Яшэгэн тобэгебез бик борынгы, бай тарихлы авыллардан санала.1336 елда нигез салынган Ятмас Дусай авылынын 7 могжизасы булган , истэлекле урыннары хэзердэ сакланып калган.

 Берничэ гасыр элек Ятмас Дусай авылы бугенге урыннан Сабага таба 3 чакырым ераклыкта урнашкан булган.Хэзер ул урында зират бар,аны халык телендэ «Изгелэр зираты» дип йортэлэр.Кырыйда аерым кабер куренеп тора.Анда сонгы мулла –Дусай карт кумелгэн дигэн риваять яши.

 Зираттан тубэндэрэк чишмэ саркып чыга,кечкенэ йорты да бар. Аны «Изгелэр чишмэсе» дип атыйлар.Хэзергэ ул чишмэ ташландык хэлдэ, язгы ташулар аны кумеп,лэм белэн каплап китэ.

 Икенче могжиза безнен «Куз чишмэсе». «Куз чишмэсе» дип эйтулэре юкка гына тугел.Кеше башына охшаган ике урыннан кузлэр тибеп чыга. Чишмэ суынын составы узенчэлекле, Менделеев таблицасындагы куп элементлар бар. Куз авыруларыннан тугел, башка чирлэрдэн дэ дэвавсы бар. Шифалы су аларга чит тобэклэрдэн дэ килэлэр.Куз чишмэсенэ багышлап язылган жырлар, шигырьлэр дэ бар.

 Оченче могжиза ул борынгы «Эби- патша юлы».Юлнын хэзер аерым олешлэре генэ сакланган. Чишмэгэ барганда шул юл аша утэбез.Олкэннэр сойлэвенчэ , бу юл Мэскэу белэн Екатеринбургны тоташтырган ,хэм илкулэм эхэмияткэ ия булган.Шундый риваять бар: авыл читендэге кечкенэ йортта Дусай карт яшэгэн.Тэрэзэсендэ юлчыларга карангы кондэ маяк булып хэрчак ут янып торган. Ямщиклар аны шуна курэ Ятмас Дусай дип атаганнар, авылнын исеме шуннан килеп чыккан.

 Дуртенче могжиза. Изгелэр зираты каршында элгэре бакыр рудниклары булган. «Мишэ яки Нырты бакыр кою заводы» 1749 елда Казан купецлары Келарев хэм Ляпин тарафыннан тозелгэн.Барлыгы 208 кеше эшлэгэн. Куз чишмэсенен шифасы да бакыр ятмаларынын йогынтысына бэйледер дип фаразлана.

 Бишенче могжиза.Ятмас Дусай авылы эчендэге чиратта зур гына кабер ташы бар. Кабердэ 1676 елда казак кулыннан хэлак булган мулла Мохэммэт улы Кадыйр жирлэнгэн.Ташны энисе Зохрэбикэ куйдырган.

 Алтынчы могжиза- ялгыз нарат. Ана ничэ яшь икэнен беркем дэ белми. 300 яшьтэн артыграк дигэн белешмэлэр бар.Наратка багышланган шигырь дэ бар.

 Жиденче могжиза- менъяшэр имэн. Ул безнен Нырты жирлегендэ уссэ дэ , аны безнен авыл тарихчысы якын итеп тарихка кертеп калдырды. Мондагы имэнлекне кораблар тозу очен файдаланганнар.Шуна да безнен имэнгэ 500 яисэ кубрэк тэ ел булырга момкин. Шул елларда ук «Эби –патша юлы» тозелэ башлагандыр могаен, киселгэн агач материалларын озатырга кирэк булган бит.

 Шулай итеп авылыбызнын тарихы бик бай хэм элегэчэ бик куп серлэр саклый. Шундый бай тарихлы, могжизалары булган матур табигатьле урында яшэвебез белэн горурланабыз.

 212 хужалыкта 520 кеше яши торган жирлегебездэ ахыргы айларда кеше саны киму кузэтелэ.Быелнын 8 аенда 11 кешене сонгы юлга озаттык, 2 бала доньяга килде. Яшэуче халыкнын барысыда татар миллэтеннэн. Авыллар тыныч. Яшэуче халыкнын 266 сы хезмэт яшендэ,148 пенсионер, 17 яшькэ кадэрле балалар – 90, студентлар 30 укучы исэплэнэ.

 Ятмас Дусайда 9 бала, Шепшенэрдэ 2 бала белем ала. Ятмас Дусай балалар бакчасында 8 бала тэрбиялэнэ.Балалар бакчасына ремонт талэп ителэ, балалар бакчасын хэм мэктэпне газлаштыру кирэк булачак.Шепшенэр авылында бакчага йорерлек 8 бала бар. Анда яна елдан мэктэпкэчэ яшьтэ ойрэту дэреслэре очен аз комплектлы балалар бакчасы ачу котелэ. Бу балалар берсе куп балалы,берсе аз тээмин ителуче гаилэ балалары.

 Ятмас Дусай авылында мэдэният йорты,Шепшенэр авылында клуб, Ятмас Дусай авылында библиотека матур гына эшлэп килэлэр. Авыл яшьлэре белэн барлык бэйрэмнэр, чаралар уткэреп барыла, кружоклар эшли.Библиотекада балалар белэн кызыклы очрашулар уткэрелэ.

 Авылда ФАП, почта булекчэсе, ике авылда шэхси эшмэкэр кибетлэре эшли.Ике авылда да мэчетлэребездэ дини бэйрэмнэр, намазлар оештырыла.Корбан Гаете намазында мэчелэребездэ 100лэп кеше жыела.Ноябрь аенда мэчеттэ дини укулар оештырырга ниятлэп торалар.

 Жирлектэ биш фермер хужалыгы, 3 шэхси эшмэкэрлек белэн шогыльлэнучелэр бар. Шэхси хужалыкларда 190 баш могезле эре терлек, 48 баш савым сыер,12 ат, 525 баш сарык-кэжэ малы,2950 баш кош-корт,260 умарта,152 куян исэплэнэ.50 баштан 100 башка кадэр каз-урдэк, чеби алып устеруче хужалыкларга субсидиялэр бирелде.Сыер малын арттыру йозеннэн хужалыгында 2 сыеры булып 5 кэ кадэр житкеручегэ,терлек торагы эшлэту очен 100000 сум субсидия биру каралган. Бу Программада Ятмас Дусайда Зиннатов Назип гаилэсе катнаша.

 Ел дэвамында жирлектэ чистарту эшлэре башкарылды.Вакытлыча чуп тугу урынын чистартып, кумдереп куйдык.Чуп жыюны Экосервис договор нигезендэ башкарачак.Договорлар 80% эшлэнелде.Расчетный центр аша эшлэнеп беткэч, чуплэрне авыллардан килеп жыя башларлар.

 Авылларда зиратлар авыл халкы коче белэн чистартылып,тозеклэндерелеп торыла.Август аенда жирлектэ булган 4 зиратны , теркэу палатасы аша уткэру очен , улчэту эшлэрен башкардык.

 Ятмас Дусай авылында составында 11 кеше ,2 янгын сундеру машинасы булган янгын сундеру булекчэсе эшли.Янгыннар уйламаганда, саксызлык чаралары аркасында булгалап тора.Телэсэ кайда чуплэрне ташламаска,утларны телэсэ кайда якмаска,тозек булмаган пичлэр якмаска, ут афэтлэрен беребезгэдэ курергэ язмасын иде.

 Узган ел узара салым акчасы 376000 сум иде.300000 сум юл ремонты очен, 76000 сумы балалар ен мэйданчыгы очен тотылды.Быелгы узара салым акчасы халыктан 300 сум кулэмендэ жыйналып , 105 мен сум кулэмендэ салынды.Бу сумма артып 525 мен сум тэшкил итэчэк.250000 сумга су башнясы кайтарылды,83000 сумга 3 пожар гидранты (2се Ятмас Дусай авылына,1 Шепшенэр авылына)куйдыру очен каралган, калган 192000 сумы Шепшенэр авылынын ин начар булган 180 метырына щебенка салдырырга дип торабыз.

 Елларыбыз тыныч булсын. Барыбыз да исэн-сау булып,кайгы-хэсрэтсез имин коннэр насыйп булсын барыбызгада.Игътибарыгыз очен зур рэхмэт.