**Хәерле көн, Хөрмәтле Президиум, хөрмәтле җыелышта**

 **катнашучылар!**

Туембаш авыл жирлегенен 2015 елдагы эшчэнлегенэ, алдагы планнарыбыз белэн кыскача таныштырып утэм.

 Туембаш авыл жирлегенә 2 авыл Чуллы, Туембаш авыллары керә, 227

хужалыкта 715 кеше яши.

Узып баручы 2015 ел Туембаш авыл жирлеге очен тулаем алганда унышлы ел булды, барлык планлаштырган эшләребезне эшләп бетердек, Республика куләмендэ эшләп килуче шактый гына программалардан файдаландык. Хәм инде 2016 елга да зур планнар белән кердек. 2014 ел белэн чагыштырганда шактый гына тармакларда унай якка узгәрешлэр булды.

 Мәсәлән балалар туу, гаилә корып жибәручеләр саны арту бик сөенечле куренеш. Шулай ук мал саны да артты, мөгезле эре терлек ел башына 200 баш булса, ел ахырына 232 гэ житте, савым сыер ел башына 71, ел ахырына 78 булды. Халыкка мал асрау очен «Тойма» хужалыгы зур мөмкинлеклэр бирә, көздән ике авыл халкына да кышлап чыгарлык азык бирелде, шунын нәтижәсендэ бугенге көндэ унышлы гына кышлап киләбез. Жирлегебездэ бик унган, эшчэн халык яшэгэне инде сер тугел. Топ хонэребез итек басу, халык уз тырышлыгы белэн кон курэ. Яхшы йортлар, урнэк хужалыклар, тэртипле гаилэлэр халыкнын тырыш хезмэт соючэнлеге нэтижэсе.

 2015 елда эшлэгэн эшлэрбез.

 Республикабызда эшлэп килуче программаларда катнашып жирлектэ зур эшлэр эшлэнде. Авылыбыз тарихында беренче мэртэбэ балалар бакчасы кыска гына срокларда тозелеп бетеп сафка басты. 13 кешегэ эш урыны булды. 26 сентябрьдэн 30 бала белэн ачып жибэрдек, бугенге кондэ авылга куп балалы гаилэ кайтты экренгэ балалар саны арта. Жирлектэ 2 яще тулмаган 16 бала бар. Бугенге кондэ бакчада тэрбиялэну очен барлык шартлар тудырылган момкинлеклэр бар.

 Алдагы елларда да программалар безнен очен унай эшлэде. 2013 елда капиталь ремонт ясалып, Туембаш авылында мэктэп ачылган иде.

 Икенче зур эшебез программа нигезендэ Чуллы авылына су кертелеп бетте. Авылга 5,6 км бакчалар аша торбалар сузылып, 7 пожарный гидрант, жылытылган бер башня куелды. Хэм 70 м яна скважина бурить ителде. Скважина бурить ителу 2015 елга планга да кермэгэн иде, бу эшне башкарып чыгуда Тойма хужалыгынын ярдэме бик зур булды, узлэренэ тиешле скважинаны Чуллы авылына бурить иттерделэр.

 Эле 2013 елда Туембаш авылына су уткэргэн идек. Шулай итеп безнен жирлектэ су мэсьэлэсе 100% хэл ителде. Бугенге кондэ су кермэгэн бер генэ урам да юк.

 Оченче эшебез программа нигезендэ мэктэп базасында ясалма чирэм белэн эшлэнгэн спорт мэйданчыгы тозелеп бетеп сафка басты. Бугенге кондэ тулы коченэ эшли, мэктэп балалары, яшьлэр, авыл халкы буш вакытларын файдалы итеп шогыльлэнэлэр.

 Халыкка ял иту урыны, жирлекнен матур бизэге Туембаш авылына плотина тозелде. Алга таба утлар сузып балыклар жибэру планлаштырыла.

 Туембаш авылынын урам утларына реконструкция ясалды. Бу эш жирлекне ин борчыган проблемаларнын берсе иде, куп урамнарда 5 линия сузылмаган иде, шул сэбэпле утка буленеп бирелгэн акча житмэде, жирлек бюджетына шактый гына зыян килэ иде, бугенге кондэ бу мэсьэлэ дэ хэл ителде. Алга таба экономияле лампочкалар куюны планлаштырабыз. Бугенге кондэ жирлектэ 110 баганада урам утлары яна.

 Узара салым программасыннан да яхшы гына файдаландык, 1,4 км га Мамадыш ПМК мелиорациясе ярдэме белэн таш жэелде. Быел да бу программада катнашып файдаланырга жыенабыз. Эле безнен Туембаш авылы буенча 4 км дан артык, Чуллы авылы буенча 2 км дан артык юлларны карасыбыз бар. Монын буенча жирлекнен уз планнарыбыз бар, Республикабыз программасы эшлэп торса 3-4 ел эчендэ юлларны ремонтлап чыгарга уйлап торабыз. Бу эш буенча Чуллы авылында 19 январь конне гомуми жыелыш уткэрелде, Туембаш авылы халкы белэн иртэгэ жомгадан сон юлларны ремонтлау буенча ныклап сойлэшу булачак.

 Программалардан тыш, авыл халкы, хэйриячелэр коче белэн Туембаш авылына бик кирэк булган яна мэчет тозелде. Тозелеш 7 млн. сумлык булды. Бу эшкэ ботен авыл халкы бик телэп ярдэм итте, хэр хужалык 10 мен сумнан 100 мен сумга кадэр уз телэге белэн узеннэн олеш кертте. Бугенге кондэ мэчет тулы коченэ эшли, мэдрэсэдэ укулар оештырыла. Жомга намазына барлык авыл халкы жыела, анда жыелышлар, халыкны борчыган барлык мэсьэлэлэр хэл ителэ. Мэчеттэ башкарылган чаралар контрольдэ, узем дэ катнашам. Ин куп халык жыелу урыны буларак читтэн килгэн кешелэрне барлау очен журналлар ачылды, депутатлар, мэчеткэ йоручелэр арасыннан август аена кадэр дежур тору графигы тозелеп куелды.

 Шулай ук Чуллы мэчетендэ дэ узлэренен мэчеткэ жыелган хэер акчасына шактый гына эшлэр эшлэнде. Яна гына 65 мен сумлык паровое отопление кертелде, зират коймалары профнастил белэн тотылды, зиратка 2 капка куелды, зират эчендэге йортнын тубэсе ябылды, истэлекле ташлар куелды, мэчет коймасы 60 м буялды, корбан гаетендэ балаларга 110 пакет олэшенде, чишмэ юлына купер эшлэнде, Чуллы авылына вывестка ясалды.

Бу эшлэр барысы 350 мен сумлык булды, барысы Чуллы авылынын мэчетенен хэер акчасына, Чуллы халыкы уз коче белэн эшлэде.

 Жирлектэ хэрбер чара бик оешкан тостэ билгелэп утелэ. Спортка эхэмият бик зур. Ел саен жирлектэ бер елны Туембаш, икенче елны Чуллы авылында кышкы спартакиада зурлап уткэрелэ. Ярышлар балалардан башлап олкэн буын вэкиллэре дэ катнашырлык итеп оештырыла. Чэй, коймагы оештырылып, спаратакиада кич белэн клубларда концерт, театрлар белэн тэмамлана. Быел спортка ихтибарны тагын да арттырырга планлаштырабыз, барлык тобэклэрдэ ГТО нормалары кереп бара. Хэрбер гаилэдэ спортка карашны арттырырга чакырабыз, буген иртэ белэн генэ Ильдус Харисович, Тойма житэкчесе Разяп Канафиевич белэн ныклап сойлэшу булды. Жирлегебездэ яна спорт торе скандинавская ходьбаны кертеп жибэрергэ плаглаштырабыз. Инде анын белэн шогыльлэнуче хатын кызлар коннэн кон арта. Алга таба бу спорт торен устеруне арттыру очен кызыксындыру чаралары кертеп жибэрергэ планлаштырабыз........

 Боек Жинунен 70 еллыгы бик зурлап оештырдык, барлык тыл ветераннарына “Тойма” хужалыгы тарафыннан кыйммэтле пакетлар олэшенде. 2 авылда да чэй остэллэре эзерлэнде. Яна тозелгэн хэйкэл янында митинг оештырылды.

 Халкыбызнын милли бэйрэме Сабантуй елдагыча зурлап уткэрелэ, быел да ул 300 мен сумга тошерелеп, жирлекнен хэрбер тармагына нэтижэлэр ясап, булэклэр тапшырылып билгелэнеп утелде.

 Жирлектэ бик нык игътибар бирелэ чисталыкка, шул сэбэпле жирлектэ Омэлэр уткэрелэ, хужалыклар арасында конкурслар оештырыла. Жинуче округлар билгелэнэ, депутатларнын эшчэнлегенэ бэя бирелэ, нэтижэлэре сабантуйда баннерларда курсэтелеп игълан ителэ. Хэр жингэн округка, депутатына “Тойма” хужалыгы тарафыннан 1 эр ц ашлык булэк итеп бирелэ. Ел саен жинуче округларны булэклэу очен 4-5 тонна ашлык олэшенэ. Конкурсларнын файдасы бик зур, авылларыбыз кузгэ куренеп чистарды, матурайды, тозеклэнде.

 2016 ел Туембаш авыл жирлегендэ чэчэк елы дип игълан ителде. Мона бугенге кондэ кочле эзерлек бара, узебезнен планнар тозелэ, нэтижэсе итеп коз коне авыл бэйрэме итеп уткэреп, шунда яктыртылачак. Максатыбыз авылларыбызны тагын да матурайтып, чистарту.

 Алга таба планнарыбыз:

 Туембаш авылында балалар бакчасы ачылган конне, авыл халкы, район хакимияте алдында узебезгэ зур бурыч итеп Туембаш авылы клубы каршына зур ял иту паркы тозуне планлаштырдык. Коздэн бу участокта шактый гына эшлэр башкарырга житештек. Мамадыш ПМК мелиорациясеннэн трактор чакыртып урынын тигезлэттек, авыл халкын жыеп урманнан, урманчылыктан агач усентелэре алып кайтып 300 топ агач утыртып калдырдык. Язга бу эшне тубэндэгечэ дэвам итэргэ планлаштырабыз. Утырткан агачларны хэрбер гаилэгэ булеп бирэбез, алар суын сибеп, тобен йомшартып карап устерергэ тиеш булалар. Проектта каралган калган эшлэрне козгэ тэмамларга планлаштырабыз.

 Икенче планыбыз. Хэрбер авылнын уткэне тарихы булырга тиеш. Шул унайдан без 2015 елда Туембаш авылы тарихын язу эшлэрен башлап жибэрдек. Бугенге кондэ бик куп архивлардан материаллар кайтартылды. Киров, Башкирия, Мэскэу, Казан архивлары белэн эшлэдек. Кичэ генэ районнын музей директорын алып Малмыж музеена барып эзлэнеп кайттык, чонки элек районнын 15 лэп авылы , шул исэптэн Туембаш авылы да Малмыж уездына кергэн булган. Бу эш буенча узебезнен билгелэнгэн кеше бар - ул Валиев Фэрит абый, тарих язу буенча анын тэжрибэсе зур. Шушы тобэклэргэ берэр атнага командировкага китеп, материаллар туплап алып кайта. Бу эшкэ барлык авыл халкы, мэктэп коллективы, укучылар жэлеп ителде. Мэктэплэрдэ шэжэрэлэр тозу, фотолар жыю буенча конкурслар оештырыла, хэм атна саен ял конне шушы унайдан авыл жыелышы уткэрелэ. Бу эшлэрне башлап йорудэ хэм чыгымнарын кутэрудэ авылдашыбыз Габдрахманов Ильдус Харисович тора......

 Оченче зур планыбыз 2015 елда Республикада узэннэрне турылау, елгаларны ныгыту буенча программа эшли башлады,шул унайдан безнен жирлектэ беренчелэрдэ булып Туембаш, Чуллы авыллары елгаларын ныгыту, турылау буенча топосъмкалар тошердек, проект ясатабыз. Планга керу буенча район башлыгы исеменнэн Президент исеменэ хатлар жибэрелде. Бу бик зур суммадагы, бай проект булачак. Монда безнен мэктэпкэ, арткы урамнарга чыгу очен куперлэр, машина юллары каралган, авыл уртасына суны кутэртеп, чишмэлэрне чыгарып, матур гына ял иту урыны планлаштырыла. Хэм инде элек булган тыкрыкларны чистарту куздэ тотыла.

 Дуртенче планлаштырган эшебез узара салым акчаларын жыеп, 3-4 ел эчендэ жирлекнен барлык тыкрыкларын, урамнарынын юлларын карап чыгу.

 Проблемаларга да тукталып китми булмый.

 Ин зур жирлекне борчыган мэсьэлэ: Туембаш мэдэният йортынын бик тузган хэлдэ булуы. Шуна да карамастан мэдэният йорты тулы коченэ эшли, тузган залларны ябып куеп, фойеда барлык чараларны уткэреп барырга тырышалар. Сергей Дмитриевич, районнын момкинлегеннэн чыгып алга таба клубны ремонтлау буенча программага керэ алсак бик яхшы булыр иде. Хэм инде Чуллы авылы халкынын да бик зур утенечен житкерэсе килэ, алар бу сорауны берничэ ел рэттэн кузгаттылар инде. Чуллы авылына программа нигезендэ жыйнак кына Мэчкэрэ авылыныкы шикелле мед. пункт тозеп булса авыл халкы бик рэхмэтле булыр иде.

 Шулай ук жирлектэ борчыган мэсьэлэ халыкка эш урыннары житмэу тора. Бугенге кондэ борынгыдан килгэн хонэребез итек басу, итеклэрне урнаштыру конкурентлар куп булу, хава торышлары жылы булу сэбэпле артка чигенэ. Шул унайдан районыбызнын башкарма комитеты территориаль усеш булеге житэкчесе Чулпан Габдулловнага морэжэгатьлэребез булды. Ул буген Районыбызда унышлы гына эшлэп килуче фермерларнын, башка эшмэкэрлэрнен эш тэжрибэсе белэн таныштырып китэр. Узган атнада гына авыл халкы исеменнэн Ильдус Харисовичка тубэндэгечэ морэжэгатем булды. Бугенге кондэ Минсельхозда авыл халкы очен нинди программалар эшли хэм инде Республикада уз эшлэрен ачып жибэргэн эш урыннары булдырган, эшмэкэрлэргэ, аларнын эш тэжрибэлэре белэн уртаклашу очен авылдан телэге булган 10-15 кешене алып экскурсиялэр оештыру. Бу эш буенча шимбэ конне Туембаш мэчетендэ узе катнашында жыелып сойлэшу булачак.

 Жирлектэ хэр эшне халык белэн жыелып кинэшеп, депутатлар катнашында планлаштырабыз. Мэсэлэн мэчет тозелеше безнен 54 атнага сузылды, шунын 49 атнасында кинэшмэ уткэрелеп, жыелышлар ясалды. Хэр мэсьэлэ халык белэн хэл ителэ.

 Суземне тэмамлап шуны эйтэсе килэ. Жирлегебездэ 2015 елда Республикабыз, программаларына кереп бик куп эшлэр эшлэнде. Районыбыз тарафыннан жирлеккэ игтибар бик зур булды. Сергей Дмитриевич,Сезгэ 2 авыл халкы исеменнэн зур рэхмэтебез житкерэбез.

 Алдагы рэхмэтебезне житкерэсем килэ авылдашыбыз Ильдус Харисовичка. Жирлектэ хэрбер борчыган мэсьэлэне игътибарга алып, жирлек халкынын яшэу шартларын яхшыту очен узеннэн бик зур коч кертэ. Бугенге кондэ анын ярдэме белэн бик зур эшлэр башкарып чыга алдык. Жирлектэ башкарылган эшлэрне алып контрольдэ тота, жирлекнен килэчэге очен жан аты йори торган кеше. Жирлек халкы исеменнэн ихластан рэхмэтебезне житкерэбез.

 Шулай ук жирлек халкынын рэхмэтен житкерэсе килэ Тойма хужалыгы житэкчесе Разяп Канафиевичка. Хэр башланган кон анын ярдэме белэн башланып китэ. Бугенге коннэрдэ бигерэк тэ авыл халкы аларнын ярдэменэ мохтаж, жирлекнен хэр урамын, тыкрыгын узлэренен техникасы белэн кардан чистартып торалар. Солярка, техника туза, счет биру дигэн нэрсэ юк. Барлык чыгымнарын узлэре кутэрэлэр. Жирлектэ нинди генэ эшкэ алынсак та Тойма хужалыгыннан башка башкарып чыгу момкин тугел. Быел алар 500 мен сумлык спонсор ярдэме курсэттелэр. Разяп Канафиевич жирлек халкы исеменнэн чын кунелдэн рэхмэтебезне житкерэбез.

 Рэхмэтнен ин зурысы жирлегебез халкы Сезгэ. Безнен тарафтан кушылган хэрбер морэжэгатьне, кушылган эшне тынлап башкарасыз. Жирлегебез куп тармакларда усеш ягында, чистара, матурлана. Жирлектэ хэрбер башкарылган эшебез, кылган гамэлебез Сезнен куз алдында. Халыкны борчыган хэрбер мэсьэлэне конендэ вакытында булдыра алганча чишеп барырга тырышабыз.

 Шунын белэн кыскача гына отчетым тэмам.

 Игьтибарыгыз очен зур рэхмэт.