**Хэерле кон чакырылган кунаклар, хормэтле авылдашлар!**

Авыл жирлегенен топ эше гражданнар белэн эшлэу, халык мэнфэгатен кайгырту, социаль-конкуреш шартларын яхшыртудан гыйбэрэт. Шуна курэ дэ хэр эш конебез халык белэн очрашудан башланып китэ. Шул максаттан чыгып гражданнар кабул иту кондэлек режимда башкарыла. Узган елда авыл жирлегенэ 951 кеше морэжэгать иткэн, 225 белешмэ бирелгэн. Морэжэгатьлэрнен 99% унай яктан хэл ителде, куп мэсьэлэлэрне хэл иту буенча район оешмаларына ходотайстволар жибэрелде.

2018 нче елнын 1 январена алынган мәгълүматларга караганда Мулла Иле авыл жирлегендэ 362 хужалыкта 844 кеше яши, прописка буенча 824 кеше исэплэнэ. (10 кеше читтэ яши хэм эшли.), 30 кеше пропискасыз яши.

Шул исэптэн:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | халкы | х-кыз | ир-ат | пенсионер | эшкэ яраклы | 18 яшькэчэ | 30 яшькэ кадэр | туу | Улу |
| Мулла Иле | 772 | 398 | 383 | 252 | 348 | 66 | 97 | 6 |  |
| Зур Өтэк | 72 | 36 | 27 | 20 | 25 | - | 6 | - |  |

Барлыгы: 844 434 410 272 373 66 103 6 24

сонгы 4 елдагы саннарга куз салсак

Туу улу ойлэнешкэн аерылган

2014 3 20 2 0

2015 4 15 2 0

2016 6 (2 авылда) 24 0 0

2017 6 (2 авылда) 21 0 0

Буген жирлектэ 31 тыл ветераны, олкэн яшьтэге ялгыз эбилэр 15.

Жирлектэ 9 еллык мэктэп, балалар бакчасы, китапханэ, 2 ФАП, 3 кибет, сберкасса урынында комуналь тулэулэр башкарырлык хэм акча алырлык банкомат хэм почта булеге унышлы гына эшлэп килэ, Ак Барс хэм Росгосстрах агенты бар. Бу оешмалар кадрлар белэн тээмин ителгэн.

.

2. **БЮДЖЕТ**

**Авыл** жирлеге ул бюджет оешмасы. Бюджет утэлешенэ куз салсак, 2017 елда ул план буенча 1 млн 427 мен 480 сум тэшкил итте, утәлеш 2 млн 514 мен 573.31 сум

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п-п | Налоглар | план (мең сум) | үтәлеш (мең сум) | % |
| 1 | подоходный налог | 97100 | 106121,36 | 109,3 |
| 2 | Милек налогы | 27000 | 49400 | 183 |
| 3 | Жир налогы | 2459000 | 2520100 | 102,4 |
| 4 | Арендага бирү | 26000 | 24200 | 93 |
| 5 | Сату-алудан кергэн доход | -- | --- | - |
| 6 | Госпошлина нотариаль эшчэнлек | 6600 | 9830 | 148,9 |
|  | Узебезнен доход | 2615700 | 2709651,36 | 103,52 |
| **7.** | Дотация хэм субвенсиянен еллык кучерелуе  трансферт | 98704 | 995704,45 |  | |
| **8.** | Самообложение  Штраф | **-** | 196000  17000 |  | |
|  | **Барлык керем** | **2714400** | **3918332,34** | **153.36** | |

2017 елга 2 млн 714мен 400 сумга бюджетта каралган

Узебезнен керем 2 млн 615 мен 700.00 сум

Дотация --- 23 мен 573 сум

Трансферт – 897мен сум

Субвенция 75 мен 131 сум

**Бюджетнын 01 январь 2018 елга утэлеше**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование затрат | Сумма |
| 1. | Заработная плата работникам Молвинского СП | 897 486,92 |
| 2. | Начисления на оплату труда | 265 883,47 |
| 3. | Услуга связи | 33 614 |
| 4. | Транспортные услуги | 117 283 |
| 5. | Коммунальные услуги (электроэнергия для отопления адм. здания) | 144 341 |
| 6. | Работы по содержанию имущества (Техничка, запр катриджлар, ) | 161500,70 |
| 7. | Прочие услуги разных организаций (услуги межевания, составление проектных документов, проверка сметных документов, услуги мун. заказа. подписка на газеты и журналы, услуги Барс Бюджет, страховка автом. Межевания, БТИ, Архитектура , юротдел, повыш квалификац | 540109.50 |
| 8. | Для оплаты налогов(земля,имущ.,тран.) | 126 390,15 |
| 9. | Урам уты очен | 459 068 |
| 10. | Услуги по благоустройству (вывоз мусора, уборка мусора, услуги ЖКХ, кар эттерү) | 187 221 |
| 11. | Межбюджетные трасфертлар(культура) | 365 239 |
| 12 | Трансферты переданные в районный фонд | 27 600 |
| 13 | Юлларны тозэту | 900 424 |
|  | **Итого расход** | **3 млн 988 мен 693сум, 36 тиен** |

Денежный остаток на 01.01.2017г. 874 мен 600 сум

Всего поступлений на 01.01.2016 3 млн 918 мен 332 сум34

Всего расход за год 3 млн 988 мен 693.36 сум

Денежный остаток на 01.01.2017г. 804 мен 238 сум,98

3 Авыл хужалыгында жир иң төп байлык чыганагы . Авыл жирлеге территориясе- 4715га. Тэшкил итэ. Шул исәптән 2335 га.

( пашня 2934, печэнлеклэр 633 га, котулеклэр- 388 га, (4335 сельхоугодия) Ягъни 722 жир пае. Шуларнын 486 жир пае договор буенча Кызыл Шәрык Агро га бирелгән. 182 пай жире сатылган, шунын 116 собственностька оформить ителгэн, 66 пай оформление стадиясендэ. 131 пай невостребованныйлар , алар белән КШ Агро файдалана.

Невостребованный ( хужасы билгелэнмэгэн) жир пайларын (131) суд аша авыл жирлеге милкенэ кучеру эше башланып ките. Авыл жирлеге территориясендә 26(132) кеше пайларын уз милкенэ оформить иткэн хужалыклар. Алар авыл халкына печэн хэзерлэп саталар. Язгы хэм козге бакча сукалауларда халыкка тулэуле хезмэт курсэтэлэр.

« КШ Агро», Дель-Транс Агро, Торговый дом –Албаба, Кирпеч заводы хэм башка оешмаларда 100 дэн артык кеше эшли. Шунын эчендэ Молвино Мега фермасында хэм 2 нче номерлы отрядта 50 кеше исэплэнэ.

2018 елнын 1 январена шәхси хужалыкларда мөгезле эре терлек 348 (348) баш. Шуларнын 147 (147) сыер. 151 (139) баш сарык, 8 (12) кэжэ, 20 (20) ат исәпкә алынды. Авыл халкы нигездэ терлек асрау белэн кон курэ. Халыкнын конкуреше, яшэеше яхшы.

Авылда хэзер дэ 3 эр-4 эр баш сыер асыраучы, шактый кулэмдэ терлек симертуче хужалыклар да бар. Хезмэт белэн алынган керем бэрэбэренэ хужалыклар эйбэт кенэ яшилэр.( Берничэ хужалыкта сыер саву аппаратлары да бар.) Мэсэлэн: 3-4 сыер асыраучылар- Шакиров Дамир Сабирович (3), Хамидуллин Рамиль (4), Зэйнуллин Камиль (5), Шаязданов Илдус (5), Нуруллин Ренат (5), Гибадуллин Гадиль (3), Гибадуллин Рияз (3), Шигапов Айратларны (3 баш) санап китергэ була. Сотне сатып алу (**14 сум**) бэясе тубэн булу кунелдэ борчу уята. Бу хужалыкларда хайван башын кимугэ китерэ торган топ сэбэп булып тора. Шэхси хужалыкларга ярдэм йозеннэн хокумэтебез тарафыннан субсидия бирелэчэк (1 сыерга 2мен, 2 баш сыерга – 3мен сум, 3 хэм аннан кубрэк сыер асыраучыларга 4 эр мен сум акча биру куздэ тотыла)

**4 Мәгариф:**

Мэктэп хэр вакытта да авылнын нигезе булып тора. Жирлектэ мэктэп, кибет, балалар бакчасы, 2-мэдэният йорты, китапханэ, 2-ФАП бар. Димэк авыл яши дигэн суз. **9** еллык мәктәптә **44** укучы укый, **13** укытучы эшли (**9** техперсонал).

“Сөмбелә” балалар бакчасы унышлы гына эшлэп килэ. Бугенге кондэ балалар бакчасы жылы, якты балалар очен ботен шартлар да тудырылган. Анда 14 бала тәрбияләнә.

**5 Сәламәтлек саклау учреждениеләренең эше:**

Территориядэ 2 фельдшер- акушерлык пункты эшлэп килэ хэм менгэ якын кешегә хезмәт курсэтэ. Ел дэвамында барлыгы 1320 мен кеше кабул ителгэн, ойгэ чакыру 773 булган. Диспонцеризация **100%** утэлгэн. **370** кеше флюрография узган.

Фельдшерларыбызның профессиональ хезмәтен югары бәяләп, эш вакытыннан сон да, тонлэ дэ чакыруларга шул ук вакытта килеп житеп авыл халкына медицина ярдэме курсэткэннэре очен шушы трибунадан фидакэр хезмэтлэре очен рәхмәтемне белдерэм.

**6 МӘДӘНИЯТ**

Халыкнын рухи дөньясын анын мәдәни унышларына карап билгелиләр.

Безгә мәдәният учакларын саклап калу, аларга яшьләрне жәлеп итү бурычы йөкләнә.

Кешеләрдә туган якка мәхәббәт, патриотизм хисләрен тәрбияләүдә мәдәниятның тоткан урыны зур. Уткэрелэ торган чаралар зур хэзерлектэ , тэрбияви эхэмияткэ ия булып торалар. Район смоторларында мактулы урыннар алуы монын ачык мисалы булып тора. (Мэсэлэн: драмтугэрэк, жыр хэм бию тугэрэклэренен эшчэнлеге...) Мэдэният хезмэткэрлэре уз эшлэрен намус белэн башкаралар. Жэмагать эшлэрендэ дэ актив катнашалар.

Халыкны рухи агартуда 14380 экземпляр китап фонды булган авыл китапханэсе дэ эшлэп килэ. (Балалар очен курчак театры , нэни китап соючелэр тугэрэклэре эдэби ижат берлэшмэсе эшлэп килэ) Быелгысы елда китапханәгә 400 укучы йөргән.

**7. Халыкка социаль хезмэт курсэту**

Почта элемтэ булеге авыл халкын көн саен яна мәтбугат белэн тээмин итэ. Пенсиялэр бирэ. Коммуналь хезмэтлэр очен туләуләр ала.

Авыл жирлегендэ 4 кибет халыкка хезмэт курсэтэ. Кибетлэр ассортимент ягыннан бай.

Бугенгесе кондэ авылда ялгыз эбилэргэ **4** соц. хезмэткэр ойгэ йореп хезмэт курсэтэ.

**8**. Жирлектэ конкуреш, социаль йоз

2017 ел авыл халкы очен чагыштырмача унайлы килде. Терлек азыгы мул итеп хэзерлэнде, шуна да карамастан терлек саны кими бара. Сэбэбен алда эйтеп киттем. Хужалыкларга авыл жирлегендэге басудан печэн хэзерлэу очен участоклар булеп бирелде. Терлек тоту очен хэр хужалык та кирэк кадэр печэн хэзерлэде. Авылда терлекчелек белэн шогыльлэнергэ ботен момкинлек бар. Терлекчелек продукциясен мул итеп житештерергэ момкин булды. Шэхси хужалыклардан 350 тоннага якын сот сатылган.

Авылда 90 ннан артык -жинел машина, 32- йок машинасы хэм 27 трактор бар.

Менэ инде 4 ел рэттэн жирлектэ узара салымны ( самообложение) билгелэу очен референдум уткэрелеп килэ. Узара салым гражданнар тарафыннан елга бер тапкыр тулэнеп, дэулэт тарафыннан халыктан жыелган хэр 1 сумга 4 сум остэлэ. Алдагы елларга куз салсак:

* 2014 елда- 200 сумнан - **131600** сум акча жыелды (99,7%)
* 2015 елда-200 сумнан - **85600** сум акча жыелды (74,8%)
* 2016 елда -300 сумнан – **169200** сум акча жыелды (98,6%)
* 2017 елда -350 сумнан - **196000**сум акча жыелды(92,41%)

Сонгы 4 ел эчендэ гражданнардан **582400** сум акча жыелды.

Татарстан бюджетыннан **2 329600** сум акча остэлде.

Барысы бергэ- **2 912 000**сум тэшкил итте.

100% утэлеш булган очракта бу сумма **3 150 500** сум булырга тиеш иде.

Самооблажениене тулэмэучелэр аркасында дэулэттэн **238500** сум алынмыйча калды. Самоооблажение акчасы жыелу ел буена сузыла, нэтижэдэ планлаштырган эшлэр артка кала, коннэр бозылгач кына юл салына башлый... ( *исемлек укып кителэ*)

2016 елда- смета нигезендэ **963776** мен сумга аукцион аша уйнатылып **1км** якын юл тозеклэндерелде.

2016елда – **792000мен** сумга Олы урам, Бакча урамы хэм Канакова урамнарын тоташтыручы **3** тыкырыкка **450** метр озынлыкта таш юл салынды.

2017 елда - **807270** мен сумга Тукай урамынын **500** метырына таш юл салынды.

Мондый программа булганда, момкин кадэр файдаланып калырга кирэк дип уйлыйм.

Быел жыелачак узсалым акчасына Вэисевлэр урамына юл салу хэм авылнын 4 урынына пожарный гидрант урнаштыру максат булып тора.

Татарстан хокумэте уткэрэ торган “Юл тозу” программасы буенча сонгы 4 елда урамнарга 1550 метрга таш юл салынды. Килэчэктэ дэ бу эш дэвам итсен иде дигэн телэктэ калабыз.

Г. Канакова хэм Олы урам халкы ирекле рэвештэ узара акча жыеп 300 метрга якын юл сала алдылар. (Ике мэчетебез дэ матди ярдэм курсэтте.)

“Авылларны яктырту” программасы буенча **1300 000** мен сумлык светодиодный лампалар куелды.( Мулла Иле , Зур Отэк районда ин якты..)

Бугенгесе кондэ авылда ике мэчеттэн дэ азан тавышы ишетелэ. Икесендэ дэ яшь буынга эхлак хэм эдэп ягыннан унай тэрбия биру юнэлешендэ эш алып барыла. Мулла Иле авылы халкы рухи яктан агаруны беренче урынга куя, башкарылган эшлэр монын ачык мисалы булып тора. ( Р.Сэфетдинов...)

Борынгы авылыбыз элек тэ дин ягыннан дэрэжэле, урнэк булган хэм килэчэктэ дэ шулай булыр дип ышанып калам.

Шуны да эйтеп утэсем килэ. Зиратны чистартып, карап тору кирэк. Ел саен уткэрелэ торган язгы хэм козге омэлэрдэ катнашу хэрберебезнен изге бурычы, бу эштэ активрак булсак иде.

Авылнын санитар торышын яхшырту буенча шактый гына эшлэр алып барылды. Аеруча яз хэм коз айларында уткэрелэ торган омэлэрдэ юл буйлары, авыл территрориясе жыештырылды.

Традициягэ кереп киткэн, эйлэнэ-тирэ мохитны саклау, авылыбызнын санитар-экологик торышын пропагандалау, яши торган жиребезне голбакча итергэ тырышу йозеннэн уткэрелэ торган , торле чаралар уткэрелэ. Чыршылар бизэу хэм яна ел мэйданчыклары оештыру, аларга төрле наминациядә урыннар билгеләнэ, истэлекле булэклэр тапшырыла. Шушы максаттан чыгып чисталык ягыннан урнэк булырлык, матур чэчэклэр устеруче хужалыклар арасында да конкурслар уза. Мэсэлэн интернет аша тавыш биру кебек алымнар кулланыла.

2018 елга перспектив усеш буенча эшлэу:

1. КФХ булдыру, шэхси хужалыкларны устеру буенча программаларда катнашу.
2. Кече эшмэкэрлекне булдыруочен унайлы шартлар тудыру
3. Жир пайларын муниципаль милеккэ теркэу
4. Бюджетнын усешен тээмин иту

Проблемаларыбыз да житэрлек.

1. Мулла Иле мэктэбенэ капиталь ремонт кирэк, тубэдэ су утэ.(1986 елгы)

2. Мэдэният йортына да капиталь ремонт сорала (1973 елгы).

3. Су уткэргеч торбаларны янага алмаштыру( 40 ел элек )

4. Урамнарга таш жэю.

**Авылдашлар! Узебезнен тирэ- ягыбызны чиста тотыйк! Чупне тиешле урынына гына илтик. ( контейнерга хэм янына агач ботаклары, чуп улэннэрен тутыру тыела, бары тик конкуреш калдыкларын гына салу кирэк)**

**Эшлэгэн эшлэргэ нэтижэ ясаганнан сон эшлэгэне дэ бар, эшлиселэре дэ житэрлек дибез. Юлларны тозету, эчке тэртипне саклау.**

**Чыгышымны тогэллэп, авылыбызнын тормышына битараф булмаган гражданнарга рэхмэт эйтэсем килэ. Моннан сон да бер-беребезгэ булышып, авылыбызнын усешен тээмин итудэ фикерне бергэ хуплап эшлэсэк, авылнын килэчэге булыр дип ышанып калам. Хэрбарчагызга исэнлек-саулык,иминлек, муллык телим.**

**КАРАР**

**Мулла иле авыл жирлеге гражданнары жыелышы докладчыны һәм чыгып сөйләучеләрне тыңлаганнан соң түбәндәге карарга килә:**