**Олы Мэтэскэ авыл жирлеге турында кыскача характеристика**.

Олы Мэтэскэ авыл Советы башкарма комитеты 1931 елнын 24 маенда

оештырыла. Авыл жирлегенен гомуми мэйданы 6 млн 890 мен кВ.м,

ягъни 689 гектар жир били.

Бугенгесе кондэ 10 авыл жирлеге Советы депутаты бар. Шуларнын 2 се

хатын-кыз, 8 е ир-ат.

Авыл жирлеге Составына – 5 торак пункт - авыл жирлеге узэге- Олы Мэтэс-

кэ авылы, Югары Мэтэскэ,Ямбулат, Тэмте –Мэтэскэ авыллары хэм Лесной

бистэсе керэ. Аларда 315 шэхси хужалык бар

Бугенгесе кондэ авыл жирлегендэ 315 шэхси хужалык бар,аларда барлыгы 1127 кеше яши

Олы Мэтэскэ авылы - 134 хужалык - 518 кеще.

 Югары Мэтэскэ авылы – 55 хужалык – 190 кеше

 Лесной поселогы - 54 хужалык -182 кеше

 Ямбулат авылы - 45 хужалык – 153 кеше.

 Тэмте Мэтэскэ авылы - 27 хужалык - 84кеше.

Халык санынын категориялэргэ буленеше тубэндэгечэ:

1.Мэктэпкэчэ балалар саны - 91

2.Мэктэп укучылары - 124

3.Югары уку йортларында, техникумнарда, хонэр училищеларында укучылар- 58

4.Барлык эшлэучелэр - 363 кеше.

5. Пенсионерлар -259 кеше.

2013елда авыл жирлеге территориясендэге демографик хэлгэ килгэндэ, саннар сое-

нерлек тугел. 2012 елда 17 бала туса,2013 елда бу сан -10 гына, улучелэргэ килгэндэ дэ

шундый куренеш ,2012 елда 15 кеше вафат булса, 2013 елда улучелэр 20 кеше булды.

Демографик хэлнен унай якка узгэрмэвенэ житди сэбэплэр бар - улавылда эш булмау,

Район узэгендэге предприятиелэрдэ дэ вакансиялэр юк дэрэжэсендэ.

хэм - икенче проблема -торак мэсьэлэсе ,.шунлыктан яшьлэр шэхэргэ эшкэ китэргэ мэжбур булалар , гаилэлэрен дэ узлэре белэн алып китэлэр Элегрэк Россия Федерациясе, Татарстанхокумэтенен авыл яшьлэрен торак белэн тээмин иту программасы буенча авыл жирлегендэге 10 га якын яшь гаилэ йортлы булганнар иде. Сонгы елларда бу программа буенча йорт алучылар юк диярлек, авыл жирлеге буенча бугегесе кондэ

 17 - яшь гаилэ ,белгечлэр, эфганчылар,Чечен Республикасындагы сугыш конфликтында катнашканнар йорт алуга уз чиратларын котеп яшилэр.

2.**Халыкнын мэшгульлеге.**

Олы Мэтэскэ территориясендэ - « НИРУС» жаваплыгы чиклэнгэн ширкэт, « Алан»

жаваплыгы чиклэнгэн ширкэтнен Олы Мэтэскэ булекчэсе, Ленин урман хужалыгы

урнашкан. « НИРУС» ЖЧШ тэ бугенгесе кондэ- 65 кеше, « Алан» жужалыгынын

Олы Мэтэскэ булекчэсендэ – 14 кеше, 8 кеше « ВАМИН» жаваплылыгы чиклэнгэн

ширкэттэ, Ленин урман хужалыгында - 38 кеше эшли.

Халыкнын сэламэтлеген саклау олкэсендэ - 4 фельдшерлык-акушерлык пункты эшли.

авыл жирлеге территориясендэ 7 шэхси хэм 1 оешма кибете халыкка сэудэ хезмэте

курсэтэ.

363 эшлэуче кешенен житештеру олкэсендэ эшлэучелэр – 216 кеше, бюджет хэм жи- житештеру булмаган башка сферада эшлэучелэр - 147 кеше, крестьян-фермерлык

хужалыкларында ,шэхси предприятиелэрдэ шогеллэнучелэр – 58 кеше

Авыл жирлегендэ эш урыннары чикле булганлыктан , халыкнын кубесе узеннэн

арткан терлекчелек продуктларын « Солэйманов» хэм « Гэрэев» шэхси предприя-

тиелэренэ хэм Казанга базарларга алып барып сата. Мэсэлэн, узган елда авыл жир

леге халкы 1 млн 83100 кг сот сатып, бу бер хужалыкка ел дэвамында 3438 кг сот сатылган дигэн суз, уз хужалыкларына 13 млн 896180 сум файда китергэннэр,

моннан тыш шэхси хужалыклар ел дэвамында 18 млн 823000 сумлык 92900 кг

 терлек хэм кош ите сатканнар, бу бер хужалыкка 295 кг ит туры килэ, 3 млн 161100

 сумлык 7710 кг корт балы, 25980 сумлык йон , 142610 сумлык тире сатылган.

Шэхси хужалыкларда терлеклэр асрауга килгэндэ 2013 елнын 1 январе белэн ча-гыштырганда 2014 елнын 1 январенда барлык могезле эре терлек 6 башка ар-

тык, сыер -2 башка, сарык -20 башка ,ат -6 башка ким. Ким булунын сэбэплэренэ

 килгэндэ 2 хужалык сыерларында лейкоз авыруы чыккач ,аларны тапшырырга мэжбур булды. Сарыкларнын санын кимунен сэбэплэренэ килгэндэ, алар билгеле

инде - беренчедэн -итен, йонын хэм тиресен сатып алу бэялэре тубэн , икенче-

дэн итен урнаштыру авыр. Атлар саны кимугэ килгэндэ, даими ат асраган ике ху-

жалык сыер сотенэ бэя арткач,атлар урынына савым сыерлары санын арттырды.

Безнен авыл жирлегендэге Олы Мэтэскэ авылындагы шэхси хужалыкларда лейкоз

авырулы сыерлар шактый. Шунлыктан район житэкчелегенэ утенечем бар,андыйларны урнаштырып , терлекчелек белэн шогеллэнуче жаваплылыгы чиклэнгэн ширкэтлэтлэрдэн халыкка сэламэт буаз таналар сатып алуны оештырып булмасмы икэн?

Белгэнебезчэ, районыбыз житэкчелеге 3 хэм аннан да кубрэк сыер асраучы шэх-

си хужалыкларга бушлай сыер саву аппаратлары тапшыра. Мэсэлэн, 2013 елда без-

нен ОлыМэтэскэ авыл жирлегенд э барлыгы 21 шэхси хужалыкка шундый аппарат-

лар бирелде. Быел тагын 3 сыер асраучы 5 шэхси хужалыкка саву аппаратлары алу

очен тиешле документлар жыеп тапшырылды.

Алга таба да андый саву аппаратларына ия булучылар саны артыр дип уйлыйм.

Чонки алдагы елларда шэхси хужалыклардан сот сатып алу бэясе жэй айларында

8 сумга тошеп терлеклэр асрауга киткэн чыгымнарны да каплый алмый иде, бугенге-

се кондэ аларга саткан 1 литр сотлэре очен 15 коннэн 15 конгэ 17 сум 50 тиен-

нэн исэп-хисап ясап баралар. Алдагы елларда куплэр сыер асраунын да сарыкныкы кебек эллэни файдасы юк дип баш санын кимету турында уйласалар ,соткэ бэя арткач , халыкнын фикере унай якка узгэрде,аларда килэчэккэ омет уятты. Моннан тыш ел саен Республика хокумэте тарафыннан сыер асраучы шэхси хужалыкларга акчалата ярдэм иту дэ зур этэргеч булып тора.2013 елда шэхси хужалыкларга 504 мен сумм акча бирелгэн

Быел да бу ярдэм курсэтелсэ,эйбэт булыр иде.

Аннан сон кайбер хужалыклар « Алма пеш-авызыма тош» дип сот ,ит жыйнаучыларны

капка тобендэ котеп ятмыйлар. терлек хэм кош итлэрен, соттэн катык-каймак ,эремчек ясап уз техникалары белэн Казан базарларына алып барып саталар. Бугенгесе кондэ авыл жирлегендэ шундый 12 хужалык исэплэнэ.

 Шэхси техника дигэннэн , Олы Мэтэскэ авыл жирлегендэге шэхси хужалыкларда 74

трактор,21 йок автомобиле, 189 жинел автомобиль, 36 мотоблок ,куп санлы печэн чапкычлар, бэрэнге утырту хэм алу ,печэн пресслау .печэн жыю техникалары бар.

Алар техникалары белэн узлэренен хужалыкларында гына эшлэмилэр, башкалар-

га да, бакча сукаларга ,бэрэнге утыртырга хэм алырга ,печэн жыйнауда булышалар бигрэк тэ аларнын хезмэтеннэн узлэренен пай жирлэрен рэсмилэштергэн авыл-дашлары файдалана. Бу унайдан Олы Мэтэскэдэн Эхтэм Каримуллиннын хезмэтен

эйтеп уту урынлы булыр.Анын хужалыгында 2 «ЗИЛ» машинасы бар. Ул 2010 елгы

корылыкта да Татарстан авыл хужалыгы министрлыгына авыл жирлеге Советынын

утенеч хатын алып барып , авыл жирлеге халкынын терлеклэрен ашату очен фураж оны сатып алуга рохсэт алып ел дэвамында халыкны фураж белэн тээмин итеп торды. Хэзер дэ ел саен 200 тонна фураж оны алып кайтып авыл жирлегенэ кергэн торак пунктлары халкын гына тугел,курше авыллар халкын да тээмин итеп тора.

. Моннан тыш ул техникасы белэн торле оешма-ширкэтлэргэ булышып, хезмэте очен

100 тоннага якын икмэк алды , уз пай жирендэ икмэк ,печэн устереп,артканын , юнь генэ бэягэ халыкка сата. Мондый фидакарьлэр булганда авылларда терлек азыгына кытлык булмас дип уйлыйм.

Бугенгесе кондэ 46 кеше узлэренен 264,5 га пай жирлэрен шэхси милек итеп теркэделэр. Шуларнын – 30 ы Олы Мэтэскэнеке ,барлыгы 172, 5 га, Югары Мэтэскэ

авылында-16 кеше 92 га жирнен хужалары булдылар. Бу нисбэттэн шуны да эйтеп утэсем килэ, районыбыз житэкчелеге .кайбер урыннардагы кебек халыкка пай жирлэрен алуда торле киртэлэр тудырмый Э киресенчэ аларны тиз арада рэсми-

лэштерергэ булыша. Пай жирлэренэ ия булган кешелэрнен кубесе уз жирлэрендэ терлек азыгы , моннан тыш,иген культуралары, бэрэнге устерэлэр. Артып калган терлекчелек хэм игенчелек продуктларын башка хужалыкларга да саталар

Эмма ботен кешедэ дэ сэудэгэрлек сэлэте дэ,анын коннэр буе базарда утырырга момкинлеге дэ юк. Халык бигрэк тэ узеннэн арткан ит, бэрэнге продуктларын

сатуда зур кыенлыклар кичерэ. Элегрэк аларны райпо,сельпо системасындагы хэзерлек конторалары жыялар иде. Хэзер алар булмаудан алыпсатарлар оста

 файдалана авылдан-авылга йореп халыктан арзан бэягэ сатып алалар. Район жи-

 тэкчелеге бу проблеманы исэпкэ алыр дип ометлэнэбез.

**3.Авыл жирлеге бюджеты, салымнар жыемы ,табыш чыганаклары.**

Авыл жирлеге советынын 2013 ел очен бюджеты 1млн 722300 сум булып, утэлеш – 4 млн 753500 сум тэшкил итте ,ягъни – 276%

**Салымнар жыемы.**

 план утэлеш %

физик затлардан кергэн табыш 195 мен сум 223,4 мен сум 114,6 %

милек салымы 130 мен 103.2 мен 79 %

жир салымы 255 мен 261,2 мен 201%

жир арендасы очен салым 75 мен 67,1 мен 89%

бердэм авыл хужалыгы салымы 13 мен 8,3 мен 64%

Тулэуле хезмэтлэр( су кулланган

очен жыелган акча) 120 мен 120 мен 100 %

салым булмаган керемнэр 2 млн 230 мен 2 млн 238500 сум 100 %

БАРЛЫК ЖЫЕМ 788000 3 млн 21700 сум 383%

 **4. Шэхси хужалыкларны устеру буенча кредитлар.**

Халыкка терлек асрауда ,терлечелек торакларын тозу хэм янартуда, авыл хужалыгы

техникасын сатып алуда льготалы авыл хужалыгы кредитлары зур стимул булып тора.остенлекле авыл хужалыгы кредитлары бирелэ башланган 2006 елдан башлап 2013ел ахырына кадэр барысы 40 млн 827 мен сумлык 200 кредит бирелгэн. Бу бер щэхсихужалыкка булеп исэплэгэндэ , 129609 сум тэшкил итэ.Шунысы соендерэ ,

кредит алучылар саны елдан-ел арта .Мэсэлэн, 2012 елда 9 млн 57 мен сумлык 37 кредит алынган булса, 2013 елда халыкка 13 млн 345 мен сумлык 52 кредит бирел-

гэн.Бу райондагы авыл жирлеклэре буенча ин югары курсэткечлэрдэн санала.

Эле 2014 ел башланды гына, инде 3 шэхси хужалык « Россельхозбанк»нын хэм «АК-БАРС-банк» район булекчэсеннэн уз ихтыяжлары очен кредит алырга олгерделэр. Биг-рэк тэ кредитны Олы Мэтэскэ, Югары Мэтэскэ,Ямбулат авыллары халкы куплэп ала.

**5. Крестьян-фермерлык хужалыклары,шэхси предприятиелэр эшчэнлеге**

**турында.**

2012 елда авыл жирлеге территориясендэ 6 крестьян- фермерлык хужалы-

гы бар иде . Болар – « Сэлэхиев», « Валиуллин» ., « Низамов» , Гобэйдуллин» , «Камалиев» « Росинка» хужалыклары. Аларга 2013 елда тагын беркрестьян-

фермерлык хужалыгы- «Шэрипов» кушылды.

Бу республика хэм район житэкчелегенен терлекчелек олкэсенэ зур игътибар

бируе нэтижэсе . Мэсэлэн, Республика житэкчелеге жаны-тэне белэн жиргэ

 береккэн ,тэвэкэл хэм тырыш кешелэргэ ел саен уз эшен ачу очен грантлар бирэ.

 2012 елда мондый грантка Камалиев Монэвир ия булып уз эшен ачты ,урдэк

 урчету эшен оештырды,быел да унышлы гына эшлэп килэ. 2013 елда шундый грант

 Шэрипов Рафиска бирелде. Ул монынчы буш торган ферманын бер торагын

ремонтлап , савым сыерлары алып сот житештеру хэм сату белэн шогельлэ-

нэчэк. Районыбыз житэкчелеге крестьян-фермерлык хужалыкларнын терлек-

челек торакларына илту юлларын асфальтлауда булышты.

Аннан сон район житэкчелегенен крестьян-фермерлык хужалыкларын устеру

буенча башка матур башлангычлары да бар. Район башлыгы И.Ф.Зарипов рас-

лаган район Программасы нигезендэ 100 савым сыеры очен торак тозегэн КФХ

ларга уз малларына остэп бушлай 20 буаз тана, 50 башлык торак тозучелэргэ -

10 буаз тана, 25 сыерлык торак тозучелэргэ - 5 буаз тана бирелэ .Узган ел район

 житэкчелеге тарафыннан « Сэлэхиев» КФХ сына 20 буаз тана, быел яна тозелгэн

« Шэрипов» КФХ сына 20 буаз тана бирелде.

«Сэлэхиев» хужалыгынын 2012 елда 156 га жире, 39 баш могезле эре тер-

лек , шунын 2 се сыер, булса , 2013 елда анын хужалыгында барлыгы 41 могезле

эре терлек,шунын 20 се савым сыеры , 21 се бозау. «Валиуллин» хужалыгынын

17.8 га жире, 11 баш КРС ы, шул саннан 3 баш сыеры бар ..Быел икесе дэ савым сыерларынын баш саннарын буаз таналар хисабына арттырырга уйлыйлар.Алар терлекчелектэн тыш ,игенчелек,бэрэнге, терлек азыгы устеру белэн шо-гельлэнэлэр.

 Бэрэнге устеру юнэлешен сайлаган « Гобэйдуллин» крестьян-фермерлык хужа-

лыгы быел 113 га да бэрэнге утыртып,16 эш урыны булдырды. Бэрэнгедэн мул

 уныш жыйнап район мэктэплэрен, туклану предприятиелэрен тээмин итте.

Ай саен була торган Казан ярминкэлэрендэ дэ актив катнашып килэ.

 Авыл жирлегендэ бугенгесе кондэ тагын 3 кеше сарыкчылык хэм могезле эре

терлек асрау, куркэ урчету буенча фермерлык хужалыгын булдыруда грант алу

 очен документлар жыялар.

Авыл жирлегендэге шэхси предприятиелэргэ килгэндэ, алда эйтелгэнчэ 7 шэхси

1 оешма кибете эшли. Олы Мэтэскэ авылындагы ферманын бер торагын ремонтлап шэхси эшмэкэр Илгиз Закиров керамзит блоклар житештеру буенча узенен эшен

ачты,4 эш урыны булдырды.,унышлы гына эшлэп килэ,товарына сорау зур, 2013 ел-

да предприятиедэ барлыгы, 40000 данэ блок житештерелде алга таба эшчэнлеген

 тагын да кинэйтергэ уйлый.

**6. Авыл жирлегендэ яшьлэр белэн эшлэу , халыкнын спортка монэсэбэте.**

Бугенгесе кондэ авыл жирлегендэ 16 яшьтэн 30 яшькэ кадэр барлыгы 282 яшь кеше

 бар. Шуларнын31 е мэктэплэрдэ белем ала, 58 сы махсус урта хэм югарыбелем бируче

 уку йортларында укыйлар,139 е шэхэрдэ хэм авылдаторле тармакларда эшлэуче яшь-

лэрАвыл жирлегендэ 7 кеше составындагы яшьлэр комитеты бар. Яшьлэр комитеты

 узенен эшчэнлегенен нигезе итеп яшьлэрне файдалы жэмгыять эшенэ тартуны яшь-

лэрнен ялын кызыклыхэм файдалы итеп уткэруне ,торле спорт ярышлары оештыру ,

уткэруне хэм аларда актив катнашуны саный.

Олы Мэтэскэ авыл жирлегендэ элек-электэн спортка, бигрэк тэ татарча корэшкэ, волей-болга,футболга хэм хоккейга зур игътибар бирелэ. Узган ел Олы Мэтэскэ урта мэктэбе янында район программасы нигезендэ хоккей мэйданчыгы тозелде,монын очен авыл жирлеге Советы,авыл халкы район башлыгы И.Ф.Зариповка зур рэхмэтлеТатарча корэш буенча Азат Нурмохэммэтов хэм Ильмир Зиябиев кебек егетлэребез Россия хэм Татарстан чемпионнары булдылар. Узган 2013 елда авыл жирлеге яшьлэре эфганчы Миннегалим Ногманов истэлегенэ, мактаулы комбайнчы Миннегали Сафин призына уткэрелгэн район ярышларында беренче урыннарны алдылар.Олы Мэтэскэ урта мэктэбе янындагы шугалак иртэ дэ кичлэрен дэ кешедэн озелми. .Дэрестэн сон мэктэп балалары хоккей белэн шогеллэнсэ, эштэн сон олкэн яшьтэгелэр дэ тимераякта шуарга килэлэр, мэктэптэн прокатка алып чангы шуалар. Ел саен авыл жирлеге буенча купторле спорт ярышларын уз эченэ алган кышкы спартакиада уткэрелэ. Быел Ямбулат авылындхалык коче белэн шугалак эшлэнде. Алга таба авыл жирлегенен башка торак пунктла-рында да кечерэк размерда булса да шугалаклар ясарга исэп бар.

 Минем район житэкчелегенэ бер утенечем бар ,хоккей ярышларында катнашу очен

махсус хоккей киемнэре кирэк. Дорес,быел 10 комплект кием бирелде,лэкин ул бик

кечкенэлэр очен. Зурлар очен дэ кара-каршы уйнарна 1 пятёркалык кием бирелсэ эй-

бэт булыр иде.

 **7. Хокук саклау органары белэн эшлэу торышы .**

Бэхеткэ каршы 2013 елда авыл жирлеге территориясендэ авыр жинаятьлэр

 булмады.. Эмма шулай да 3 жинаять очрагы теркэлде. Болар-хокук саклау вэкилен

 хурлау хэм ана каршылык курсэту хэм, чит кеше торагына рохсэтсез керу. Алда

 саналган жинаятьлэрне ачу участок полиция хезмэткэре Насибуллин Равил тырыш-

лыгы белэн оператив рэвештэ хэл ителде.Авыл жирлеге Советы анын белэн даими элемтэдэ тора,килеп чыккан проблемаларны бергэлэп чишу остендэ эшли. Шунысы

 куанычлы,сонгы елларда эчучелек белэн шогельлэнучелэр бермэ-бер кимеде,тэртип

бозулар,жинаятьлэр саны азаю да -шунын ачык нэтижэсе.

**8. Авыл жирлегендэ дини тормышнын торышы.**

2012 елда авыл жирлегенэ кергэн 5 нче торак пунктында - Тэмте-Мэтэскэ авылында да

мэчет тозелеп, файдалануга тапшырылды. Бу эштэ « НИРУС» ЖЧШ житэкчелеге, авыл

халкы узе дэ зур тырышлык курсэттелэр.Хэр елны мэчетлэрдэ Ураза, Корбан кебек олы

дини бэйрэмнэрдэ халык бик актив катнаша. Ураза айларында Олы Мэтэскэ мэчетен-

дэ хэр атнанын жомга конендэ ифтар мэжлеслэре уткэрелде. Мэчеткэ тапшырылган сэдакэлэр ялгызкарт-карчыкларга,мохтажларга бирелде. Корбан бэйрэменэ чалын-

ган мал итлэреИске Жори авылындагы мэдрэсэгэ , Саба районынын Югары Утар ,

Икшермэ авылларындагы интернатларда тэрбиялэнучелэргэ илтеп бирелде.

Ел саен май айларында биш авыл зиратын чуп-чардан, ауган хэм черек агачлардан

чистарту буенча омэлэр оештырыла .

.Олы Мэтэскэ авылы зиратында андый омэ 2 нче тапкыр ноябрь аенда да уткэрелде.

Авылларда дини тэрбия биругэ дэ зур игътибар бирелэ. Олы Мэтэскэ авылынын

яшь имам хатыйбы,югары дини белемле Илнур Фэйзуллин хэр атнанын сишэмбе,

пэнжешэмбе коннэрендэ халыкка ислам дине нигезлэрен,гарэп алфабитын ойрэтэ. Моннан тыш мэктэп укучыларына ,дэреслэрдэн сон аерым укулар оештыра.
Мондый игелекле эш белэн Югары Мэтэскэ авылында абыстай Вэсилэ Гарипова, Ямбулат авылында могэллимэ Энже Насыйрова шогеллэнэ.

Мэчетлэрне тотуда кайбер кыенлыклар да бар. Коммуналь хезмэтлэргэ бэялэр елдан-

ел артып тора.Э мэчетлэрнен топ акча кереме – халыктан кергэн сэдакалар. Аннан сон

мэчет имамнарына азрак хезмэт хакы тулэу мэсьэлэсе дэ хэл ителсен иде.

**9 .Авыл жирлеге эшчэнлеге турында.**

2013елда авыл жирлеге Советы эшчэнлеге, , авыл жирлеге Уставына узгэрешлэр авыл жирлеге территориясендэге халыкнын конкуреше хэм яшэеше, жирлектэге экология хэм санитария-гигиена торышы, анда урнашкан хужалыкларнын эшчэнлеге,авыл Советы мэсьэлэлэренэ,авыл жирлеге Советына халыктан кергэн гариза-утенечлэр жалобалар белэн эшлэунен торышына багышланган хэм гомумэн, авыл жирлеге Советынын башка купкырлы эшчэнлегенэ кагылышлы кон тэртиплэре белэн барлыгы 4 гражданнар жыелышы, 21 авыл жирлеге Советы утырышы булды. Авыл жирлеге Советы узенен топ эшчэнлеге жирлек территориясендэ яшэуче халык

мэнфэгатьлэрен ,анын утенеч-сорауларын унай хэл иту остендэ эшли. 2013 елда торле йомыш-утенеч белэн 1045 кеше морэжэгать иткэн. Алар кубрэк гаилэ,социаль-конкуреш мэсьэ-лэлэренэ,салым жыйнау , жир –йорт документларын рэсмилэштеру ,ЗАГС ,нотариаль хезмэт курсэту мэсьэлэлэренэ кагышлы морэжэгатьлэр булды.Безнен вэкалэттэ булмаганнарын районнын торле оешмаларына чыгып,унай хэл итэргэ тырышабыз.

Республиканын муниципаль берэмлеклэр порталындагыузебезнен Олы Мэтэскэ авыл жирлеге сайтына фотолар белэн татар хэм рус теллэрендэ авыл жирлегенен купкыр-лыэшчэнлеген, авыл жирлегендэ утуче мэдэни,дини,,спорт хэм башка чараларны яктыртканматериаллар биреп барабыз

 Авыл жирлеге Советы каршында ветераннар,инвалидлар, хатын – кызлар,хокук бозулар-

ны кисэту буенча Советлары кебек жэмэгать оешмалары , ирекле халык дружинасы эшли. Аларнын эшчэнлеге авыл жирлеге Советы житэкчелеге тарафыннан даими контрольдэ тора.

2013 елда авыл жирлеге территориясен яшеллэндеру,торак пунктларынын эчен хэм ти-

рэ-ягын тэртипкэ китеру буенча шактый эшлэр башкарылды, даими рэвештэ юл читлэре

чуп-чардан арындырылды, авыллар эчендэге хэм юл кырыйларындагы баганалар агар-

тылды. Авылнын чисталыгын хэм хэр йортнын матурлыгын тээмин иту йозеннэн ел саен

« Ин урнэк шэхси хужалык» исемле конкурс уткэрэбез. Чисталыкнын ике айлыгы азагында

махсус тозелгэн комиссия белэн авылларны йореп чыгабыз . 1,2,3 урыннарны алган хужа-лыкларны Сабантуй бэйрэме конне мэйдан уртасына чакырып булэклибез. Авыл жирле-

ге Советы карары белэн 1 урынга чыккан ин чиста хужалыкны 1 елга,икенче урын алганны

6 айга, 3 урынны алган хужалыкны 3 айга суга тулэудэн азат итэбез. 2013 елда Камалиев

Равил, Эхмэтвэлиев Фидаил хэм Закиров Фэрхэт хужалыклары шундый льготага лаек бул-

дылар. Авыл жирлеге территориясенэ кергэн торак пунктлары тау итэклэренэ,юл кы-

рыйларына торле яшь агач усентелэре утыртылды. Лесной бистэсендэ су башнясы ре-

монтланды. Тэмте-Мэтэскэ авылы зиратынын агач коймалары хэм баганалары тимергэ

алыштырылды. Олы Мэтэскэ авылында шэхси эшмэкэр Гыйльмуллин Газинур кибет ач-

ты. Югары Мэтэскэ авылындагы « Хэкимова» шэхси кибете вагоннан яна тозелгэн кир-

печ бинага кучерелде. Ямбулат хэм Югары Мэтэскэ авыллары медпунктлары биналары-

на капиталь ремонт ясалды. Олы Мэтэскэ авылынын узэк чишмэсе тозеклэндерелде.

Ана баручы жэяулелэр купере ремонтланды. Олы Мэтэскэ авылынын Татарстан урамы-

навак таш жэелде.

Алдагы еллардагы жыеннарда Лесной бистэсенен Яна урамындагы баганаларда ут

булмау мэсьэлэсе кутэрелэ иде. 2013 елда бу проблема унай хэл ителде.

 Авыл жирлеге территориясендэге торак пунктларнын социаль-конкуреш объектларын

тозудэ,янартуда,тозеклэндерудэ,милли бэйрэмнэребезне,торле спорт ярышларын уткэ-

рудэ авылдаш-якташларыбыз зур иганэчелек хезмэте курсэтэлэр

 Авылдашыбыз Милэушэ Галимовна Сэлэхетдинованын матди ярдэме белэн иске

агач мэчет урнына Олы Мэтэскэ авылында кызыл кирпечтэн мэхабэт мэчет тозелеп

бетеп килэ.Алда эйтелгэн Тэмте-Мэтэскэ авылы зиратынын агач коймаларын

 хэм баганаларын тимергэ алыштыруда якташ-эшмэкэрлэр Рафаэль Яхин хэм Хэким

Хадиуллиннар булышты. Сабантуй бэйрэмен,спорт ярышларын уткэрудэ Шамил Има-

миев, Рэфыйкъ Сэлэхиев даими спонсорларыбыз булып торалар.

Бугенгесе кондэ куп кенэ авыл жирлеклэре,шул исэптэн Олы Мэтэскэ авыл жирлеге

дэ жыелган жирле налоглар хисабына гына яши алмый, бигрэк тэ ин куп суммада жыелырга тиешле милек салымы буенча льготалар бик куп булганда. Бу унайдан инвестициялэр керту остендэ эшлэу бик мохим. 2013 елда спонсорлардан 4 млн.га

якын инвестиция керде. А выл жирлеге Советынын казнасын тулыландыруда алга таба да инвестициялэр керту,яна предприятиелэр,эш урыннары булдыру остендэ эш алып барачакбыз.

**10. Халыкнын авыл жирлеге тормышында катнашуы.**

Алдагы еллар белэн чагыштырганда ,авыл жирлегендэ яшэуче халык узлэре яши торган авыл тормыш-конкурешен яхшыртуда бераз активлаша тоште дияр идем ,зиратларны чистарту , мэчет тозелешлэрендэге омэлэргэ килделэр.Э шулай да кайбер очракларда су колонкалары ватылу,чишмэлэр тозеклэндеру хэм чистарту,купер ремонтлау эшлэренэхалык авырлык белэн генэ жыела.

Югыйсэ, РФ нен . 06.10.2003 елгы № 131 « Россия Федерациясендэ жирле

узидарэлэрне оештырунын гомуми принциплары турында»гы законы нигезендэ авыл-

да яшэуче хэр балигъ яшендэге кеше хэр кварталда 4 сэгать дэвамында авылны тозек-лэндеру эшендэ катнашырга тиеш.
Авылларда жэмэгать тэртибен саклау буенча, аеруча жэй коннэрендэ , кеше куп жые-

ла т орган чараларда халыкны ирекле халык дружинасына эшчэнлегенэ тарту да

 кыенлык белэн генэ бара.

.Аннан сон ай саен авылга чуп жыярга Телэчедэн « Мишэ» оешмасыннан махсус

 машина килсэ дэ халык чуп-чарын су буйларына,юл кырыйларына,болыннынн телэсэ-кайсы жиренэ ташлап калдыра, узе яши торган ой яны гына чиста булсын. Бугенгесе кондэ авыл жирлегенен 2 торак пункты – Олы Мэтэскэ авылы хэм Лесной бистэсе халкы белэн элеге оешма чуп чыгару буенча договор тозеде.. Тиз арада халык белэн узара договор тозеп ,ч уп жыюны авыл жирлегенен башка торак пунктларында да оештыру кирэк.Тагын бер проблема- атулар оештырылуга , кисэтулэргэ карамастан, авылларда иясез хэм бэйсез этлэр куп.

**11. Алда торган эшлэр, хэл итэсе проблемалар турында.**

Быелнын 14 сентябренда-яшэешебезнен ижтимагый -сэяси олкэсендэ зур вакыйга-

 Татарстан Дэулэт Советына депутатлар сайлаулар булачак. Безнен авыл жирлегендэ-

3 – Олы Мэтэскэ, Югары Мэтэскэ хэм Ямбулат сайлау участоклары бар.Бугенгесе коннэн

сайлау комиссиялэренен топ хэм резерв составлары сайлауларга эзер. Сайлауларга кадэр ай саен сайлаучылар исемлеген барлау , аларга илнен,республиканын сэясэтен

анлату ,сайлау участоклары урнашкан биналарны тэртипкэ китеру эшлэре белэн

шогельлэнэчэкбез.

Россия Федерациясендэ дэ,Татарстанда да 2014 ел – « Мэдэният елы» дип игълан ит-

елде. Авыл жирлеге Советынын мэдэният хезмэткэрлэре,мэктэп коллективлары,

жирле Совет каршындага жэмэгать оешмалары белэн берлектэ , халыкны тагын да мэдэниле иту очен куп эшлэр башкарасы бар .

Тагын бер елдан илебез тарихында аеруча истэлекле вакыйга- Боек Жинунен 70 еллыгы билгелэп утелэчэк Сугыш ветераннарын искэ алу хэм тыл ветераннарын хормэтлэу буенча махсус эш планы тозелде . Олы Мэтэскэ авыл жирлеге бу датага хэзерлек эшлэре башлады. Боек Ватан сугышында хэлак булганнар хэм кайтып вафат булган фронтовикларнын тулы исемлеклэрен барлау,алар турында истэлеклэр жыйнау белэн шогеллэнэбез. Моннан тыш

сугыш чоры балаларынын исемлеген булдырып ( алар авыл жирлеге буенча -135 кеше) ,аларнынсугыш еллары истэлеклэрен яздырып ,фотолары белэн истэлек китабы булды-

рырга ниятлибез.Жину бэйрэме алдыннан хэлак булганнар истэлегенэ куелган обелисклар ,хэлак булган якташларнын исем-фамилиялэрен язылган стеллалар янартылачак,аларнын тирэ-як-

лары тэртипкэ китерэлэчэк. Э ин зур максатыбыз – Олы Мэтэскэ авылында хэлак булган

авылдашларыбыз истэлегенэ яна обелиск тозу.

Э хэзер хэл ителэсе проблемалар турында -ин беренче проблемаларнын берсе- ул юллар мэсьэлэсе, Узган ел планга кертелеп,Тэмте-Мэтэскэ –Ямбулат асфальт юлынын Тэмте-Мэ-

тэскэ авылы янындагы тау башына кадэр асфальт салынды, э таудан алып Ямбулат авылына кадэр юл йореп булмаслык хэлгэ килде

Шулай ук Телэче-Лесной бистэсе юлынын Олы Мэтэскэдэн Лесной бистэсенэ кадэр

булган олешен ремонтлау, асфальт булган авыл урамнарына ямочный ремонт,асфальт

булмаганнарына вак таш тушэргэ кирэк Барлык авылларда да су башняларын ремонт-

лап,территориясен СанПиН талэплэренэ жавап бирерлек итеп тозеклэндеру,Лесной

бистэсенэ яна су башнясы кую ,электр энергиясенэ экономия ясау максатыннан хэр

авылнын урамындагы багана утларына счётчиклар хэм таймер кую хэм урамдагы

лампочкаларнын санын арттыру. Югары Мэтэскэ авылы клубын республика програ-

ммасына кертеп янаны тозу, Тэмте-Мэтэскэ авылы клубына капиталь ремонт ясау,

Олы Мэтэскэ авылынын Су буе урамына чыга торган инеш аша купер тозу, Олы Мэ-

тэскэ авылында тозелеп килэ торган мэчетне файдалануга тапшыру кебек мохим

бурычлар тора. Район житэкчелеге,авыл жирлегендэ урнашкан ширкэтлэр, оешма-

учреждениелэр житэкчелэре ,спонсорлар,авыл жирлеге халкы белэн куелган максатлар,хэл итэсе проблемалар остендэ бергэлэшеп эшлэрбез дип уйлыйм.