**Кичкетаң авыл җирлеге башлыгының 2015 елга 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 сайланды.

Ел дәвамында авылларда 5 тапкыр авыл җыеннары 8 көн тәртибе, 15 совет утырышы 39 көн тәртибе белән уздырылды. Аларда авылларны төзекләндеру, авыл җирлегенең бюджеты, учреждениеләрнең эшен оештыру, тирә-як мохитне саклау, пожар куркынычсызлыгы чаралары, халыкны су белән тәэмин итү, җирле салымнарны җыю, бәйрәмнәрне уздыру һәм башка мәсьәләләр каралды.

Ел дәвамында 1180 кеше авыл җирлегенә мөрәҗәгать иткән, 489 справка бирелгән.

2016 елның 1 январенә 464 хуҗалыкта **778** кеше пропискада тора, шуларның **572** се даими яши (73,5%)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хуҗалык | Кеше саны | Трудоспособ.эшче кеше | Эш беләнтәэмин ителгәннәр | Эшсез |
|  | 2015  | 2016 | 2015 | **2016** | 2015 | **2016** | 2015 | **2016** | 2015 | **2016** |
| Кичкетаң | 289 | 290 | 531 | **539** | 269 | **235** | 246 | **201** | 26 | **34** |
| Омга | 115 | 115 | 117 | **109** | 49 | **41** | 46 | **37** | 3 | **4** |
| Пельга | 46 | 48 | 121 | **120** | 78 | **67** | 60 | **52** | 19 | **15** |
| Балтач  | 11 | 11 | 11 | **10** | 6 | **5** | 4 | **1** | 2 | **4** |
| Барлыгы | 461 | 464 | 780 | **778** | 403 | **348** | 356 | **291** | 50 | **57** |

Даими яшәүчеләр:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пенсионерлар | Балалар | Эшләүчеләр | Эшсезләр | Барлыгы |
| Балтач | 4 | 1 |  | 4 | 9 |
| Омга | 61 | 4 | 12 | 4 | 81 |
| Пельга | 34 | 11 | 28 | 15 | 88 |
| Кичкетан | 206 | 45 | 109 | 34 | 394 |
|  | **305** | **61** | **149** | **57** | **572** |

 **53% 11% 26% 10%**

Даими яшәүчеләр яшьләре буенча:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 70 яшьтән өлкән | 70-50 яшь | 30-50 яшь | 17-30 яшь | 17 яшькә кадәр |  |
| Кеше саны | % | Кеше саны | % | Кеше саны | % | Кеше саны | % | Кеше саны | % |
| Балтач | 2 | 22 | 4 | 44 | 2 | 22 |  |  | 1 | 12 | 9 |
| Омга | 27 | 34 | 38 | 47 | 9 | 11 | 4 | 5 | 3 | 4 | 81 |
| Пельга | 14 | 16 | 33 | 38 | 25 | 28 | 6 | 7 | 10 | 11 | 88 |
| Кичкетан | 91 | 23 | 170 | 43 | 67 | 17 | 22 | 6 | 44 | 11 | 394 |
| Барлыгы | **134** | **23** | **245** | **43** | **103** | **18** | **32** | **6%** | **58** | **10** | **572** |

Авыл картая.

Пенсионерлар 305, шул исәптән ирләр 112, хатын-кызлар 193 ( 70 яшьтән югары ирләр 38, хатын-кызлар 96).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Үлгәннәр | Туганнар | Туучылар |
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| Кичкетаң | 7 | 13 | 1 | 3 | Шарафиев Айгиз Зигангараев Данил Фатыхов Константин |
| Пельга | 2 | 3 | - | - |  |
| Омга | 3 | 6 | - | - |  |
| Балтач | - | 1 | - | - |  |
| барлыгы | 12 | 23 | 1 | 3 |  |

**2016 елның 1 январена халыкта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **КРС** | **Сыер** | **Сарык-кәҗә** | **Умарта** | **Кош-корт** |
| **2015** | **2016** | **2015** | **2016** | **2015** | **2016** | **2015** | **2016** | **2015** | **2016** |
| Кичкетан | 217 | **248** | 136 | **143** | 69 | **75** | 86 | **92** | 570 | **661** |
| Омга | 26 | **35** | 19 | **23** | 49 | **39** | 23 | **17** | 165 | **146** |
| Пельга | 54 | **58** | 35 | **32** | 73 | **75** | 170 | **123** | 220 | **218** |
| Балтач | 3 | **3** | 2 | **2** | 3 | **6** | - |  | 17 | **26** |
| барлыгы | 300 | **344** | 192 | **200** | 181 | **195** | 279 | **232** | 972 | **1051** |

2015 елда **халыктан сөт** җыелды **294 000** литр, узган елга караганда **26000 литрга кимерәк**. Сөт җыю белән авыл хуҗалыгы кооперативы Тазиев Рәшит шөгыльләнә.

2015 елда иң күп сөт сатучылар

Кичкетаңда: Ганиев Ринат – 8800 л

 Тимербаев Зңлфәт – 7200 л.

 Зигангараев Илназ- 6500 л.

 Петров Михаил – 6500 л.

Пельгада Казанцев Юрий 7700 л

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 97 хуҗалык барлыгы 17 млн 785 мең сумлык льготалы кредит алды.

Авыл җирлеге буенча 3 һәм аннан да күбрәк баш сыер асраучы хуҗалыклар саны 24. Узган елда дәүләт программасы буенча 15 хуҗалык сыер саву аппаратлары алып 91500 сум субсидия алдылар.

Шулай ук 203 баш сыерга 609000 сум, 19 баш кәҗәгә 19000 сум күләмендә шәхси хуҗалыклар дәүләт субсидияләре алдылар.

Бүгенге көндә шәхси хуҗалыкларда 60 лап трактор, 127 җиңел машина, 13 йөк машинасы бар. Шәхси хуҗалыкларда йорт яны тирәсендә 112 г җир исәпләнә.

2015 елның 1 январенә 17 хуҗалык 384 га мәйданда үзләренең пай җирләрен алдылар. Бу җирләрдә ашлык һәм күпъеллык үлән үстерәләр; чәчелмәгән җирләр юк. 2 фермер хуҗалыгы эшли: Муллахмәтов Тәлгат, Муллануров Тәлгат.

Кичкетаң авыл җирлеге карамагында 882 га җир исәпләнә. Шуның 227 га – чәчүлек җире, 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.

**2015 елда бюджет үтәлеше.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доход | План (т.р.) | факт | Үтәлеш % |
| Налог на имущество | 277 | 238 | 86 |
| Земельный налог | 410 | 524 | 128 |
| НДФЛ | 50 | 55 | 110 |
| ЕСХН |  | 2,6 |  |
| госпошлина | 25 | 4,1 | 16 |
| Неналоговые доходы | 53 | 153 | 289 |
| Доходы от оказания услуг | 118 | 289 | 245 |
| Прочие  |  |  |  |
| Итого собственн.доходов 2014 год | 933 | 1266 | 136 |
| Межбюджетные трансферты | 3422 | 3890 | 114 |
| Всего доходов | 4354,5 | 5156 | 118 |

 Доход өлеше 1 кешегә исәпләгәндә 1601 сум, үз доходларың белән тәимин ителү 24,72 %. Расход буенча план 100% үтәлгән, 1 кешегә исәпләгәндә 6500 сум.

**Самообложение - үзара салым**

Үзара салым җыю өчен референдум уздырдык. Авыл халкы референдумда актив катнашып үзенең гражданлык позициясен белдерде. Бер кешегә 200 сум исәбеннән үзара салым акчасы җыелды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Җыелган | Калган |
| Кичкетан | 77400 | 75600 | 1800 |
| Омга | 21600 | 21200 | 400 |
| Пельга | 21800 | 21200 | 600 |
|  | 120800 | 118000 | 2800 |

Үзара салым акчасы түбәндәге максатлар өчен файдаланылды:

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.

**Пожардан саклану чаралары**

Бу эшкәәлегә дәүләттән акча каралмаган. Шуңа күрә, халык җыелышы карары белән, һәр хуҗалыктан 100 сум акча җыябыз. 2015 елда халыктан 32300 сум акча җыелды. 2 машина, ЗИЛ-131, ГАЗ-66, 3 т лы емкость (тракторга тагып сиптерә торган), су алып килергә 8 т лы емкость бар. 2 кеше билгеләнеп куелган (Нуриманов Радик, Ногманов Ришат). ГСМ - 3900 сум, гараж җылытуга 115000 сум, зарплата 24000 сум елга, (айга 1000 сум күләмендә), пожарный машинага аккамулятор, запчастьләр алынды.

**Халыкны су белән тәэмин итү.**

Бу өлкәдә өзеклекләр булмады.

Су белән тәэмин итү халыктан тариф буенча су өчен җыелган акча исәбенә оештырыла. Барлыгы 2015 елда 375947 сум җыелган.

Шул исәптән:

**Кичкетаң** буенча 252395 сум

Зарплата - 30504 сум

Электоэнергия – 32243 квт, 152832 сум

1 насос 30000 сум

Ремонт эшләре – 8700 сум

Барлык расход 222036 сум

**Омга** буенча 55000 сум

Зарплата 15252 сум

Электроэнергия 6872 квт - 31612 сум

1 насос насос 25000 сум

Ремонт эшләре - 2200 сум

Барлык расход- 74064 сум

**Пельга** буенча 68552 сум

Зарплата 18302 сум

Электроэнергия 6130 квт 29056 сум

Барлык расход 47358 сум

Шунсын әйтеп узарга кирәк, су өчен акча җыюда кыенлыклар бар. Ут, газ белән кулланган өчен халык вакытында ай саен түли, ә менә су өчен кварталга бер тапкыр авыл Советына килеп түләргә авырсына. Ел буена су өчен түләмәгән кешеләр дә бар. Ә бит су көн саен кирәк.

Авыл җирлеге көче белән урамнарны кардан чистартып торабыз. Даими чүплекне эттереп торырга, чишмәне, күперләрне ремонтлау, җәй көне асфальт булмаган урамнарны грейдерларга, көчтән килгән кадәр, ел саен урамнарны гравий белән тигезләргә тырышабыз. Зияратларны ремонтлап торырга кирәк. Боларның барысына да акча кирәк. Ә бюджетта болар өчен акча каралмаган.

Авыл җирлеге территориясендә 11 кешедән торган ДНД командасы оештырылган иде. ДНД отряды участок инспекторы белән берлектә авылда бәйрәмнәрдә җәмәгать урыннарында тәртип саклау буенча рейдлар уздыра.

**Учреждениеләрнең эше**

 ***Кичкетан урта мәктәбендә*** быелгы уку елында Кичкетаң, Кырынды, Пельга, Омга, Балтач һәм Хор Ключ авылларыннан 83 бала белем ала.

Милләтләре буенча: татар, удмурт, рус.

Балаларга 18 укытучы белем бирә: 16 югары белемле, 1 читтән торып укый;

1 категорияле 8 укытучы, югары категорияле - 2 укытучы.

Мәктә коллективы югары нәтиҗәләргә иреште.

* Башлангыч сыйныф укытучысы Зиннәтуллина Э.Х. математикадан республикакүләм дистанцион олимпиадада призер булды;
* “Мәктәпкә – герой исеме” Россиякүләм проектында актив катнашып, мәктәп рәхмәт хатына лаек булды һәм аңа Нуриев Равил Хөснетдин улы исеме бирелде;
* “Яңа 2015-2016 уку елына иң яхшы әзерлек” район смотр-конкурсында мәктәп җиңүче булды;
* Җиңүнең 70 еллыгын багышланган иң яхшы сугышчан стенгазеталар конкурсында җиңүче булды;
* Татарстанның база гомуми белем бирү мәктәпләре рейтингында мәктәп 64нче урынга лаек булды;
* Татарстанның 100 иң яхшы шәһәр һәм авыл гомуми белем бирү мәктәпләре арасында БДИ нәтиҗәләре буенча үткәрелгән рейтингта мәктәп 23нче урында.

Яртыеллык нәтиҗәләре буенча өлгереш 96 %.

Отличниклар 1: Башарова Инзилә 10 класс.

Ударниклар - 27 укучы.

**Олимпиада, конкурс, ярышларда җиңүчеләр**:

Татар теле буенча районда Башарова Инзиля – 1 урын (укытучы Саматова Л.С.), Ибрагимова Динара, Сашина Ульяна¸ Казанцева Арина – призерлар (укытучы – Шәймөхәммәтова Ә.И.), Копылова Алена – призер (укытучы – Зиннәтова Н.М.), рус теленнән Башарова Инзиля – призер, рус әдәбиятыннан Гарифуллина Ләйсән – призер (укытучы – Нуретдинова А.М.), биологиядән Нуретдинова Айзилә – җиңүче (укытучы – Галиев И.З.)

 1 сыйныфлар өчен уздырылган “Культурный дневник первоклассника” конкурсында Галлямов Данис республика буенча 1 урынга лаек булды. “Лучший урок письма” конкурсында 11 сыйныф укучысы Гарифуллина Ләйсән республика күләмендә җиңүче булды.

Шахмат буенча уздырылган район ярышларында 5 укучы призлы урын яулады, мәктәп командасы 2 урынга чыкты. Шашка буенче мәктәп командасы 1 урында. Армспорт буенча уздырылган ярышларда 6 укучы призлы урын яулады, Низамбиев Илдар Удмуртия беренчелегендә 3 урын, Дәүләтшина Таңсылу Татарстан республикасы беренчелегендә 3 урын яулады.

2015 елда мәктәпне 8 укучы тәмамлады.

Бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре:

Рус теле – уртача бал 75,1

Математика- 46,2 балл

Җәмгыять белеме – 58,2 балл

Биология – 49 балл

Химия – 52 балл

Информатика – 57 балл

Мәктәп яны участогында балалар һәм укытучылар көче белән

280 кг кишер

200 кг чөгендер

90 кг суган

20 кг кыяр

50 кг помидор

500 кг кәбестә

1500 кг бәрәңге

Кабачки 10 кг

Сарымсак 9 кг үстерелде

 “Үз мәктәбеңә булыш” акциясендә катнашып, мәктәпкә түбәндәгечә спонсорлык ярдәме күрсәтелде.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Благотворитель | Күрсәтелгән ярдәм | Бәясе (сум) |
| 1. | Кичкетаң авылы башкарма комитеты | Спортзал өчен прожекторлар (2 шт.) | 12 000 |
| 2. | Нуриев З.Р., Кичкетаң авыл җирлеге башлыгы | Мәктәп автобусы өчен запас частьлар | 85 000 |
| 3. | ИП Шарифуллин Р.Р., г. Ижевск | Светильниклар (27 шт.) | 27 000 |
| 4. | Нуриев З.Р., Кичкетаң авыл җирлеге башлыгы | Хезмәтне саклау почмагы | 1 200 |
| 5. | Нуриев З.Р., Кичкетаң авыл җирлеге башлыгы | Су счетчигын кую | 500 |
| 6. | 1970 елгы чыгарылыш укучылары  | Бадминтон (1 шт.), шашки (6 шт.), шахматы (6 шт.) өчен набор алу | 9 000 |
| 7. | 1975 елгы чыгарылыш укучылары | Кабинетларга и спортзалга косметик ремонт | 5 000 |

 ***“Кояшкай” балалар бакчасында*** 18 бала белем һәм тәрбия ала. 243 эш көнендэ 4562 бала/ көн йөрелгән. Бакчага 3 авылдан мәктәпкәчә яшьтәге балалар йөри: 15 бала – Кичкетаңнан, 1 се – Омгадан, 2 се –Пельгадан. Милләтләре буенча: 11 – татар, 3 – удмурт, 3 – үзбәк, 1 - рус. Барлыгы 10 хезмәткәр эшли, шуларның 3 се педагог: 2 – югары белемле, 1 – профессиональ урта белемле; 1- югары категория, 1- беренче категория. 1- икенче категорияга ия, 1 – хәзергә категориясез. Балаларга белем һәм тәрбия бирү өчен барлык шартлар да тудырылган. Эш план нигезендә алып барыла. 2015 елда мәктәпкә 6 бала бакчадан 1 класска китте.

 Яңа уку елына косметик ремонт уздырылды. Бакчаның яшелчә бакчасында балаларга ашату өчен ел дәвамында җитәрлек барлык төр яшелчә үстерелде.

2015 елның 1 январеннан балалар бакчасына туләүләр үзгәрә: кечкенәләр группасына йөрүче балалар өчен – 22427 сум, зурлар группасына йөрүче балалар өчен 2357 сум булачак. Өстәмә компенсацияләр сакланачак. Ул һәр балага аерым исәпләнә.

***Кичкетаң амбулаториясе*** Кырынды һәм Кичкетаң авыл җирлекләренең 1574 кешесенә хезмәт күрсәтә, Кичкетан авыл җирлеге буенча 669 кеше. Шуларның 194 - 0 яшьтән 17 яшькә кадәр. Амбулаториядә 2 врач, 3 медсестра эшли. 2015 елда барлыгы **4764** кеше мөрәҗәгать иткән , терапевтка **3718**, теш врачына **1046** кеше, **215** тапкыр авыруларның өйләрендә булганнар. 5 урынга исәпләнгән көндезге стационарда **157** кеше дәваланган, койка/көн **1717** үтәлгән, план 1625, үтәлеш 105 % . Бер кешенең стационарда дәвалану вакыты уртача 10.93 көн. Барлык профилактик чаралар, прививкалар вакытында үтәлеп бара, шул исәптән, гриппка каршы **187** ( балаларга 87, өлкәннәргә 100) , столбняк һәм дифтериягә каршы **350** (план буенча 400 тиеш) прививка ясалган. Физкабинет эшли, дарулар сатыла.

Флюография **584** кеше узарга тиеш булса, аның **567** се узган, үтәлеш **97%**. Халык бу эшкә соңгы елда җаваплырак карый башлады. Шунсы куанычлы, флюрография узган кешеләр арасында туберкулез белән авыручылар юк.

2013 елда Татарстанда диспансерлаштыруның яңа тәртибе гамәлгә керде. Диспансеризация узарга тиешле **135** кешенең барысы да узды. Үтәлеш 100 % . Шунсын әйтеп узарга кирәк, диспансеризация узуны озакка сузмыйча, бер ай эчендә узып бетәргә кирәк. Диспансеризация нәтиҗәләре буенча врачлар тиешле дәвалау билгелиләр, кирәк дип тапкан очракта өстәмә тикшеренү узарга киңәш итәләр.

Шулай ук узган ел балаларга тирәнтен медосмотр уздырылды. Барлыгы 100 бала каралды. Балалар сәламәтлекләре буенча күбрәк 2 группага туры киләләр. Медосмотр нәтиҗәләре буенча балаларга ГТО нормаларын үтәү өчен справкалар бирелде.

Амбулаторияда эшләү өчен барлык унайлыклар бар.

***Б.Омгада ФАП*** эшли. 2015 елда 1452 кеше мөрәҗәгать иткән. 1543 процедура уздырылган. Профилактика чаралары вакытында уздырыла.

26 яшьтән 92 яшькә кадәр 14 кешегә столбняк һәм дифтериягә каршы прививка ясалды, гриппка каршы 50 кешегә вакцина ясалды. Флюрография 100% үтәлде. Районнан алып кайтып, 160000 сумлык дару сатылган. Медпунктта эшләү өчен барлык унайлыклар бар.

***Кичкетаңда почта, шәхси пекарня, 7 магазин*** *(*2 райпо, 5 шәхси) эшли.

Халыкка ***Кичкетаң мәдәният йорты, Омга, Пельга клублары. Кичкетан китапханәсе***  хезмәт күрсәтә.

Һәр бәйрәмгә план нигезендә концерт, спектакль, төрле тематик кичәләр уздырыла. Зур хәзерлек белән 9 Май - Җиңу бәйрәме уздырылды. Сугыш һәм тыл ветераннарына бүләкләр бирелде, чәй өстәле әзерләнде.

Сабантуй урынын әзерләү һәм бәйрәмне уздыру зур хезмәт сорый. Узган ел Балтач авылы көне уздырылды. Ел саен иске Пельга урынына чыгып Пельга авыл көне уздырыла. Бу авылдан чыккан бик күп авылдашлар кайта. Нәүрүз бәйрәмендә учреждениеләр арасында күңелле ярышлар, Республика көнендә Чәчәкләр бәйрәмен уздыру традицион чараларга әйләнде. Авыл халкына да рәхмәт әйтәсе килә: күп хуҗалыклар өй каршындагы бакчаларын гөлбакча ясап, авылга ямь өстиләр.

Өлкәннәр көнендә бүләкләр өләшү, чәй өстәле артында концерт программасы белән бергә алып барыла. Сугыш һәм тумыштан инвалидларга Кыш бабай бүләкләре тапшырылды.

Кичкетан авыл җирлеге яңа елга әзерлек буенча район күләмендә беренче урын яулады.

Кичкетанмәдәният йортына капиталь ремонт кирәк.

***“Кичке –Тан” Заказнигы***хезмәткәрләре тарафыннан узган 2015 елда 280 рейд уздырылып, 79 тәртип бозу очрагы теркәлгән, 23800 сумлык штраф салынып, 220000 сумы хөкүмәткә түләтелгән (үтәлеш 92 %). 1 хезмәткәргә ачыкланган тәртип бозу очрагы 16 туры килә. 14 материал суд органнарына җибәрелгән.

Тыюлык эшчәнлеге турында район газетасында 25 материал басылган, 2 телевизион сюжет төшерелгән, 11 күргәзмә оештырылган.

Җирлектә 4 социаль хезмәткәр 24 ялгыз өлкән кешеләргә хезмәт күрсәтә.

 “Мәктәпкә барырга булыш” акциясендә катнашып, 2 балага ярдәм күрсәтелде.

**2016 елга Кичкетаң авыл җирлеге бюджеты**

|  |  |
| --- | --- |
| **Доходы** | **План годовой** |
| налог на имущество с ф/л | 44 |
| земельный налог | 439 |
| налог на доходы с ф/л | 100 |
| единый сельхозналог |  |
| Неналоговые доходы | 55 |
| госпошлина | 9 |
| итого собственных доходов | **647** |
| Дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений | **2487,2** |
| Дотация из районного фонда сбалансированности бюджетов поселений | **11,5** |
| Загс | 1,8 |
| Военкомат | 71 |
| **Всего доходов** | **3218,5** |
| **Расходы** |  |
| культура | 1370 |
| ЖКХ | 600 |
| Аппарат | 983,1 |  |
| централизованная бухгалтерия |
| Налог на имущество организаций | 192,6 |
| платежи за негативное воздействие на окружающую среду |  |
| загс | 1,8 |
| военкомат | 71 |
| **Всего расходов** | **3218,5** |

*Авылда яшәү өчен шартлар бар*: электроэнергия, газ, су, телефон, интернет. Кайсы гына якка чыгып китсәң дә, юлыбыз бар. Әлбәттә, авыл урамнары тузды, - кочебез житкэн кадэр карап торабыз. Килэчэктэ анысы да булыр, дип ышанасы килә.

2015 елда шактый эшләнде:

- Кичкетан һәм Балтач авылы зияратлары киңәйтелде.

- Урам утлары алыштырылды 345500 сум

- Кичкетан һәм Балтач авылларында Бөек Ватан сугышында һаләк булганнар обелискларын ремонтладык 35600 сум.

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

- Участковый уполномоченныйга йорт төзелде.

- Барҗы-Омга авылы янында остановка будкасы куелды.

**2016 елга планнар.**

Киләсе 2016 елга үзара салым акчасын авыл Советы карары нигезендә 300 сум күләмендә җыярга карар ителде (Авылда яшәүче балиг булган һәр кешедән, укучы студентлар һәм 80 яше телган ялгыз кешеләрдән кала).

Бездә пропискада торучылар саны балиг булганнар ( 1 группа инвалидлар, ялгыз өлкәннәр һәм укучы студентлардан кала) түбәндәгечә:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кеше саны | 1 кешедән | Барлыгы җыелачак | Дәүләттән өстәлә | Барлык сумма |
| Балтач | 7 | 300 | 2100 | 8400 | 10500 |
| Барҗы Пелга | 97 | 300 | 29100 | 116400 | 145500 |
| Барҗы Омга | 85 | 300 | 25500 | 102000 | 127500 |
| Кичкетан | 381 | 300 | 114300 | 457200 | 571500 |
| Барлыгы | 570 | 300 | 171000 | 684000 | 855000 |

28 феваль көнедә үзара салым җыю буенча референдум узачак Дәүтәт бу акчаның 1 сумына 4 сум өсти. Җыелачак акча түбәндәге эшләргә сарыф ителәчәк.

1. Авыл эчендәге юлларны ремонтау өчен.

2. Пожар куркынычсызлыгы чаралары өчен.

3. Чүп түгү урыннарын тәртиптә тоту өчен.

4. Су белән тәимин иту өчен..

5. Авыл җирлегендәге зияратларны тәртиптә тоту өчен.

Һәр авылның акчасы үз авылындагы эшләр өчен файдаланачак.

2015 елда без конкурста катнашып грант оттык 200000 сум. Бу акча Кичкетан авылындагы “Изге чишмә” не төзекләндерү өчен кулланылачак.

Шулай ук киләсе елда республика программасы нигезендә

* Барҗы-Омга авылында клуб төзү каралган.
* Авыл урамнары өчен 38 лампочка, 2,9 км сибкабель сузу каралган.
* Кичкетан авылында асфальт юл яңартылачак (Хәмәтләр почмагыннан Татарстан урамына вагонга кадәр)

*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: ЛПХ. Законда рөхсәт ителгән теләсә нинди эшне ачарга мөмкин!

 2015 елның 1 январеннан икенче бала тапкан гаиләгә 409408 сум !!! материнский капитал, өченче балаң булса, 18 яшькә кадәр, йорт салырга бушлай җир участогы бирелә.

Быел да сыерларны саклап калу өчен терлек азыгы алырга 3000 сум, кәҗәләргә 1000 сум субсидия; гаилә фермалары төзү өчен 200000 сум субсидия (8 башлык сыер абзары төзү өчен); тана алу цчен 15000 суб субсидия, сыер саву аппаратлары алу өчснсубсидия бирүче дәүләт программалары сакланачак.

Кош-корт алу өчен субсидия прогаммасы проекты да эшләнә.

Куян, сарык, балык, корт асра, яшелчә үстер һ.б.

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

Барыгызга да сәламәтлек, байлык, муллык, тыныч