Хәерле көн, хөрмәтле Сергей Димитриевич һәм барлык отчет жыелышында катнашучылар!

Мин Сезне Байлангар авыл җирлегенең 2017 елда эшләнгән эшләре белән таныштырып утәм. Байлангар авыл җирлеге территориясендә 1143 кеше исәпләнә. Шунын эченнэн 643 кеше эш яшендэ, 281 пенсионер, 18 яшькэ кадэр 218 бала исэплэнэ. 2017 елда җирлегебездә 6 бала туды, 13 кеше вафат булды, кызганычка каршы демографик хэл безне бик борчый, чөнки 2017 ел белэн чагыштырганда туган балалар саны бермә-бер кимегән. Алты пар гаилэ корган, бер пар аерылышкан.

2017 елда Байлангар авыл Жирлегендэ 15 жирлек утырышы уткэрелеп, 30 кон тэртибе каралды. 3 халык жыены уткэрелде.

Без авыл жирлегендэ яшибез. Авыл ул безнен традициялэребез, телебез, тарихыбыз. Безнен бурыч- авыл кешесе шэхэр кешесеннэн артык аерылып тормаска тиеш. Монын очен ин мохиме авылда эш урыннары, кешегэ акча эшлэу момкинлеге булдыру. Шуна курэ без гаилэгэ бер кулэмдэ остэмэ керемне мал-туар асрап кертергэ тиешбез. Шэхси хужалыкларыбызда бугенге кондэ 342 баш могезле эре терлек исэплэнэ, шунын эченнэн 108 сыер, 3 хэм аннан кубрэк сыер асраучы хужалыкларыбыз - 8. Кайберэулэр соткэ, иткэ бэя очсыз дип тэнкыйтлилэр. Агымдагы елда хужалыкларга 59 баш кэжэгэ 1000 сум исэбеннэн хэм 104 баш сыерга 3000 сум исэбеннэн , 3 яшьтэн югарырак бия ат асраучы 2 хужалыкка 6000 сум, козге прививкадан сон яз, коз айларында прививка ясаткан очен 33 сыерга (16 хужалыкка) 300 сум хисабыннан 9900 сум субсидия тулэнде. Субсидиялэр жирлек Советына тулэнгэн квитанциялэр, договорлар нигезендэ гариза язган хужалыкларга тулэнде. Бугенге кондэ хокумэтебез соткэ сатып алу бэялэре тошу сэбэпле, 2016 елда декабрь аенда 1 литр сотне 22.50 сумнан, 2017 елда декабрь аенда 17.0 сумнан тулэгэннэр,халыкка ярдэм йозеннэн сыер саннырын киметмэу очен сыерларга субсидия бирэ башлады. 1 сыер асраучы хужалыкка 2000 сум, 2 сыер асраучы хужалыкларга 1 сыер башына 3000 сум исэбеннэн 6000 сум, 3 хэм аннан кубрэк сыер асраучы хужалыкларга 1 сыер башына 4000 сум исэбеннэн субсидия тулэнелэчэк. Бугенге кондэ авыл Советында субсидиягэ тиешле документлар жыела.

2017 елда хужалыкларыбыз 1 пай жиренэ 2 центнер ашлык, 1 рулон печэн, 2 рулон салам кайтарып олэште хэм пай жиренэ тулэнгэн квитанция акчалары кире кайтарды. Мал асрыйм дигэн кешегэ хэзер кургэнегезчэ барлык момкинлеклэр бар, тырышырга гына кирэк.

Бугенге кондэ Жирлек территориясендэге барлык чэчулек жирлэре дэ Агрофирма Кукмара хэм Вахит хужалыгы ярдэме белэн эшкэртелэ.

2016 елнын 20 ноябрендэ 2017 елга узарасалым жыю буенча референдум уткэрелде. Халык инициативасы белэн, авыл Советы карары нигезендэ узарасалым акчасынын кулэме 500 сум итеп билгелэнеп тубэндэге эшлэргэ каралган иде

* Жирлек территориясендэге юлларны тозеклэндеру
* Жирлек территориясен тозеклэндеру (чишмэлэр, басмалар ясау, урам утларын карау)
* Жирлек чиклэрендэ халыкны су белэн тэимин итуне оештыру
* жирлек халкынын куплэп ял иту очен шартлар тудыру хэм баллар уен мэйданчыгы булдыру

2017 елда Байлангар авыл Жирлеге буенча халыктан барлыгы 360 500 сум акча жыелды ,бу акча Республика бюджетыннан 4 тапкыр арттырылып 1 802 500 сум булып кайтты.

* Смета эшлэтелеп котракт нигезендэ аукционга куелды Стройжелсервис аукционны отып 1 243 629 сумга 984 метр юлны тозеклэндерде : Байлангар авылында Г.Тукай урамына 511 метр, Саз-Тамак авылында Майская хэм Яр буе урамнарына 427 метр, Нормабаш авылында Вахитов урамында 46 метр озынлыкта юл тозеклэндерелде.

- 192 456 сумга смета эшлэтелеп контракт нигезендэ аукционга куелып ООО “Спецстрой” аукционны отып Нормабаш авылы Х.Такташ урамындагы су башнясын буяды, койма белэн эйлэндереп алды, абсодной трубага будка эшлэде хэм Сазтамак авылындагы Сабирова Эминэлэр янындагы су башнясы территориясен койма белэн эйлэндереп алды .

- 99 000 сумга Байлангар авылында янадан бер балалар уен мэйданчыгы алып кайтып урнаштырылды.

- 50224 сумга ПВЛ хэм профил алынып Байлангар авылында Сабан туйга чыга торган хэм Набиев Ростэмнэр ягына чыга торган басмалар тозеклэндерелде.

- 11760 сумга торба алынып Байлангар авылында Советская 54 хэм Советская 8 хужалыклары янына язгы ташу хэм янгыр сулары агар очен юлга арткылы салынды

- 32600 сумга Сазтамак авылындагы су башнясына насос алып куелды.

- 23494 сумга су башняларына 3 щит управление алып куелды (Нормабаш , Сазтамак , Байлангар авылларына)

- 56174 сумга светодиодный лампалар хэм электр товарлары

алынды.

2018 елга узарасалым жыю буенча 19 ноябрь конне Жирлек территориясендэ референдум уткэрелде. 2018 елга да безнен узарасалым акчасынын кулэме 500 сум дип билгелэнде. 2018 елда жыелачак узарасалым акчасы тубэндэге эшлэргэ тотылачак:

* Байлангар авылында Ф.Загидуллин урамына таш жэю хэм зират коймасын тотуга
* Сазтамак авылында Майская хэм Ленин урамындагы тыкрыкка таш жэю хэм зират коймасын тотуга
* Нормабаш авылында зират коймасын тозеклэндеругэ .

Район житэкчесе Сергей Димитриевич Димитриев ярдэме белэн программа нигезендэ Республика бюджетыннан акча буленеп бирелеп Байлангар авылынын Советская хэм Гагарин урамнарына 1,6 км озынлыкта юлга вак таш жэелде. Хормэтле Сергей Дмитриевич форсаттан файдаланып Сезгэ уземнен хэм авыл халкынын зур рэхмэтен житкерэсем килэ.

Программа нигезендэ Федераль хэм Республика бюджеты аша 2017 елда Сазтамак авылы боясенэ капиталь ремонт ясалды: задвижка алышынды, колодец - пожарныйга су алу очен гидрант, 300 метр озынлыкта 9 метр кинлектэ габион белэн аварийный ход эшлэнде, боянен алды габион белэн ныгытылды, боя тобендэге лэмнэр чистартылды хэм сельхоз машиналар чыгу очен торба салып боя боятелде, боя остенэ хэм пожарный гидрантка бару очен таш ослек жэелде. Бугенге кондэ Нормабаш авылы боясе аварийный хэлдэ: задвижкасы хэм колодецлары , аварийный ходлары жимерек хэлдэ. Ремонт ясату очен бояне баланска алырга кирэк, баланска алу очен тех. план эшлэтелеп бугенге кондэ бесхозный объект итеп теркэлде. Бугенге кондэ ремонт эшлэре башлау очен материаллар кайтты.

Программа нигезендэ быел иске биотермическая яма кумдерелеп яна биотермическая яма эшлэтелде.

Безнен Жирлек территориясендэге 8 су башнясы бар.Халыкны су белэн тэимин итудэ тоткарлыклар булдырмаска тырышабыз, вакытында ремонт эшлэрен башкарабыз. Территориядэ су башняларын тоту, электроэнергия очен тулэу, ремонт эшлэре барысы да халыктан су очен жыелган акчага башкарыла.2017 елда башняларны эшлэту очен 32473 к.вт электр энергиясе сарыф ителгэн, 1 к.вт 6.38 сумннан барлыгы электр энергиясенэ 207127 сум акча кучерелгэн. Бугенге кондэ 8 башня да буятылган, территориясе койма белэн эйлэндереп алынган, Водотехносервиска тапшыру очен жир документлары хэм тех паспортлар эшлэтелгэн. Ел саен башнялардагы су анализлары тикшертелеп торыла. Анализлар буенча безнен 4 су башнясы суы катылык буенча САнПин нормаларына туры килми безгэ яна скважиналар казытырга кирэк булачак.

Спонсарлар ярдэме белэн Байлангар авылында Ашрапзянов Салихжаннар хэм Саляхов Илфатлар янындагы, чишмэлэр ремонтланды. Чишмэлэр чистартылып, кольцолар утыртылды хэм аларга ослеклэр ясалды.Бугенге кондэ Сазтамак авылындагы Салкын Чишмэнен ( Изгелэр Чишмэсе) 1 этабы башкарылды( кольцонын осте ябылып кырые профнастиль белэн тореп алынды. Икече этабын ( су ала торган ослекне янарту хэм менэ торган баскычлар ясау, беседка ясау) жэй коне эшлэрбез дип планлаштырып торабыз.

2014 елда Жирлектэге авыл урамнарын яктырту очен 5 нче линия эшлэтелеп бетеп , автоматлар куелып 250 ВТ ДРЛ лампалары 80 ВТ энергосберегающий лампаларга алыштырылган иде. Бугенге кондэ янган энергосберегающий лампаларны 50 ВТлы светодиодный лампаларга алыштыру остендэ эшлибез, чонки электр энергиясенен КВТы бик кыйммэт, шулай эшлэмэсэк урам утларына тулэу очен акча житкереп булмаячак.

Безнен 2016 елнын август аеннан чуплек ташлау урыны ябылган иде, хужалыклардагы чуплэрне ООО “Эко-сервис” жыя башлады , хужалыклар белэн договорлар тозелде. Экосервис график нигезендэ чуплэрне халыктан вакытында жыеп алып китэ. Агымдагы елда безнен чуплек урыны юк ителеп рекултивация ясалды

Жирлек территориясендэге юллар кыш коннэрендэ даими кардан чистартылып торыла. Байлангар хэм Сазтамак авылы юлларын чистарту очен ООО Урал хужалыгы белэн, Нормабаш авылы юлларын чистарту очен шэхси эшмэкэр белэн договор тозелде.

Апрель аенда Чисталык хэм тозеклэндеру буенча 2 айлык игълан ителде. Ике айлакта оешмаларда хэм шэхси хужалыкларда омэлэр уткэрелде чистарту хэм тозеклэндеру эшлэре алып барылды. Шулай ук бюджет оешмалары эшчелэре белэн олы юл кырыйлары, юл буендагы посадкалар чуптэн хэм чуп улэннэн чистартылды. Юл буендагы агачларнын аскы яклары кисеп агартылды хэм юл буендагы баганалар агартылды. Авыл халкы белэн зиратларыбызда яз хэм коз айларында омэлэр уткэрелэ корган агачлар киселэ. Жирлектэ 3 зират бар, бугенге кондэ аларнын жирлэре улчэтелеп документлар эшлэтелде хэм кадастровый учетка куелды. Авыл халкы коче белэн 300 метр озынлыкта Сазтамак авылы зират киртэсе евро профиль киртэ белэн тотылды. Зират ул авылнын йозе булып тора, шуна курэ зиратларыбызны карап тэртиптэ тотсак эйбэт булыр иде.

Сонгы вакытта янгыннан, террордан саклану чаралары алдынгы урынга куелды. Ел дэвамында 2 тапкыр хэр хужалыкка кереп янгын куркынычсызлыгы талэплэрен утэу йозеннэн хужалыкларда анлату эшлэре алып барылды хэр хужалыкка кул куйдырып анлатма курсэтмэлэр олэшенде. Декабрь аенда куп балалы, ялгыз яшэуче, авыр хэм куркыныч хэлдэ яшэуче хужалыклар комиссия белэн йореп газ, электр приборлары хэм пичлэре тикшерелеп акт тозелде, булган кимчелеклэрен тозэтергэ кушылды. Хэр оешмада террор хэм янгын куркынычсызлыгы чаралары буенча почмаклар эшлэнелде.Сездэн ихътибарлы булуыгызны , шикле кешелэр курсэгез вакытында хэбэр итуегезне сорыйбыз. Жирлегебез кечкенэ тугел шуна курэ анын тэртибен дэ, янгын куркынычсызлыгын да , халыкнын тыныч яшэвен дэ тэимин итэргэ кирэк. Жирлектэге яшэучелэрнен тынычлыгын тэимин иту очен ДНД оешмасы эшли . Хэр бэйрэм чаралары уткэргэндэжирлек территорисендэ ДНД членнары график нигезендэ дежур торалар.

Жирлектэ 1 урта мэктэп, 2 балалар бакчасы, 1 мэдэният йорты, 1

авыл клубы, 1 библиотека, 1 фельдшер акушерлык пункты, 4 кибет, 1 почта

булеге , 2 почтальон халыкка хезмэт курсэтэ.

Халыкка мэгариф, медицина, культура хезмэте курсэту очен барлык шартлар да тудырылган. Мин Сезне хэзер кыскача жирлеккэ караган оешмаларнын эшчэнлеге белэн таныштырып утэм.

Байлангар урта мэктэбендэ бугенге кондэ 53 бала белем ала. Мэктэптэ топле белем биру очен барлык шартлар да тудырылган, материаль- техник база, педагогик кадрлар белэн тулысынча тэимин ителгэн. Район хэм республика кулэмендэ уткэрелгэн бэйрэм алды ярминкэлэрендэ авыл Жирлеге хэм мэктэп коллективы даими катнашып килэ.

Байлангар балалар бакчасында 38 бала , Сазтамак балалар бакчасында 15 бала тэрбиялэнэ. Балалар бакчасы коллективлары

Урта мэктэптэбендэ хэм балалар бакчаларында тэжрибэле хезмэткэрлэр эшли.

Жирлек территориясендэ хэр бэйрэм чарасы узенчэлекле итеп уткэрелэ. Мэдэният йортлары план нигезендэ эш алып баралар. Яна ел бэйрэме, 23 февраль, 8 Март, Нэуруз бэйрэме, Жину Коне,халкыбызнын милли бэйрэме Сабантуй, корэшче тренер Хазиахметов Ильдус истэлегенэ корэш бэйгесе, Нормабаш авылында авыл бэйрэме, Олкэннэр коне, Энилэр бэйрэмнэре хэм башка торле чаралар ныклы хэзерлек белэн уткэрелде, шулай ук район кулэмендэ уткэрелгэн мэдэни чараларда да мэдэният хезмэткэрлэре актив катнашалар. Мэдэният йортында торле тугэрэклэр эшли. Ак Калфак тугэрэгендэ йоручелэр кул эшлэре белэн Республика конкурсында катнашып алдынгы урынны яуладылар хэм Кукмара районы башлыгы рэхмэт хаты белэн булэклэнделэр. Быел Саттарова Фэния житэкчелегендэ мэдэният йортында фитнес тугэрэге эшли башлады, тугэрэккэ 10 кеше йори. Мэдэният хезмэткэрлэребез Казанда “Жырлыйк эле” тапшыруында катнашып 1 урынны яулап кайттылар.

Быел Жирлектэ Ярмиев Рафаэль абый инициативасы хэм куп кенэ авылдашларнын ярдэме белэн Бай угланнар китабы бастырылып чыкты хэм зурлап бу китапны тэкъдим иту кичэсе уткэрелде.

Жирлектэ бугенге кондэ 281 пенсия яшендэге коше яши. Алар белэн Ветераннар Советы рэисе Газизуллина Голфия апа тыгыз элемтэдэ тора. Голфия апа чигу белэн шогыллэнэ хэм яшлэрне узенен хонэренэ ойрэтэ Жину бэйрэменен 72 еллык юбилее унаеннан тыл ветераннарына, Олкэннэр коне унаеннан олкэннэргэ чэй табыны эзерлэнде хэм шактый гына кулэмдэге кучтэнэчлэр олэшенде. Олкэннэребезне шулай зурлаган очен Байлангар хэм Сазтамак авылы пенсионерлары ООО Урал хужалыгы житэкчесе Нияз Газинуровичка, Нормабаш авылы пенсионерлары Нафик Факиловичка зур рэхмэтлэрен житкерэлэр.

90 яшьлек хэм аннан олырак яшьтэге юбилярларны котлау район хэм жирлек кулэмендэ матур традициягэ эйлэнде. Район Советы, социаль яклау узэге белн берлектэ узган ел Давлетшина Асия апаны,Мугинова Зэйтунэ апаны, Шафигуллина Миннетагира апаны 90 яшьлек юбилейлары белэн котладык.

Байлангар авыл китапхэнэсе китап укучылар белэн торле конкурсларда катнаша. Китапхэнэдэ даими рэвештэ яшьлэр , балалар белэн наркоманиягэ, терроризмга каршы торле энгэмэлэр уткэрелэ. Язучыларнын ижатларына багышлап торле кичэлэр уткэрелэ.

Жирлегебездэ 2 спортзал, 1 хоккей мэйданчыгы , 1 мини футбол мэйданчыгы, 1 спорт мэйданчыгы бар.Мэктэптэ жирлегебезнен горурлыгы Россия, Татарстан буенча 1 урыннарны яулаган хэм бугенге кондэ июнь аенда уткэрелэчэк доньякулэм корэш бэйгесендэ катнашырга эзерлэнуче тренер Гимадутдинов Илсур татарча корэш буенча секциялэр алып бара. Укучы малайларыбыз хэм егетлэребез корэшкэ бик телэп йорилэр, районда хэм республикада уткэрелгэн ярышларда катнашып призлы урыннар алалар. Яшьусмерлэр хэм олкэннэр арасында Кукмара муниципаль районы башлыгы призына уткэрелгэн милли корэш ярышында корэшчелэребез 2016-2017 елларда 1 урынны, 2018 елда 3 урынны алдылар. Жэй коннэрендэ авыл яшьлэребез бик телэп футбол уйныйлар, хэм авыллар арасында уткэрелгэн футбол ярышларында актив катнашалар. Быел Байлангар мэдэният йортына теннис остэле алып уранаштырылды. Балалар хэм яшьусмерлэр хоккей уйнарга,конкейда шуарга бик телэп йорилэр. Хоккей уйнап хэм конкейда шуып кергэч клубта шашка, шахмат, теннис уйныйлар. Даими спорт белэн шогыльлэнгэндэ спортнын башка торлэрендэ дэ призлы урыннар алырбыз дип ышанам, безнен монын очен барлык момкинлеклэребез дэ бар.

Жирлектэ 1 фельдшер акушерлык пункты бар. Медработникларыбыз ел дэверендэ авыл халкына хезмэт курсэтэлэр. Яна туган балаларга, тыл ветераннарына, урын остендэ яткан авыртуларга ойлэренэ йорилэр. Вакытында тиешле прививкаларын ясыйлар. 2017 елда 213 балага, 202 олкэн яшьтэгелэргэ диспанцеризация уткэрелде , диспансиразация уткэрудэ безнен мед работникларыбызнын олеше бик зур. Кондэлек медпункка уртача 15 лэп кеше мэрэжэгать итэ.

Безнен жирлектэ Байлангар авылында 3 , Сазтамак авылында 1 шэхси кибет эшли. Нормабаш авылына атнага 1 тапкыр сишэмбе конне кучмэ кибет хэм 1 тапкыр жомга конне ипи килэ.Кибетлэребездэ кондэлек кирэк-ярак товарлар кайтып тора.

Жирлек территориясендэ 3 мэчет эшли. Мэчетлэргэ даими рэвештэ Байлангар авылында 15 кеше, Сазтамак авылында 7 кеше, Нормабаш авылында 5 кеше йори. Байлангар , Сазтамак авыл мэчетлэре газ белэн, Нормабаш авыл мэчете электр белэн жылытыла. Байлангар авылы мэчетендэ сонгы елларда дини укулар оештырылып килэ , бугенге кондэ 25 кеше мэчеткэ укырга йори. Сонгы елларда дини белем алырга телэучелэребез арта бара, бу безнен очен бик куанычлы хэл. Мэчетлэрдэ чит-ят кешелэрнен килгэне юк, бугенге кондэ тыныч. Имамнар белэн хэрвакты тыгыз элемтэдэ торабыз, жомга намазларында терроризм хэм экстремизм буенча анлату эшлэре алып барыла.

Байлангар авыл Жирлеге хэр яктан да халыкнын яхшы конкурешен булдыру очен хезмэт итэ. Элеге эшлэрне тормышка ашыруда булышканнары очен район житэкчелэренэ зур рэхмэтебезне белдерэбез.

Безнен алда зур политик мероприятие 18 мартта Россия Президентын сайлаулар коне тора. Барыгызныда сайлауларда актив катнашып тавышларыгызны Россия Президенты эшлэрен башкарырлык лаеклы кандидатка тавыш бируегезне сорап калам .

Дорес жирлек торриториясендэ бугенге кондэ шактый гына проблемаларыбыз да бар:

1. Байлангар авыл мэдэният йортына капиталь ремонт кирэк.

2. Сазтамак авылына клуб.

3.Сазтамак авылындагы яна урамга хэм Байлангар авылынын Яшьлэр урамындагы яна хужалыкларга газ трассасы сузу.

4.Байлангар авылында су трассасын алыштыру.

5. Байлангар авылында 2, Сазтамак авылында 2 башнядан килэ торган су анализлары катылыгы буенча СанПин курсэткечлэренэ туры килми, шуна курэ 4 яна скважина казытырга кирэк.

Ни генэ булмасын жирлегебез коннэн кон матурлана, тозеклэнэ. Алга таба да тату, сабыр булып, матур яшик. Барыгызга да гаилэлэрегездэ тынычлык телим. Сэламэт булып эшегездэ соенеп эшлэргэ хэм гаилэлэрегезгэ соенеп кайтып керергэ язсын.