# Балтач шэхэр жирлеге башкарма комитетынын 2016 нчы елда эшлэгэн эшлэренэ отчеты хэм бюджеты утэлеше турында

Табл.

# Хормэтле Рамиль Рашитович, депутатлар, чакырылган иптэшлэр!

# Рохсэт итегез, Сезне Балтач шэхэр жирлеге башкарма комитетынын 2016 нче елда эшлэгэн эшлэренэ отчеты хэм бюджеты утэлеше буенча таныштырып китэргэ.

# Балтач шэхэр жирлеге ботен районыбыз кебек тормышнын тотрыклыгын, ботенлеген саклап хезмэт елын ышанычлы рэвештэ тогэллэде.

# Белгэнегезчэ – Балтач шэхэр жирлегенэ 3 авыл керэ: Балтач шэхэр тибындагы поселогы, Курмала хэм Коек авыллары.

# Балтач шэхэр жирлегендэ буген 8 мен 926 кеше яши, 2 мен дэ 619 хужалык бар. Авылларга килгэндэ, Коектэ 149 кеше яши, 38 хужалык, Курмалада 152 кеше яши, 41 хужалык.

# Жирлектэ 1 мен дэ 89 укучы, 661 бала балалар бакчасына йори, 3 мен дэ 89 эшли торган кеше санала, 304 кеше уз эшлэрен оештырып эшли, 394 кеше эшсезлэр санында, 96 кеше биржада тора, барысы 2 мен 149 пенсионер бар, шуларнын 4се сугыш ветераны , 37се тыл ветераны яши.

# 2016 нчы елда Балтач жирлегендэ 100 бала доньяга килде , 103 кешенен улеме теркэлде, 56 пар гаилэ корып яши башлады. Унай курсэткеч белэн беррэттэн гаилэлэрен таркатучыларнын саны 18 гэ житте.

# 2016 нчы елда жирлек тарафыннан 1 мен дэ 810 справка хэм 140 белешмэ бирелде. Халыктан кергэн гаризэлэр саны 312.

**Жирлегебезнен топ социаль - икътисадый курсэткечлэре белэн таныштырып китэргэ рохсэт итегез.**

**Табл.**

2016 елда халыкнын керемнэре, табышы (доходы населения) **1 млрд 675 млн 951 мен сум**  тэшкил итте. Жирлектэ 1кешегэ уртача айлык керем кулэме  **15 мен 647 сум.**

Керем торлэренэ килгэндэ (денежные доходы населения) тубэндэгечэ:

Пенсия хэм пособиялэр **396 млн 567 мен.**

Торле субсидиялэр (коммуналь, ветераннарга торак очен, балалар) **31 млн 707 мен сум**

Тозелешкэ бирелгэн субсидиялар **4 млн 676 мен сум**

Эшмэкэрлэр кереме **124 млн 606 мен**

Читтэ эшлэучелэр кереме **47 млн 791 мен** (безнен жирлектэ читтэ эшлэучелэр саны 262 кеше)

Шэхси эш белэн шогыльлэнучелэр, шэхси эшмэкэр булып теркэлмэгэннэр кереме **47 млн 174 мен**

Сот житештерудэн **12 млн 280 мен**

Ит житештерудэн **63 млн 504 мен**

Шэхси йорт янындагы хужалык керемнэре **44 млн 964 мен**

Банклардан алынган кредитлар буенча **79 млн. 7 мен**

Эшсезлэр оешмасыннан бирелгэн пособиялэр **4 млн 148 мен** сум тэшкил итте.

Балтач шэхэр жирлегенен тулаем продукты (валовый прордукт) **2млрд 295 млн сумм** булып тогэллэнде.

Хэзер торле тармаклардагы курсэткечлэргэ тукталып китэргэ рохсэт итегез.

# Сэнэгать олкэсендэ 2015 г.

Табл.

Хезмэт елында бу олкэдэ житештеру кулэме 219 млн булып утэлде

Балтач шэхэр жирлегендэ урнашкан оешмаларга килгэндэ авыл хужалыгы предприятиялэренэ хезмэт курсэту олкэсендэ Агрохимсервис жэмгыяте быелгы хезмэт елын 98 млн 953мен сумлык эш курсэткечлэре белэн тогэллэде.Узган ел белэн чагыштырганда 11 млн 500мен сумга артыгырак . Предприятиядэ 105 кеше эшли уртача хезмэт хакы 23мен 430 сум . 2014 ел белэн чагыштырсан хезмэт хакын 8 мен500 сумга арттырган.

Меховщик жэмгыятендэ 3млн сумм кулэмендэ продукция житештерелде. Коллектив сонгы ике елда жэмгыяткэ кузгэ куренерлек хезмэт башкара башлады эммэ лэкин хезмэт хакына килгэндэ 2014 елда 9мен556 сум тулэгэн булса 2015 елда 9 мен 857 сум аермасы 301 сум бу эйтергэ кирэк матур куренеш тугел.

Продукция житештеру кулэмен узган ел белэн чагыштырганда арттырып барган оешмаларны эйтеп утэргэ кирэк. Азык жэмгыяте эйбэт кенэ усеш белэн эшлэп килэ житештеру кулэме узган ел 5 млн 400 мен булса быел 9 млн 200 мен тэшкил итэ ,уртача хезмэт хакы 12 мен. Балтач Халяль ит комбинаты турында эйтеп утэсе килэ узган ел житештергэн продукциясе 25 млн булса 2015 елда 15 млн белэн тэмамлады , монын сэбэбе производствоны киметеп алып сатарлык белэн шогыллэнугэ кучеп баралар ,бу мэсьэлэ ачык куренэ товарооборот буенча 2014 елда 30 млн булса 2015 елда 56млн . Шулай ук ,ООО Энергетик, ПО ХЛЕБ , ПО Общепит оешмаларыда начар эшлэмэде.

2015 ел нэтижэлэре буенча сэнэгать предприятиялэрендэ уртача хезмэт хакы 16мен 142 сум сум тэшкил итте. Курсэткеч 2014 ел 14 мен 800 сум иде.

Сонгы елларда Балтач шэхэр жирлегендэ унышлы гына яна тор оешмалар эшли башлады. Халяль паркы территориясендэ ООО Неотекс (баулар, стропалар эшлэу), Сельэнергосервис оешмасы алдында ООО Пластик (торле пакетлар ясау), Шинэко ширкэте (тузган автомобильлэр тэгэрмэчлэреннэн крошка ясау) эйбэт кенэ эшлэп килэ. Аерым арендага жирлэр алып яна автосервислар, агач эшкэрту цехлары, брусчатка, керамзит блоклар ясау оешмалары да эшли башлады.

Безгэ алдагы елларда Балтач жирлегендэ яна тор оешмаларны ,эшкэрту цехларын, торле тармакларда эш башлаучы инвесторларны узебезгэ жэлеп итэргэ кирэк, эшлэп китэргэ хэм аларнын житештеру момкинлеклэрен арттыруга ихьтибарны устерергэ кирэк.

**Тозелеш предприятиялэренен эшчэнлеге.2015**

**Табл.**

2015 ел тулаем алганда тозелеш комплексы очен унай булды. Куелган бурычлар тулысынча утэлде. Тозелеш комплексына караган оешмаларда 400гэ якын кеше эшлэде. Бу оешмалар тарафыннан барлыгы 763 млн сумлык эш башкарылды. Уртача айлык хезмэт хакы 21 мен сумга житте, узган ел 19мен сум иде. Жирлектэ башкарылган барлык тозелеш эшлэре узебезнен район тозелеш оешмалары тарафыннан башкарыла. Стройремтех, Стройсервис, Водстрой, Юмарт, Строй - метиз, Мелиоратор, Юл тозелеше оешмалары МДСУ -1 .

2015 елда тозелеш оешмалары тарафыннан Республика программалары аша башкарылган эшлэр:

2015 елда Балтачта Гадел хокем йорты тозелде хэм бугенге кондэ эйбэт кенэ эшли башлады, мэгьлумат очен 57млн 500 мен сумлык .

Купфатирлы йортларга капиталь ремонт эшлэре башкарылды, Балтачта бер йорт, Сабирова 9 урамында урнашкан кулэме 2 млн 200 мен сумм.булды

Доступная среда (унайлы мохит) программасы аша эш Балтач гимназиясендэ 800 мен сум, Хыял яшьлэр узэгендэ 1млн сумлык пандуслар хэм ремонт эшлэре башкарылды.

Факел узэгендэ куптэн котелгэн капиталь ремонт эше башкарылды 4 млн 500 мен акча буленде.

Район узэгендэ урнашкан район ветеринария берлэшмэсендэ 1 млн лык ремонт эшлэре эшлэнде.

Балтач шэхэр жирлегенен Балтач ял паркына яна спортплощадка ясалды -1млн 936 мен сумлык .

2015 елда Балтач узэгендэ парк тозелешенэ хэм Сабантуй мэйданын ремонтлауга 8 млн 800 мен сум акча тотылды.

Балтач урамнарын яктыртырга дэулэт тарафыннан энергосберегающий лампалар бирелде безнен яна микрорайоннарга куелды.

Газ керту буенча 11 млн сум кулэмендэ эш башкарылды. Юзеев урамы.

Чиста су программасы нигезендэ 11 млн сумлык су белэн тээмин иту буенча эш башкарылды.

2015 елда район жирлегендэ 8 мен 594 кв метр торак мэйданы сафка бастырылды.

Боек Ватан сугышы ветераннарын торак белэн тээмин иту программасына килгэндэ, элеге программа буенча 2015 елда 3 ветеранга субсидиялэр бирелде хэм яна тозелгэн йортларга хормэтле ветераннарыбыз кучтелэр.

Авария хэлендэге купфатирлы йортларда яшэучелэрне кучеру программасы кысаларында 2015 елда 21 гаилэ тораклы булды, 6 йорт салынып бетте, 11 йорт салына башлады, янадан 6 йорт 2016 ел программасына кертелгэн.

Торак хэлен яхшыртуга мохтаж гражданнарны социаль ипотека аша унайлы торак белэн тээмин иту программасы аша 2 гаилэ иортлы булды, янадан 2 гаилэгэ салынып бетэчэк.

Ятим балаларны торак белэн тээмин иту программасына килгэндэ, анын нигезендэ 3 ятим балага йортлар тозелде.

Шулай ук безнен очен зур эхэмияткэ ия булган –бассейн тозелеше башланып ките.

Балтач шэхэр жирлегендэ юллар тозелеше буенча бик зур кулэмдэ эшлэр башкарылды. Юл фонды, юлларны норматив хэлгэ китеру, ЩПС жэю программалары эйбэт кенэ эшлэп килэ.

Бу очракта тукталып китмичэ булмый МДСУ-1 оешмасына. 2015 елда 496млн эш башкарган, узган ел белэн чагыштырганда 59 млн сумга артыгырак. Уртача хезмэт хакы 24 мен тэшкил итэ.

**Халыкка хезмэт курсэту оешмалары.2015**

**Табл.**

Торак –коммуналь хужалыклары тарафыннан барлыгы жирлек халкына 40 млн сумлык хезмэт курсэтелде. 2014 елда 44 млн иде. Уртача хезмэт хакы 13 мен.

Балтач шэхэр жирлеген тозеклэндеругэ, тэртиптэ тотуга, чуплэрне жыеп алырга, аларны тояп алып чыгарга, полигонда утилизировать итэргэ оешкан оешма ООО Благоустройсво 2015 нче ел дэверендэ 15 млн сумлык хезмэт курсэтте, 2014 елда 6 млн иде, уртача хезмэт хакы 2015 елда 13мен 265 сум, 2014 елда 13 мен 756 сум. Обьемны устерэсез, э хезмэт хакын арттырмыйсыз .

Шулай ук эйтеп утэргэ кирэк ООО Сельэнергосервис оешмасы турында. Бугенге кондэ урам утларын карап тэртиптэ тота торган оешма. 2015 елда 4 млн 700 мен сумлык хезмэт курсэткэн , 2014 бу сан артыграк 8 млнга якын, эмма лэкин уртача хезмэт хакын киметмэгэн 13758 сум.

Балтач жирлегендэ кулэмле эш нэтижэлэренэ ирешкэн оешмалар: Балтач районы электр элемтэсе. Балтачта барлыгы 2600 телефон абоненты бар, 2014 елда бу сан 29 кэ арткан, интернет челтэреннэн файданучылар 1860 абонентка житкэн, ел дэвамында цифрлы интерактив телевиденияга 900 хужалык тоташтырылган. Бу оешмада яналык та бар, кэрэзле элемтэ хезмэте курсэтэ башладылар, район узэгендэ бугенге кондэ 100гэ якын абонент тоташтырылды. Шулай ук :

ЭПУ Балтаси ГАЗ, Балтасинский РЭС, Татарстан почтасы (магьлумэт очен 8 почтальон эшли, 5177 торле экземплярда подпискага халык язылган) хезмэт коллективлары узлэренэ алган бурычларын намус белэн башкаралар хэм елны нэтижэле тогэллэделэр.

# Авыл хужалыгы.2015

Табл.

Белгэнегезчэ безнен жирлектэ хэм М.Лызи жирлегендэ Сорнай кумэк хужалыгы эйбэт кенэ эшлэп килэ. Сорнай хужалыгында барлыгы 159 кеше эшли, шунын 71 кешесе безнен жирлектэн. Уртача хезмэт хакы 16000сум. Безнен жирлектэ амбар, техник паркы, Коек авылында таналар устеру фермасы урнашкан. Жирлек хужалык белэн тыгыз элемтэдэ тора, урып жыю, спорт уеннары вакытларында эшне бергэ оештырабыз.

Жирлегебездэ шэхси хужалыкларда барысы 559 могезле эре терлек исэплэнэ, шуларнын 123е сыер, чагыштырып караганда 2014 нче елда 126 сыер иде.

Мэгълумат очен, Балтачта 81 сыер, Коектэ 20, Курмала авылында 22 сыер исэплэнэ . Хужалыктан сот жыену Коек егете Садыков Раис оештыра. 2015 елда барлыгы 186 тонна халыктан сот жыйналды, акчага эйлэндергэндэ- 3 млн 64 мен сумм.

Эйтеп утэргэ кирэк бугенге кондэ жирлегебездэ фермерларыбызда тырышып эшлэп килэлэр. Коектэ Гараев Ахматхан гаилэ фермасы хужасы 15 баш ат хэм 5 угез тота, жиреннэн гектардан 24 центнер уныш алды, фермерлар Хазиев Айдар 60 баш племенной сарыклар асрый, шэхси ярдэмчел хужалыкларда Исрафилов, Габдрахманов хэм Заляев гаилэлэре 20 баштан артык атлар тоталар. Жирлектэ 158 баш ат саны бар.

**Шэхси эшмэкэрлек 2015**

Жирлектэ халык хужалыгында шэхси бизнес шактый йогынтылы тармакка эверелэ бара. Буген эшмэкэрлек сэудэ, материал житештеру, тозелеш, хезмэт курсэту, авыл хужалыгы продукциясен житештеру, хэзерлэу олкэсендэ эшлэп килэлэр. Буген жирлектэ 281 шэхси эшмэкэр хэм 148 юридик затлар исэптэ тора, бу олкэдэ 1500 ( бер мен ярымга) якын кеше эш белэн тэемин ителгэн.(экономик актив халык 18% тэшкил итэ)

Шэхси эшмэкэрлекне тагын да кинрэк жэелдеру, жирлегебезнен топ проблемаларнын берсен –халыкны эш белэн тэимин итуне чишу юлынын берсе.

2015 елда ваклап сату олкэсендэ сэудэ эйлэнеше 1 млрд 200 млн сумм тэшкил итте. Сату эйлэнешенен зур олешен 95% эшмэкэрлек, калган олешен район кулланучылар жэмгияте хэм заправкалар, аптекалар бирде.

Эшмэкэрлэргэ килгэндэ безнен жирлектэ салымнан качып шогеллэнучелэр саны шактый. Бу категория кешелэре белэн очрашулар уздырдык,район башкарма комитеты алдында даими комиссия тозелде , алар белэн берлектэ утырышларда катнашабыз Законсыз эшмэкэрлеккэ каршы корэштэ , салым инспекторлары, ,полиция инспекторлары. Пенсионный фонд хэм центр занятости житэкчелэре белэн бергэ эш алып барабыз.

2015 елда узебезнен жирлектэ купмедер кулэмдэ эш башкарылды без депутатлар белэн кинэшлэшеп, комиссия тозеп законсыз эшмэкэрлеккэ каршы корэш алып барабыз, нэтижэсе юк тугел, бар. Жирлектэ кибетлэр, автосервислар салган 4 эшмэкэр бугенге кондэ закон талэплэренэ китереп эшлэрен давэм итэлэр. Суз дэ юк, эшлисе эшлэр бу олкэдэ би хисап.

Шулай ук эшлисе килгэн эшмэкэрлэргэ аларны тынлап, анлап, яклап дорес юлга басарга булышабыз.

Бугенге кондэ сэудэ олкэсе хэрэкэтчел усештэ торган олкэ, хэм бу юнэлешнен момкинлеклэрен файдалы кулланучыларны мисалга китерергэ була. Нур кибете Гильмуллина Нурания, Бэхет кибете Сагитова Расимэ, Фатрахманов Фанис хэм Якупова Гузэл халыкка унай булган, яна тор сэудэ нокталары, кафеларны сафка керттелэр. Жирлектэ сэудэ олкэсендэ уртача хезмэт хакы 11 мен сум тэшкил итэ.

**Бюджет2015**

**Табл.**

Хормэтле иптэшлэр .

Балтач шэхэр жирлегенен яшэеше анын бюджетына бэйлэнгэн. Мин сезне 2015 елнын бюджет утэлеше белэн таныштырып китэм .

Физик затларнын табышыннан кергэн салым (НДФЛ ) планда 8 млн 194 мен булса, фактта 8 млн 238 мен сум булып жыелды. Утэлеш -101 %. Бу салымнын утэлешен анализлап караганда оешма житэкчелэренэ хезмэт хакын вакытында дорес итеп тулэу тора хэм шулай ук эш хакын «соры схемаларны «хэм « конвертларны « читлэтеп тулэугэ аеруча ихтибар бирергэ кирэк . Бу тор салымнын утэлешендэ Райгаз ,МДСУ-1, Сельхозхимия , Подстанция кебек оешмаларнын олеше зур. Шулай ук жирлектэ урнашкан ЦРБ ,РОВД ,ике мэктэп ,биш детсад кебек бюджет оешмаларынын олешен эйтеп утэргэ кирэк .

Физик затларнын миллек салымы ( налог на имущество) планда 1 млн 375 мен булса, утэлеш 1млн 466 мен булып – утэлеш 106% тэшкил итте .

Жир салымына килгэндэ 2015 елнын бюджетына планда 3 млн 909 мен сум булып, ел дэвамында 4млн 658 мен сум жыелды – утэлеш 119%. Эйтеп утэргэ кирэк жир салымын жыйюда зур эш башкарыла. Быел зур оешмалар хэм эшмэкэрлэр уз жирлэрен дорес итеп расмилэштереп бетерделэр 2 млн 400 мен жир салымын тулэделэр , халыктан жыйган сумма 2 млн 200 мен сумм тэшлкил итте.Суз дэ юк бу тармакта эшне туктатырга ярамый .

Бердэм авыл хужалыгы салымы ел башында 23 мен сум кулэмендэ каралган иде утэлеш 100 %. ЛПХ и фермеры.

Салым булмаган керемнэр кулэме 2 млн 60 мен сум каралып утэлеш 2млн 207мен булып утэлеп 107% булды. Бу тор салымы : жир хэм милеккэ аренда, жир хэм милек сату кебек керемнэр тэшкил итэ. Бу эштэ без хэр жир кишэрлеген арендага яисэ миллеккэ тапшыру эшен системалы алып барырга тырышабыз.

Районнан дотация кулэме 2млн 453 мен сум тэшкил итеп 2015 елда жирлек бюджетынын керемнэр олеше 17 млн 485 мен сум булды

Рохсэт итегез кыскача 2015 елда тотылган чыгымнар ягы белэн таныштырып китэргэ. 2015 елда бюджетнын чыгымнар олеше барлыгы 19 млн 902 мен сум булды.

Жирлекнен башкарма комитетын тотарга – 1 млн 700 мен сумм

Жирлек советына 565 мен 800 сум

Бухгалтерияны тотарга – 204 мен 870 сум

Милек салымы –631 мен 900 сум

Куп балалы гаилэлэргэ хэм яна урамнарга межевание очен ( ызан сызу ) 282 мен 780 сум

Торак коммуналь хужалыгы тармагына барлыгы 15 млн 687 мен 200 сум шунын эченнэн:

Урам уты – 973 мен 940 сум

Урам утын обслуживаниесы хэм яна лампочкалар куюга – 1 млн 337 мен 800 сум

Мунчага дотацияга – 310 мен 940 сум

Урамны чистартуга, тозек тотуга, ямочный ремонтка – 4 млн 732 мен 500 сум

Балтач жирлегенен прочие благоустройствосы очен (мона агач кисулэр, знаклар куйдыру, чэчэклэр устеру, канаулар чистарту, бэйрэмнэргэ паркларны урамнарны бизэу, зур габаритлы чуп чыгару, урамнарга щебень салу хэм башка эшлэр керэ (бу эшлэрнен кубесе муниципаль контракт нигезендэ ООО «Благоустройство» белэн эшлэнелэ) – 7 млн 994 мен 370 сум

Договор нигезендэ эшлэуче хезмэткэрлэрнен хезмэт хаклары очен – 337 мен 680сум

Социаль чараларга 207 мен сум (олкэннэр коне, ялгыз калган карт карчыкларга, ярдэм сорап килгэн кешелэргэ булышу)

Район бюджетына кайтарыла торган трансфертлар кулэме 398 мен сум булып жирлекнен чыгымнар олеше 19 млн 902 мен 400 сум булды

**Эшлисе эшлэргэ, алдагы бурычлар .2016**

Хормэтле иптэшлэр !

2016 тыныч кына каршы алдык , тукталып китэсе килэ эшлисе эшлэргэ хэм бурычларга

1. Халыкны ин борчый торган мэсьэлэ юллар Балтач шэхэр жирлегендэ бу елны Школьная урамына асьфальт салынаячак 1 млн 500 мен сумлык.
2. 250 мен сумм Нариман урамына каралган
3. Ленин урамы хэм З .Космодемьянская киселешлэренэ ремонт 1 млн 300мен тротурларга , лотоклар куярга хэм бордюрларга 3 млн 700мен сум
4. Татарстан урамына асьфальт 1 млн 600 мен
5. Ямочный ремонт (карточный ремонт) Х.Туфан Лесная Курченко Королева Сайдашева А Алиша урамнарына 6 млн 50мен суммлык эш каралган.
6. Асфалть Тумашев урамына 1 млн 500 мен
7. Белгэнегезчэ ЩПС программасы эйбэт кенэ эшлэп килэ быел Кул Шариф Каенлык Балкыш 50 лет Победы Сайдашев Южная урамнарына 8 млн 400 мен сумлык ,Курмала авылына 2 млн 200 менлек ,Коек авылына 1 млн 600 менлек хэм яна тозелгэн йортлар Юзеев урамына 1 млн 500менлек юл салыныячак.
8. Тозелеш тармагына килгэндэ беренче номерлы балалар бакчасына капиталь ремонт кирэячэк 9 млн сумлык .
9. Коек авылында 2 млн 300 менлек ФАП бастырыячак.
10. Су мэсьэлэсенэ килгэндэ реконструкция эшлэре давэм итэчэк .
11. Курмала авылында каптожирование родника (чишмэ ) суын хужалыкка тарту каралган.
12. 2015 елда халыктан узара салым акчасы жыелган суммасы 3 млн 650 мен сумм яна зират тозелэячэк контракны ООО Энергетик оешмасы отты 1 июльгэ тозелеп бетэячэк
13. 2016 елда узара салым давэм итэячэк хэр бер кешедэн 250 сум акча жыеп Балтач шэхэр жирлегендэ тротаурлар ясалаячак Хормэтле житэкчелэрне хэм Балтач халкын актив катнашырга чакырып калам.
14. Бугенге кондэ жирлектэ ин актуаль проблемаларнын берсе булып чисталык хэм тозеклэндеру эшлэре тора. Без узебезнен жирлектэ яшэуче халыкка унайлы шартлар булдырырга тиешбез.

Икенчесе тозелеш нормаларын утэу, рохсэтсез тозелеш эшлэрен алып бармау, тозелгэн объектларны тиешле кулланырга, красная линия не бозмаска кирэк. Без бу эшлэрне кабул иткэн правила бар землепользования и застройки шуна таянып эшлэргэ тиешбез.

Балтач жирлегендэ урнашкан оешмаларга хэм шэхси эшмэкэрлэргэ уз биналарын, билэмэлэрен тозек хэм чиста хэлдэ тотуны тэлэп итэргэ кирэк. Бугенге кондэ куренеш эйбэт хэлдэ тугел, оешмаларнын, кибетлэрнен вывескалары тузган, реклама щитлары тиешле дэрэжэдэ тугел, керу чыгу кимчелеклэре бар. Шуны искэртеп утэсе килэ Балтач жирлеге, районнын узэге буларак узенен йозен булдырырга тиеш.

Тагын тукталасы килгэн мэсьэлэнен берсе чисталык : без капка топлэрен чистарту, тозек хэлдэ тоту, тозелеш материалларын тэртиптэ тотуны тэлэп итэбез. Бакча башларына чуп ташлауны булдырмау, шулай ук бакча башында урнашкан елгаларны ,ярларны тэртиптэ тоту сорала. Тагын ин зур борчыган мэсьэлэ аркансыз йори торган йорт хайваннары ,быел катгый рэвештэ анламаган кешелэргэ хужаларына штраф салынды .

Халыктан конкуреш калдыкларын жыюны тиешле дэрэжэдэ оештырырга кирэк 2014 елда бу юнэлеш буенча алга китеш бар, бугенге кондэ ботен урамда чупне пакетларга жыю оештырылган.

Балтач жирлегенен яна микрорайоннары барлыкка килуе – яшеллэндеруне талэп итэ. Быел жирлектэ урнашкан оешмалар хэм Арча лесхозы коче белэн 200 топ агач утыртылды бу бик аз .Быел да ярларлар хэм юл кырыйларына агач утырту куздэ тотыла.

Шулай ук жирлегебездэ торле юл знаклары куелды ,урам исемнэре ,иорт номерлары булдырылды ,без бу эшлэрне давэм итэячэкбез.

Афганистан республикасыннан безнен гаскэрлэрне чыгаруга 25 ел булуын искэ алып уз булышлыклары белэн Балтачта урнашкан хэйкэлгэ хэрби пушкалар хэм афганчыга стелалар эшлэнде.

Агачлар кисугэ килгэндэ узган елда гына 37 агач киселде ,эммэ лэкин кон саен бу проблема буенча гаризалар кереп тора .

Жирлек узэгендэ 2014 елда берторле чуп савытлары хэм скамейкалар ясалып куелган идее Аларны арттыру эарур.

Жирлек узэгендэ шулай ук машина стоянкалары ясау куздэ тотыла.

Янгын чыгу куркынычсызлыгы буенча эшлэргэ килгэндэ: ел саен яздан шушма елгасы буена 3 пожарный пирс ясыйбыз, ботен пожарный гидрантлар тикшерелде ,эммэ лэкин указательлэр куелмады быел бу эшне башкарып чыгарга кирэк.

Тагын бер зур проблемага тукталып китэсем килэ ,ул хужасыз хэм кыргый этлэр. Ел буе аларны юк иту эшлэре башкарылды, хэзердэ бу тема буенча эшлибез. Хэзер бу мэсьэлэгэ тэлэплэр зур .Шуна курэ без агулы дротик ата торган тавышсыз мылтык алдык хэм ветеринар хезмэткэрлэре белэн берлектэ эшлибез.

Чыгышымны тэмамлап шуны эйтэсе килэ гомумэн жирлекнен халкы хэм торле актив житэкчелэре, эшмэкэрлэре белэн бергэ анлап эшлэгэндэгенэ унай якка узгэреш табыр. Барлык эшлэрне башкарып чыгу факэт узебездэн тора.

Ихтибарыгыз очен рэхмэт