**Кичкетаң авыл җирлеге башлыгының 2019 елның отчеты.**

Авыл советының эше җирле үзидарәгә кагылышлы законнарны камилләштерү, үзгәрешләр чорында алып барыла. 2015 елның 13 сентябрендә җирле органнарга сайлаулар булды, Кичкетаң авыл җирлеге Советына 10 депутат сайланган иде. . Бүгенге көндә 10 депутат эшли. Авыл җирлеге Советы үзенен эшен Устав нигезендә депутатлар белән берлектә төзелгән планнар буенча алып бара.

2019 елда авылларда 8 тапкыр авыл җыеннары 12 көн тәртибе, 8 совет утырышы 24 көн тәртибе белән уздырылды. Аларда авылларны төзекләндеру, авыл җирлегенең бюджеты, законнар үзгәрү сәбәпле уставка үзгәрешләр кертү, положениеләр кабул итү, башка төрле норматив- хокукый актларга үзгәрешләр кертү, учреждениеләрнең эшен оештыру, тирә-як мохитне саклау, пожар куркынычсызлыгы чаралары, халыкны су белән тәэмин итү, җирле салымнарны җыю, бәйрәмнәрне уздыру һәм башка мәсьәләләр каралды. Кабул ителгән карарлар нигездә үтәлеп баралар.

Авыл Советының көндәлек эше халык кабул итүдән башланып китә. Халык белән эш итүгә зур игътибар бирелэ. Ел дәвамында халыктан язма рәвештә һәм телдән шулай ук телефоннан **421** мөрәҗәгатьләр кабул ителде. Барлык мөрәҗәгатьләр дә уңай хәл итергә тырышабыз, кирәкле документлар тиешле дәрәҗәдә тутырылып бирелде, аңлашылмаган сорауларга аңлатмалар бирелде.

Авыл Советы хезмәткәрләре тарафыннан йорт җирләрен теркәү, субсидияләр алу, ссудалар алу өчен халыкка барысы **381** справка бирелгән. Ай саен Военкомат бүлегенә, социаль яклау бүлегенә үзгәрешләр бирелә, гражданнарны паспортлары нигезендә учѐтка алу, учеттан төшерү, хуҗалык китабына даими үзгәрешләр кертү (бу шулай ук электрон рәвештә алып барыла) эшләре башкарыла. Болар барысы да муниципаль хезмәт күрсәтүгә керә.

№ 258 - Федераль Закон нигезендә 2019 елда халыкка **55** нотариаль хезмәт күрсәтелде. Жирлекнең башкарма комитеты тарафыннан хәрби учѐтка кую, төшерү, беренчел учет карточкалары булдыру, медицина комиссияләренә әзерләү буенча эшләр башкарылды. Авыл җирлегендә **109** кеше хәрби учетта тора, шуларның **8** ы призывниклар.

Белгәнегезчә безнең авыл җирлегенә 4 авыл керә: Кичкетаң, Барҗы-Умга, Барҗы-Пелга, Балтач авыллары

2020 елның 1 январенә 464 хуҗалыкта **673** кеше пропискада тора, **63** кеше выкытлыча регестрация белән даими яши, 24 студент укып белем ала, барлык кеше саны **712** кеше.

 Шуннан **170** кеше бездә пропискада торып даими рәвештә төрле шәһәрләрдә яши. Шулай итеп даими яшәүчеләр саны **542** кешене тәшкил итә .

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хуҗалык | Кеше саны | Трудоспособ.эшче кеше | Эшләүчеләр | Эшсез |
|  | **2019** | **2020** | **2019** | **2020** | **2019** | **2020** | **2019** | **2020** | **2019** | **2020** |
| Кичкетаң | **290** | **290** | **495** | **480** | **199** | **193** | **177** | **178** | **22** | **15** |
| Омга | **115** | **115** | **119** | **115** | **37** | **33** | **35** | **29** | **2** | **4** |
| Пельга | **48** | **48** | **109** | **112** | **59** | **58** | **54** | **52** | **5** | **6** |
| Балтач  | **11** | **11** | **5** | **5** | **3** | **3** | **0** | **0** | **3** | **3** |
| Барлыгы | **464** | **464** | **728** | **712** | **298** | **287** | **266** | **259** | **32** | **28** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пенсионерлар | Балалар | Эшләүчеләр | Эшсезләр | Барлыгы |
| Балтач | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Омга | 70 | 12 | 29 | 4 | 115 |
| Пельга | 40 | 14 | 52 | 6 | 112 |
| Кичкетан | 222 | 64 | 178 | 15 | 480 |
|  | **334** | **90** | **259** | **28** | **712** |

Яшәүчеләр яшьләре буенча:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 70 яшьтән өлкән | 70-50 яшь | 30-50 яшь | 17-30 яшь | 17 яшькә кадәр | Барлыгы |
| Кеше саны | % | Кеше саны | % | Кеше саны | % | Кеше саны | % | Кеше саны | % |
| Балтач |  |  | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Омга | 29 | 25 | 44 | 38 | 21 | 18 | 11 | 10 | 10 | 9 | 115 |
| Пельга | 10 | 9 | 44 | 39 | 29 | 26 | 17 | 15 | 12 | 11 | 112 |
| Кичкетан | 89 | 18 | 203 | 43 | 93 | 19 | 34 | 7 | 61 | 13 | 480 |
| Барлыгы | **128** | **18** | **296** | **42** | **143** | **20** | **62** | **8** | **83** | **12** | **712** |

Пенсионерлар 334, шул исәптән ирләр 121, хатын-кызлар 213.

2019 нче елда 3 нарасый теркәлде, 14 авылдашыбызга үлем танклыгы бирелде.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Үлгәннәр | Туганнар | Туучылар |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Кичкетаң | 15 | **11** | **12** | **3** | **3** | **2** | Исмоилова МәрьямГильмутдинов Ислам |
| Пельга | 3 | **3** | **1** | 1 | **1** | **1** | Шарифуллин Султан |
| Омга | 3 | **1** | **1** | 1 | 0 |  |  |
| Балтач | 1 | **1** | **-** | 0 | 0 |  |  |
| **барлыгы** | **22** | **16** | **14** | **5** | **4** | **3** |  |

Авыл халкы элек-электән терлек асрап көн күргән.

Шәхси хуҗалыкларда 2020 елның 1 январына 308 баш МЭТ, шул исәптән 151 баш сыер, 43 баш кәҗә, 84 сарык исәпләнә**.**

**2020 елның 1 январена халыкта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **КРС** | **Сыер** | **Сарык-кәҗә** | **Умарта** | **Кош-корт** | **Атлар** |
| **2019** | **2020** | **2019** | **2020** | **2019** | **2020** | **2019** | **2020** | **2019** | **2020** | **2019** | **2020** |
| Кичке-тан | **345** | **217** | **141** | **102** | **116** | **78** | **112** | **101** | **1455** | **1335** | **1** | **1** |
| Омга | **63** | **50** | **25** | **25** | **21** | **7** | **10** | **10** | **281** | **281** |  |  |
| Пельга | **70** | **41** | **29** | **24** | **58** | **38** | **168** | **163** | **248** | **226** | **1** |  |
| Балтач | **2** | **0** |  |  | **6** | **4** |  |  | **23** | **16** |  |  |
| Барлы-гы | **480** | **308** | **195** | **151** | **201** | **127** | **290** | **274** | **2007** | **1858** | **2** | **1** |

Шәхси хуҗалыкларның житештергән продукциясенең үзеннән арткан өлешен сату - шәхси - ярдәмче хуҗалыкларның финанс хәлен яхшыртуга зур терәк булып тора. 2019 елда **халыктан сөт** җыелды **384 600** литр. Сөт җыю белән авыл хуҗалыгы кооперативы Тазиев Рәшит шөгыльләнә, көн саен капка төбенә килеп алып китә, выкытында исәп-хисап ясый.

**2019 елда иң күп сөт сатучылар**

**Кичкетаңда**

***Тазиев Рәшит – 13200 л***

***Ногуманов Ришат - 9800***

***Зиннатуллин Фарит – 9700***

***Ганиев Ринат – 7300 л***

**Барҗы-Пельгада**

***Купопаткин Михаил – 8200 л.***

***Евсев Дмитрий - 6900 л***

**Барҗы-Омга**

***Аскаров Азат – 14400 л (19 сумнан 273 600 сум) 1 айга 22 800 сум***

***Муратов Өлфәт – 12600 л***

***Шаймухаметов Рамиль – 12800 л.***

Авыл җирлеге буенча 3 һәм аннан да күбрәк баш сыер асраучы хуҗалыклар саны **19**.

Евсеев Дмитрий 3

Куропаткин Михаил 3

Любимов Николай 3

Ахметзянов Зульфат 3

Тазиев Рашит 3

Ногуманов Ришат 3

Гарифуллин Айрат 3

Махмудова Феруза 3

Зигангараев Илназ 3

Зиннатов Алмаз 3

Шаймухаметов Рамиль 4

Муратова Занфира 4

Исламов Миннемухамет 4

Ганиев Ринат 4

Ахметгараева Расиля 4

Муллануров Илдар 4

Аскаров Азат 5

Зиннатуллин Фарит 5

Хуснутдинов Миннахмат 7

Авыл җирендә яшәү чыганагының берсе булып терлекчелек тора.. Шуңа күрә дә, соңгы елларда авыл халкына ярдәм итү максатыннан, дәүләт тарафыннан халыкка күп ярдәм ителә. 2006 елдан алып 99 хуҗалык барлыгы 18 млн 65 мең сумлык льготалы кредит алды.

 Бүгенге көндә республикада шәхси ярдәмче һәм фермерлык хуҗалыкларын үстерү, авыл халкына товар җитештерүдә ярдәм итү юнәлешендә бик күп төрле программалар эшләп килә. Халык республика программаларыннан хәбәрдар. Безнең авыл җирлегендә Гончаров Владимир крестьян-фермерлык хуҗалыгы 2018 елда грант отты, трактор алды.

Шәхси хужалыкларны күтәру өчен хөкүмәт тарафыннан савым сыерларының баш санын киметмәү уңаеннан 2019 елда барлыгы **593 000** сум сыерлар өчен, **18 500** сум кәҗә асыраучыларга субсидия акчалары счетларга күчерелде.

2019 елда буаз тана алган өчен бер хуҗалык **30 000 сум** күләмендә субсидия алды, Нуриманов Радик хуҗалыгы.

Ике хуҗалык гаилә фермасы төзү өчен бирелә торган пргораммада катнаштылар. 2017 елда Зиинатуллин Фәрит 100 мең сум субсидия алды, 2019 елда **400 мең сум** субсидия алды 8 сыер асрау өчен терлек абзары төзүгә Зиинатов Алмаз хуҗалыгы.

Махмудова Фируза һәм Шәүкәт хуҗалыгы **200 мең** сумга документлар эшләп тапшырды. (2020 ел бюджетыннан булачак)

Барлыгы 2019 елда **1 041 500 сум** дәүләттән төрле субсидияләр алынды.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Виды субсидии | Сумма |
| 1 | На возмещение части затрат на приобретение нетелей | 30 000 |
| 2 | На содержание дойных коров | 593 000 |
| 3 | На содержание козематок | 18 500 |
| 4 | Строительство минифермы | 400 000 |
|  | ИТОГО | **1 041 500** |

Бүгенге көндә шәхси хуҗалыкларда 60 лап трактор, 150 җиңел машина, 13 йөк машинасы бар. Шәхси хуҗалыкларда йорт яны тирәсендә 220 га җир исәпләнә.

2018 елның 1 январенә 17 хуҗалык 384 га мәйданда үзләренең пай җирләрен алдылар. Бу җирләрдә ашлык һәм күпъеллык үлән үстерәләр; чәчелмәгән җирләр юк.

**4 фермер хуҗалыгы эшли:**

- «Иж» Муллахметов Т.А – барлык җире 68 га. 30 га җирдә 511 центнер ашлык һәм 38 га җирдә 920 центнер печән җитештерде.

- КФХ Муллануров Т.Х. – сарык фермасы 305 башка. 2019 елда барлыгы 183 центнер ит җитештергән.28 га җирдә 857 центнер күпеллык печән үстерде,

- ИП Муратова Г. У. 47,6 га җире бар, анда 776 центнер ашлык үстерде.

- Яшь фермер Гончаров Владимир Иванович В.Пельга авылында 200 баш умарта кортлары тота, 6 га җирдә сарымсак үстерү белән шөгелләнә, 200 га җирдә медоносный культуралар игү белән шөгелләнә.

- Зиннатов Айрат яшь фермер 2019 елда теркәлеп терлекчелек белән шөгелләнә, ашлык печән үстерә.

**Авыл җирлеге территорияендә 6 сату ноктасы халыкка хезмәт күрсәтә.**

* ИП Исламова Алия М.,
* Муратова Гөлназ У., Умга авылында
* Кузяков Владимир А., Чишмә магазины
* Нуретдинов Айнур Р.
* Валиев Миндар Ф. Пелга авылында

Кичкетан авылында безнең үз пекарнябыз бар ООО «Ак-мич» Баклановой Т.И.

Кичкетан авылында РАЙПО магазины халыкка хезмәт күрсәтә. 2019 елда товар әйләнеше 700 мең сум тәшкил итте.

 Кичкетаң авыл җирлеге карамагында 882 га җир исәпләнә. Шуның 227 га – авыл хуҗалыгы әйләнешендәге җирләр, 590 га – көтүлек, 52 га – табигый печәнлек. Чәчүлек җирләренең 55 га рында күпъеллык үлән. Сәламәтлеге булмаган кешеләргә, пенсионерларга өйләренә, шакмаклы тюкләргә кысылган печәнне кертеп биреп, мал асрарга булышабыз. Шулай ук авылда да печән әзерләп сатучы хуҗалыклар байтак.

Авыл җирлегенең бүгенге көндә, иске булса да, ДТ-75, МТЗ-82 тракторы, ЗИЛ машинасы, экскаватор, кран һәм башка авыл хүҗалагы техникасы, амбары, гаражы бар.

|  |
| --- |
| **Исполнение бюджета за 2019 год тыс руб.** |
|
|  |  |  |  |
| Доход | план  | факт | % |
| Налог на имущество | 54,0 | 54,0 | 100,0 |
| Земельный налог | 898,2 | 898,2 | 100,0 |
| НДФЛ | 112,0 | 118,5 | 105,8 |
| ЕСХН | 4,1 | 4,1 | 100,0 |
| госпошлина | 10,8 | 10,8 | 100,0 |
| Неналоговые доходы (самообложение) | 221,1 | 221,1 | 100,0 |
| Прочие неналоговые доходы: | 321,8 | 337,2 | 104,8 |
| в т.ч. доходы от оказания услуг | 0 | 18,0 |  |
| доходы от компенсации затрат государства | 318,1 | 315,4 | 99,2 |
| Доходы от сдачи в аренду помещения | 3,7 | 3,8 | 100,0 |
| Итого собственн.доходов  | 1622,2 | 1644,1 | 101,4 |
| Межбюджетные трансферты | 4560,3 | 4534,7 | 99,4 |
| **Всего доходов** | **6182,5** | **6178,8** | **99,9** |
|  |  |  |  |
| **Расход бюджета за 2019 год** |
|
|  |  |  |  |
| Расход | план | факт | % |
| Аппарат управления  | 2456,5 | 2456,6 | 100,0 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  | 86,4 | 86,4 | 100,0 |
| Национальная безопасность  | 4,3 | 0 | 0 |
| Национальная экономика | 538,2 | 535,9 | 99,63 |
| Дорожное хозяйство  | 525,9 | 525,9 | 100,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 12,3 | 10 | 81,3 |
| Жилищно – коммунальное хозяйство  | 1982,6 | 1951,9 | 98,5 |
| Культура и кинематография  | 1283,6 | 1275,1 | 99,3 |
| Социальное политика  | 61,0 | 61,0 | 100,0 |
| **ИТОГО РАСХОДОВ** | **6412,6** | **6366,9** | **99,3** |
|  |  |  |  |

**Самообложение - үзара салым**

Үзара салым акчасы җыю нәтиҗәсендә соңгы елларда күп кенә эшләр башкарылды.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Җыелган | 128 800 | 118 000 | 162 000 | 198 000 | 171 600 | 220 000 |
| Дәүләттән | 515 200 | 472 000 | 648 000 | 792 000 | 686 400 | 880 000 |
| Барлыгы | 644 000 | 590 000 | 810 000 | 990 000 | 858 000 | 1 100 000 |

**2015 елда бер кешегә 200 сум исәбеннән 118 000 сум акча җыелды**, республика 1 сумга 4 сум исәбеннән 472 000 сум өстәп бирә, барлыгы 590 000 сум акчага түбәндәге эшләр башкарылды:

1. Пожар куркынычсызлыгы чаралары – 27900 сум

2. Кичкетан һәм Балтач авылы зияратларын ремонтлау өчен 172 000 сум

3. Урам утларын алыштыру өчен 345 500 сум

4. Кичкетан һәм Балтач авылларында Бөек Ватан сугышында һаләк булганнар обелискларын ремонтлау өчен 44 600 сум.

5. Барҗы-Пелга авылында, һәм Кичкетанның Татарстан урамнарында юлга гравий җәелде.

**2016 елда бер кешегә 300 сум исәбеннән 162 000 сум акча җыелды**, республика 1 сумга 4 сум исәбеннән 648 000 сум өстәп биде, барлыгы 810 000 сум акча.

Үзара салым акчасы түбәндәге максатлар өчен файдаланылды:

1.Авыл җирлегенә кергән урам юлларын ремонтау **551 500** сум.

 - Кичкетан авылы буенча

 Татарстан урамына 760 метр озынлыгында юлга ПГС түшәлде;

 160 метр щебень җәелде;

 М.Җәлил урамына 200 метр щебень җәелде;

 Яшьләр урамына 460 метр юлга ПГС түшәлде;

 Балтач урамына 320 метр юлга ПГС түшәлде;

- Барҗы-Пельга авылы буенча

 Полевая урамына 160 метр юлга ПГС түшәлде;

 Береговая урамына 270 метр юлга ПГС түшәлде;

- Барҗы-Омга авылы буенча

 Т. Гиззат урамына 180 метр юлга ПГС түшәлде;

 Тирәкле урамына 120 метр юлга ПГС түшәлде;

 Клубная урамына 160 метр юлга ПГС түшәлде;

 Береговая урамына 120 метр юлга ПГС түшәлде;

 Малая урамына 160 метр юлга ПГС түшәлде;

Барлыгы 2710 метр авыл юллары ПСГ белән төзекләндерелде, 360 метр юлга щебень җәелде.

2. Пожар куркынычсызлыгы чаралары – **30 000** сум.

Пожарный машина өчен аккумулятор, бенозасос запас частьләр алынды.

3. Чүп түгү урыннарын тәртиптә тоту өчен **53 500** сум.

4. Су белән тәэмин итү өчен **100 000** сум,

 - 16 000 сум акча су скважиналарына техплан төзү өчен түләнде.

- колонкалар алып кайтылды;

- 2 насос алыштырылды.

5. Авыл зияратларын ремонтлау өчен **75 000** сум.

 - Барҗы-Омга авыла зияраты өчен 12 000 сум калай алынды.

 - Зияратларга кую өчен контейнерлар алынды 30 820 сумлык.

- Кичкетан зияратының коймаларын яңарту өчен 32 180 сумлык профнастил белән прфильләр алып кайтып куйдык.

**2017 ел өчен 300 сум исәбеннән үзара салым җыйдык** 198 000 сум, республика өстәп бирә 792 000 сум, барлыгы 990 000 сум.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | собрано | республика | ИТОГО |
| Кичкетан | **145 800** | **583 200** | **729 000** |
| Омга | **27 000** | **108 000** | **135 000** |
| Пельга | **25 200** | **100 800** | **126 000** |
| ИТОГО | **198 000** | **792 000** | **990 000** |

Бу акчалар исәбенә түбәндәге эшләр башкарылды:

1. Авыл эчендәге юлларны ремонтлау Кичкетан , Барҗы-Умга, Варзи-Пельга авылларында юлларга вак таш ташып җәелде барлыга **410 000** сумлык.
* Кичкетан авылы буенча

 Татарстан урамы 240 м.

Молодежная урамына 60 м.

Балтач урамына 40 м.

Ленин урамына 90 м

* Барҗы-Омга авыоы буенча

Клубная урамына 250 м.

* Варзи-Пельга авылы буенча

Береговая урамына 130 м.

Полевая урамына 160 м.

1. Пожар куркынычсызлыгы чаралары өчен мотопомка , машинага запас частләр алынды **30 000** сум.
2. Урам утлары өчен 5 лампочка алынды **25 000** сум.
3. Кичкетан зияратының алгы өлеше профнастил белән яңартылды **105 000** сумлык эш башкарылды.
4. Халыкның соравы буенча ДТ-75 тракторын ремонтладык, гусеницасын, башка частләрен алыштырып тракторны сафка бастырдык. Үзара салам акчасы бу максатка **100 000** сум каралган иде.
5. Чүп түгү урыннарын тәртиптә тоту, кыш көне урамнарны кардан чистарту, авыл юлларында чүп уләннәрен чабу өчен **30 000** сум күләмендә ГСМ.
6. Су белән тәэмин итү өчен **185 000** сум:

 - 2 насос сатып алынды 32 000 сум,

 - Кичкетан авылында су системасына реконструкция ясалды,

 - посадка эчендәге будканың түбәсе алыштырылды,

 - калган акчага 32 штук профнастил алып куелды скважиналарны әйләнднреп алырга кирәк.

 8. Куркыныч яный торган агачларны кисү өчен **50 000** сум каралган иде. Барлыгы Умга авылында 8, Кичкетанда 2 агач киселде. Быелгы ел акчасыннан 50 000 сум түлисе калды.

 9. Базар мәйданында ябык павилион ясап куенды **55 000** сум.

**2018 елда**  300 сум исәбеннән 171600 сум акча җыелды. республика 686400 сум акча өстәгәч барлыгы 858000 сум.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | җыелган | республика | Барлык сумма |
| Кичкетан | **114 000** | **456 000** | **570 000** |
| Омга | **31 800** | **127 200** | **159 000** |
| Пельга | **25 800** | **103 200** | **129 000** |
| Барлык сумма | **171 600** | 1. **0**
 | 1. **0**
 |

1. Авыл эчендәге юлларны ремонтлау **273000** сум
* 100 000 сум - ПГС Барҗы-Умга авылы Малая 160, Новая 300 метр урамнарына;,
* 173 000 сум вак таш Кичкетан авылы Молодежная 700 метр. Ленина урамнарына 220 метр;
* Барҗы-Пелга авылы Береговая 120 метр урамына Һәр авылга керэ торган юлга:
* Барҗы-Умга авылы Т.Гиззат 180 м, Новая 60 метр, Тирякле 40 метр урамнарына һәм авылга керә торган юлга.

2. Пожар куркынычсызлыгы чаралары өчен 20000 сум

3. Су белән тәэмин итү өчен 55000 сум. Лицензия алу өчен документлар эшләү.

4. Кичкетан зияраты профнастил белән яңартылды **200 000** сумлык эш башкарылды 264 метр койма алыштырылды.

5. Куркыныч яный торган агачларны кисү өчен **60 000** сум Барҗы-Умга аваылында агачлар киселде. ( 2017 елгы)

6. Генераль план эшләү өчен 250000 сум..

**2019 елга без үзара салым акчасы җыю мәсәләсен авылларда җыеннар уздырып хәл иттек.**

 Кичкетан авылы буенча 300 сум, барҗы-Омга, Барҗы-Пелга авылларында 500 сум исәбеннән узара салым җыелды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | җыелган | республика | Барлык сумма |
| Кичкетан | **130 500** | **522 000** | **652 500** |
| Омга | **45 000** | **180 000** | **225 000** |
| Пельга | **44 500** | **178 000** | **222 500** |
| Барлык сумма | **220 000** | **880 000** | **1 100 000** |

 **Кичкетан авылы буенча**

1. Гомуми файдаланудагы юлларны ремонтлау. Балтач урамына вак таш салынды 349 500 сумлык 760 метр.

2. Беренчел янгын куркынычсызлыгы чараларын тәэмин итү 10 мең сум.

3. Су белән тәэмин итүне оештыру. 70 мең сум 2 насос алып куелды.

4. Күмү урыннарын карап тоту. Кичкетан авылы зияраты тулысынча профнастил белән әйләндереп алынды . 372 метр барлыгы 265 мең сум.

 (30 мең сум Гатин Азат хәзрәт ярдәм итте)

5. Кичкетаң авылының ял паркын төзекләндерү өчен 100 мең сум акча каралган иде. Паркта сцена ясап куелды, өмә белән агачлар кисеп тәртипкә китерелде, коймалар ремонтланды, бер өлешен буяп бетерәсе бар. Сабан туен да паркта ясарга дигән уй бар.

6.Урамнарны яктыртуны оештыру. Запас светильниклар алынды.

7.Авыл урамнарын кардан чистарту өчен 35 мең сум

8.Санкцияләнмәгән чүплекләрне бетерү өчен 35 мең сум каралган иде . чүплекләр эттерелеп куелды.

**Барҗы-Омга авылы буенча**

1. Гомуми файдаланудагы юлларны ремонтлау. Яңа урамга вак таш , Тирәкле, Малая, Т.Гиззәт (Шаймухаметовлар тыкырыгына) урамына ПГС салынды

2. Су белән тәэмин итүне оештыру өчен 30 мең сум каралган иде, 160 метр су линиясе ясап куелды.

3. Авыл урамнарын кардан чистарту өчен 15 мең сум.

4. Санкцияләнмәгән чүплекләрне бетерү очек 15 мең сум, чүплекләр эттерелде.

Барҗы-Омга авылынын зиярат коймасы тулысынча профнастил белән әйләндереп алынды киң күңелле ярдәмчел якташларыбыз исәбенә.

**Барҗы-Пелга авылы буенча**

1. Күмү урыннарын карап тоту өчен 165 мең сум каралган иде, Пелга зияратынын алгы өлешенең 130 метр профнастилдан коймасы алыштырылды.

2. Авыл урамнарын кардан чистарту өчен 15 мең сум

3. Санкцияләнмәгән чүплекләрне бетерү 15 мең сум, чүплекләр эттерелеп куелды.

 Җыелган акча читкә китми, бер сумга дүрт сум исәбеннән дәүләт субсидиясе алынып, авылда хәйран зур эшләр башкарыла. Авыл тормышындагы мөһим мәсьәләләр шул акча хисабына хәл ителә.

 Үзарасалым шушы җирлектә пропискада булган, 18 яше тулган һәр гражданга салына I группа инвалидлар, ялгыз яшәүче өлкән кешеләрдән (80 яшькә җиткән), торып укучы студентлардан тыш.

**2020 елга**

**без үзара салым акчасы җыю мәсәләсен авылларда җыеннар уздырып барлык авылларында да 500 сум исәбеннән җыярга дап хәл ителде.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кичкетан | Варзи-Омга | Варзи-Пельга | Барлыгы |
| Кеше саны |   | Сумма | Кеше саны |   | Сумма | Кеше саны |   | Сумма | Кеше саны | Сумма |
| 381 | 500 | 190500 | 84 | 500 | 42000 | 92 | 500 | 46000 | 562 | 281000 |

Кичкетан авылы буенча 392 кеше шулардан 11 кеше түләүдән аза ителүчеләр 381 кеше 500 сумнан **190 500** сум акча җыярга тиешбез.

Омга авылы буенча 86 кеше 2 кеше түләүдән аза ителүчеләр 84 кеше 500 сумнан **42 000** сум акча җыярга тиешбез.

Пелга авылы буенча 94 кеше 2 кеше түләүдән аза ителүчеләр 92 кеше 500 сумнан **46 000** сум акча җыярга тиешбез

Балтач авылында 5 кеше **2500** сум акча җыярга тиеш.

Барлыгы **281 000** сум акча җыйсак республика **1 124 000** сум акча өстәгәч барлыгы **1 405 000** сум була**.**

Бу акчага яңа МТЗ-82 тракторы алырга, юлларны кардан чистартып тору өчен файдалануга тотарга килештек.

 Авыл җирлекләре акчаны апрель аена кадәр җыеп тапшырырга тиеш. Никадәр иртәрәк җыелган саен, дәүләт акчасы да шулкадәр тизрәк кайтып, авыл җирлекләрен төзекләндерү эшләре дә иртәрәк башлана. Үзара салым акчаларын вакытында түләсәк, яшәгән төбәгебез тагын да төзек һәм матур булыр. Хәер, башкарылган эшләребез әлеге программаның уңышлы булуын тагын бер тапкыр раслады.

Үзара салым программасы гамәлдә булмаса, бу эшләр үтәлмәс иде бит. Әлеге программа - авыл халкының проблемаларын хәл итү өчен менә дигән ярдәм ул, дигән сүзләргә беркем дә каршы чыкмас, мөгаен. Мондый программалар өчен республика һәм район җитәкчелегенә рәхмәт кенә әйтәсе килә. Шуңа күрә елга бер тапкыр алына торган әлеге сумманы түләргә кем генә акчасын кызганыр икән?

Узара салым акчасын җыю башланды. Бүгенге көнгә **193 000** сум акча җыеп банкка тапшырылды. **(69%)**

**Пожардан саклану чаралары**

2 машина, ЗИЛ-131, ГАЗ-66, 3 т лы емкость (тракторга тагып сиптерә торган), су алып килергә 8 т лы емкость, мотопомпа бар. Кирәк булган очракта су алу өчен Кичкетаң авылында 2, Пелгада 1, Омгада 9 пожарный гидрант, Кичкетаң авылында чишмәдә су алу урыны, Балалар бакчасында җир асты резервуры бар.

Ут чыккан очракта безгә яңгын сүндерүче техникасы иң якыны Тирсәдән ким дигәндә 45 минутсыз килеп җитә алмый.

Тәүлек дәвамында дежур тору мөмкинлеге юк. Безнең 2 кеше билгеләнеп куелган (Нуриманов Радик, Ногманов Ришат). Алар кирәк булганда бик тиз генә үзебезнең техниканы кабызып килеп җитәләр, бик зур рәхмәт аларга. Моңа мисал узган елда булган янгын очагы.

Бу эшкәдәүләттән акча каралмаган. Шуңа күрә, халык җыелышы карары белән, һәр хуҗалыктан 100 сум акча җыябыз. .

Узган ел 70 яшьтән олкән ялгыз торучы кешеләргә, күп балалы гаиләләргә янгын турында хәбәр итүче оповещательләр куелды.

Янгын күрше бүлмәдә, төнлә, бөтен кеше йоклаганда чыгарга мөмкин бит. Ә бу батарейка ярдәмендә эшли торган кечкенә генә прибор йортта янгын чыгып төтен күтәрелүгә каты тавыш белән сигнал бирә. Бу исә янгын чыганагын вакытында күреп алып сүндерегә мөмкинлек тудыра. Прибор төтенгә янып китү стадиясендә хәбәр бирә, автоном белдерүчеләр янгын сигнализациясенең махсус линияләрен сузуны һәм өстәмә җиһазларны куллануны таләп итми. Елына кимендә бер тапкыр батареяларны алыштырырга кирәк. Һәм, ким дигәндә, ярты елга бер тапкыр, тузан суырту камерасы белән оптик-электрон датчиклы камераны тазартырга кирәк.

Янгын белдерүче прибор – барлык кешеләргә дә үз гаиләләренең иминлеге, торак һәм милекнең сакланышы турында кайгыртырга ярдәм итүче прибор. Бер аппарат бәясе 250 сум тирәсе. Әмма бәла-каза белән чагыштырганда кеше өчен кайвакыт бу акчаның тиеннәр генә икәнен аңлыйсың. Шуңа күрә дә озакка сузмый, аны урнаштыру ягын карагыз.

Билгеле булганча, **Татарстан Республикасында кырыклап** **президент программалары** да актив эшләп килә. Безнең авыл җирлеге бу программаларда катнаша.

Бу программалар нигезендә безнең җирлектә дә шактый социаль-мәдәни объектлар төзелүен искә тошереп китик.

* Барҗы-Умга авылында модульле фельдшер-акушерлык пункты;
* Барҗы-Умга авылында 50 урынлы клуб бинасы
* Барҗы-Умга авылында чиста су программасы буенча су сисемасы;
* Кичкетаң авылында полиция йорты;
* Бишенче линия сузылып урам утлары;
* Урам юлларына асфальт яңартылды.

2018 елда 1 миллион сум грант алынды. Шул акчага 640 мең сум вак таш алынды, Кичкетан авылында су скважинасы чистартылып юылды, Барҗы-Омга авылында 300 метр өстәмә водопровод сузылды, колонкалар куелды. Балтач авылына чыга тоган асылмалы басма ремонтланды.

 2018 елда авыл Советы һәм балалар бакчасы котельныйда котеллар алмаштырылды, Кичкетан авылы мәдәният йорты алдына асфальт түшәлде.

2019 елда дәүләт программасы буенча 160 метр асфальт салынды Муса Җәлил урамына.

"Ишегалларында спорт мәйданчыклары төзү" республика программасы кысаларында Кичкетаң мәктәбе янында 3,2 млн сумга спорт мәйданчыгы төзелде.

Җирлегебездә төзекләндерү чаралары буенча традицион эшләр башкарылды. Балтач, Барҗы, Барҗы-Умга авылларында елга аша буалар буылды. Урамнарда, зиратларда, эш урыннарында чисталык өмәләре уздырылды. Кичкетаң авылында “Изге чишмә” территорряседә, Әүлия чимәсендә, ял паркында өмәләр оештырып тәртипкә китерелде. Елдагыча урам баганаларын агарту, һәйкәлләрне ремонтлау кебек эшләр башкарылды. Бу чараларда катнашкан авылдашларга рәхмәт белдерәсем килә.

Авыл җирлеге көче белән урамнарны кардан чистартып торабыз. Авылларны бер әйләнеп чыгу өчен 62 км юл узарга кирәк. Даими чүплекне эттереп торырга, чишмәне, күперләрне ремонтлау, җәй көне асфальт булмаган урамнарны грейдерларга, көчтән килгән кадәр, ел саен урамнарны ремонтларга тырышабыз. Боларның барысына да акча кирәк. Ә бюджетта болар өчен акча каралмаган.

Чисталык барыбыз өчен дэ кирәк: чистарткан җирдә түгел, ә чүпләмәгән җирдә чиста була диләр. Чисталык, төзекләндерү чараларын үтәүнең әһәмияте турында халыкка һәрдаим аңлатып торылса да, йорт тирәләрендә чүп үсүче хаҗалыклар бар. Тагын бер тапкыр исегезгә төшерәбез: үз йорты тирәләрен, бакча артларын чиста тоту- һәр хуҗалыкның бурычы.

Закон тәлабе буенча, авыл жирлекләрендәге чүплекләр ябылды. Көнкүреш калдыкларын җыюны “Грина” оешмасы күрсәтә. График буенча ике атнага бер тапкыр машина килеп капка төпләреннән чүпләрне төяп китә. Бу эштә өзеклекләр булганы юк, квитанцияләр килү белән ай саен вакытында акча түләргә кирәк. Тирес түгә торган урынга чүп чыгаралар

Елдагыча бәрәмнәр уздырыла

- 9 Май - Җиңу бәйрәме уздырылды. Сугыш һәм тыл ветераннарына бүләкләр бирелде.

- Сабантуй урынын әзерләү һәм бәйрәмне уздыру зур хезмәт сорый.

- Өлкәннәр көне уздырыла, бүләкләр тапшырыла.

- Инвалидларга бүләкләр өләшәбез

- Балтач, Барҗы-Пелга авылы көннәре уздырылды.

- Яр буйларына рейдлар ясыйбыз, знаклар куябыз

- Традиция буенча ел саен чыршы урнашкан мәйданны һәм барлык учреждение тирәләрен кардан ясалган сыннар белән бизибез. 2019 елда безнең Кичкетаң авыл җирлеге кышкы авылны бизәү бенча районада беренче урынны алды.

**Учреждениеләрнең эше** **белән җитәкчеләр таныштырып китәрләр**

Белем һәм тәрбия бирүгә килгәндә, җирлегебездә урта мәктәп, балалар бакчасы бар.

Китапханә, Кичкетан авылында мәдәният йорты, Барҗы-Умга, Барҗы-Пелга авылларында клублар эшлэп тора. Авылда мәктәп , китпаханә, мәдәният йорты бердәм булып эшлиләр. Бергә төрле чаралар үткәрәләр. Ләкин мәдәният йортыбызга капитал ремонт кирәк. Без район җитәкчеләреннән ярдәм итүләрен сорыйбыз.

Сәламәтлек - яшәу нигезе. Кичкетаң авылындагы амбулатория һәа Барҗы-Умга авылы медпункты халыкка медицина хезмәте күрсәтә. Төрле процедуралар үткәрү, авыруларны ачык йөз белән кабул итү, прививкалар ясау, авыруларга бәлага тарыган вакытта көннең кайсы вакыты булуга карамастан, беренче ярдәм күрсәтү һәм профилактика чараларын һәрдаим үткәрү фельдшерларның төп бурычы булып тора. Бүгенге көндә терапевтыбыз бар, авыруларны кабул итә. Хөрмәтле авылдашлар, үз вакытында диспансеризация үзарга кирәк.

Авылда элемтә бүлеге авыл халкына хезмәт күрсәтә. Алар халыкка газета-журналларны, пенсияне вакытында тараталар. Халык белән уртак тел табып, һәр төр түләүләрне үз вакытында кабул итеп алалар. Почта бүлегендә газ,ут, су,телефон, налог, штраф түләүләрен түләп була.

 Кичкетанда һәм Барҗы-Умга авылларында 2 мәчет эшләп килә, мәчетләрдә җомга намазлары укыла, ураза гаете, корбан гаете көннәре зурлап бәйрәм ителә. Мәчет яшьләр белән эшләүдэ, авыр гаиләләр белән эшләгәндә дә безгә ярдәмгә килә, зиратларда өмәләр оештырганда да алар беренче башлап йөрүчеләр. Бик зур рәхмәт аларга.

Кичкетан авыл җирлегендәге ялгыз яшэуче әбилэрне карау очен халыкны яклау булегеннэн 3 хезмәткәр билгеләнгән, алар 16 ялгыз карт-карчыкларны карап, барлык кирәк яракны юллап торалар.

Авылда яшәү өчен шартлар бар: электроэнергия, газ, су, телефон, интернет. Кайсы гына якка чыгып китсәң дә, юлыбыз бар. Әлбәттә, авыл урамнарында асфальт юллар тузды, - кочебез житкән кадәр карап торабыз. Киләчәктә анысы да булыр, дип ышанасы килә.

Әлбәттә бездә эшләп килүче ихтисадый яктан көчле эре җиештерүче оешмалары юк. Шуңа күдә дә шәхси хуҗалыкларга, крестьян-фермерлык хуҗалыкларының үсешенә күбрәк басым ясарга кирәк. Бүгенге көндә үзебездә җитештерелгән чималны үзебездә үк эшкәртү юнәлешен үстерергә кирәк. Моның өчен җитештерү һәм сату мәйданнары булдырырга дигән теләктә яшибез һәм шул юнәлештә эшлибез дә. Җомга саен авылда базар эшли.

Эш проблемасы бар. Ә бәлки эш юк, дип ятмаскадыр, үзебезгә кыюрак булырга, эштән курыкмаска кирәктер (социализмга кире кайтып булмастыр) – үз-үзеңә эш урыны булдырырга, үз эшеңне ачарга (үрнәк алырлык мисаллар да бар бит). (Азево Рамиль)

Соңгы елларда моның өчен күп шартлар тудырылды. Эш башларга акчаң булмаса, льготалы кредит алырга була: Законда рөхсәт ителгән теләсә нинди эшне ачарга мөмкин!

Нәрсә генә әйтсәк тә, соңгы елларда дөнья тотрыклы рәвештә алга таба бара. Дәүләт ярдәменнән файдаланып, курыкмыйча алга атларга гына кирәк.

Авыл бит әле ул инфраструктура белән генә түгел кешеләре белән дә ямьле. Авылның киләчәге турында хыялланасың икән яшьләр белән эшләүне беренче планга куярга кирәк, дип уйлыйм мин үзем. Балаларны ватанпәрвәрлек рухында тәрбияләргә кирәк, яшьләрне спортка җәлеп итү, аларда сәламәт яшәү рәвешенә, туып үскән җиргә, аның табигатенә, тарихына мәхәббәт тәрбияләү өчен барыбызга да бергә эшләргә кирәк. Яшьләр белән гөрләп, яшәреп торган авыл нинди генә конкурентлык шартларында да алга таба үсәчәк.

Башкарылган эшләр белән беррәттән, эшлисе эшләребез дә бар.

2020 ел истәлекте даталарга бай ел. Без быел ТАССР төзелүгә 100 елны, Бөек җиңүнең 75 еллыгын бәйрәм итәбез. Шулай ук Татарстан президентын һәм җирле органнарга депутатлар сайлаулар булачак.

 Татарстан Республикасы Президентының 2019 елның 25 сентябрендәге ПУ-572 номерлы Указы белән, Татарстан Республикасын торгызуның һәм үстерүнең мөһим тарихи этабына җәмәгатьчелек игътибарын киң җәлеп итү максатларында, 2020 ел Татарстан Республикасында Татарстан Автономияле Совет Социалистик Республикасы төзелүнең 100 еллыгы елы дип игълан ителде.

 ТАССР төзелүнең 100 еллыгы бөтен татар халкы һәм төбәк тарихында бик әһәмиятле чор, бу үткәннәргә күз салып, киләчәккә бурычлар билгеләр өчен мөһим сәбәп.

Республиканың 100 еллыгын бәйрәм итү бер көнгә генә кайтып калмый, ул, төрле вакыйгалар бәйләнешен үз эченә алып, ел буе дәвам итәчәк. ТАССР төзелүнең 100 еллыгын бәйрәм итү чаралары кысаларында безнең авыл җирлегендә дә мәктәп, мәдәният йорты, авыл клублары, китапханә белән берлектә күп төрле чаралар үткәреләчәк. 100 еллыкка 100 изге эш девизы астында уза торган республика акциясенә һәрбер оешма көченнән килгәнчә өлеш кертергә планлаштырды.

 “Без тарихта эзлебез” дигән исем астында башланып киткән хәрәкәт тыңгысыз авылдашларыбыз арасында киң яклау тапты. Без документлар, фотолар, өлкән буын кешеләрнең истәлекләренә нигезләнеп уз төбәгебезнең тарихын барлау әшенә керештек. Моның нәтиҗәсен сез фоеда урнаштырылган стендта күрәсез. Бу әлбәттә әле эшнең башы гына.

Русиядә 2020 ел тарихны саклап калу максатларында һәм Бөек Ватан сугышында Җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан “Хәтер һәм дан елы” дип игълан ителде.

Кызганычка каршы бүгенге көндә безнең авыл җирлегендә сугыш ветераннары калмады.

Бүгенге көндә безнең җирлектә 27 тыл ветераны һәм әтиләре сугышта үлеп ятим калган 30 кеше яши. “Һәр ветеранга игътибар һәм кайгырту " акциясендә тыл ветераннарын, сугыш ветераннарының тол хатыннарын, этиләре сугышта үлеп ятим калган өлкән буын кешеләренә ярдәм күрсәтү каралган. Бу мәктәп балалары белән берлектә уздырылачак. Шулай ук Обелискларны төзекләндерү, сугышта катнашучыларнын исемнәрен барлау, солдат хатлары, истәлекләр җыю. хәрби-патриотик тәрбия чаралары узачак.

Бөек җиңүнең 75 еллыгын матур итеп үткәрергә әзерләнәбез.

Шулай ук 2020 ел ул Татарстан президентын сайлау һәм җирле сайлаулар елы.

Барыгызны да сайлауларда катнашып үзегезнең гражданлык бурычыгызны үтәрсез дип ышанып калам.

Алма пеш, авызыма төш" дип кайдандыр килгән ярдәмне генә көтеп утыра торган замана түгел. Без үзебез дә тырышырга тиеш. Сезнең белән берлектә эшләгәндә генә без уңай нәтиҗәләргә ирешербез, дигән теләктә калам..

Чыгышымны тәмамлап шуны әйтәсе килә: - җирлегебезгә, безнең мөрәжәгатьләргә игътибары очен Әгерҗе муниципаль районы башлыгы Макарв Валерий Владимировичка, анын командасына һәм барлык җитәкчеләргә, - авыл җирлегендә хезмәт куючы барлык хезмәткәрләргә, җәмәгать оешмалары җитәкчеләренә, - авылның көн-күрешенә битараф булмаган җирлегебез халкына аңлашып эшләгәнебез өчен зур рәхмәт. Уртак йортыбызга иминлек,туган җиребезгә якты киләчәк телим. Барыгызга да сәламәтлек һҽм эшләрегездә уңышлар юлдаш булсын!

Алдыбызда торган алдагы еллар, уңышлы, имин еллар булсын. Беребезгә дә көтелмәгән кайгы-хәсрәтләр күрергә язмасын. Авылларыбызда халык бүгенге кебек тыныч, матур тормышта яшәсен. Игътибарыгыз өчен рәхмәт!