Хэерле коннэр барыгызгада хормэтле президиум, жыелышта катнашучылар!

 Жирлектэ башкарылган эшебез, кылган гамэлебез, барсыда авыл халкынын куз алдында нинди генэ эшкэ алынсак та кинэшлэшеп, планлаштырып проектын тэкъдим итеп авыл халкын омэгэ чакырып эшлэребезне башкарып чыгабыз. Беренчедэн кинэшле эш таркалмас, икенчедэн авыл халкы узе катнащса, тозегэн жихазыбыз контрольдэ булачак.

 Узып баручы 2016 ел Туембаш авыл халкы очен унышлы ел булды дип 30-31 декабрь коннэрендэ ике авылда да жыелыш, бэйрэмнэр ясап зурлап озатып жибэрлек. Авыл жирендэ елнын унышлылыгын элбэттэ бэялибез, житештерелгэн кормадан, эзерлэнгэн жилэк жимештэш яшелчэдэн, буген узенен ашарына булып, сараендагы малына ашатырга кормасы булмаса елны унышлы чыктык дип эйтеп булмый. Иркенлэп тотарга малга кормасы, яшелчэсе эзерлэнде. Шунын нэтижэсендэ унышлы гына кыщлап ятабыз.

 Жирлектэ башка тармаклар буенча да унышларыбыз куп. Уртача бер хужалыкка 2016 нчы елны 537 мен сум керем белэн тэмамландык. Район буенча икенче урында без. Бу бик яхшы курсэткеч. шактый гына артты могезле эре терлек , 2016 елнын 1 нче январенэ 232 баш, 2017 елнын 1 январенэ 325 кэ житте. Шулар арасында соендергэне савым сыер артуга бара узган ел 78 баш булса, быелнын 1 январенэ 90 башка житте.

 Кош корт 10 мэртэбэ артты, куплэп каз чеби устереп сатучылар булды.

 Быел авыл халкын куптэннэн коткэн суык кышлар килде. 2-3 эр ел житештерелгэн товарларын урнаштыра алмаган хужалыклар урнаштырып бетерделэр.

 Демографик хэл дэ башка еллар белэн чагыштырганда унай 2016 елда 7 бала туды, 8 кеше улде. Башка еллар белэн чагыштырганда улем саны кимеде.

 Яна гаилэ корып жибэручелэр дэ булды. Быел 3 пар кавышты.

 Халык саны да артуга бара. Аерым тукталып китмичэ булмый жирлекнен эшмэкэрлэренэ. Узебезнен хонэребез буенча авылда буген эшмэкэрлек иту очен барлык момкинчелеклэр бар. Кемдер йон эшкэрту цехы белэн шогыльлэнэнэ. Кемдер буяу, кислота сата, кемдер итек басу очен оборудование ясый. Калып, йон сатучылар бар. Инде бу хужалык бернэрсэдэ сатмый дисэн, итек перчаткасы булсада сатып ята.

 Бу, иптэшлэр, бер берсе белэн эшмэкэрлек иту бик яхшы. Лэкин районда эшмэкэрлэр саны бэялэнэ теркэлгэн эшмэкэрлэр белэн. Бу яктан безнен башка жирлеклэр белэн чагыштырганда, теркэлгэн эшмэкэрлэр саны эзрэк.

 Моны инде мин узем бик нык сиздем конкурсларда, грантларда катнашканда. Нинди генэ конкурста катнашсак та ин беренче сорау эшмэкэрлэр саны.

 Безнен эле башка тармаклар буенча да эшмэкэрлэрне устерергэ момкинчелеклэр бар. Минем уземнен бик курэсем килэ алга таба Жирлектэ шиномонтаж, автосервис булуларын. Бугенге кондэ 200 яхшы техника бар, тэгэрмэч тишелсэ дэ, машина ватылсада, кон алып, машина остерэтеп чыгып китэбез Кукмарага, Вятские Поляныга. Купме эрэмгэ уткэн вакыт, чыгым. Алга таба кем нэрсэ белэн генэ шогыльлэнергэ уйламасын без бу кешегэ жирлек белэн ярдэм итэргэ тиеш. Товар житештерэ икэн товарын алыйк, хезмэт курсэтэ икэн хезмэтеннэн файдаланасы. Шулай булса гына уз эщен башлап жибэруче эшлэп китэ ала.

 Хокумэтебез дэ. мал асраучыларга субсидиялэр белэн бик нык ярдэм итэ. 85 хужалык савым сыерлар асрау очен 3мен сум, 55 хужалык сыерларга прививка ясату очен 300 сум, 31 хужалык кэжэлэр асрау очен 1000 сум, 1 хужалык таналар асрау очен 15 мен, 1 хужалык мини ферма тозу очен 200 мен сум, 2 хужалык 3 яшьтэн югары тайлар асрау очен 3 мен сум, 5 хужалык тавык чебилэр алу очен 3мен сумм субсидия алды. Барлыгы хокумэт 543мен 900 сум субсидия белэн ярдэм итте.

 Узара салым программасыннан да яхшы гына файдаландык. Барысы халыктан 253 мен сум акча жыелган иде, хокумэтебез 1млн 12 мен сум кучерде, барысы 1млн.265 мен сум акча булды хэм шушы суммага 1,4 км 40 м га таш жэелде.

 Менэ быелда шул программадан файдаланып халыктан 252 мен сум акча жыярга тиеш идек, инде шунын 99 % жыелып бетте. Быел да бу акчаны юлны ремонтларга файдаланырга жыенабыз.

 Быел Туембаш авыл жирлеге Республика кулэмендэ урнэк жирлеклэр конкурсында катнашып жинуче булды хэм 1 млн. сумлык грантка ия булдык. Грант акчасы тулаем белэн парк тозелешенэ тотылды.

 Шундый ук спорт мэйданчыгы Чуллы авылында да файдалануга тапшырылды. Аны да Чуллы авылы халкы белэн бэйрэмнэр ясап ачып жибэрдек.

 Районда жирлеклэр арасында яналык буларак торле конкурслар оештырып килэбез. Оч ел рэттэн округлар арасында чисталык, узган ел чэчэк конкурслары булып утте. Конкурсларга килгэндэ монын максаты бары тик бер генэ. Авылыбызны тозеклэндеру, чистарту, матурайту. Конкурсларны оештыру очен бер жирдэн дэ басым ясап мэжбур итуче юк. Без авыл халкынын ризалыгын алып оештырабыз хэм инде сонгы елларда нэтижэсен дэ бик нык сизэбез. Авыллар кузгэ куренеп чистара, матурая, тозеклэнэ. Э инде конкурснын топ спонсоры - узебезнен Тойма хужалыгы. Жэй коне инде нэтижэсен курдек, хэрбер капка тобе чэчэклэргэ кумелде. Халык бик актив катнашты. Катнашмаган бик эз хужалык калды. Нэтижэсендэ бик кунелле итеп ясадык. Хэрбер хужалыкка комиссия утеп кереп баллар нигезендэ бэялэп чыктык. Авыл конендэ хужалык житэкчесе Рэжэп Канафиевич жинучелэргэ ашлык алу очен сертификатлар олэште.

 Конкурснын программасын шундый итеп тозедек: мэктэп балаларынын эти энилэре арасында, балалар бакчасыда йоруче балаларнын эти энилэре арасында, балаларда бу эшне, чисталыкны, похтэлекне куреп тэрбиялэнеп уссеннэр дип.

 Иптэшлэр, безгэ артка таба юл юк. Бу эшне быелда дэвам итэсе. Яшэгэн авылыбыз торган хужалыгыбыз чиста тозек булса, узебезгэ рэхэт, чыгып китэргэ кайтып керергэ кунелле. Капка тобе, бакча башы хужалыкнын козгесе. Хэрбер хужалыкны капка тобенэ карап бэя биреп була, чиста тозек капка тобенен эчке ягында да тулы жанлы, матур тормыш бара. Кем инде арткылы яткан эйберне алып куймыйча атлап йори, бер генэ топ чэчэк тэ утыртмый, анын хужалыгында да шундый ук тормыш бара.

 Быел жирлегебездэ Тойма хужалыгында да Республика семенарлары утте. Хэм безгэ бик куп кенэ кунаклар каршы алырга туры килде. Хэрберсе авылны эйлэнгэнэн сон шундый сорау бирделэр. Бу авылда коту юкмы эллэ дип. Чонки капка топлэре чиста, чэчэккэ кумелгэн. Коту бездэ ел саен артып бара. Сыер саны да сарык саны да . Зур Кукмаранын жыен кэжэлэре безгэ кучеп бетте.

 Эш урыннары буенча аерым тукталып китмичэ булмый узган отчет жыелышында да бу сорауны кутэручелэр булды. Иптэшлэр,тирэнтен кереп анализ ясап карасак мин эйтмэс идем,Туембаш жирлегендэ бигерэк тэ Туембаш авылында авыл халкы эшсезлектэн тилмерэ, хатын кызлар урамда йори, ир атлар кутумкэ кутэреп эш эзлэп чыгып китэ дип. Морэжэгать итучелэргэ шундый эш кирэк, жинел гена эштэ эшлэп пенсиягэ чыга торган. Минем уземэ шундый морэжэгатьлэр була.

 Жэмэгать белгэнебезчэ быел Россия кулэмендэ Республикабызда экология елы. Безнен мона хэзерлегебез бар. Узган ел чуп базларын кумеп халыктан чуп чыгаруны оештырып жибэрдек. Эко сервис белэ 80% договорлар тозелде, 20% тозесе бар….

 Э инде районыбызда котелэ 2017 ел культура елы буларак, иптэшлэр без узебезнен жирлектэ бу культура елын сиздерергэ тиеш. Суз бармый концертлар, театрлар оештыру турында гына, тулаем культура турында суз бара. Мэсэлэн, жирлек белэн авыл халкы арасында аралашу, монэсэбэт, курше тирэ, туганнар белэн дус тату яшэу, коллективта узене тоту, машиналарда тиешенчэ йору.

Килэсе елга планыбыз: Узара салым акчасына юл тозеклэндеру.

 Шунын белэн кыскача докладым тэмам.

 Игьтибарыгыз очен зур рэхмэт.