Хөрмәтле иптәшләр!

Дәүләтебезнең төп законы – Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының Конституцияләре нигезендә безнең җәмгыятьтә җирле хакимиятнең бердәнбер чыганагы булып – халык санала. Хакимиятне халык сайлый һәм ул-халык мәнфәгатьләренә хезмәт итәргә бурычлы. Җирле хакимият органнары үз эшчәнлекләрендә халык каршында җаваплы.

Мөрәле авыл җирлеге Советы узенен эшчэнлеген авыл җирлегендэ кабул ителгән Устав белән башкара. Әлеге Устав нигезендә без урындагы мәсьәләләрне, традицияләрне исәпкә алып, үзебезнең биләмәдәге барлык оешмаларны, учреждениеләрне, сәүдә нокталарын, барлап, бюджетыбызны формалаштырып, шушы территориянең үсешен, алга китешен хәл итү өстендә эшләргә тиешбез. Шулай ук җирле үзидарә органнарының бурычы территориянең социаль-икътисадый үсешен тәэмин итүдән, халыкның яшәеше-көнкүреше өчен уңайлы шартлар тудырудан һәм тормыш шартларын даими камилләштерүдән гыйбарәт.

Яңа елга аяк басканда без узган елга йомгак ясарга, нәтиҗә чыгарырга һәм алга таба планнар кабул итәргә тиешбез.

Узган елның 31 гыйнварында үткән отчет җыелышында түбәндәге эшләр беркетмәгә язылып 2014 елның эш планына кергән иде:

1. Мөрәле мәктәбен җылыту.

2. Урам утлары һәм электр челтәрен яңарту.

3. Асфальт бетон юл төзелеше

4. Авыл уртасындагы күлне чистарту мемкинлеге.

5. Телефон һәм интернет челтәренен тотырыклы эшләве.

6 .Зират тирәләрен төзекләндерү буенча эшне дәвам итү;

7. Чисталык һәм тәртип булдыру өстендә административ комиссия белән эшне яхшырту;

8.Җир пайларына тулысынча исәп-хисап ясалуына ирешү.

 Мин үз чыгышымда 2014 елда планга кертелгән эшләрнең нинди күләмдә үтәлешенә анализ ясарга һәм 2015 елга алда торган бурычлар белән таныштырырга телим .

Халык мәнфәгатъләрен алга сөрү өчен, беренче чиратта әлеге халык турында дөрес мәгълүматка ия булу мөһим.

Мөрәле авыл җирлеге биләмәсенә ике авыл: Мөрәле, Зур Колангы авыллары керә. Аларда барлыгы 524 кеше яши. Соңгы елларда ир-атлар санының хатын-кызлар саныннан артып китүе күзәтелә, җирлектә яшәүче халыкның 291 сы, ягъни 51%ын ир – атлар тәшкил итә. Яшьләрнең 54е мәктәптә, 26е Республиканың югары һәм урта махсус уку йортларында укыйлар. Мәктәпкәчә яшьтәге балалар саны 30, барлык эшче кеше 225, пенсионерлар 152.

Хәзерге заманда демография иң четерекле мәсьәләгә әверелде. Халык саны, бигрәк тә авылларда, күзгә күренеп кими. Мәсәлән, 2014нче елда авыл җирлеге биләмәсендә 4 бала гына туу, шул ук вакытта 6 кеше үлү очрагы теркәлде. Күргәнебезчә, халыкның табигый үсеше территориядә 2 кешегә кимеде. 2014нче елда 3 гаилә никахларын теркәделәр, аерылышучылар теркәлмәде.

**Барлык халык саны**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2012 ел** | **2013ел** | **2014 ел** |
| Мөрәле | 484 | 483 | 490 |
| Зур Колангы | 42 | 39 | 34 |
| Барысы | 526 | 522 | 524 |

**Туучылар**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2012 ел** | **2013ел** | **2014 ел** |
|  | авылда | читтә | авылда | читтә | авылда | читтә |
| Мөрәле | 2 |  |  | 2 | 3 | 1 |
| Зур Колангы | 1 |  |  |  |  |  |
| Барысы | 3 |  |  | 2 | 3 | 1 |

**Үлүчеләр**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2012 ел** | **2013ел** | **2014 ел** |
|  | кешесаны | гомерозынлыгы | кешесаны | гомерозынлыгы | кешесаны | гомерозынлыгы |
| Мөрәле |  11 | 62 | 9 | 79 | 6 | 77 |
| Зур Колангы | 2 |  80 | 1 |  84 | - | - |
| Барысы | 13 | 64,8 | 10 | 79,5 | 6 | 77 |

**Яңа гаилә коручылар**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2012 ел** | **2013ел** | **2014 ел** |
| Мөрәле | 1 | 1 | 3 |
| Зур Колангы | - | - | - |
| Барысы | 1 | 1 | 3 |

**Аерылышучылар**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2012 ел** | **2013ел** | **2014 ел** |
| Мөрәле |  2 | - | - |
| Зур Колангы | - | - | - |
| Барысы | 2 | - | - |

**Пенсионерлар**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2012 ел** | **2013ел** | **2014 ел** |
|  | пенсио-нер | шул исәптән эшли | пенсио-нер | шул исәптән эшли | пенсио-нер | шул исәптән эшли |
| Мөрәле | 130 | 1 | 135 |  4 | 142 | 6 |
| Зур Колангы |  13 | 1 |  12 |  | 10 |  |
| Барысы | 143 | 2 | 147 |  4 | 152 | 6 |

**Мәгариф.**

**Безнең авыл җирлегендәге студентлар**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2012 ел** | **2013ел** | **2014 ел** |
| Мөрәле | 26 |  27  | 25 |
| Зур Колангы | - |  1 | 1 |
| Барысы | 39 |  28  | 26 |

**Мәктәптә укучы балалар**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2012 ел** | **2013ел** | **2014 ел** |
| Мөрәле | 48 | 51 | 53 |
| Зур Колангы | 4 | 1 | 1 |
| Барысы | 52 | 52 | 54 |

**Мәктәпкәчә яшьтәге балалар**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2012 ел** | **2013ел** | **2014 ел** |
| **балалар бакча-сында** | **өйдә** | **читтә****яши** | **балалар бакча-сында** | **өйдә** | **читтә****яши** | **балалар бакча-сында** | **өйдә** | **читтә****яши** |
| Мөрәле | 10 | 13 | - | 18 | 5 | 2 | 14 | 6 | 6 |
| Зур Колангы |  | 1 | - |  | 4 |  | - | 4 | - |
| Барысы | 10 | 14 | - | 18 | 9 |  2 | 14 | 10 | 6 |

Җирле үзидарәнең бюджеты-эшчәнлекнең барлык социаль өлкәләре чагылыш тапкан төп финанс документы.

Мөрәле авыл җирлегенең 2014елда бюджеты керем ягыннан 2 млн. 265 мең 372 сумны тәшкил итте. Бюдҗетның чыгым ягы 2 млн. 279 мең 745сум булды. Аның 1 млн 234 мең 616 сумы үзебезнең җирлек налоглары кереме. Шуның эченнән 406 мең 065 сумы подоходный налог, милек салымы 63 мең 731 сум, җир салымы 237 мең 013 сум, 20 мең 254 сумы җир арендасы түләве, 3 мең 897 сум милек арендасы туләве, 139 мең 459 сумлык авыл җирлеге Советының җир һәм милке сатылды, 2 мең сум административ җаваплылыкка тартылган физик затлардан керде.

**Налогның төрләре буенча план Һәм үтәлеш түбәндәге суммалардан гыйбәрәт:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2014 елга налоглар** | **План** | **Үтәлеш** | **%** |
| **Җир налогы** | **234438** | **237013** | **101** |
| **Шәхси милек налогы** | **65000** | **63731** | **98** |
| **Физик затларның керемнәренә салым** | **500000** | **408057** | **82** |
| **Җирне арендалау** | **18000** | **20254** | **113** |
| **Җир сатудан кергән табыш** | **31739** | **139459** |  |
| **милекне арендага биргәннән****кергән табыш** | **4000** | **3897** | **97** |
| **Единый с/хоз.налог** | **8000** | **2317** | **29** |
| **Нотариаль эшләрне башкарган өчен дәүләт пошлинасы** | **2000** | **3100** | **155** |
| **Судан кергән акча** | **232117** | **236788** | **102** |
| **Узара салым** | **120000** | **120000** | **100** |
| **Дотация,субвенция** | **1030756** | **1030756** | **100** |
| **Барысы** | **2246050** | **2265372** | **108** |

Шушы авыл җирлегенең бюдҗетына 100% белән керергә тиешле җир салымын тиеш булып та сәбәпсез түләмәүчеләр бар. Фамилияләре слайдта.

 Алар Мөрәледан:

1. Хусниев Рузалитлар гаиләсе – 3 мең 692 сум,
2. Хайбуллина Альфинур апа – 1мең 422 сум,
3. Хаялиева Әминә апа – 2 мең 455 сум,

Зур Колангыдан

1. Зайнуллина Нина – 1 мең 70 сум.

Милек салымын Мөрәледан:

1.    Назипов Рамил – 649 сум түләмиләр.

Бу исемлекне тагын да дәвам итеп булыр иде, чөнки җыйналып бетмәгән салымның суммасы 20 мең сумнан артып китә. Шуны күздә тотып мин барлык иптәшләрнең дә тиешле салымнарын вакытында түләп баруны сорар идем. Чөнки нинди генә эшкә тотынсак та, акча кирәк, ә бюдҗетның бер өлешен салымнар тәшкил итә.

Халык мәнфагатьләрен яклап хезмәт итү өчен, аны борчыган мәсьәләләрне, проблемаларны үз вакытында ачыклап, аларны тиешенчә хәл итүгә юнәлдерелгән чаралар күрүдә җирле үзидарәләрнең халык белән тыгыз элемтәдә эшләве бик мөһим. Шуңа да инде җәмәгатьчелек белән эшләү җирле үзидарә эшчәнлегенең төп юнәлешләренең берсе булып санала.

Авыл җирлеге Советы 2014 нче елда үзенең эшен Уставка таянып, еллык төзегән чаралар планы нигезендә алып барырга тырышты. Ел дәвамында 3 гражданнар җыены үткәрелде, аларда 5 сорау.каралды. 13 мәртәбә җирле үзидарә Советы утырышы үткәрелде. Утырышларда 39 көн тәртибе тикшерелеп, карарлар кабул ителде, аларның үтәлеше тикшерелеп барылды, бюджет оешмаларының эшчәнлеге анализланды. 2014 нче елда җирлек Советына 9 язмача гариза керде, 522 кеше төрле белешмәләр сорап мөрәҗәгать итте.

Үзегез белгәнегезчә авыл тормышын терлектән башка күз алдына китереп булмый 2014 елңың нәтиҗәләре буенча безнең җирлектә 37 баш сыер асырала, Мөрәле авылында 32 сыер, 5 сыер Зур Колангы авылында бар. Барлыгы 140 баш мөгезле эре терлек бар. Бу күрсәткечләр слайдларда куренэ. Сәбәбенә килгәндә узган ел 3 сыердан лейкоз авыру килеп чыкты.

**Авылның шәхси хуҗалыкларында тубәндәге күләмдә терлек**

**асрыйлар:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Төрләре** | **2012 ел** | **2013 ел** | **2014 ел** |
| **Мөрәле** | **Зур Колангы** | **Барысы** | **Мөрәле** | **Зур Колангы** | **Барысы** | **Мөрәле** | **Зур Колангы** | **Барысы** |
| **Мөгезле эре терлек барысы** | **161** | **19** | **180** | **100** | **20** | **120** | **121** | **19** | **140** |
| **шул исәптән сыерлар** | **33** | **7** | **40** | **30** | **7** | **37** | **32** | **5** | **37** |
| **Сарык** | **258** | **22** | **280** | **215** | **18** | **233** | **224** | **20** | **244** |
| **Кәҗә** | **8** | **2** | **10** | **16** | **5** | **21** | **14** | **6** | **20** |
| **Ат** | **19** | **-** | **19** | **18** |  | **18** | **17** | **-** | **17** |
| **Куян** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4** | **4** |
| **Кошлар** | **1200** | **100** | **1300** | **1105** | **125** | **1230** | **1190** | **120** | **1310** |
| **умарта** | **123** | **30** | **153** | **128** | **28** | **156** | **142** | **45** | **187** |

Авыл хуҗалыгын торгызу программасын тормышка ашыру максатыннан шәхси хуҗалык сыерлары өчен 1 башка 2000 сум күләмендә субсидия бүлеп бирелде. Табигать шартларының уңай булуы терлек асраучыларга тиешле күләмдә кышка азык тупларга мөмкинлек бирде. Пай җирләре өчен Агрофирма 1 әр центнер бодай 1 ц арпа бирде, Кирэк булган кешегэ ул бирелгэн икмэк белэн генэ тугел тагы алырга мемкинчелек бирелде. югары сортлы он таратты.

**Кредитлар.**

 Авыл халкы да дәүләт ярдәмен тоеп яши. Телисең икән терлек алу өчен, каралты- кура эшләү өчен дә барлык банклардан да кредитлар алырга мөмкин. 2006 елдан барлыгы 181 кредит алынган 32 миллион 648 мен сумлык. 2014елда 29 кеше каралты-кура эшләү өчен диеп 6 миллион 8837 мең сум күләмендә кредит алган. Өч һәм аннан артыграк сыеры булган хуҗалыкка ташламалы сыер саву аппаратлары алуда ярдәм күрсәтелде.Ул аппарат Мөрәле авылында Сунгатова Рәмилә хуҗалыгына тапшырылды.

Сөт җыючыларыбыз бар, өйдән килеп ала, тапшыр гына. Теләге булган кешегә авыл җирендә эш җитәрлек, иренмичә эшләргә генә кирәк, кул кушырып утырган кешегә беркемдэ китереп бирми.

Авыл җирлегендә яшәүче халыкның тормышы елдан –ел яхшыра. Таблица да шуны раслый:

**Житештерелгән һәм сатылган продукция**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2012 ел** | **2013 ел** | **2014ел** |
| **Сөт литр** | **62882** | **91366** | **87171** |
| **1 сыерга туры килә** | **1655** | **2343** | **2356** |
| **Ит кг** | **16600** | **27620** | **31393** |
| **Бәрәңге кг** | **18300** | **10800** | **1404** |
| **1хуҗалыкка туры килгән керем** | **31832** | **48737** | **47098** |

 Авыл жирлегендэ булган техника

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2012 ел** | **2013 ел** | **2014ел** |
| **Трактора** | **5** | **6** | **7** |
| **Легковые автомобили** | **69** | **74** | **94** |
| **Грузовые автомобили** | **8** | **10** | **11** |
| **мотоблок** | **6** | **16** | **26** |
|  |

Шулай ук Рәссәй Федерациясе һәм авыл хуҗалыгы министрлыгы Республикада семья фермаларын үстерү буенча программа кабул итте. Туган туфракларына җаны-тәне белән береккән чын җир хуҗалары шушындый авыр вакытта да үзен агробизнеста сыный: кемдер хуҗалыгында үгезләр симертә, кемдер кәҗә-сарык үрчетә, ә кемдер савым сыерлары санын арттырып, шуннан яхшы гына табыш ала.

Аңлашыла ки, дәүләт ярдәменнән башка гына үз эшеңне башлап җибәрү күп гаиләнең хәленнән килми. Шунлыктан халык Президентның әлеге программасына зур өметләр баглый.

Программа авыллардагы социаль-икътисадый вәзгыятьне җайга салуны күздә тота. Хәзерге вакытта 60/40 программассы буенча гаилә фермасы төзү өчен хөкүмәттән 5 миллион сумга кадәр акча алырга була. Аның буенча, сыерлар саны 24 тән дә ким булмаган гаилә фермаларын оештыру гына кирәк, яки 50 шәр баш сарык, я савым кәҗәсе асрарга мөмкин. Булмаса 30 баш ат, яки 1000 баш каз асрап бу программада катнашырга була.

Бу программа бик кызыксындыргыч булса да, моңа безнең авыл җирлегеннән әлегә кадәр бер генә гаилә дә үзләренең теләкләрен белдереп, документларын әзерләп тапшырмадылар. Әгәр кызыксынучылар булса бу программа һәркемгә ачык, моның өчен җирле үзидарәгә килеп белешмәләр ала аласыз. Шулай ук бу проект хакыңда тулы мәгълүматны ТР Авыл хуҗалыгы министрлыгының рәсми порталында “Семейные фермы” дигән бүлектә табарга була.

**Халыкның мәшгүльлеге.**

Мөрәле авыл җирлегендә 1 төп мәктәп, 1 балалар бакчасы, 1 медпункт, 1 Мәдәният йорты, 1 китапханә, 3 кибет, “АК Барс Кайбыч агрофирмасы бар.

Эшкә яраклы кешеләр

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Авыл****исеме** | **Ел** | **Авыл хуҗа-лы-гнда** | **бюд-жетта** | **Шәхси эшмә-кәр** | **Ялла-нып****эшләү-челәр** | **Үз-мәш-гүллек****буен-ча** | **Чит-тә эшли** | **Башка****оешма-да** | **Ар-мия-дә** | **Төр-мә-дә** | **1200 сум****алучы** | **Эшл-мәү-че** | **Бары-сы** |
| **Мөрәле** | **2012** | **36** | **40** | **7** | **-** | **3** | **77** | **10** | **2** | **-** | **16** | **15** | **206** |
| **2013** | **33** | **42** | **9** | **-** | **1** | **85** | **18** | **1** | **-** | **12** | **18** | **218** |
| **2014** | **46** | **32** | **8** | **15** | **1** | **83** | **20** | **-** | **-** | **9** | **11** | **225** |
| **Зур Колангы** | **2012** | **9** | **1** | **-** | **-** | **-** |  **3** | **1** | **-** | **-** | **-** | **4** | **18** |
| **2013** | **7** | **1** | **-** | **-** | **-** | **2** | **1** | **1** | **-** | **-** | **4** | **16** |
| **2014** | **10** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **17** |

**Су белән тәэмин ителеш.**

Безнең җирлектә 3 су башнясы бар, 2 авылны су белән тәэмин итә. Су өчен акчаны куелган тарифлар нигезендә җыябыз, җыелган акча су колонкаларын, су үткәрү системаларын төзәтүгә, башняга насослар кую, башняларны ремонтлау өчен, башняга су тутыртучы кешеләргә түләү өчен тотыла. Башнялар белән бәйле проблемалар да бар: пожар гидрантлары кирәк, су үткәргеч трубалар, колонкалар искерде, гел тишелеп торалар. Су юк дип кычкыручы күп, эшкә булышучы бик аз. 2014 елда К.Маркс урамында 2 тапкыр, Узэк урамында 3 тапкыр су трассыларына ремонт ясалды . Су җитмәу.

Су тарифлары буенча белешмә 2014 нче елга.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Куллану төре | 1 айлыккулланунрмативы | Тариф 1 куб.м | 1 кешегә айлык сумм |
| Урам колонкалары | 1,2 | 16,25 | 19,50 |
| Ишек алдыннан | 1,5 | 16,25 | 24,38 |
| Өйдә канализациясез | 2,5 | 16,25 | 40,63 |
| Канализация белән ваннадан башка | 2,87 | 16,25 | 46,64 |
| Канализация белән газ колонкалары белән | 3,63 | 16,25 | 58,99 |
| Ванна һәм су җылыткычлар белән | 5,76 | 16,25 | 93,60 |
| Су сиптерү 1 сутыйга | 4,3 | 16,25 | 70 |
| сыер | 2,14 | 16,25 | 34,78 |
| Бозау 18 айга кадәр | 0,73 | 16,25 | 11,86 |
| Дуңгызлар | 1,29 | 16,25 | 20,96 |
| Сарыклар | 0,17 | 16,25 | 2,76 |
| Кәҗәләр | 0,08 | 16,25 | 1,30 |
| Ат | 2,13 | 16,25 | 34,61 |
| Тавыклар | 0,01 | 16,25 | 0,16 |
| Казлар | 0,05 | 16,25 | 0,81 |
| Мунча | 0,654 | 16,25 | 10,63 |

2014 елда су өчен хуҗалыклардан 222634,61 сум акча җыелган . акчаның ел башыннан планга куелган 70000 сумы бюджетка кушылып китте,

Мөрәле авыл жирлегендэ

Суга җыелган акча түбәндәгеләргә тотылды:

Хезмәт хакы-37494,60

Электр энергиясе-93876,50

Яңа ел бүләкләре-3600 өйдә утыручы балаларга

Газетада белдерү чыгару өчен-12143,05

|  |  |
| --- | --- |
| Айлар | Мөрәле |
| январь | 16 795,73 |
| февраль | 15 321,98 |
| март | 15 400,02 |
| апрель | 15 353,81 |
| май | 15 353,81 |
| июнь | 25 452,07 |
| июль | 23 363,33 |
| август | 23 363,33 |
| сентябрь | 21978,86 |
| октябрь | 16 060,56 |
| ноябрь | 17 095,22 |
| декабрь | 17 095,89 |
| **Барлыгы** | 222634,61 |

**Электр белән тәэмин ителеш.**

Яктылык барыбызга да кирәк, утсыз бер генә көн дә яшәп булмый. урамнарында ут баганалары яңага алыштырылып бетмэгэн урамнар бар , бераз гына җил булса да ут чыбыклары өзелә, ут бетә.ул шулай ук янгын чыгуга да сэбэп булырга мемкин. Безнен җирлектә 2015 елда капитал ремонт булыр диеп көтелә. Капитал ремонт бетен баганаларны алмаштыру ут чыбыкларын кабелгә (СИП) алмаштыруны куздә тота. 2014 елда Республиканын “УРАМ УТЛАРЫ” программасы нигезендә Мөрәле авылында урам утлары алмаштырылды элекеге 23 урам уты урынына заман тәләпләренә җавап бирә торган свето диодный 40 яктырткычлар куелды. Беренчедән бу яктыртыкычлар электр энергиясен экономияләсә , икенчедән алар элекеге яктырткычлардан яктырак яктырталар. Элекеге ДРЛ лампалары 3283 квт электр энергиясен якса яналары 1561 квт яга.шулай итеп 1722 квт электр энергиясен экономияли.

**Газлаштыру.**

**Мөрәле** авыл җирлеге буенча шәхси хуҗалыклар газ белән тәэмин ителгән, авыл җирлегенә бернинди дә шикаятьләр кергәне юк. Үзебез җирлектә эшләүче газовигыбыз бар, ул гына башкара алмаган очракларда район газовиклары килә.

**Юллар**.

2014 елда авыл җирлеге буенча иң зур төзелеш булып 1200 метр озынлыкта узәк урамына салынган асфальт юл төзелеше булды. Ул юлны безгә Татавтодор оешмасынын Кайбыч участогы эшлэп бирде. 1200 метр асфалҗт юлдан соң тагы 800 метр вак таш тушәлгән юл безнен узәк урамны юллы итте. Юлларга асфальт түшәүгә килгәндә ул юлнын бәясе 25 млн 938 мен тәшкил итә. Хэзер телэсэ нинди һава шарларындада Мөрәленең бөтен урамына кереп була. Бу юл өчен бөтен авыл халкы исеменән районыбыз башлыгы Рахматуллин Альберт Илгизаровичка зур рэхмэтебезне белерәсем килә. Рәхмәт сезгэ Альберт Ильгизарович! Юллар турында тагы бер ике суз эйтеп узасым килэ шэхси инциативасы белэн Багавиев Раис узлэре яши торган кул урамына150 метр таш юл салдырды.

Узегез белгәнегезчә 2014 елның 22 июнендә без сезнен белән беренче тапкыр Узара салым кертү буенча Референдум уздырган идек. Референдум карары нигезендә авыл җирлегендә теркәлгән, балигъ булган һәр кешедән 300 сум күләмендә акча җыерга тиеш идек.Авыл халкына зур рәхмәтемне белгертәсем килә. Шулай бердәм булып безнен башлангычны хуплаугыз өчен. 120 мең сум акча җыеп тапшырылды ул реферундум нәтиҗәсендә. Республика тарафыннан ул акча 4 тапкыр артып субсидия рәвешендә безнең җирлеккә кире кайтты. Ягъни безнен җыелган 120 мең сумга тагы 480 меңне өстәп республикабыз бирде. Хэзер мин сезне ул акчаларның тотылышы белән таныштырып узам.

**Ул акчаларны** Гагарин урамына юл салуга 266 мең сум тоттык ул юлнын озынлыгы 600 метр. 1 метр юлның бәясе 443 сум тәшкил итте.

Сакаллы тезелеш исәбенә кереп баручы зират тирәсендә без быел унышлы гына тэмамладык. Барлыгы 1 км койма тотылды.узган елларда мин сезгә анда купме акча тотылганнын таныштырып киткән идем инде. Быел Зиратка 180 мен сум акча тотылды. 99600сум стена панеллэре, 17220 сум профилная труба 35935 сум хезмәт хакы 27245 сум аванс тезелеш матерриаллары Буяу такта. Барлыгы 4 ел эчендэ 800 менгэ якын акча тотылган. Бер метр койма 800 сум тәшкил итә.

Узегез белуегезчә авыл уртасыннан ага торган инеш узенең юлын югалтып шоссе буйларын сазлыкка әверелдергән иде. Без быел аны янадан элекеге эзенә тешереп иске ферма территориясенән эксковатор ярдәмендә зур канау казып чоктык. Шулай итеп инешне узенең гомер буе аккан эзенә тешердек.

Бу эшләр безгә 30 меңгә теште. Хәзерге вакытта анын 15685 сумы туләнгән.

Юл буйларын тәртипкә китеру уңаеннан декабрҗ аенда махсус трактор алып килеп без инеш сазлык ясаган җирләрне тал һәм башка агачлардан чистартык. Язга алла бирса шул җирләрне эшкәртеп чәчергә иде планнар. Бу эшләр өчен 99315 сум акча тотылды.

САЙЛАУ

2014 елнын 14 сентябрендэ Татарстан Республикасы Дэулэт Советына Сайлаулар булды. Сайлауларда актив катнушыгыз эчен зур рэхмэтемне белдерэм. 2015 елда 13 сентябрьдэ Татарстан Республикасы президенты хэм жирле сайлаулар узарга тиеш. Мин сезне андада актив катнашырсыз диеп ышанып калам.

30 ноябрдә 2015 нче ел өчен икенче тапкыр Референдум үткәрдек . Референдум карары нигезендә авыл җирлегендә теркәлгән һәм шулай ук яшәүче ,балиг булган һәр кешедән 500 сум күләмендә акча җыеп 1 нче мартка кадәр тапшырырга тиешбез. Исемлеккә 400 кеше кертелгән иде. референдум нәтиҗәсе буенча 376 (94 %) кеше килеп тавыш бирде, шунын 363 (96,5%) кешесе яклап тавыш бирде 13 кеше каршы тавыш бирде (0,4%) Бүгенгесе көндә халыктан барлыгы 97 мең акча җыелды. Референдум буенча без 200 мең сум акча җыерга тиешбез. Шуны 1 мартка кадәр җыеп бетерәсе иде. Махсус карар нигезендә,сайлаучыларның 51 проценттан артыгы уңай тавыш биргән очракта ,референдумга чыгарылган мәсьәлә кабул ителгән дип исәпләнә.Закон нигезендә һәр кеше аны үтәргә тиеш.Таләпне үтәмәүчеләргә административ штраф карала.Ул очракта да түләмәсә,суд приставлары эшкә кушылачак.Алар үз штрафларын өсти,кыскасы,андый кешеләргә үзара салым икеләтә,өчләтә кыйммәткәрәк төшәчәк

Бу акчаны үзегез белгәнегезчә авыл уртасындагы күлне , кизләүләрне чистартырга. Зират территорияясендэге агачларны кистеру, Хисамиев Мансур абый артындагы куперне ремонтларга, дип уйлыйбыз.

2015 ел Татарстанда Парклар һәм скверлар елы диеп иглан ителде. Шушы елны кулне чистартып агачлар утырта алсак бик яхшы булыр иде.

Авыл уртасындагы кул, ул да беренчедән янгынга каршы чара булса ,икенчедән халыкнын ял иту урыны булыр иде.

**Мәгариф**

Мәктәп алдында торган бурычларны тормышка ашыруда укытучының фән буенча теоретик әзерлекле, методик осталыкка ия булуы, аның укучылар эшчәнлеге белән идарә итә алуы зур әһәмияткә ия. Мөгаллимнәрнең белеме, педагогик осталыгы район күләмендә методик чаралар үткәрү юлы белән камилләштерелә.

Мәктәбебез җылы, уңайлы, кабинетлар кирәкле инвентарьлар белән җиһазландырылган. Ашханәдә балалар кайнар аш белән тукланалар. Мәктәп турында кубрәк мәглуматны мәктәп директоры Мингазова Л.Т. әйтеп узар.

**Телефонлаштыру.**

 Хәзерге вакытта барлык теләгән кешеләрнең дә телефон кертү мөмкинлеге бар. Мөрәле буенча барысы 115 телефон, һәм 75 хуҗалыкта Интернет урнаштырылган. 2013 елны Интернетнын эшлэвенә карата халыкта ризасызлык бар иде 2014 елда Кайбыч РУЭС тарафыннан авылга оптика волоконный кабель тоташтырылды. Жирлектэ яшәүче халыкка кабельный телевидение тоташтыру мемкинлеге туды. Бугенге көндә 25хуҗалык кабелле телевидение хезмәтеннэн файдаланаЭлемтәнең ике төре буенча эшнең торышын уңай дип бәяләргә була.”Кайбыч таңнары” дип аталучы район газетасына язылу кампаниясе шома гына бармый.Халыкны борчыган яки кызыксындырган бөтен сорауга җавапны шуннан табып булса да,һәр йорт та бу газетага языла дип әйтеп булмый.2014 елның беренче яртыеллыгына безнең җирлектә 116 кеше район газетасына язылды,65 %. Мөрәледә 164 йортка 116 экземпляр 71 %, Зур Колангыда 14 йортка 6 экземпляр ,43 %.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кайбыч таңнары | 2014 нең 1 яртыеллыгы  | 2015 нең 1 яртыеллыгы  |
| Мөрәле | 115 | 70% | 116 | 71% |
| Зур Колангы | 4 | 4% | 4 | 4% |
| Барлыгы | 119 | 67% | 120 | 68% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Мөрәле** | **Зур Колангы** | **Барлыгы** |
| Телефон  | 115 | - | **115** |
| Интернет | 75 | - | **75** |
| Кабельное телевидение | 25 | - | **25** |

**Мәдәният**

Халыкның рухи сәламәтлеген ныгытуда, балаларны һәм яшьләрне эстетик яктан, яктан тәрбияләүдә мәдәният әһәмиятле урын алып тора. Мәдәни өлкә төрле категория кешеләрен берләштерү, аралашу мөмкинлеге булдыру өчен мөһим фактор. Шуны истә тотып авыл җирлеге бу өлкәгә зур игътибар бирә.

Мәдәният йортында культура-агарту эшчәнлеген төрле формаларда, халыкның соравын-кызыксынуын искә алып, чаралар, түгәрәк һәм клуб берләшмәләре аша оештырыла. Мәдәният йорты каршында җыр, бию, түгәрәкләре эшли. Газ һәм электр тотылышы буенча лимиттан тайпылышлар булмады.

Бүгенге көндә мәдәният йорты җылы, әйбәт. Апрель аенда мәдәният йорты тирэсен тимер рэшэткэ белэн эйлэндереп алынды, аның эченэ чәчәкләр утыртылды.

Инде мәдәният эшчәнлегенә килгәндә. Ватанны саклаучылар көненә багышлап “ Ягез әле егетләр” исеме астында бәйге уздырылды. Әтиләр белән балалары ярышты.

“Кем тапкырырак,зирәгерәк,җитезерәк?” башваткыч күңел ачу кичәсе уздырдык. Пенсионер Нуруллина Тәскирә беренче урынны алды.

 “Иң кояшлы көн бүген”исеме астында халыкара хатын-кызлар көненә багышлап бәйге үткәрдек.Бәйгедә Мингазовалар, Сибгатовалар һәм Фаттаховалар гаиләләре катнашты.

“Сезнең тормыш үзе батырлык “ исеме астында әдәби кичә үткәрдек.

Кичә мәдәният йортында узды.Тыл хезмәтчәннәрен Җиңү бәйрәме белән котладык.

50 ел бергә гомер итүче Музаффаровлар һәм Тимергалиевлар, 35 ел бергә гомер кичерүче иң күп балалы гаилә Хисамиевларга багышлап гаилә бәйрәме үткәрдек.Бәйрәмдә балалары,күршеләре катнашты.Җырлар, биюләр белән үрелеп барды.Слайдлар күрсәттек..

Әниләр көненә багышлап “ Дөньяны әниләр йөрәге җылыта” дигән исеме астында күп балалы әниләр белән әдәби-музыкаль кичә үткәрдек.

Китапханәдә Апрель аенда күрү сәләте начар булган кешеләр белән очрашу булды. Олы Кайбыч авылында яшәүче Валентина Сәләхиева Брайль системасы буенча укырга-язарга өйрәтү алымнары белән таныштырды

Әй, син Нәүрүз чибәре, язлар белән кил әле!” Мәдәният йортында каршында милли бәйрәм үткәрдек. Йорттан-йортка кереп ярма,күкәй,май җыеп йөрдек.Бәйрәм көнне “Нәүрүз боткасы” пешердек, самаварда чәй кайнаттык, коймак пешердек.

Ямьле Бәрле буйларында гөрләтеп сабантуйлары уздырдык. Халык бик кәнәгать булып калды дип уйлыйбыз.

Яңа ел бәйрәмнәрен күңелле генә үткәреп җибәрдек.

Шулай ук дини бәйрәмннәр авыз ачтыру ,корбан ашлары авылыбызның мәчетенә уза. Өченче ел рәттән инде Мөрәле мәчетендә Корбан ашын аерым гаиләләр үткәрә. 12 октябрь  көнне   Балтачта  яшәп  ятучы  авылдашыбыз Галиева Дамира Галим кызы гаиләсе  Корбан ашы үткәрде. Мәчеткә авыл халкы бердәм җыелды.

Шуны онытмаска кирәк, мәдәният өлкәсендә иҗтимагый әһәмиятле нәтиҗәләрне характерлаучы төп күрсәткечләр булып, халыкның мәдәни хезмәтләрнең сыйфатыннан һәм алардан һәркем файдалану мөмкин булуыннан канәгатьлек дәрәҗәсе торырга тиеш.

Шушы форсаттан файдаланып бәйрәмнәрне уздыру очен булышкан

спонсорларны атап китәсем килә:

1. “Кайбыч АК БАРС”җәмгыяте җитәкчесе Каюмов Рамил Шамил улы

2.Кайбыч агрохим сервис жэмгияте житэкчесе Сибгатов Фаргать Халиловичка

6. Шәхси эшмәкәрләр : Хисамиев Фирдус, Зайнуллин Ильсур, Билалиев Альберт,Сунгатова Рамиля, Губаев Зэфэр, Губаев Ильфатларга зур рәхмәт белдерәсе килә. Кайчан гына булмасын, нинди генә сорау белән мөрәҗәгат итсәң дә бу кешеләр һәрвакыт ярдәмгә килергә әзер торалар.

2015 ел узегез белугезчә биек җинунен 70 еллыгы. Җиңүнең 70 еллыгына Бөек Ватан сугышында һәлак булучылар хөрмәтенә куелган һәйкәлне яңарту бик кирәк, тырыш авылдашларыбыз арасында бәлки бу эшкә алынучы табылыр?

**Сәламәтлек**

 “Сәламәтлек” өстенлекле милли проектын гамәлгә ашыру кысаларында беренчел медик-санитар ярдәмне оештыру һәм ныгытуга төп игътибар бирелде.

Халыкның сәламәтлеген саклау өлкәсендә җирлектә 1 фельдшер-акушерлык пункты халыкка хезмәт күрсәтә. Пункт иркен, бөтен уңайлыклары бар, заман таләпләренә туры килгән медицина җиһазлары белән тәэмин ителгән.

2014 нче елда фельдшер-акушерлык пунктларына 2443 кеше мөрәҗәгать иткән, 606 авыруның өенә барып медицина хезмәте күрсәтелде.

Үлүчеләр саны арту, аеруча хезмәткә яраклы кешеләр үлеме артуның сәбәбе - кисәтергә мөмкин булган авырулар. Миокард инфаркты, инсульт, авыр формадагы онкологик авыруларны иртә диагностика чаралары белән киметергә мөмкин. Кеше сәламәтлеге турында үзе кайгырмаса,сәламәтлек өлкәсендә уңыш көтеп булмый. Җәмгыятьтә сәламәтлекнең мөһимлеген, кыйммәтен аңлауны булдыру кирәк. Хәрәкәт, дөрес туклану, тиешенчә ял итү, эш процессын дөрес оештыру, яман гадәтләрдән арыну - боларны үтәсәң, сәламәтлекне озак елларга җиткерергә була. Хөкүмәт медицина учреждениеләрен ныгытуга, сәламәтлекне саклауга зур игътибар бирә, ләкин һәр кешенең үз сәламәтлеген саклау белән шөгыльләнүе мөһим.

**Пожар куркынычсызлыгы буенча**.

 Пожар куркынычсызлыгы буенча ике авылда да эш алып барыла, Мөрәле авылында яна башня куелганда турыдан туры насостан су алыр өчен яна пожарный кран куелды . Урам урталарында кага торган чаңнар куелган, урам исемнәре язылган, йортларга номерлар сугылган. Районнан килүче инспекторлар белән берлектә ялгыз торучы әби-бабайларда электр уткәргечләрен, мич тирәләрен елга ике тапкыр тикшереп чыктык.

Халык һәм халык хуҗалыгы объектларының янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү зур әһәмияткә ия. Отчет елында җирле үзидарә биләмәсендә 1янгын чыгу очрагы теркәлде. Янгын чыгу куркынычын, әлбәттә, авылдагы караучысыз калган, иясез корылмалар да тудыра. Хуҗасыз калудан ташландык хәлгә килгән йортлар - авыл җирлекләренең күптәннән килгән проблемасы. Алар торак пунктларның ямен алып тора, социаль йөзен  үзгәртүгә, төзекләндерүгә комачаулык  итә. Безнең авыл җирлеге буенча  шундый 31 йорт  исәпләнә. Ташландык йортлар һәм җирләр күп еллар дәвамында караучысыз торды. Соңгы елларда күп кенә иске йортлар сүтелде. Ләкин күбесенең җирләре шәхси милек булып тору сәбәпле, ул йортларны сүтеп булмаганнары да күп булды. Агымдагы елда шушындый караучысыз калган йортларның җирләрен вакытында рәсмиләштерелмәгән очракта, авыл җирлеге Советы тарафыннан судка биреп милекне хуҗасыз итеп таныту өстендә эшлисе була. Шул ук вакытта 2014 елда күп кенә гражданнар үзләренең мөлкәтләрен законлаштыру өстендә дә эш алып бардылар .Җир пайлары рәсмилләштерү,җир һәм йортларын рәсмилләштерү өчен күп кенә эш башкарылды..Бүгенге көндәдә әле күп кенә йортлар рәсмилләштереп бетерелмәгән,моның өстендә эшлисе эшләр күп әле. Йорт-җирләрне дә регистрация уздырып бетермәгән кешеләр бар: барлыгы буш йортлар мөрәледә 24 зур колангыда 7 йорт.

 Хусниев Рузалит
 Николаев Вячеслав Хайбуллина Альфинур, Гисматуллин Фидаил.

 Дача йорты кебек кулланучы йортларга да регистрация узмаган кешеләр-.

Потапов Николай Алексеевич

 -. Йорт- җир хуҗасы үлгәннән соң алты айга кадәр нотариуска гариза кертергә кирәк, гариза кермәгән очракта соргы узып суд юлларын таптыйсы була. Эш тагын да катлаулана һәм бәясе дә арта. Шуның өчен һәр нәрсәне уз вакытында эшләргә тырышырга кирәк, кемгәдер үпкәләп утырудан файда юк.

 Шәхси хуҗалыклар файдалана торган кырдагы барлык бәрәңге һәм үлән чәчкән җирләрне дә регистрация уздыру мәҗбүри, регистрация узмаган очракта җирдән рөхсәтсез файдаланган өчен штрафлар салыначак. 2015 елда штрафның куләме кадастр бәясенең 0,1% просенты 10 мең сум кимрәк тугел..

һәрберебездә йортларыбызны иминиятлештерергә (страховкаларга). Карак берне алса ут барсында ала. Моны эшләр өчен бөтен шартлар да бар страховой агентларга гына мөрәҗәгать итәргә кирәк.

**Социаль хезмәт күрсәтү**

 Пенсия белән тәэмин итү буенча зарланучылар юк, пенсия акчалары, гәҗит-журналлар вакытында таратыла. Кибетләр эшләп тора. Кибет хуҗаларына әйтәсе килгән сүзем шул: кибетләрнең эчке һәм тышкы чисталыгы, матурлыгы сезнең кулда.

**Куркынычсызлыкны тәэмин итү**

Гражданнарыбызның куркынычсызлыгыгын тәэмин итү авыл җирлегенең һәм хокук саклау органнары эшчәнлегенең мөһим юнәлешләренең берсе санала.

2013 нче елның 9 сентябрь экстримизмны профилактикалау буенча авыл җирлегенең комплекслы программасы кабул ителде. Төрле хокук бозуларны профилактикалауда хәлиткеч звено булып полициянең участок вакәләтлесе, мәктәп коллективы, ирекле халык дружиналары тора.

Җәмгыятебездә тәртип булсын, дисәк, беренче чиратта һәркем үзе закон таләпләрен төгәл үтәргә, үз әйләнәсендә кул астында булган кешеләрне тәртипкә чакырырга бурычлы. Илебезгә үтеп кергән террорчылыкны булдырмау да үзебезнең уяу булудан тора. Авылыбызда күренгән төрле чит кешеләр, чит машиналар шик тудырганда, боларны кичекмәстән авыл җирлегенә яки полиция идарәсенә хәбәр итүегез сорала. Бу бигрәк тә, бездән аеруча сак һәм бердәм, игътибарлы булуны сорый. Ялгыз әбиләрне алдап, куркытып акчаларын алып чыгып китү очраклары булмасын, дисәк урамда сатып йөрүчеләрне шунда ук безгә хәбәр итүегезне сорыйм.

 Үземнең отчет чыгышымны дәвам итеп күңелне әрнеткән төп проблема белән киңәшләшәсе килә.

Хөрмәтле авылдашлар! Сезгә мөрәҗәгать итеп сездән соравыма җавап бирүегезне, шуны уртага салып киңәшләшүегезне сорыйм.Үзебез яши торган , шуның хозурлыгына сокланып яшәр өчен, һавасы чиста булсын өчен авылыбызны ничек чиста тотарга Үзебезгә тиешле тирә-ягыбызны җыештыру өчен бер ял көне җитә югыйсә. Безнең авылны башка авыл халкы пычыратмый. Авылыбызның чисталыгы тирә-юнгә үрнәк булсын иде, балаларыбыз шуны күреп үсеп, дәвам итәрләр иде.

 Шуны искә төшерик Кабатлап әйтеп үтәм чүп түгүнең үз урыны бар, ул парк артында урнашкан. 2014 елда без агрофирма ярдэме белэн бик зур эшлэр башкардык. Чуп тугэ торган урынны тэртипкэ китердек иде. Лэкин халык чуп тугу урынна барып житмичэ килгэн унайга бушатып кына китэлэр, шунын кадэр расход чыгарып эщлэгэн эш жилгэ очмасын иде.

Чүп-чарны каты калдыклар полигонына чыгару бик зур проблема тудыра. Урыннар бар, илтергә транспорт юк.

**Экология**

Мөрәле авыл җирлеге Советы экология куркынычсызлыгы, авыл җирлеге территориясенең санитар-эпидемиологик иминлегенә җитди игътибар бирә.

2013 нче елның 28 март Мөрәле авыл җирлеге Советы тарафыннан кабул ителгән авыл җирлеге биләмәсендә чисталык булдыру, төзекләндерү карары кагыйдәләрен үтәмәгән өчен 2014 елда 1 физик затка карата актлар төзелде һәм алар административ комиссия тарафыннан 2000 сум күләмендә штрафка тартылдылар. Шушындый күңелсез хәлдә калмас өчен мин, авылдашлар, Сездән урамга төзелеш материаллары, печән, салам өймәвегезне, көнкүреш калдыкларын ташламавыгызны, йөрми торган техниканы сакламавыгызны, сорар идем.

Авыл җирлекләрендә чисталык һәм тәртипне саклау җәһәтеннән ел саен изге урыныбыз булган зиратларда өмәләр оештырыла. Оешкан өмәдә дә бик күп кенә авылдашларыбыз катнашып шактый эш башкарылды. Монда катнашкан кешеләрнең һәркайсына үземнең рәхмәтемне әйтеп үтәсем килә. Ләкин бу күмәк эшләрдә һаман бер үк кешеләр күбрәк күренә. Мөмкинлекләре, сәламәтлекләре була торып та, битараф булып яшәүчеләрне аңлавы кыен. Ә бит муниципаль берәмлекнең яшәеше-көнкүреше шушы җирлектә яшәүченең үзеннән тора.

Һәр отчет чорында үткәрелгән чаралар җирле үзидарә территориясендәге халыкның яшәү дәрәҗәсен даими күтәрүне тәэмин итүгә юнәлдерелгән планлы эшнең бер өлеше генә булып торалар. Бу юлы да яңа бурычлар билгеләнде. Безгә аларны хәл итү юнәлешендә тырышып эшләргә кирәк булачак. Һәм без үз алдыбызда торган иң катлаулы бурычларны да хәл итүнең оптималь юлларын эзләргә һәм табарга тиеш.

Көтү.

 Узегез белүгезчэ 2014 елда жирлектэге хужалык көтүен көтүчелэр яллап кеттергэн идек . 2015 елда да көтүчеләр ялларбыз диеп уйлым.

Сүземне төгәлләп шуны әйтәсем килә, хөрмәтле авылдашлар һәм район җитәкчеләре! Сезнең ярдәм белән эшләнеп бетмәгән һәм эшләнәсе эшләрне 2015 елда Закон таләпләренә туры килерлек итеп башкарасы иде

Хөрмәтле авылдашлар! Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.