**КОДАШ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ БАШЛЫГЫНЫН

2019 НЧЫ ЕЛ ОТЧЕТ ДОКЛАДЫ.**

**Хөрмәтле авылдашлар, районнан килгән кунаклар!**

**Хөрмәтле Ришат Тимерович!**

Татарстан Республикасы Әгерже муниципаль районы Кодаш авыл жирлеге Советынын Уставы нигезендэ,буген Сезнен тарафка авыл жирлеге Советынын 2019 нчы елдагы эшчәнлеге турында отчет тәкъдим ителә. Кодаш авыл жирлеге 1963-1964 елларда оешкан.Жирлеккә Кодаш, Биектау, Иске Кызыл-Яр, Яна Кызыл-Яр, Кыдырлы авыллары керә.

**ДЕМОГРАФИК ХӘЛ.**

 Жирлектүә барлыгы 427 кеше яши.

 Авылларда яшәучеләрнен 225 ир-егетләр, 202 хатын-кызлар. Шуларнын:

1. 17 яшькә кадәр 62 бала.

2. 211 кеше эш яшендә.

3. 154 пенсионер яши.

Бергә60 елдан артык гомер итучеләр - 2 пар. студентлар-3. 91 кеше читкә китеп эшли, авыл жирлеге биләмәсендә 80 кеше, 18 кеше вакытлыча яки бөтенләй эшләмиләр. Туучылар – 2017 елда 3 сабый, 2018 елда 1 сабый дөньяга аваз салган,2019 нчы елда бер бала да тумады, вафат булганнар – 2017елда-6 кеше.2018нче елда 10 кеше, 2019 елда –8 кеше.Читтән кайтучылар – 11кеше, китучеләр – 11кеше.

Халык санын исәпкә алу 10 елга бер мәртәбә уздырылырга тиеш. Бу дөнья куләм кабул ителгән норма. Бер генә дәүләт тә халык санын исәпкә алмыйча яши алмый. 2020 елнын октябрь аенда Бөтенроссия халык санын алу уздырылачак. Кеше санын алу ул –Россиянен елъязмасы, тарихы. Анын нәтижәләре безгә генә тугел, ә бездән сон яшәучеләргә дә адресланган. Сан алу- гомуммилли туплануга, социаль киеренкелекне киметугә ярдәм итуче акция. Аны үткәрү һәм нәтиҗәләре белән бар кеше кызыксына. Чөнки ул- бөтен илнең сәяси тормышында катнашунын бердәнбер реформасы.

Авыл жирлеге Советы узенен эшен бюджет учрежденияләренен эшчәнлеген алып баруга, авылларда халыкнын көнкурешен яхшыртуга, хужалык объектларында эшләрне унышлы алып баруга, халыкнын күпкырлы ихтыяҗларын утәүгә , авылларнын чисталыгын, иминлеген, эчке тәртипне саклауга һәм башка куптөрле халыкка кагылышлы мәсьәләләрне хәл итугә юнәлдерде. Авыл жирлеге эшенә ветераннар советы, авыл советы депутатлары зур ярдәм курсәтәләр.Алар округларда, хезмәт коллективларында тәртип саклау, эчүчелеккә каршы көрәш, янгыннан саклану чаралары һәм башка күп төрле мәсьәләләрне кутәрәләр.

 Ел дәвамында 2жыен үткәрелеп - 6 мәсьәлә каралды.

8- Совет утырышыбулып – 21 мәсьәләкаралды.

Мөрәҗәгатьләр, сораулар, шикаятьләр аерымкенәгәгәязмачаалыпбарыла. 2019нчеелдаавылжирлегенә 233кеше , авылжирлегебашлыгына 18кеше мөрәжәгать иткән. Авылжирлеге Советы узенентерриториясендәурнашканбарлык бюджет учрежденияләре, башка оешмалар белән тыгызэлемтәдә тора. Даими рәвештә учреждение житәкчеләре белән планеркалардаэшләнгән эшләргә анализ ясау, алгатабаэшлисеэшләрнепланлаштыру, хезмәт дисциплинасы, эшкәкараштурында, чисталыкһәм башка мәсьәләләр турында сүз алыпбарылды.

**АВЫЛ ХУЖАЛЫГЫ**

Кодаш авыл жирлегендә терлекләр исәбен, алу нәтиҗәләре буенча: барлыгы 261 баш эре мөгезле терлек исәпләнә, шунын 118 башы сыерлар, узган ел белән чагыштырганда 11 баш сыерга кимрәк, сарык кәҗә 78 баш, 2 баш ат, 181 оя умарта кортлары, 867 баш кош-корт теркәлгән.

Буген авыл жирлегендә 70 җинел машина, 24 хуҗалыкта трактор, 14 йөк машинасы, 4 комбайн, 18 трактор арбасы, 11 печән чапкыч, 9 ГВК, 3 пресс (печән жыйгыч), 2 сеялка (чәчкеч), 8 сука, 6 культиватор, 3 ашлык сортировкалау агрегаты,6 пилорам бар.

Авыл жирлеге территориясендә ин зур оешма булыпӘгерҗе агрофирмасынын 4нче булекчәсе тора. Булекчәдә 45 кеше эшли, Иске-Кызыль-Яр фермерлык хуҗалыгында 50 баш сарык, 100 баш бозау устерелә.

Шул ук Иске Кызыл-Яр жирендә 500 гектар чәчүлекне Әгерҗе сельхозхимия оешмасы файдалана.

Яңа Кызыл-Яр авылында Мифтахетдинов Флюрнен гаилә фермасында 70 оя бал кортлары иәэпләнә.Губаев Фаилнен 100 баш сарык, кәҗә исәпләнә.

 Шәхси хуҗалыкларны устерү – буген авыл халкынын мәшгульлеген тәәмин итудә, табыш алуда, социаль киеренкелекне киметудә бик зур роль уйный. Абзар тутырып мал асрау, уз жирендә иген устерү бик җинел эшләрдән тугел, әмма күп хезмәт куйсан, гайләгә файдасы зур.

Хөкүмәтебез гаилә фермалары оештыруны алгы планга куя, төрледән төрле субсидияләр бирә.

Иң күп сыер асраучы гаиләләрне эйтеп утәм: Низамбиева Лилия- 7 сыер, Потапова Роза- 7 сыер, Мухачева Лилия- 15 сыер, Красильников Владимир- 8 сыер, Гатауллин Риназ-14 баш сыер асрыйлар.

Безнеңжирлектә шәхсихуҗалыклар сөтне Петрова Маргарита Романовнагатапшыралар. Сөтнен бәясе кышкычорда 18 сум, жәйгечорда 15 сум .

Сыерларнын баш санынсаклап калу өчен хөкумәт тарафыннан 1сыер тотучыларга 2000 сум, 2 сыертотучыга 3000 сум, 3һәм аннанкүбрәк сыерасраучыларга 4000 сумкуләмендәакчалата ярдәм курсәтелде, кәжәләргә 500сумкуләмендәтерлеказыгыалуөчен субсидия бирелде.

**МӘГАРИФ системасы.**

 Укыту-тәрбия эшенә килгәндә, Кодаш авыл жирлеге биләмәсендә Биектау авылында башлангыч мәктәп-бакча эшли, андабарлыгы 10 бала укый, 10 бала бакчага йөри. Барлыгы 6 хезмэткэр эшли, 3се педагогик кадрлар. Балалар жылы аш белэн тәэмин ителгэн. Кодаш авылында 1 нче сыйныфтан,Биектау авылында5 нче сыйныфтан балалар Тирсэ урта мэктэбенэ автобус белэн йореп укыйлар.

**ТАРИХЫБЫЗНЫ БАРЛАУ**.

 Вакыт су урынына ага, күреп, ишетеп торабыз мәктәпләр, фермалар ябыла, авыллар үзеннэн уэе юкка чыга, тарих онытыла, шул заманнарда яшәгән өлкәннәребез дә бакыйлыкка күчә, нәсел җепләре өзелә. Кодаш авыл җирлегенә кергән Кодаш, Биектау, Иске Кызылъяр, Яңа Кызылъяр, Кыдырлы авыллары, Казанский поселогында яшәгән, эшләгән авылдашлар тарихын, киләчәккә туплап калдыру максатыннан, архив материаллары, газетада басылган мәгълүматлар, фотографияләр җыю дэвам итэ. Аларны альбомнарга туплау оешкан төстә бара.Музей эшен эйдәкләп баручылар Салахиева Голнар һәм Исламова Римма, алар белән бергә Лилия Гайнуллина, Асия Хәбибуллина, Фәридә  Галиуллина, Рәзилә Галиева, кебек гомерләрен шушы авылда эшләүгә багышлаган хөрмәтле ханымнар да бар.  . Шушы эшлэрне оештырып йоргэн апаларыбызга зур рэхмэтемне житкерэм.Бөек Җиңүнең 75 еллыгын каршы алган тарихи әһәмияткә ия елда музейга килүчеләр тагын да күбрәк булыр, диләр авыл апалары.

**МӘДӘНИЯТ.**

Культура хезмәтенә килгәндә, Кодаш, Биектау авыл клублары эшләп килә. Хәрбер бәйрәмгә концерт эзерләнә, ял көннәрендә яшьләр өчен дискотека була.

Китапханәбез бикзурбулмаса да,анда 7674 данәкитаписәпләнә. Китапханәдәһәр мөхимчарагабагышлапинформационпочмакэзерләнә, кургәзмәләр оештырыла.

2019 ел БөекЖиңүнең 74еллыгын искәалу, мәктәп, Мәдәниятхезмәткәрләре белән берлектәоештырылды. Авылжирлеге, агро-фирманын 4 нчебулекчәсе тарафыннан тыл ветераннарынакучтәнәчләр өләшенде.

2020 елда БөекВатансугышындажиңүнең 75 еллыгыбилгеләпутеләчәк. Русия Президенты Владимир Владимирович Путин указы белән ул «Хәтер һәм дан елы» дипигъланителде. Авылжирлеге, БөекВатансугышындавафатбулганякташларыбызнынязмышларыначыклауэше дәвам ителә. БөекЖиңү – бөтенилнеберләштерүөченнигез һәм без 75 еллыкюбилейнылаеклыуздырыргатиеш.

2020 елдатагыбер мөхим чара Татарстан Республикасында Татарстан Автономияле Совет СоциалистикРеспубликасы төзелүнең 100 еллыгыдипигъланителде. ТАССР йозеллыгы–Татарстан Республикасыһәм анын күпмилләтле халкыөченәһәмиятлечор.

Сабантуй бәйрәмен, авылжирлеге, агро-фирманын 4 нчебулекчәсе, биләмәдә булганэшмәкәрләр, авылдашларспонсорлыгы ярдәмендәуткәрәбез. Нуриева Мәүлия, Низамбиева Лилия,ГубаевФаил, СалимуллинРиназ, ШаракинЛенар, бертуганБадахшин Альфред, Равил, ГатауллинРиназ, Тигран Саркисовичһәм башкаавылдашларнын ярдәмсезкалдырмыйлар.

Яңа ел бәйрәмеузебезнен авыл узешчәннәре, мәктәп, мәдәният хезмәткәрләре көче белән уткәрелә. Шулай ук бу бәйрәмдә зур чыгымнар сорый. Монда да авыл жирлегенэ ярдәмгә югарыда укылган спонсорлар ярдәмгәкилә. Спонсорларыбызга сезнең алда зур рәхмәтемне житкерәм.

**Фельдшер-акушерлык бүлекчәләре**

Медицина хезмәтен Кодаш, Биектау ФАП ларына 1 хезмәткәр, э Иске-Кызыл-Яр авыл халкына Сарсак-Омга фелдьшер-акушер пунктлары хезмәт курсәтә. Кирәк даруларны алып кайтып торалар, процедуралар ясала, өйләргә барып ярдәм курсәтелә. ФАП ларга йөреш Биектау авылында- 2019елда1197 кеше. Кодаш авылы буенча – 2019 елда 1047 кеше.

Диспансеризация утәлеше Кодаш авылы буенча 38 кеше утәргә тиеш булса, утәлеш 100%.Биектау авылы буенча 28 кеше утәргә тиеш булса, утәлеш 100 %.

 **СӘУДӘ ХЕЗМӘТЕ.**

Сәудә хезмәте буенча жирлектә бугенге көндәТирсә РТПысына караган 2 РАЙПО һәм 1 шәхси кибет эшли. Кибетләрдә кирәк товарлар кайтып тора.

**ЭЛЕМТӘ БҮЛЕГЕ**.

Биектау элемтә булеге 4 авылга хезмәт курсәтә. Аларкоммунальтуләуләр ала, пенсия һәм субсидияләр тарата, газета һәм журналларгаяздыра. Биектау һәм Кодаш авылхалкы58 данә газета журнал ала, иң күбеӘгерҗе хәбәрләре, Ирек мәйданы, сконвордлар, Акчарлак. Товар әйләнешеелына380 491сум.Коммунальхезмәтләргә 3 931760,97 сумлык акча җыеп тапшырылган. Бүгенге көндә 123 кешегә пенсия, 121 кешегә субсидия бирелә.

 **ДИНИ ЙОЛАЛАР.**

Авылжирлеге биләмәсендәКодаш, Биектау, Иске-Кызыл-Яр мәчетләре эшли.

Динийолаларныутәү, соңгыюлгаозатуэшләрен, зиратларыбызны тәртиптәтотуда мәчет, аның житәкчеләре Кодашта –Миннефлюр ага, Биектауда – ФатхуллинРамильхәзрәтләрбашкаралар.

Мәчетләребездә, Жомгаларгайөрүчеләр 5-6-7 кешебулсада, Корбанһәм Гает көннәрендә 30-40 кешежыела.Ел саенХодайризалыгыоченкорбаннарчалына, ашларүткәрелә, күчтәнәчләр өлзшенз.Кодаш, Биектауавылларындаөмәләроештырылып, авылдашлар ярдәмебеләнкойматотуэшләре дәвам ителде.

**ИМИНЛЕК.**

 2019нчыелдаҗинаяткылуларбулмады.АвылжирлегетерриториясендәИреклеХалыкДружинасыэшли.

**САНИТАР-ГИГИЕНА.**

**Халыкның авыл җирлеге тормышында катнашуы.**

Алдагы еллар белән чагыштырганда, авыл җирлегендә яшәүче халык үзләре яши торган тормыш-көнкүрешен яхшыртуда активлаша төште дияр идем. Әлеге өлкәдә безгә активлыкны арттыру өстендә әле эшләргә кирәк.

Яз җитү, карлар эрү белән юл буйларында чүп-чарлар чыга. Аларны мәктәп, мәдәният йорты, медпункт, китапханә, авыл җирлеге хезмәткәрләре белән берлектә чистартабыз.Чисталык барыбыз өчен дэ кирәк: чистарткан җирдә түгел, ә чүпләмәгән җирдә чиста була диләр.

Һәр ел саен язга чыгу белән зиратларны чистарту өчен өмәләр оештырыла. Шулай ук сездән урамга төзелеш материаллары, печән, салам өймәвегезне, көнкүреш калдыкларын ташламавыгызны, йөрми торган техниканы тиешле урында саклавыгызны сорар идем. 3 ел рәттән авылларыбызда узәкләштерелгән чүп җыю компаниясе эшли. Һәр айның ике көнендә( пәнҗишәмбе) чүп җыю оештырылган.

**ЯНГЫННАН САКЛАНУ**.

Авылларыбызда янгын куркынычсызлыгы топ проблема булып кала. 2019 елда Биектауавылында 2 йортянуышуныраслый. Бугенгесе көндә 1 данәмото-помпабыз, филиалнын 1 - 11 тонна, 4-1,5тонна су сыйдырышлытагылмалы арба,Кодаш, Биектау, Иске Кызыл-Яр авылларында пожарный гидрантларэшли.

Авылжирлегетерриториядәгеоешмаларһәм башкаоешмалар белән ярдәмләшепэшли.

Кышкычорда, авылларыбызурамнарын кардан чистарту, янгынсундерүэшләре әйтепкителәчәк оешмаларһәманың житәкчеләре ярдәменнән башкагынабулмый:

1. «Ак-Барс» Әгерҗе авылхужалыгыберләшмәсенен 4 нче филиал житәкчесеСалахиевФирдәвес Мөхәммәтдинулына.
2. Янгынсундерүоешмасы житәкчесеШайдуллин Айрат Розаковичка.
3. Кече-ПургадаурнашканТранснефть магистраль нефтепровод оешмасына,
4. ООО «Брус» житәкчелегенә
5. Низамбиев Ринатка зур рәхмәтемне җиткерәм.

 **2019нчеелдаэшләнгән эшләр**

1.Республика программасынигезендәурамяктырткычларыалышынды, 20 данәөстәмәравештәкуелды, 5нче линия сузылыпбетте.

2.Яз аеначыгу белән, юлкырыендагычупләрнеҗыюөмәләре оештырылды.

3.Нефтьчеләр ярдәме белән Биектау,Кодашавыл чүплекләре җыештырылды, карьерга рекультивация ясалды.

4.Биектау авыл халкы ярдәме белән өмәләр оештырылып, зират кыймасы тоту дәвам ителде. 5. Кодаш авыл мәчетенен коймасы алышынды.

6. Биектау авылында су үткәргеч ремонтланды.

**КОДАШ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНӘ**

**2019 ЕЛДА КЕРГӘН КЕРЕМНӘР**

Транспорт салымы-90,8 %

Милек салымы-95,3 %

Җир салымы-92,7 %

Барлык керемнәр-91,9 %

Бу районда иң яхшы күрсәткеч.

 **УЗАРА САЛЫМ**.

Халыктан узара салым акчасын 22 нче мартка жыеп тапшырдык

һәм тубәндәге эшләргә тотылды:

1. Кодаш, Биектау һәм Иске Кызыл-Яр авыл урамнарына вак таш салу, һәм түшәүне дәвам итү.

2. Янгыннансакланубуенча, пожарный автомашина алу.

 3. Биектау, Кодашавылызиратларын төзекләндерү.

 4. Кышкычордаавылурамнарын кардан чистартуочен.

 Авыл урамнарын төзекләндерү өчен -68000 сум каралды (Кодашавылы-Яна урам, Дуслыкурамы, Тукай урамытокырыгы, Биектауавылы- Колхоз урамы. Иске Кызыл Яр-Гобэйдиурамынакайтартылды) Республика ¼ Программасы нигезендә 340000 сум була. Шуларнын 198000 сумына 300 тонна щебенка алынды.

97000 сум щебенканы урамнарга җәю очен. 45000 сум-ташыган өчен тотылды.

 Янгыннан саклану чарасыннан 25000 сум каралган, ¼ Программасы нигезендә 125000 сум була. Бу сумма пожар машинасы алу очен тотылды.

Зираткыймаларынтотуочен 65000 сумкаралды, шулай ук ¼ Программасы нигезендә 325 000 сум була.

Биектау зияратына 125000 сумлык, Кодаш зияратына 200 000 сумлык материаллар алынды.

Урамутларын төзек тотуөчен -2000 сум, ¼ Программасы нигезендә 10 000 сум була. Бу акча урам утларын һәм су башняларына автоматлар алу өчен тотылды.

Кирәк яракларөчен 1000 сумкаралган, ¼ Программасы нигезендә 5000 сум була.

Барлык сумма 161000 сум ,¼ Программасы нигезендә 805000 сумтэшкилитте.

 Быел да узара салым акчасын 500 сумнан куеп, тубәндәге эшләрне дәвам итәргә планлаштырабыз.

**2020елдаэшлисеэшләрдән:**

Халыктанузарасалымакчасын 20нчемарткажыептапшыру, һәм тубәндәгеэшләргәтоту:

Биектауавылындабарлыгы 68000 сумакчажыелыргатиеш:

 -спорт площадкасыөченинвентарларалуһәм урнаштыру

-Биектаузиратынкойма белән эйләндерепалуны дәвам итү

-Биектау авылына гадәттән тыш хэлләрдәхалыкка хәбәр итү өчен тавыш сигнализациясе сатып алу һәм урнаштыру

-су башнясына насос алу

-янгын сүндерүмашинасышоферынахезмәт килешүебуенча түләү, машинагаягулык,запасчастьларалу.

Кодашавылындабарлыгы 85000 сумакчажыелыргатиеш:

-Мәскәү, Яшьләр , Тукай,урамнарына вак таш җәю

-зиратны койма белән эйләндереп алуны дәвам итәргә

-гадәттән тыш хәлләрдә халыкка хәбәр итү өчен тавыш сигнализациясе сатып алу һәм урнаштыру

-янгын сундерү автомобильләре кую өчен каты өслекле подъездлар (пирс) урнаштыру.

-су башнясына насос алу.

-янгынсундерүмашинасышоферынахезмәт килешүе буенчатуләү, машинагаягулык , запас частьларалу.

Иске Кызыл-Яр авылыбуенча: барлыгы 10000 сумжыелыргатиеш

-авылурамынавакташҗәю.

Чыгышымны тәмамлап шуны әйтәсе килә:

- җирлегебезгә, безнең мөрәжәгатьләргә игътибары өчен район башлыгы Валерий Владимировичка анын командасына һәм барлык җитәкчеләргә,

- авыл җирлегендә хезмәт куючы барлык хезмәткәрләргә, җәмәгать оешмалары җитәкчеләренә,

- авылның көн-күрешенә битараф булмаган җирлегебез халкынааңлашып эшләгәнебез өчен зур рәхмәт.

Алга таба барлык эшләнәсе эшләр Сезнең белән берлектә, уртак фикергә килеп эшләнер дип уйлыйм. Һәрбарчагызның гаиләсенә тынычлык, сәламәтлек телим. Елларыбыз тыныч, имин, мул булсын. Беребезгә дә көтелмәгән кайгы-хәсрәтләр күрергә язмасын. Авылларыбызда халык бүгенге кебек тыныч, матур тормыштаяшәсен.

**Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт!**