә алар аша башкара. Почталҗоннарның еллык уртача хезмәт хакы 6 мең сум тәшкил итә

**Халык белән эшләү.**

Халык белән эш итүгә зур игътибар бирелде. Ел барышында халыктан язма рәвештә һәм телдән шулай ук телефоннан гариза һәм мөрәҗәгатьләр кабул ителде. Авыл җирлеге башлыгы Һәм секретарь тарафыннан 128 кеше кабул ителде.

Барлык мөрәҗәгатьләр дә уңай һәл ителделәр, кирәкле документлар тиешле дәрәҗәдә тутырылып бирелде, аңлашылмаган сорауларга аңлатмалар бирелде.

Болардан тыш телефон аша, язма рәвештә һәм авыл эчендә халык белән очрашканда мөрәҗәгатьләр киңәшләр һәм жалобалар алынды.

Жалобаларның күпчелеге бәйсез этләрнең күбәюе турында булды, бу жалоба-таләпләр тулысынча үтәлмичә кала.

Халык белән очрашу хөкүмәт Советына сайлау алдыннан кандидатлар белән очрашу булды.

Халыкны шәхси мөрәҗәгатьләре белән авыл җирлеге башлыгы сишәмбе көннәрне 14 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр кабул итсә серетарь белән бухгалтер 8 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр кабул иттеләр.

Авыл Советы хезмәткәрләре тарафыннан 2014 елда йорт җирләрен теркәү, төзелеш эшләрен рәсмиләштерү, ссудалар алу өчен халыкка барысы 526 данә справка бирелде.

* Почта адресы бирү – 12
* Яшәү турында - 54
* Йорт җир турында - 183
* Гаиләдә яшәүчеләр турында - 103
* Наследство турында һәм башкалар - 172

Ел барышында авыл советы хэзмәткәрләре тарафыннан җирләрне һәм күчемсез милекне документлаштыру эшләре алып барылды.

Хуҗалык кенәгәсеннән төрле белешмәләр бирелде. Хуҗалык кенәгәсе журналда һәм электронно компьютерда алып барыла.

Җәйге айларда вакытлыча яшәргә кайтучыларны документлаштыру эшләре алып барылды.

2014 елда 8 кешене район җитәкчеләре 90-95 яшьлекләрне юбилейлары белән котладылар. Авыл җирлеге башлыгы тарафыннан бүләкләр тапшырылды.

2014 елны Авыл Советының 14 утырышы булып анда 16 мәсъәлә каралды.

Авыл җирлеге башлыгы тарафыннан 17 карар кабул ителде

Авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе тарафыннан 23 карар кабул ителде

Башкарма комитет шулай ук военкомат эшчәнлеген дә алып бара. Военкомат эшчәнлеге Россия Федерациясенең законнарына һәм таләпләренә буйсынып башкарыла.

Бүгенге көндә авыл җирлегендә 289 кеше военкоматта учетта тора, шуларның: 5 запастагы офицер 284 солдат һәм сержантлар, 14 се призывниклар .

2014 елның көзге-язгы чакырылышыда 2 (1,1,0) егет хәрби хезмәткә алынды. Ел барышында хәрби хезмәттән 2 солдат кайтты.

Башкарма комитетка ЗАГС документларын, варислыкларны хәм доверенностьларны нотариаль раслау эше дә йөкләнгән.

ЗАГС хезмәте буенча Түбән Наратбаш авыл жирлегендә 2014 елда 8 (7,1,-) яңа туган бала теркәлеп туу таныклыгы бирелде. 18 (10,5,3) кешенең үлү таныклыгы тутырылды. Ел барышында туучылар 10/13, үлүчеләр 22/28.

2014 елда 23 доверенность, 1 завещание расланды.

Бүгенге көндә жирлектә яшәүче халык **324**\261 мөгезле эре төрлек асрап шуларның: **57**\54 сыер, артым 3 башка, терле яшьтәге тана һәм угезләр **267**/207 артым 60 башка. Болардан тыш хуҗалыкта **465**\499 баш сарык, кәҗә терлеге, **10**\11 баш ат асрала.

Шәхси хужалыклардан тапшырылган сөт халыкка өстәмә акча кереме булып тора. Авыл жирлеге буенча 2014 елда 64 тн. сөт жыеп тапшырылып, халыкка 960000 сум акча бирелде.

2014 елда шәхси хужалыкларда 35 тн. ит, житештерелеп сатылды.

Терлек азыгы хәзерләүдә булышу йөзеннән Татарстан хөкүмәте тарафыннан сыер асраучы хужалыкларга һәр сыер башына 2 мең сум күләмендә акчалата ярдәм бирелде.

Авылхуҗалыгы торак төзелеше өлкәләрендә өстенлекле илкүләм проектларын, билгеләнгән барлык социаль программаларны тәэмин итү буенча иҗади эш дәвам итә. Әлеге программалар халкыбыз көнкүрешен яктыртуга илтә. Ел дәвамында 38 гаилә 1284500,00 сум шәхси хуҗалыкны үстерү буенча бирелүче “ЛПХ” программасы кредитыннан файдаланып үзләренең шәхси хуҗалыкларында каралты-кураларын яңарттылар.

Бүгенге көндә авыл җирлегендә 43 мотоблок, 263 җиңел, 23 йөк машинасы, 24 көпчәкле 1 чылбырлы трактор бар.

Ел барышында авыл җирлегенә 53 кеше кайтты 18 кеше күченеп китте.

**2014 елның 26 декабрендә Казанда ТР Дәүләт Советы каршындагы мәйданда ТР Муниципаль берәмлекләренең IX Съезды уңаена муниципаль берәмлекләр арасында узган смотр-конкурста зур күрсәткечләргә ирешүчеләрне бүләкләү тантанасы үтте. Бу бәйгедә безнең Түбән Наратбаш авыл җирлеге дә булып Диплом һәм яңа автомобиль ачкычы белән бүләкләнде. Җиңүчеләргә Диплом һәм яңа автомобиль ачкычларын ТР Президенты Рөстәм Миннеханов һәм ТР Муниципаль берәмлекләре Советы рәисе Минсәгыйть Шакиров тапшырды**.

Соңгы елларда Буа муниципаль районы уз алдына җирле бюджетның доход өлешен үстерүне, районның социаль-экономик яктан тулысынча тәэмин ителешен төп максат итеп куйды. Безнең Түбән Наратбаш авыл жирлеге, дә шушы максатка нигезләнеп узенең эшен Буа муниципаль районы Түбән Наратбаш авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, район Советы һәм авыл Советы боерыкларына, карарларына,юлламаларына таянып эш итте

Безнең Түбән Наратбаш авыл жирлегенең бюджеты 2015,2016,2017 елларга төзелде, тикшерелде һәм депутатлар Советы белән расланды.

2015 елга керемнәрнең суммасы 2млн. 434мең 300 сум күләмендә каралган бу районда 3-нче күрсәткеч. Үзебезнең керемнәр буенча 733,7 мең сум булып районда 5-нче урында торабыз, (чагыштыру өчен Яшевканың 61,9 мең сум).

Барлык керемнең 58,4% ы җир налогы, НДФЛ 3,6%, милек налогы 27,4%,

Авыл хуҗалыгы налогы 9,8%, хөкүмәт пошлинасы 0,8%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Барлык керем, сум | 2434,3 | 2503,8 | 2564,0 |
| Барлык чыгым, сум | 2434,3 | 2503,8 | 2564,0 |

Түбән Наратбаш авыл жирлегенен бюджеты 2014 елга 3144887,69 сум керем булып, 303812,40 сум булып каралган иде һәм ул түбәндәгечә үтәлде.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План 2014 елга | Утәлеш, сумнарда | Утәлеш % |
| Физик затлардан җыелган керем  2014 ел  2013 ел | 181мең сум  130 мең сум | 200,4 мең сум  170 мең сум | 111  130,7 |
| Жир налогы  2014 ел  2013 ел | 453  432 | 453,9  436.5 | 100,2  101,2 |
| Милек налогы  2014 ел  2013 ел | 199  188 | 199,2  188.9 | 100,1  100,5 |
| Керемнәр барысы  2014 ел | 992,1 | 1098,7 | 111 |

Ел барышында чыгымнар 3млн. 144мең 887,69 сум тәшкил итте.

хезмәт хакы түләүгә – 777979,75/**800631,28**

хезмәт хакына күчерүгә – 231423,25/**240288,15**

телефонга түләү - 9439,63/**9630,45**

Коммуналь хезмәт күрсәтүгә 911104,05/**978142,08**

урам утларына 391434,66/**451682,71**

электр энергиясенә – 161305,77/**149786,71**

газ өчен – 355392,70/**375640,56**

су өчен – 2970,92/**1032**

Төрле эшләргә (газета,печать, межеваниеләр, вывескалар) -299950,90/**37200,47**

Төрле налоглар (транспорт, җир-милек налогларына, экология) – 199695,73/**288938,74**

Канцтоварлар, хуҗалык товарлары һәм бензин алуга – 149492,80/**144910,00**

Урам утларын вакытында кабызып вакытында сүндерү һәм электр энергиясе чыгымнарын санап бару өчен 3 авыл территорияренә куелган трансформаторларга 8 данә электрощит кую өчен 29 мең сум акча электросетька күчерелде.

Су башнясы урнаштырыла торган мәйданның радиология – 1452,00 һәм җирнең анализына 22006,00 сум акча тотылды.

Кырлагы плотинасын меңевать итүгә 18200,00 сум күчерелде.

Бикмураз авылына кергән Яшьләр һәм Көнбатыш поселыгына кергән чыгымнарның суммасы 567675,12 сум тәшкил итеп:

Спецгазпроектка проект-смета документлары өчен 69810,30

Юлны ремонтлау проекты өчен 25236,00

Газ системасын эксплуатациягә алу өчен 2581,84

Капремонт объектларын газ челтәренә тоташтыру өчен 7397,42

Балалар бакчасы һәм спорткомплекс объектларын проектлаштыруга 364832,40 сум тотылды.

**Каты көнкүреш калдыкларын һәм чүп-чарны җыю.**

Шәхси хуҗалыклар көнкүреш калдыкларын һәм чүп-чарны кем трактор кем автомашина белән авылдан 600 м. ераклыктагы каты көн күреш калдыкларын вакытлыча саклау урынына бенеңчә “Свалкага” илтеп бушата. Анда нәрсә генә түгелми, ә иң начары шул билгеләнгән урынга да барып җитмичә чүпне ярты юлга трактор яки машинадан бушатып калдыру. Быел чүплек базы тирәсен 3 тапкыр чистарттык, безнең карамакта техника юк читтән техника китерү бик зур чыгымнар тәлап итә, анарга бюджетта акча да каралмаган. Шуның өчен хөрмәтле авылдашлар базга барып җитеп тә урынсыз бушатмавыгызны үтенәм.

Авыл җирлегендә 2 парк бар берсе Бөек Ватан сугышында үлеп калучы авылдашлар истәлегенә салынган памятник янында һәм Яшьләр урамында.

Халыктан җыелган акча хисабына Бөек Ватан сугышында үлеп калган авылдашлар истәлегенә куелган һәйкәл һәм паркны әйләндереп алган иске койманы сүтеп алып аның урынына төсле металлдан койма тотылды. Парк өченә куаклар утыртылды, биек булып үсеп киткән усак агачлары кыскартылды. Корыган куак агачлар киселде. Зур Кырлангы авылында да Халыктан җыелган акча хисабына Бөек Ватан сугышында үлеп калган авылдашлар истәлегенә куелган һәйкәлне иске ташландык урыныннан алып яңа урынга мәчет янга күчереп яңарттылар. Бу эшне эшләүдә катнашкан авыл халкына һәм медсестра Урмаева Татьянага Түбән Наратбаш авыл жирлеге исеменнән зур рәхмәтне белдерәсе килә.

Авыл җирлегендә 18 км. озынлыгында электр линиясе бар, йортларга 8 трансформатордан элетроэнергия килә. 3 авылга багана башларына 103 яктырткыч фонарь куелган. Бүгенге көндә трансформаторларның 8 енәдә урам утларын вакытында сүндереп-кабызу һәм тотылган энергияне хисаплаучы җайланмалар урнаштырылды.

Үзара салым җыелмаса да авыл халкы тик утырмады үз урамнарында акча җыеп юлга үз көчләре белән төзекләндерү эшләре алып бардылар: юлга ком, таш түшәделәр. Түбән Наратбаш авылының Интернационал урамында 200 м. арада (башлап йөрүче Хасанов Н.З.) Центральная урамында (Касымов Д., Ягфаров И., Зәйнуллин Р. тырышлыгы белән 250 м.), шулай ук эшкуар Гильманов Рөстәм Әхмәт улы тарафыннан Комсомол урамында 200 метрдан артык юлга 30 Камаз ком 15 Камаз таш җәелде, Бикмураз авылында Озерная урамы халкы тырышлыгы белән 150 м. арада юл күтәрелде таш җәелде Зур Кырлангы авылында Мөдәрисов Фиргат көче белән 100 м. га якын арада ком, таш җәелде. Бикмураз авылы мәчете көче белән (башлап йөрүче Нурмухаметов В.Я) зиярәткә керү юлын 250 м. арада ком өстенә таш җәеп төзекләндерелде.

Наратбаш авылында урнашкан памятникны һәм паркны әйләндереп алган койманы сүтеп аның урынына төсле металдан койма тотуга һәм биек булып үскән усакларны кыскарту өчен автокран белән кранплощадка яллауга халык акчалата булышты. Мәктәп коллективы 15850 сум медпукт, клуб, балалар бакчасы хезмәткәрләре тарафыннан 23250 сум акча җыелды. Бу эшләрне башкаруда катнашучы авылдашларга, мәктәп коллективына, балалар бакчасы, клуб, медпункт коллективына һәм Ветераннар Советы рәисе Мифтахов Рифкать Сәлим улына бу эшдәрне башкаруда башыннан алып ахырына кадәр катнашуы өчен авыл халкы һәм Түбән Наратбаш авыл жирлеге исеменнән зур рәхмәтне белдерәсе килә.

Кадыйров Фәнил Фәһим улы тарафыннан Бөек Ватан сугышында үлеп калган авылдашлар истәлегенә куелган һәйкәлне ремонтлауга 65 мең сум бирелде. Бу акчага Абзалов Инсаф Мәннаф улы булышлыгы белән төзелеш материаллары алынды һәм аның эшчеләре памятникның стенасын сүтелгән стенасын өеп керамический плита белән тышладылар. Анарга авыл халкы һәм Түбән Наратбаш авыл жирлеге исеменнән зур рәхмәтне белдерәсе килә.

Бүгенге көндә гранит плитәләргә сугышта үлеп калучы авылдашларның исемнәрен язу эшләре алып барыла. Бу эшне башкарып чыгу өчен Кадыйров Фәнил Фәһим улы Чувашия оешмалары белән 94 мең сумга договор төзелде.

1. Авыл җирлегендә проблемаларның беренчесе йорт-җир тирәләрендә чүп-чар, чүп үләннәр һәм озак еллар сакланучы төзелеш материаллары.

2. Авыл өчендә бәйсез этләр күп, охотниклар чакыртып карадык бер кем килергә риза түгел, этләрне бары авылдан 100 метр читтә генә атарга ярый. Шуның өчен мин район вәкилләреннән сорар идем охотсою җитәкчеләре белән килешү төзеп елга һич югы 2 мәртәбә аларны авыл җирлегенә китерүне.

1. **елда эшләнәсе эшләр**.

1.Беренчедән су суырту башнясын урнаштырып, башнядан авыл өчендәге су магистраленә су җибәрү.

2.Хәзерге вакытта 3 авылга Т. Наратбаш авылында 7100м. Бикмураз авылына 4400 м. Зур Кырлангы авылына 1500 м. өстәмә рәвештә барысы 13000м. электропровод сузып санагычларны электролиниягә тоташтыру.

3.Вакытлыча каты көнкүреш калдыкларын чүп чарны саклау урынын койма белән әйләндереп алу.

4.Авыл җирлегенә кергән авыл эчләрен һәм юл кырыйларын чистартып тору, шулай ук авыл эчләренә куак-агачларны утыртуны дәвам итү.

5.«1 гә 4” нисбәтендә уртак финанслауныы күздү тотып Республика программасына керү өчен, 2015 елда үзара салым җыю буенча халык җыены үткәрергә ниятлибез.

Тыңлавыгыз өчен рәхмәт.