

 30.09.2019 № 49-560

**Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге план чорына социаль-икътисадый үсеш стратегиясенә үзгәрешләр кертү турында**

«2030 елга кадәр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый үстерү стратегиясен раслау турында» Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 2019 елның 5 апрелендәге №31-ТРЗ Татарстан Республикасы Законы кабул ителүгә бәйле рәвештә, «Россия Федерациясендә стратегик планлаштыру турында» 28.06.2014 ел, № 172-ФЗ Федераль законның төп нигезләмәләре нигезендә, 16 мартындагы 2015 № 12-ТРЗ «Татарстан Республикасында стратегик планлаштыру» Татарстан Республикасы законы, Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгының 18.12.2015 ел, №534 боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы муниципаль районнары (шәһәр округлары) дәрәҗәсендә социаль-икътисадый үсешне стратегик планлаштыруны гамәлгә ашыру буенча Методик рекомендацияләрнең 4.2 бүлеге нигезендә,

 **Югары Ослан муниципаль районы**

**Карар чыгарды:**

 1. Югары Ослан муниципаль районы Советының 2016 елның 14 сентябрендәге №14-136 карары белән расланган 2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге план чорына Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының социаль-икътисадый үсеше стратегиясенә № 1 Кушымта нигезендә үзгәрешләр кертергә.

 2. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге план чорына социаль-икътисадый үсеш стратегиясе текстын яңа редакциядә расларга.

 3. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында һәм Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштырырга.

 4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Югары Ослан муниципаль районы Советының законлылык, хокук тәртибе һәм регламент буенча даими комиссиясенә йөкләргә.

**Совет Рәисе,**

**Югары Ослан муниципаль районы**

**Башлыгы М.Г. Зиатдинов**

 Югары Ослан муниципаль районы

 Советының 30.09.2019 № 49-560

 карарына

 Кушымта№ 1

**Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәрге план чорына социаль-икътисадый үсеш стратегиясенә үзгәрешләр**

1.1. Стратегия паспортының «Стратегияне гамәлгә ашыруның төп нәтиҗәләре һәм сроклары» пунктында «ВТП 2 тапкыр 10,2 млрд.сумга кадәр» сүзләрен «ВТП 16,0 млрд.сумга кадәр сүзләре белән алыштырырга.

1.2. Стратегиянең «Гомуми нигезләмәләр» 2 бүлегендә:

- 6 абзацта 2.1. бүлектә «Даими яшәүче халык саны 23 мең кеше тәшкил итә, прописка буенча 16,5 мең кеше (№2 таблица), сезонлы халык саны 120 мең кешегә кадәр арта» сүзләрен «Прописка буенча халык саны 16,2 мең кеше тәшкил итә» сүзләре белән алыштырырга.

 - Таблица 1 – ТР Югары Ослан муниципаль районы халкының саны динамикасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

| Халык саны (кеше) |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |
| *2013* | ***2014*** | ***2015*** | ***2016*** | ***2017*** | ***2018*** |
| 16534 | 16619 | 16580 | 16457 | 16317 | 16216 |

- Таблица 2 – ТР Югары Ослан муниципаль районының авыл җирлекләрен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

| № | Җирлекнең исеме | Административ үзәк | Торак пунктлар саны | Халык саны (кеше) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  [Иннополис](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%BA) шәһәре шәһәр җирлеге |  [Иннополис](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%BA) шәһәре | 1 | 407 |
| 2 | Олы Меми авыл җирлеге | Олы Меми ав. | 3 | 294 |
| 3 | Бурнаш авыл җирлеге | Татар Бурнашы ав. | 6 | 599 |
| 4 | Вахитов авыл җирлеге | М.Вахитов ис. ав. | 5 | 384 |
| 5 | Введенский Бистәсе авыл җирлеге | Введенский Бистәсе ав. | 7 | 485 |
| 6 | Югары Ослан авыл җирлеге | Югары Ослан ав. | 3 | 5154 |
| 7 | Канаш авыл җирлеге | Канаш ав. | 3 | 244 |
| 8 | Килди авыл җирлеге | Килди ав. | 4 | 333 |
| 9 | Карагуҗавыл җирлеге | Карагуҗаав. | 3 | 551 |
| 10 | Куралово авыл җирлеге | Куралово ав. | 2 | 1242 |
| 11 | Майдан авыл җирлеге | Майдан ав. | 3 | 286 |
| 12 | Макыл авыл җирлеге | Макыл ав. | 5 | 1546 |
| 13 | Яр буе Морквашы авыл җирлеге | Яр буе Морквашы ав. | 7 | 1012 |
| 14 | Яңа Рус Мәмәтхуҗасы авыл җирлеге | Яңа Рус Мәмәтхуҗасы авылы | 3 | 470 |
| 15 | Түбән Ослан авыл җирлеге | Түбән Ослан ав. | 2 | 227 |
| 16 | Октябрьский авыл җирлеге |  Октябрьский ав. | 4 | 649 |
| 17 | Печищи авыл җирлеге | Печищи ав. | 2 | 734 |
| 18 | Соболевский авыл җирлеге | Соболевский | 3 | 184 |
| 19 | Шеланга авыл җирлеге | Шеланга ав. | 5 | 1140 |
| 20 | Ямбулат авыл җирлеге |  Ямбулат ав. | 3 | 275 |

- «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының төп социаль-икътисадый күрсәткечләре» бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

***Югары Ослан муниципаль районының төп социаль-икътисадый күрсәткечләре***

Югары Ослан муниципаль районының төп социаль-икътисадый күрсәткечләре 2015 елдан 2018 елга кадәрге чорда түбәндәге күрсәткечләр белән характерлана (Таблица 3).

Таблица 3 – Югары Ослан муниципаль районының төп социаль-икътисадый күрсәткечләре 2015 елдан 2018 елга кадәрге чорда күрсәткечләр

| **Күрсәткеч исеме** | **Чор**  |
| --- | --- |
| ***2015 ел***  | ***2016 ел*** | ***2017 ел*** | ***2018 ел***  |
| 2015 елдан 2018 елга кадәрге чорда түбәндәге күрсәткечләр белән характерлана | 16503 | 16520 | 16390 | 16270 |
| узган елга карата % | 99,3 | 99,9 | 99,2 | 99,27 |
| Тулай территориаль продукт-барлыгы, млн. сум. | 4689,90 | 6318,5 | 6910,8 | 9633,7 |
| узган елга карата чагыштырма бәяләрдә % | 107,1 | 107,4 | 105,4 | 130,0 |
| Өстәмә кыйммәт күләме-барлыгы, мең сум (гамәлдәге бәяләрдә) | 999961 | 1320533 | 1780104,0 | 3556000,0 |
| узган елга карата % | 86,6 | 132,1 | 134,8 | 199,8 |
| Үзләре җитештергән төяп җибәрелгән товарлар, үз көчләре белән башкарылган эшләр һәм күрсәтелгән хезмәтләр күләме, мең сум. | 2960097 | 2771717 | 3287679,0 | 2610749,0 |
| ВТБ кече һәм урта бизнес өлеше,% | 31,4 | 27,4 | 28,5 | 28,9 |
| Кече һәм урта предприятиеләрнең, микропредприятиеләрне дә кертеп, әйләнеше млн. сум. | 2645,6 | 3178,4 | 7981,0 | 7713,0 |
| узган елга карата % | 117,35 | 110,97 | 251,10 | 96,64 |
| Барлык категория хуҗалыкларда да авыл хуҗалыгының тулаем продукциясе, тиешле еллар бәяләре белән, млн. сум (авыл хуҗалыгы формированиеләрендә) | 1207,7 | 1196,2 | 1067,0 | 1064,3 |
| узган елга карата % ка чагыштырма бәяләрдә | 111,6 | 107,9 | 97,0 | 98,0 |
| Финанслауның барлык чыганаклары хисабына төп капиталга инвестицияләр күләме, млн. сум. | 12115,21 | 9935,46 | 2640,18 | 3766,7 |
| узган елга карата % ка чагыштырма бәяләрдә | 360,71 | 77,3 | 25,2 | 136,0 |
| Салым һәм салым булмаган керемнәр, мең сум. | 562351,1 | 365095,5 | 308074,3 | 282239,7 |
| Аны тормышка ашыруның барлык каналларында ваклап сату товар әйләнеше күләме, млн. сум. | 1009,40 | 1120,49 | 1312,15 | 2368,00 |
| узган елга карата % ка чагыштырма бәяләрдә | 99,90 | 105,3 | 114,3 | 176,5 |
| Халыкка түләүле хезмәтләр күрсәтү күләме-барлыгы, млн. сум.  | 332,04 | 295,64 | 292,31 | 337,59 |
| Хезмәткә түләү фонды, млн. сум. | 1550,9 | 2030,74 | 2489,05 | 3022,25 |
| алдагы елга, % | 136,9 | 130,9 | 122,6 | 121,42 |
| Эшчеләрнең исемлек буенча уртача саны | 5025 | 5392 | 5842 | 5927 |
| узган елга карата % | 105,9 | 107,3 | 108,3 | 101,45 |
| Уртача айлык хезмәт хакы (предприятиеләрнең тулы даирәсе буенча), сум | 25720,1 | 31385,1 | 35503,9 | 42492,7 |
| узган елга карата үсеш темпы, % | 129,3 | 122,0 | 113,1 | 119,68 |
| Җан башына уртача керем, сум  | 14857,4 | 15684,10 | 16038,60 | 19715,10 |
| алдагы елга үсеш темпы (кимү) , % | 114,2 | 105,6 | 102,3 | 123,4 |
| Теркәлгән эшсезләр саны (чор ахырына), кеше. | 39 | 34 | 29 | 32 |
| Дәрәҗәсе теркәлгән эшсезлек чоры ахырына, % | 0,49 | 0,43 | 0,37 | 0,38 |

* 1. Стратегиянең 3 бүлегендә:

- 6 абзацның 3.1. бүлегендә «Бүгенге көндә Югары Ослан муниципаль районында исемлеккә кертелгән һәм гариза биргән күп балалы гаиләләр саны – 264» сүзләрен «Бүгенге көндә Югары Ослан муниципаль районында исемлеккә кертелгән һәм гариза биргән күп балалы гаиләләр саны – 362» сүзләре белән алыштырырга;

- 7 абзацның 3.1. бүлегендә «Ызанлау узган һәм кадастр исәбенә куелган җир кишәрлекләре саны -305» сүзләрен «Ызанлау узган һәм кадастр исәбенә куелган җир кишәрлекләре саны -421» сүзләре белән алыштырырга;

- 8абзацның 3.1. бүлегендә «Буш җир кишәрлекләре саны – 41» сүзләрен «Буш җир кишәрлекләре саны – 57» сүзләре белән алыштырырга;

- 9 абзацның 3.1. бүлегендә «Бирелгән җир кишәрлекләре саны -248» сүзләрен «Бирелгән җир кишәрлекләре саны -340» сүзләре белән алыштырырга.

- «Мәгариф-Югары Ослан муниципаль районының үсеш нигезе» «Мәктәпкәчә белем бирү» 3.1.1. бүлекчәсендә 1 и 2 абзацларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«Муниципаль районның 15 мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендә барлыгы 790 бала тәрбияләнә, шулардан район үзәгендә – 3 (355 кеше).

0 яшьтән алып 3 яшькә кадәр булган балалар 93,5% тәшкил итә, 1 яшьтән 7 яшькә кадәр-87%, 3 яшьтән 7 яшькә кадәр – 100%».

- «Мәгариф-Югары Ослан муниципаль районының үсеш нигезе» «Гомуми белем» 3.1.1. бүлекчәсендә 1 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«Соңгы елларда районның гомуми белем бирү системасы бик тиз үзгәрә. Белем бирү оешмалары челтәрен реструктуризацияләү процессы бара, аның төп сәбәбе-укучылар контингентының аз булуы. Узган ел 2 мәктәп (МБОУ “Вахитов ООШ и МБОУ “Майдан ООШ”) МБОУ “Октябрьский СОШ” и МБОУ “Олы Меми СОШ” кушу формасында үзгәртеп корылды.

- «Мәгариф-Югары Ослан муниципаль районының үсеш нигезе» «Гомуми белем» «Максатчан күзаллау һәм нәтиҗәләр» 3.1.1. бүлекчәсендә п.1 « күрсәткечнең 30% казанышы » сүзен « күрсәткечнең 35% казанышы» сүзе белән алыштырырга;

- «Мәгариф-Югары Ослан муниципаль районының үсеш нигезе» «Гомуми белем» 3.1.1. бүлекчәсендә «Дистанцион укыту» бүлеген төшереп калдырырга.

- «Мәгариф-Югары Ослан муниципаль районының үсеш нигезе» «Гомуми белем бирү» «Инклюзив белем бирү» 3.1.1. бүлекчәсендә 4 абзацта «Хәзерге вакытта Югары Ослан муниципаль районында инклюзив белем бирү буенча дүрт база мәктәбе билгеләнгән: МБОУ «Югары Ослан СОШ», МБОУ «Шеланга СОШ», МБОУ «Макыл СОШ», МБОУ «Куралово СОШ» сүзләрен «Хәзерге вакытта Югары Ослан муниципаль районында инклюзив белем бирү буенча өч база мәктәбе билгеләнгән: МБОУ «Югары Ослан СОШ», МБОУ «Макыл СОШ», МБОУ «Карагуҗа СОШ».

- «Мәгариф-Югары Ослан муниципаль районының үсеш нигезе» «Гомуми белем бирү» 3.1.1. бүлекчәсендә «Өстәмә белем бирү» бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

**«Өстәмә белем бирү**

Бүген белем җирү һәм тәрбия проблемасы һәр һәр акыллы кешене борчый. Вакыт безне гомуми белем бирү учреждениесендә тәрбия процессына үз карашыбызны яңадан карау зарурлыгына куя. Чөнки бүгенге үсеш этабында Социаль һәм икътисади проблемалар Гаилә институтлары, мәктәпләр, дәүләт институтлары һәм аларның балалар тәрбиясенә йогынтысы сизелерлек зәгыйфьләнде. Әлеге процессның нәтиҗәләре дип авыр тормыш хәлендә калган балалар санының артуын, балигъ булмаганнар арасында хокук бозу очракларының артуын, хокукый нигилизмны, рухи – әхлакый кыйммәтләргә, сәламәт яшәү рәвешенә битараф карашны, һ.б. атарга мөмкин.

Районда өстәмә белем бирү «Өстәмә белем бирү үзәге» муниципаль бюджет өстәмә белем бирү учреждениесе тарафыннан тәкъдим ителде, ул 2018 елның 2 августында «Укучылар йорты» һәм «Яшь туристлар станциясе» үзгәртеп корылган учреждениеләрен кушу һәм гомуми белем бирү учреждениеләрендә дәрестән тыш вакытта түгәрәкләр эшен оештыру юлы белән эшли башлады.

Өстәмә белем бирү үзәге-балаларга төрле яктан үсеш, сәламәтлекне ныгыту, үзбилгеләнү мөмкинлеге бирә торган күп профильле өстәмә белем бирү учреждениесе район мәгариф системасының аерылгысыз өлеше булып тора, төп белемнең эчтәлеген баета, социаль-педагогик функцияне көчәйтә һәм балаларның иҗади үсеше өчен шартлар тәэмин итә. Үзәктә 589 укучы шөгыльләнә. Берләшмәләр үзәк базасында да, районның мәгариф учреждениеләре базасында да эшли. Балалар иҗат йорты ачылу уңаеннан учреждениенең матди-техник базасы яхшырды. Укучылар заманча агач эшкәртү һәм металл эшкәртү станокларында, лазер станокларында эшлиләр, кирәкле остаханәләр һәм картинг буенча үз мәйданчыклары бар.

Кызганычка каршы, мәктәпләрдәге укучылар контингенты тәрбия эшен оештыручылар һәм идарә итүчеләр җитәрлек санда булырга мөмкинлек бирми. Моннан тыш, оптимальләштерү процесслары, беренче чиратта, әлеге категория хезмәткәрләренә кагыла. Муниципаль дәрәҗәдә өстенлекле юнәлешләрне билгеләгән һәм үз эшләре белән нәтиҗәләргә ирешкән мәктәпләр ярдәм алды: Олы Меми СОШ мәктәпкәчә яшьтәге балалар инде дүртенче ел мәктәпалды төркемендә шөгыльләнәләр, Макыл, Куралово мәктәпләре - техник иҗатта лидерлар, Шеланга СОШ кадет тәрбиясе уңышлы кертелә.

Хәзерге вакытта дистанцион белем бирү-педагогларның квалификациясен күтәрүнең иң арзан һәм заманча чарасы. Бүгенге көндә район педагогларының барысы да квалификация күтәрүнең персонификацияләнгән моделенә кертелде. Аларның барысына да уникаль номерлар бирелде, шуның аркасында алар үзләре сайлаган тема һәм сайлап алган уку йорты буенча бюджет нигезендә белем алалар. Дәүләт хезмәтләре реестрына республиканың 15 һөнәри әзерлек оешмасы һәм 346 программа керде. Укытучы аны дистанцион рәвештә электрон мәгариф системасында узарга хокуклы.

Моның белән беррәттән районда психолог кадрлары да юк. Бу проблеманы 2015 елда төзелгән муниципаль психологик-педагогик хезмәт хәл итә. Грант акчасына 920 мең сум күләмендә белем бирү һәм тәрбия процессында катнашучыларга психологик-педагогик ярдәм күрсәтү өчен заманча диагностик һәм коррекцион җиһазлар сатып алынды. Хәзерге вакытта хезмәт белгечләре тарафыннан белем бирү учреждениеләре соравы буенча психологик десантлар гамәлгә ашырыла, диагностика һәм консультация бирү буенча эш алып барыла.

 Бүген өстәмә белем бирү белем бирү процессының аерылгысыз өлеше буларак карала.

"Иннополис" территориаль-аерымланган инновацион үзәк төзелеше проектын гамәлгә ашыру кысаларында университет комплексы төзелеше шулай ук Югары Ослан муниципаль районының мәгълүмат һәм инновацион технологияләр өлкәсендә белем дәрәҗәсен арттыруга йогынты ясый торган факторларның берсе булды.

 - 3.1.2. бүлектә «Сәламәтлек саклау-халыкның озын гомерле булуын тәшкил итүче буларак, сәламәтлекне саклау, физкультура һәм спортны үстерү» 1,2,3,4,5 абзацларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«Югары Ослан районында үлүчеләр саны күп һәм туучылар саны түбән. Район халкының кан әйләнеше системасы һәм яман шеш авыруларын киметү өчен Югары Ослан үзәк район хастаханәсендә заманча медицина җиһазлары кертелде, белгечләр кирәкле укыту циклларын уздылар.

 Ел саен ведомствоара «Югары Ослан муниципаль районының сәламәтлек саклауны яхшырту һәм халыкның үлем санын киметү буенча чаралар планы» эшләнә һәм раслана.

 Бүгенге көндә районның сәламәтлек саклау өлкәсе авыл халкына медицина хезмәте күрсәтүне гамәлгә ашыручы фельдшерларга мохтаҗ. Үз тораклары белән тәэмин ителмәгән фельдшер-акушерлык пунктларында эшләү өчен белгечләр җәлеп итү максатыннан, 2019 елда Вахитов һәм Куралово авылларында фельдшерлар өчен торак йортлар төзү планлаштырыла».

 - «Сәламәтлек саклау-халыкның озын гомерле булуын тәшкил итүче буларак, сәламәтлекне саклау, физкультура һәм спортны үстерү» 3.1.2. бүлектә «Максатчан күзаллау һәм нәтиҗәләр» бүлегенең 1 пунктында «Аерым авырулардан үлем-китемне киметү» сүзләрен «Сәламәтлек саклау» милли проектының халык сәламәтлеге торышын һәм районның сәламәтлек саклау системасы эшчәнлеген характерлаучы күрсәткечләренә ирешү» сүзләренә алмаштырырга».

 - Сәламәтлек саклау-халыкның озын гомерле булуын тәшкил итүче буларак, сәламәтлекне саклау, физкультура һәм спортны үстерү” 3.1.2. бүлектә «Яшьләр һәм спорт» пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

**«Яшьләр һәм спорт**

Бүгенге көндә районда яшьләр эшләре буенча структур бүлекчә бар.

Башкарма комитетның Яшьләр эшләре һәм спорт бүлегенә министрлык карамагындагы 3 учреждение штаттагы 2 кеше белән:

- 2 яшүсмерләр клубы, аларда 20 берләшмә эшли;

- МБУ «Спорт мәктәбе»ндә тугыз спорт төре белән.

Бүгенге көндә иң өстенлекле бурычларның берсе-халыкны массакүләм физкультура һәм спортка җәлеп итү. Массакүләм физкультура-сәламәтләндерү эшенә җәлеп итү юлы белән район халкы белән эшне көчәйтү, шулай ук һәркем өчен мөмкин булган спорт инфраструктурасын төзү, һичшиксез, милләтне сәламәтләндерүдә уңай нәтиҗә бирәчәк. Югары Ослан муниципаль районында даими рәвештә физик культура һәм спорт белән шөгыльләнүче халыкның гомуми саныннан 43% тәшкил итә. «Хезмәткә һәм оборонага әзер» Бөтенроссия комплексы халыкны физкультура-спорт дәресләренә күпләп җәлеп итү өчен куәтле коралга әверелә. Халыкның төрле катламнары белән физкультура-массакүләм һәм спорт эшен оештыруга аерым игътибар бирелә.

 Югары Ослан муниципаль районында авыр атлетика, бокс, һәрьяклы карате, үз-үзеңне саклау комбаты, кул көрәше, гер спорты, җәядән ату, стендка ату, хоккей, футбол, волейбол, йөзү, бадминтон, ушу кебек спорт төрләре яхшы үсеш алган. Әлеге спорт төрләрендә безнең район күп кенә чемпионнар һәм призерлар тәрбияләде.

Спорт инфраструктурасын үстерү һәм эзлекле рәвештә камилләштерү өлкәсендә уңай динамика күзәтелә. 2013-2019 елларда гына да район территориясендә 15 универсаль спорт мәйданчыгы, «Жемчужина» йөзү бассейны, «Чемпион» универсаль спорт залы, футбол кыры файдалануга тапшырылды. МБГББУ «Октябрьский урта гомуми белем бирү мәктәбе» һәм МБГББУ «Югары Ослан гимназиясе» спорт заллары ремонтланды.

Районда патриотик тәрбия, милләтара һәм конфессияара дуслык атмосферасында гражданлык тәңгәллеген формалаштыру һәм тәрбияләү мәсьәләләрен тормышка ашыручы берничә иҗтимагый оешма, ФОРПОСТ, «Хәтер намусы» эзләнү отряды, Балалар оешмалары советы эшли. Бу оешмалар тарафыннан 800 якын кеше яшьләрне колачлау күздә тотыла.

 «Мөстәкыйль балалар» иреклеләр һәм иҗтимагый хәрәкәте тарафыннан төрле асоциаль күренешләрне профилактикалау, белем бирү учреждениеләре укучылары арасында сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау буенча мәгълүмати-аңлату һәм агитация-пропаганда эше актив алып барыла (әңгәмәләр, лекцияләр, сыйныф сәгатьләре, видео-лекторийлар, тренинглар, рольле уеннар һ.б.). Волонтерлар шулай ук белем бирү учреждениеләрендә наркотик матдәләрне куллануга юл куйучы затларны иртә ачыклау буенча үткәрелгән чараларда катнашуга уңай мотивация формалаштыруда, яшьтәшләре арасында аңлату эшләре алып баруда да бәяләп бетергесез гамәли файда китерәләр.

 «Бердәм Россиянең Яшь гвардиясе», Татарстан Республикасы Аграр яшьләр берләшмәсенең Югары Ослан бүлеге, волонтерлык хәрәкәте кебек балалар һәм яшьләр иҗтимагый оешмалары һәм хәрәкәтләре актив ярдәм күрсәтә. Районның балалар һәм яшьләр иҗтимагый оешмалары әгъзалары төрле республика уку-укыту семинарларында, слетларда, төрле яшьләр фестивальләрендә һәм конкурсларда актив катнашалар.

2015 елда Югары Ослан муниципаль районы Советы каршында 10 кешедән торган яшьләр парламенты оештырылды.

Бүгенге көндә ГМП гамәлдәге инфраструктурасын камилләштерү буенча күп бурычлар бар-хәрби-патриотик клубны арттыру (төзү), яшьләр СОНКО барлыкка килү өчен шартлар тудыру, экстремизмны профилактикалау буенча эш формаларын үстерү, шул исәптән Интернет коммуникацион челтәрендә эшләү, гражданлык-патриотик тәрбия һәм экстремизмны профилактикалау, ДОСААФ филиалын булдыру.

Югары Ослан муниципаль районында физик культура һәм спорт торышын елдан-ел яхшырту өчен матди-техник базаны ныгыту һәм инде булган спорт корылмаларын җиһазлау, шулай ук яңа объектлар төзү таләп ителә. 2030 елга кадәр түбәндәге спорт объектларын төзү максатка ярашлы булып тора:

* 2020 елда Ямбулат һәм Борнаш авыл җирлекләрендә ике универсаль спорт мәйданчыгы төзү планлаштырыла;
* 2021елга Олы Мәми авыл җирлегендә универсаль спорт мәйданчыгын төзү планлаштырыла;
* Иннополис шәһәрендә ел әйләнәсендә эшләүче боз сарае төзү.
* • яктыртылган чаңгы трассасы-бик кирәкле һәм актуаль спорт объекты, бигрәк тә чаңгы спорт төрләре безнең илдә 2014 елда Сочида узган Олимпиададан соң бик популяр булганга күрә;
* 2018 елда әлеге спорт төрен популярлаштыру максатыннан Казан шәһәрендә узган футбол буенча Дөнья чемпионатыннан соң, Югары Осланда трибуналы һәм трибуна асты биналары булган футбол стадионын төзү максатка ярашлы булачак;
* велосипед спорты һәрвакытта да физик культура һәм спорт белән шөгыльләнү, шулай ук актив ял итү өчен иң уңайлы һәм кызыклы формаларның берсе булып тора. Велосипедта халыкның төрле катламнары, балалардан башлап, пенсионерларга кадәр йөри беләләр. Махсус велосипед юллары салу район өчен менә дигән ярдәм булыр иде»;

- 3.1.3. «Мәдәният, Һәркемгә уңайлы» 3.1.3. бүлегендә 6 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«Мәдәни-ял чараларын уздыру барлык мәдәният учреждениеләре өчен өстенлекле эш булып тора. 2016 ел эчендә район буенча 6719 мәдәни-ял итү чарасы уздырылган, аларда 198 600 кеше – 2017 елда – 6386, катнашучылар саны – 134 690 кеше булган. 2018 елда үткәрелгән чаралар саны-6331, шул исәптән 233 391 кеше.

 - 7 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

 «Мәдәният йортлары һәм авыл клублары 2016 елда 228 түгәрәк һәм һәвәскәрләр берләшмәсе эшен тәэмин иттеләр, аларда катнашучылар белән-2 491 кеше 2017 елда түгәрәкләр һәм һәвәскәрләр берләшмәләре саны-199, катнашучылар саны-1980, 2018 елда түгәрәкләр саны 2017 ел дәрәҗәсендә калды, катнашучылар саны 2009 кешегә кадәр артты.

- 8 абзацта «4 коллектив» сүзләрен «7 коллектив» сүзләре белән алыштрырга;

- 9 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

 «Югары Ослан муниципаль районы клуб системасы учреждениеләренең матди-техник базасын саклау һәм ныгыту буенча эшләр даими рәвештә алып барыла».

- 10 абзацны төшереп калдырырга;

- «Мәдәният, Һәркемгә уңайлы» 3.1.3. бүлеген түбәндәге эчтәлекле 10,11,12 бүлекләр белән тулыландырырга:

 !» Авыл клубларын төзү буенча республика һәм федераль программалар кысаларында 2017 елда Бакча-Сарай авыл клубы файдалануга тапшырылды, аны ачу тантанасы 2017 елның августында булды. Октябрьский авыл мәдәният йортында капиталь ремонт тәмамланды. 2016 елда сафка бастырылган Клянче авыл клубына техник җиһаз сатып алынды. Район мәдәният йорты базасында эшләп килүче «Иделкәй» Татар халык ансамблендә катнашучыларга сәхнә костюмнары тектерелде.

Болар барысы да үткәрелә торган чараларның дәрәҗәсен, димәк, мәдәни-ял итү хезмәтләреннән файдаланучылар һәм килүчеләр санын шактый арттыра.

КДУ биналары өлешчә пандуслар белән тәэмин ителгән, мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен мәдәният учреждениеләренә бару уңайлыгы һәм куркынычсызлыгы өчен култыксалар белән тәэмин ителгән, бу исә халык тарафыннан уңай фикерләр уята, мәдәни-массакүләм чараларда катнашучыларның мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр арасыннан арта»;

- 11 абзацны 13 абзац дип санарга һәм аны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«Киләчәктә, 2030 елга кадәр, Печищи авыл мәдәният йортына капиталь ремонт ясау, Яңа Болгар авыл клубы бинасы түбәсен алыштыру, Октябрьский авыл мәдәният йортында электр үткәргечләрен алыштыру планлаштырыла. Татар Борнашы, Яңа Юл, Матюшино, Кызыл Байрак һәм Патрикеево авылларында яңа авыл клубы, мәдәният йорты бинасы төзелеше көтелә».

- 12 абзацны 14 абзац дип санарга, һәм аны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

!» Районда бердәнбер балалар сәнгать мәктәбендә 277 укучы исәпләнә, шул исәптән Макыл, Шилангы, Карагуҗа, Куралово, Октябрьский, Яр буе Морквашы, Вахитов авыл җирлекләре, Иннополис шәһәрләреннән килгән укучылар бар. 3 бүлек эшли: музыкаль (162 укучы), хореография (56 укучы), рәсем сәнгате бүлеге (59 укучы)»;

 - «Мәдәният, Һәркемгә уңайлы» 3.1.3.бүлектән 27 абзацны төшереп калдырырга.

- «Мәшгульлек. Хезмәт базары» 3.1.4 бүлегендә 3 абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

*«2019 елның 1 гыйнварына хезмәт мөнәсәбәтләре һәм хезмәт базары секторында хәл:*

- хезмәткәрләр санының уртача исемлеге– 5927 кеше;

- эшсезлек дәрәҗәсе – 0,38% (32 кеше);

- уртача айлык хезмәт хакы –42492,7 сум;

- хезмәт өчен түләү фонды – 3022,3 млн. сум;

- районнан читтә эшләүче халык саны якынча 4 мең кеше.

- «Югары Ослан районы халыкны эш белән тәэмин итү үзәге ДКУ 2015 елда туры килә торган «Эш эзләү максатыннан теркәлү учетында торучы гражданнар саны динамикасы» диаграммасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

**«2018 елда «Югары Ослан районы халыкны эш белән тәэмин итү үзәге» ДКУ туры килә торган эш эзләү максатыннан теркәү учетында торучы гражданнар саны динамикасы**

 - «Югары Ослан муниципаль районының халыкны эш белән тәэмин итү үзәге» ДКУ 2015 елда туры килә торган эш эзләү максатыннан теркәлү учетында торучы гражданнар саны структурасы» диаграммасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

**2018 елда «Югары Ослан районы халыкны эш белән тәэмин итү үзәге» ДКУ туры килә торган эш эзләү максатыннан теркәү учетында торучы гражданнар саны структурасы»**

- «Уңайлы тирәлек – кеше капиталын үстерү өчен нигез» 3.2. бүлегендә «Торак-коммуналь сфера һәм инфраструктура үсеше» 3.2.1 бүлегендә «Торак мәйданы» пунктында 1 абзацта «ЮМР торак фонды 725,9 мең кв. м. тәшкил итә» сүзләрен ««ЮМР торак фонды 854,277 мең кв. м. тәшкил итә» сүзләре белән алыштырырга, «Күп фатирлы йортларның өлеше – 10,9%» сүзләрен «Күп фатирлы йортларның өлеше – 13,64%» сүзләре белән алыштырырга, «Шәхси йортларның өлеше – 89,1%» сүзләрен «Шәхси йортларның өлеше – 86,36%» сүзләре белән алыштырырга, «Халыкның торак белән тәэмин ителеше-43,6 кв.м/кеше» сүзләрен «Халыкның торак белән тәэмин ителеше- 52,36 кв.м/кеше» сүзләре белән алыштырырга.

- 3.2 бүлектә «Уңайлы тирәлек – кеше капиталын үстерү өчен нигез» «Торак-коммуналь сфера һәм инфраструктура үсеше» 3.2.1 бүлегендә «Торак мәйданы» пунктында 5 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Еллар** |
| **Үлчәү берәмлеге** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016**  | **2017**  | **2018**  | **2019**  | **2020**  | **2021**  |
| кв.м | 39,90 | 41,50 | 43,60 | 47,1 | 48,93 | 52,36 | 54,78 | 56,78 | 58,78 |
| **Үлчәү берәмлеге** | **2022**  | **2023**  | **2024**  | **2025**  | **2026**  | **2027**  | **2028**  | **2029**  | **2030**  |
| кв.м | 59,0 | 59,1 | 59,2 | 59,3 | 59,4 | 59,6 | 59,7 | 59,8 | 60,0 |

- 3.2 бүлектә «Уңайлы тирәлек – кеше капиталын үстерү өчен нигез» 3.2.1 Торак-коммуналь сфера һәм инфраструктура үсеше» 3.2.1 бүлегендә «Торак-коммуналь хуҗалык өлкәсендә агымдагы вәзгыять» пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

**«Торак-коммуналь хуҗалык өлкәсендә агымдагы вәзгыять:**

Район буенча куллануга тапшырылган торак күләме бер ел эчендә 40 мең кв. метр тәшкил итте, шул исәптән 21 мең кв.метр Иннополис шәһәрендә.

«Чиста су» программасы буенча Түбән Ослан торак пунктында су белән тәэмин итү челтәрләре алыштырылды, «авылны тотрыклы үстерү» федераль программасы буенча Патрикеево авылында суүткәргеч салынды, шулай ук скважина борауланды.

Су үткәргеч челтәрләренең гомуми озынлыгы 213 км тәшкил итә, уртача тузган -68%. Су белән тәэмин итү системаларында су агу һәм исәпкә алынмаган чыгымнар 34% ка җитә. Авылларда су еш кына катгыйлык буенча рөхсәт ителгән нормадан артып китә.

Су белән тәэмин итү челтәрләренең гомуми озынлыгы - 11,3 км, канализация челтәрләренең уртача тузуы 35%. 2018 елда Югары Осланда су бүлү челтәрләрен алыштыру буенча эшләр башкарылды.

Урамнарны яктыртуны торгызу программасы буенча 2018 елда СИП кабеле төзүгә басым ясалды, ул 13,9 км салынган.

Урам яктыртуга киткән электрның исәбен яхшырту максатыннан, шулай ук 15 исәпкә алу щиты урнаштыру буенча эшләр башкарылды.

Муниципаль юл фонды хисабына өч километрдан артык озынлыктагы асфальт катламын ремонтлау эшләре башкарылды.

«Җирле әһәмияттәге гомуми файдаланудагы юлларны норматив хәлгә китерү» программасы буенча яңа объектларга һәм гамәлдәге урамнарга вак таш җәелгән, гомуми озынлыгы дүрт километрдан артык.

Урам-юл челтәрен ремонтлау программасы буенча Югары Ослан авылында өч километр юл ремонтланды.

Төзелеш, капиталь ремонт, төзекләндерү өчен үзләштерелгән акчаларның гомуми суммасы биш йөз җитмеш өч миллион сумга якын тәшкил итә.

Район территориясендә дүрт кәрәзле элемтә операторы – Билайн, Мегафон, МТС, Теле 2 эшли. Тулаем алганда, 2G элемтә операторларының каплау зонасы районның бөтен территориясен колачлый. Әмма географик үзенчәлекләргә бәйле рәвештә Ямбулат, Карагуҗа, Килди авылларында элемтә проблемалары бар. Моннан тыш, торак пунктларда 3G челтәрен үстерү буенча зур эш башкарылачак, чөнки бу элемтә белән бары тик яр буе торак пунктлары гына тәэмин ителгән, һәм иң зур авыллар - Макыл, Куралово. 4G челтәре бары тик Иннополис һәм Югары Ослан авылларында гына бар. Челтәрләрне үстерү элемтә операторларының үз чаралары хисабына планлаштырыла.

«Таттелеком» ААҖ торак пунктларны Интернет челтәренә чыбык белән тәэмин ителеше 99% тәшкил итә, шуңа бәйле рәвештә, маркетинг һәм пропаганда өлеше буенча әлеге хезмәттән файдаланучылар санын арттыру эше хәзерге вакытта «Таттелеком»ААҖ үз көче белән алып барыла.

2015 елда «Таткоммунэнерго» РПО хезмәт күрсәтү базарына килгән элеккеге предприятиене газ белән тәэмин итү буенча бурычлар мәсьәләсен хәл итте. Чистарту корылмаларына тирән реконструкция башланды, район үзәгендә халыкны су белән тәэмин итү системасын яхшырту буенча эшләр планлаштырылган.

2019 елдан башлап Югары Ослан авылын су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу белән «ЗВКС» АҖ шөгыльләнә, ул су белән тәэмин итү челтәрләрен реконструкцияләү, су алу җайланмаларын модернизацияләү, йомык арматураны урнаштыру һәм яңарту эшен дәвам итә.

Төрле категория калдыклар барлыкка килү күләмнәренең әкренләп артуы белән бәйле рәвештә, гамәлдәге полигонга йөкләнеш елдан-ел арта гына бара, полигонны территориаль киңәйтү кирәклеге аркасында әйләнә-тирә мохитне пычратуга бәйле проблемалар кискенләшә бара. Күп кенә авыл җирлекләрендә барлыкка килгән калдыкларны даими чыгару юк диярлек, бу санкцияләнмәгән чүплекләр барлыкка килүнең төп алшарты булып тора.

Районда калдыклар белән эш итү өлкәсендә төп проблемалар исәбенә керә:

- күмелгән калдыкларның югары проценты эшкәртелмәү, ә күмелү;

- торак пунктларны даими рәвештә калдыклар җыю һәм чыгару белән тәэмин итмәү;

- калдыкларны эшкәртү буенча югары нәтиҗәле производстволар булмау;

- экологик культураның түбән дәрәҗәсе;

- калдыклар барлыкка килү һәм хәрәкәт итүне тиешле исәпкә алу һәм тикшереп тору булмау.

2019 елның гыйнварыннан, федераль законнар үзгәрүгә бәйле рәвештә, аерым алганда, «Җитештерү һәм куллану калдыклары турында» 1998 елның 24 июнендәге №89-ФЗ Федераль законга үзгәрешләр үз көченә керү сәбәпле, Югары Ослан муниципаль районы территориясендә каты коммуналь калдыкларны чыгару белән ООО «УК ПЖКХ» шөгыльләнә. Уртак тырышлык белән 2019 елның маена 53 торак пунктны «ТКО чыгару» хезмәте белән колачлый алдык.

 4 этапка бүленгән ТР Стратегиясе нигезендә, беренче этап чорында Югары Ослан районына, торак-коммуналь хуҗалык өлкәсендәге агымдагы проблемаларны хәл итү өчен, булган матди-техник базаны ныгыту һәм ТР стратегиясенең икенче этабында актив эшләү өчен, эшне башлап җибәрү кирәк. Мондый чараларга кертергә кирәк:

* проект территориясен җитештерү һәм куллану калдыкларын җыю, чыгару һәм сортировкалау эшчәнлеге белән колачлауны максимальләштерү, аерым алганда, калдыклар җыюны оештыру алымнарын камилләштерү, бердәм тариф сәясәтен куллану, шулай ук җыелу факты буенча калдыкларны исәпкә алу һәм кабул итү мөмкинлеге бирә торган заманча җиһазлардан файдалану хисабына халыкның һәм предприятиеләрнең җыела торган каты көнкүреш һәм зур габаритлы калдыкларының өлешен 100% ка кадәр җиткерү;
* полигон карталарын тутыру темпын киметү өчен Макыл авылы янында чүп-чар сортлау линиясе һәм биологик калдыкларны эшкәртү технологиясе белән каты көнкүреш калдыклары полигонын файдалануга тапшыру;
* шәхси-дәүләт партнерлыгы хисабына, тулылыгы 90-92% тәшкил иткән Воробьевка т. п. янындагы каты көнкүреш калдыклары полигоны базасында һәм, район һәм Иннополис шәһәре яр буе территорияләренең арта баруы хисабына, тәүлегенә 500 куб. м. га кадәр егәрлекле чүп эшкәртү заводы төзү планлаштырыла;
* район территориясендә санкцияләнмәгән чүплекләрне бетерү буенча даими эш алып бару;
* торак төзелешен үстерү ихтыяҗларына сыгылмалы һәм динамик йогынты ясау өчен су белән тәэмин итү системасын үстерү өлкәсендә проблемалы мәсьәләләрне хәл итү системасын оештыру. Республика программаларын тормышка ашыру кысаларында шактый акча таләп итә торган инфраструктура объектлары буларак су алу җайланмаларын һәм чистарту корылмаларын төзү, су белән тәэмин итү һәм канализация челтәрен үстерү инструменты буларак инвестицион программаларны раслау. Бу очракта, ТР Экология һәм табигый байлыклар Министрлыгы тәкъдиме белән, Югары Ослан районы территориясендә су белән тәэмин итү өчен җир асты суларын алу күздә тотыла. Югары Ослан җир асты сулары чыганагы базасында тәүлегенә 5 мең куб.м җитештерүчәнлек;
* район торак пунктларының кварталларын һәм урамнарын сыйфатлы су белән тәэмин итү. Инженерлык инфраструктурасының тузу дәрәҗәсен киметү максатларында, авыл җирлекләрендә, һәр җирлекнең су белән тәэмин итү һәм су бүлүнең расланган схемаларын исәпкә алып, булган челтәрләрне ремонтлау, төзү һәм реконструкцияләү (модернизацияләү) буенча чаралар планлаштырылган;
* «Газпром трансгаз Казан» ҖЧҖ шәхси төзелеш өчен инвестиция проектлары кысаларында газ белән тәэмин итү челтәрен алдан төзү;
* авыл җирлекләренең генераль планнарында каралган территорияләрнең үсешен тәэмин итү өчен юл челтәрен үстерү. «2015-2020 елларга Татарстан Республикасының өстенлекле инфраструктура проектлары исемлеген раслау турында» 31.12.2014 ел, № 1092 ТР Министрлар Кабинеты карары нигезендә, Лаеш муниципаль районы катнашында Казан шәһәренең боҗра автомобиль юлын Көньяк әйләнеп чыгу төзелешен гамәлгә ашыру башланды.
* 01.11.2012 № 1131 Карар нигезендә «Иннополис» МИЗ социаль, инженерлык, транспорт һәм эшлекле инфраструктурасы төзелешен дәвам итү;

«Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы бюджет оешмаларының һәм күпфатирлы торак фондының энергия һәм ресурсларның нәтиҗәлелеге» муниципаль программасы белән расланган чараларны тормышка ашыру (Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең 15.06.2010 ел, № 649 карары) муниципаль объектларның энергия нәтиҗәлелеген күтәрү, аерым алганда:

- районның бюджет учреждениеләрендә кызу лампаларны алыштыру;

- үзәкләштерелгән җылылык белән тәэмин итү һәм су белән тәэмин итү оешмаларында җылылыкны исәпкә алу приборларын урнаштыру - үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү;

- биналарны җылыту;

- объектларны электр белән җылытуга күчерү;

- урам утларын алыштыру;

- Лесные Моркваши авылында су алу җайланмасы төзү.

ЮМР икенче һәм аннан соңгы этапларында кирәк:

* «Социаль ипотека» һәм «Арендалы торак» программалары кысаларында Шәһәр яны территорияләрендә (Казан һәм Иннополис ш.) торак төзелеше күләмен арттыру;
* Коммуналь комплекс оешмаларының инвестицион программалары кысаларында су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу челтәрен үстерүне дәвам итү;
* Районнарда азкатлы шәхси төзелеш һәм сәнәгать һәм эшлекле зоналарда урамнарны яктырту системаларын үстерүне дәвам итү;
* Су алу җайланмаларында су сыйфатын яраштыру;
* Юынты суларны чистарту системасын оештыруны җайга салу.

 Моннан тыш, Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы Министрлыгы тәкъдиме буенча Югары Ослан муниципаль районында икенче һәм аннан соңгы этапларны гамәлгә ашыру чорында планлаштырыла:

• Казанның көньяк-көнчыгышында урнашкан Гребени авылы яки Кызыл Байрак бистәсе тирәсендә күпер төзү;

• «Идел-Кама агымы» экозонасы кысаларында автобус һәм елга элемтәсен оештыруның перспектив юнәлешләрен эшләү;

 яр буе территорияләрендә керү һәм парковкалар оештыру»;.

- 3.2 бүлектә «Уңайлы тирәлек – кеше капиталын үстерү өчен нигез» 3.2.1 бүлегендә «Торак-коммуналь сфера һәм инфраструктура үсеше» «Торак-коммуналь хуҗалык өлкәсендә агымдагы вәзгыять» 7 таблицада «Стратегиянең өч чоры киселешендә район тармакларының үсеш перспективалары» пункт «Югары Ослан муниципаль районы транспорт-логистика комплексы» «Гребени т. п. янында Идел елгасы аша күпер төзелеше» сүзләрен «Гребени т. п. янында яки Кызыл Байрак авылы янында Идел елгасы аша күпер төзелеше» сүзләре белән алыштырырга;

- «Уңайлы тирәлек – кеше капиталын үстерү өчен нигез» 3.2 бүлектә «Торак-коммуналь сфера һәм инфраструктура үсеше» « Элемтә. Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү» 3.2.1 пунктның исемен «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү» сүзләре белән алыштырырга.

- 1 һәм 2 абзацларны төшереп калдырырга.

- 3 абзац 3 п.1 «һәм муниципаль хезмәтләр 2018 елга-кимендә 90%» сүзләрен «һәм муниципаль хезмәтләр 2020 елга-кимендә 90%» сүзләре белән алыштырырга;

- 3 абзац п.2 «2015 елга- 90% ким түгел» сүзләрен төшереп калдырырга;

- 3 абзац 3 п.3 «2018 елга- 70%ким түгел» сүзләрен төшереп калдырырга;

- 3 абзац 3 п.4 «2014 елга- 15 минутка кадәр» сүзләрен төшереп калдырырга.

- «Туризм индустриясе. Югары Ослан муниципаль районы-Татарстан Республикасы территориясендә яңа туристик энҗе бөртеге» 3.2.3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«Югары Ослан муниципаль районының 2030 елга гаилә ялы һәм сәламәтләндерү үзәге буларак күзаллавыннан чыгып, төрле ресурсларга һәм зур туристик объектларга ия булып, туристик-рекреацион эшчәнлек алып барыла.

Югары Урал муниципаль районының Казан шәһәренә якын урнашуы, кыска вакытлы ял итү максатларында, шәһәр халкының районның җәлеп итә торган территорияләренә актив йөрүен күз алдында тота.

Тарихи-мәдәни объектның, хаҗ кылу туризмы объектының ачык мисалы булып Вознесенский Макарьев монастыре — Рус Православие Чиркәвенең Казан епархиясенең Казан епархиясе ирләр монастыре тора, ул Казаннан 30 км һәм Свияжскидан 2 км ераклыкта урнашкан.

Печищи геологик кисемендәге табигать һәйкәле янында белорус шагыйре Янки Купала музее урнашкан. Статистика буенча 2017 елда музейга 5 000 турист килгән, 2018 елда-5 500 турист.

Капиталь ремонт кирәк булуга карамастан, Югары Осланның Туган якны өйрәнү музее үз эшен дәвам итә. Статистика буенча 2017 елда музейга 3500 кеше килгән, ә 2018 елда-3600 кеше.

Район территориясендә атучы - профессионаллар өчен «Свияга» стендка ату комплексы урнашкан, ул үзенә килүчеләргә ату спорты белән актив ял итү һәм шөгыльләнү өчен шартлар тәкъдим итә.

2012 елның сентябрендә студентлар арасында ату буенча дөнья чемпионатын кабул итте, ә 2013 елда-Казандагы Бөтендөнья җәйге Универсиаданың стендка ату буенча турниры булды.

Зөя тыюлыгының табигать саклау зонасы янында, өч елга – Сулица, Зөя һәм Идел кушылган урында, «Казан» тау чаңгысы спорт-сәламәтләндерү комплексы - Россиядә тиңдәшләре булмаган уникаль курорт урнашкан. Ел саен комплекс 100 меңнән артык кешенең очрашу урыны булып тора. Бирегә Россиянең төрле почмакларыннан җыелалар, чөнки биредә актив ял итү өчен барлык шартлар да тудырылган. Кышын комплекс кунаклары тау чаңгылары, сноуборд, сноутюб, снегоходларда, тимераякта шуа алалар, тәҗрибәле инструкторлар белән укулар уза, ярышларда катнаша алалар. Елның җылы вакытында кунаклар өчен спорт белән шөгыльләнү, уеннар, күңел ачу мәйданчыклары, җиһазландырылган пляж, гольф-клуб һ.б. күп төрле мәйданчыклар хезмәт күрсәтә.

Комплекс территориясендә гомуми озынлыгы 3000 метрга якын булган өч трасса урнашкан.

Якындагы елларда «Казан» ГСОК планнарында-тау чаңгысы спорты һәм гольф үсешен дәвам итү. 2016 елда ГСОК тагын бер кунакханә ачты - «Станция».

Моннан тыш, Югары Ослан муниципаль районы территориясендә 6 кунакханә һәм 1 шифаханә эшли:

1. «Казан» ГСОК 4 кунакханәсе,

2. Мотель «Ак аист»,

3. «Куралово» кунакханәсе,

6. «Газовик» санаторий-профилакторие.

Югары Ослан муниципаль районы кабан популяциясенең күп булуы белән мактана ала. Озак еллар район территориясендә «Лесной ключ» аучылык базасы бар.

2016 елда районның туристик-рекреацион потенциалын үстерү максаты белән Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан «2017-2020 елларга Югары Ослан муниципаль районында туризм өлкәсен үстерү» муниципаль программасы эшләнде һәм кабул ителде.

Программаны тормышка ашыру Югары Ослан муниципаль районының мәдәни-тарихи һәм табигый потенциалын саклау һәм рациональ файдалану, Югары Ослан муниципаль районы территориясендә, бер яктан, гражданнарның туристлык-рекреация хезмәтләренә ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен мөмкинлекләр тудыруны, икенче яктан, бюджетның керем өлешен арттыру, инвестицияләр агымы, эш урыннары санын арттыру, халыкның сәламәтлеген яхшырту хисабына районның социаль-икътисади үсешенә зур өлеш кертүне тәэмин итә торган, икътисадның алдынгы тармакларының берсе буларак, конкурентлыкка сәләтле заманча туристлык тармагын булдыруны күздә тота. Әлеге программаны тормышка ашыру барышында экологик туризмны үстерү, район турпродуктының ассортиментын киңәйтү, сәламәтләндерү, ял итү һәм рекреация максатларында туризмның перспектив юнәлешләре буенча яңа брендлар булдыру, шулай ук актив хәрәкәт итү ысуллары белән туризмны үстерү планлаштырыла.

Агымдагы елда Югары Ослан районы Введенский Бистәсендә «Введенская Усадьба» кунак йорты ачылды, анда 11 ике урынлы номер, банкет залы һәм кафелар бар. Шулай ук ноябрьдә Югары Ослан авылында «Идел йорты» резиденциясе ачылды. Татарстан Республикасы Туризм буенча дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов аның ачылышында катнашты. «Идел йорты» 30 кешегә исәпләнгән, 3 номер, хостел бар. Бүгенге көндә, югарыда санап үтелгәннәр белән беррәттән, туристлык-рекреацион өлкә үсешендә тискәре күренешләр дә бар. Аларга кертергә була:

• туристик продуктның, районның брендының бердәм туристик концепциясе булмау;

• туризм индустриясендә квалификацияле кадрларның булмавы;

• туристик продуктны җитәрлек дәрәҗәдә таныту;

• өстәмә хезмәт хакы сыйфатында туризм белән башка өлкәләрнең (спорт, авыл хуҗалыгы) элемтәсе булмау;

• халык һөнәрләре челтәре, сувенир продукциясе булмау;

• Су ресурсларыннан тиешенчә файдаланмау.

 ***2030 елга кадәр гамәлләр юнәлеше:***

- туризм өлкәсендә эшкуарлыкка ярдәм итү һәм аны үстерү;

- инвестицияләр агымы һәм яңа эш урыннары булдыру;

- районның күркәм йөзен булдыру;

- туристларның килү өчен уңайлы шартлар тәэмин итү;

- туризмның матди базасын үстерү;

- транспорт элемтәсен үстерү.

Нариман авылы янында велнесстуризм үзәге төзү планлаштырыла. Бүгенге көндә проект кысаларында урманны саклау категориясе үзгәртелгән, Вахитов һәм Шилангы авыл җирлекләренең административ бүленеше үзгәртелгән.

«Аргамак» комплексы һәм «Гаилә» эко-фермасы авыл туризмының перспектив проектлары булырга тиеш. «Гаилә» экофермасы Яңа Болгар авылы янында 2,5 гектар территориядә урнашачак һәм ял итүчеләргә яшәү өчен усадьбалы терлекчелек комплексын үз эченә алачак. Проект өчен планлаштырылган территориядә 2 сыер абзары төзелде, быел территорияне төзекләндерү эшләре башкарылды.

«Аргамак» проектын тормышка ашыру өчен 2017 елда Яңа Рус Мәмәтхуҗасы авылында ат токымнарының репродукторы булган ат абзары өчен җир кишәрлеге бүлеп бирелде. Шулай ук Түбән Осланда 9 га мәйданда ат спорты комплексы төзү планлаштырыла, җир кишәрлеген бәяләү ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы белән килештерелә, якын арада аукцион үткәрү өчен документлар пакеты әзерләнәчәк.

Туристик продуктның, район брендының бердәм туристик концепциясе булмау проблемасын хәл итү кысаларында аэротуризмны үстерүгә зур игътибар бирелә. Бүгенге көндә муниципалитет тарафыннан аэроклуб белән берлектә 5 аэротуризм маршруты эшләнгән:

1) Зөя өстендә;

2) Казан өстендә;

3) Казан һәм Зөя өстендә;

4) Болгар өстендә;

4) Болгар, Казан һәм Зөя өстеннән.

Агротуризм бик популяр, очыш хисен сынап карарга һәм тарих белән танышырга теләгән туристлар агымы ял көннәрендә генә түгел, эш көннәрендә дә зур. Туризмның әлеге төренең популярлыгы турында түбәндәге статистик мәгълүматлар буенча фикер йөртергә була - агымдагы елда күк киңлекләре 3000 артык кешене әсир иткән. Аларның күбесе безнең республикага Мәскәү, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Ульяновск, Түбән Новгород, Саратов, Владимир, Омск, Йошкар-Ола, Уфа, Яр Чаллы, Алабуга, Әлмәт, Бөгелмә, Яшел Үзән, Чебоксар, һ.б. шәһәрләреннән килгән кунаклар.

Районның вакыйгалы туризмы, беренче чиратта, Сәйдәш аланы һәм Троица бәйрәмнәре белән тәкъдим ителде. Туристларны җәлеп итү, бәйрәмнәр масштабларын киңәйтү өчен, әлбәттә, Кызыл Байрак һәм Матюшино авылларында шартлар тудыру, матди-техник базаны яхшырту зарур. Шулай ук районда вакыйга туризмын үстерү, актив хәрәкәт төрләре белән туризмны үстерү, шулай ук республика халыкларының мәдәни-тарихи мирасын популярлаштыру максатыннан 2016 елда Югары Ослан муниципаль районының Канаш авылында веломаршрут оештырылды, анда туристлар чуваш халкы тарихы, аның традицияләре турында күп кызыклы нәрсәләр белә, мастер-классларда катнаша һәм милли ризыкларны авыз итә ала»;

- 3.3 бүлегендә «Экономика һәм инновацияләр» 3.3.1. «Югары Ослан муниципаль районының консолидирал бюджеты структурасы» 9 таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

**«Таблица 9. Югары Ослан консолидирал бюджеты структурасы**

| **Статья исеме** | **Факт 2018** |
| --- | --- |
| **Җирле бюджет керемнәре, шул исәптән:** | **629 305,4** |
| 1. Салым керемнәре, алардан: | 246 136,7 |
| 1.1. физик затлар кеременә салым | 139 221,5 |
| 1.2. аерым эшчәнлек төрләре өчен вмененный керемгә бердәм салым | 4 286,3 |
| 1.3. салымның гадиләштерелгән системасын куллану | 9908,3 |
| 1.4. бердәм авыл хуҗалыгы салымы | 53,7 |
| 1.5. физик затлар милкенә салым | 4158,4 |
| 1.6. җир салымы | 51338,3 |
| 1.7. дәүләт пошлинасы | 1993,2 |
| 1.8. башка | 6554,9 |
| 2. Салым булмаган керемнәр | 36103,2 |
| 2.1. дәүләт һәм муниципаль милектәге мөлкәтне файдаланудан керемнәр | 9412,1 |
| 2.2. әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты ясаган өчен түләү | 310,2 |
| 2.3. башка керемнәр | 26380,9 |
|  |  |
| 4. Башка дәрәҗәдәге бюджетлардан, шул исәптән: | **347 065,5** |
| - дотацияләр | 0 |
| - субвенцияләр | 126562,5 |
| - субсидияләр | 205160,9 |
| - башка керемнәр | 14659,8 |
| - максатчан билгеләнеше булган субсидия, субвенцияләр һәм башка бюджетара трансфертларның калган калдыкларын кире кайтарудан алынган керемнәр, узган еллар | 1394,6 |
| - узган елларда субсидия, субвенция һәм максатчан билгеләнештәге башка бюджетара трансфертларның калдыкларын кире кайтару;  | -712,3 |
|  | **711033,8** |
| Җирле бюджет чыгымнары, шул исәптән: | 136283,4 |
| 1. Гомумдәүләт мәсьәләләре | 56063,6 |
| 2. торак-коммуналь хуҗалык | 2117,1 |
| 3. әйләнә-тирә мохитне саклау | 369396,5 |
| 4. мәгариф | 69224,2 |
| 5. мәдәният, кинематография һәм массакүләм мәгълүмат чаралары | 219,4 |
| 6. сәламәтлек | 16762,3 |
| 7. социаль сәясәт | 60967,3 |
| 8. башка чыгымнар | -81728,4 |

- «Кече һәм урта бизнес үсеше» 3.3.2 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

**«3.3.2. Кече һәм урта бизнес үсеше**

Кече һәм урта эшмәкәрлекнең Югары Ослан районы икътисадына керткән өлеше елдан-ел арта бара. Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының гомуми саны, эшләүчеләр саны һәм аның район икътисадында мәшгульләр саны арта. Җитештерелә торган продукция, эшләр һәм хезмәтләр күләме арта, яңа технологияләр кертү хисабына аларның ассортименты һәм сыйфаты яхшыра. Бюджетның барлык дәрәҗәләренә салым кертемнәре арта, эшмәкәрләрнең бизнесны цивилизацияле алып баруга омтылышлары арта бара.

Татарстанстат мәгълүматларына караганда, 2019 елның 1 гыйнварына район территориясендә 665 кече һәм урта эшмәкәрлек субъекты эшли, шуларның 425-шәхси эшмәкәр.

Эшмәкәрләрнең эшчәнлек өлкәсе – сәүдә (32%); мәгълүмат һәм элемтә өлкәсендә эшчәнлек (12%); төзелеш (10%); авыл хуҗалыгы (7%).

Югары Ослан муниципаль районының тулаем территориаль продуктында кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары өлеше 2015 елдан 2018 елга кадәр 26,8 дән 30,5 процентка кадәр арткан.

Таблица 10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Күрсәткечләр | 2015 (факт) | 2016 (факт)  | 2017 (факт) | 2018(факт) |
| КУЭ субъектлары саны, берәмлекләр  | 525 | 591 | 631 | 665 |
| Барлык предприятие һәм оешмалар хезмәткәрләренең исемлек буенча уртача саны (тышкы яраштыручыларсыз),% | 24,9 | 25,3 | 24,9 | 31,6 |
| КУЭ уртача айлык хезмәт хакы, сум. | 16 683,6 | 16 875,25 | 19 006,25 | 20645,4 |
| КУЭ әйләнеше, млн. сум. | 2864,2 | 3178,3 | 7981,0 | 7713,0 |
| Тулаем эчке продуктта КУЭ субъектлары өлеше, % | 26,8 | 27,4 | 28,5 | 30,5 |
| КУЭ субъектлары катнашкан конкурентлы сатып алулар өлеше, % | 19 | 16 | 34 | 91 |

Кече һәм урта эшкуарлыкны үстерүгә илдәге икътисадый вәзгыять һәм аның белән бәйле барлык муниципаль берәмлекләр өчен уртак проблемалар җитди йогынты ясый, аерым алганда:

- эшкуарлык эшчәнлеген уңышлы башлау өчен старт капиталы һәм һөнәри әзерлек булмау, шулай ук эшкуарлык эшчәнлеген үстерүгә акча булмау;

- кече һәм урта эшмәкәрлекнең начар инвестицион активлыгы;

-мөмкинлекләре чикләнгән куллану финанс-кредит механизмнарын тулыландыру өчен оборот капитал һәм, кагыйдә буларак, кредит оешмалары залог белән тәэмин итү өчен җитәрлек булмау;

- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының эшмәкәрлек эшчәнлеге буенча мәгълүмат җитәрлек дәрәҗәдә булмау, бигрәк тә авыл җирлекләрендә;

- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының финанс, милек ресурсларына керү мөмкинлеге чикләнгән;

- хокукый, финанс, салым законнары мәсьәләләрендә кече һәм урта эшкуарлыкның күп кенә җитәкчеләрен һәм белгечләрен һәм шәхси эшкуарларны әзерләүнең түбән дәрәҗәсе;

- һөнәри уку йортлары булмау сәбәпле, авыл җирлекләреннән яшьләр китү.

Эшкуарлык үсешенә йогынты ясый торган факторларны анализлау күрсәткәнчә, булган проблемаларны эшкуарлык субъектларының, аларның иҗтимагый берләшмәләренең, аңа ярдәм итү структураларының, дәүләт хакимиятенең башкарма органнары һәм җирле үзидарә органнарының берләштерелгән тырышлыгы һәм килешенгән гамәлләре белән хәл итәргә мөмкин. Озак вакытка исәпләнгән комплекслы һәм эзлекле якын килү зарур, ул чараларны тормышка ашыруны вакытында, ресурслар, башкаручыларга, шулай ук идарә итү һәм контроль процессын оештыруны тәэмин итә торган программа-максатчан ысулларны куллануны күздә тота.

Районда мондый предприятиеләр эшли:

1. «Таткрахмалпатока» АҖ Куралово бүлекчәсе, аны модернизацияләү өстәмә егәрлекләр кертергә мөмкинлек бирде. Завод куас сусыл концентраты һәм солод экстрактлары җитештерү, икмәк-күмәч, кондитер әйберләре, сыра һәм алкогольсез эчемлекләр җитештерүчеләр өчен ярымфабрикатлар җитештерү буенча махсуслашкан. Ул бөтен Россия буйлап, Молдова, Белоруссия һәм Польшага бара. ДЕКА («Никола» квас бренды), Пепсико Холдингс («Русский квас» бренды), Бочкарев сыра кайнату заводы («Андреич» бренды) кебек эре компанияләр завод продукциясен даими партнерлар һәм кулланучылар булып тора. 2018 елда предприятиедә гомуми бәясе 140 млн. 12,0 мең тонна булган киптерү-ашлык чистарту комплексы файдалануга тапшырылды, ул бүген районның гына түгел, күрше төбәкләрнең дә авыл хуҗалыгы предприятиеләреннән уңыш белән тулыландырыла.

2019 елда коры солод буенча еллык 6 мең тонна егәрлекле яңа солодовня төзелешен башлау өчен әзерлек эшләре алып барыла. Проектның фаразланган бәясе-2,5 млн. евро. 2020 елда файдалануга тапшыру күздә тотыла.

2018 ел нәтиҗәләре буенча җитештерелгән продукция күләме 294,4 млн. сум тәшкил итте, предприятиенең исемлек буенча уртача саны-92 кеше, хезмәт хакы фонды-36,1 млн. сум, уртача хезмәт хакы-32,7 мең сумнан артык.

Җирле бюджет хисабына предприятиегә керү юлы төзелгән, Рус Борнашы авылында күпер салынган.

Югары Ослан муниципаль районының җирле үзидарә органнары тарафыннан «Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Дәүләт торак фонды» НО белән Куралово авылында предприятие белгечләре өчен арендалы торак төзү буенча эш алып барыла, моның өчен җир участогы билгеләнгән инде.

2. «Югары Ослан агрофирмасы» сөт эшкәртү заводы, коры сөт, атланмай, төрле төрдәге спредлар, эчәргә яраклы сөт җитештерү һәм сату белән шөгыльләнә.

2018 елда заводта май цехы җиһазларын планлы яңарту үткәрелде, пастеризацияләнгән сөт һәм май җитештерү цехларын вентиляцияләү проекты эшләнде. Реконструкция эшләрен 2019 елда үткәрү планлаштырыла, 2017-2018 елларда сөт киптерү цехын модернизацияләү буенча проект эшләнгән һәм башлангыч эшләр башкарылган, алар үз эченә әзер продукция паркының өстәмә цехын һәм складын төзүне ала. Әлеге эшләр кысаларында төзелеш өчен мәйданчык әзерләнгән, цех бинасына фундамент ясалган, кирәкле җиһазлар алынган. Әлеге проектны тормышка ашыру эшкәртелә торган сөтнең тәүлеклек күләмен 25% ка арттырырга мөмкинлек бирәчәк, шулай ук өстәмә эш урыннары булдырачак. Цехны төзү эшләрен 2019 елга тәмамлау планлаштырыла.

2018 елда җитештерелгән продукция күләме 617,6 млн. сум тәшкил итте, хезмәткәрләрнең исемлек буенча уртача саны – 120дән артык кеше, хезмәт хакы фонды -23,2 млн. сум, уртача хезмәт хакы – 15,6 мең сум.

2018 елда җирле бюджет хисабына предприятиегә алып баручы Макыл авылындагы үзәк юл ремонтланды.

3. Шеланга кирпеч заводы - «Керамика-Синтез» - иң борынгы предприятиеләрнең берсе.

Җитештерү процессларын автоматлаштыру һәм заманча технологияләр ярдәмендә кирпеч заводы ел саен 15 миллион берәмлек шартлы кирпеч җитештерү куәтенә чыкты.

Бүген заводта «Фукс-ито» алдынгы технологиясе (интенсив киптерү һәм обжиг), Австриянең әйдәп баручы фирмасы, «Siemens» фирмасының программа идарәсе кулланыла. Җайга салу һәм контрольнең барлык автоматик функцияләре «Симантик» системасының заманча микропроцессорлары белән программа белән идарә итү ярдәмендә башкарыла. Кайбер операцияләр белән идарә итү кнопкалы җайланмалар ярдәмендә (кулдан режимы) башкарыла. Киптергечләр һәм мич белән идарә итү өчен клавиатуралы монитор каралган, алар ярдәмендә процесс белән визуаль идарә итү тәэмин ителә.

Завод продукциясе шәхси азкатлы йортлар һәм ярдәмче корылмалар (гаражлар, сарайлар, мунча) төзү өчен дә, шулай ук күп катлы торак комплекслар һәм җитештерү биналары төзү өчен дә кулланыла.

Югары Ослан муниципаль районы җирле үзидарә органнары хезмәткәрләре өчен элек төзелгән торакны закон белән яраштыру буенча күпьеллык проблеманы хәл итүдә предприятиегә зур ярдәм күрсәтте.

4. «Татагрохимсервис» АҖ юл-төзелеш һәм авыл хуҗалыгы ихтыяҗлары өчен известь чыгаручы Матюшино карьеры.

2018 елда җитештерелгән продукция күләме 59,7 млн. сум тәшкил итте, хезмәткәрләрнең исемлек буенча уртача саны – 40 тан артык кеше, хезмәт хакы фонды – 15,4 млн. сум, уртача хезмәт хакы – 26,2 мең сум.

Югары Ослан муниципаль районы җирле үзидарә органнары тарафыннан, яңа чимал ятмаларын үзләштерү максатыннан, Октябрьский авыл җирлегенең генераль планына үзгәрешләр кертелә.

5. 9 модель җитештерүче «Вельветте Марин» катерлар җитештерү заводы, үз конструкторлык бюросы һәм модель участогы, шулай ук бөтен Россия буенча һәм чит илләрдә алга киткән дилерлар челтәре бар.

Якындагы 3 елга планнарда – модель рәтен киңәйтү, җитештерү күләмен арттыру, яңа технологияләр куллану. Шулай ук кече суднолар сервисы хезмәтен ачу планлаштырыла, бу яңа эш урыннары булдырырга мөмкинлек бирәчәк.

2018 елда җитештерелгән продукция күләме 80,0 млн. сум тәшкил итте, хезмәткәрләрнең исемлек буенча уртача саны – 50 дән артык кеше, хезмәт хакы фонды – 16,1 млн. сум, уртача хезмәт хакы – 25,8 мең сум.

6. Аның продукциясе республикада гына түгел, аннан читтә дә киң таралган «Дивный берег» балык эшкәртү заводы. 2017 елның декабреннән башлап предприятие җитештерүне яңа мәйданчыкта туплады, моның өчен яңа җитештерү биналары төзелде.

2018 ел дәвамында заводта технологияләрне камилләштерү процессы бара – июньдә яңа корпус – балык җыю цехы файдалануга тапшырылды, берничә берәмлек заманча җиһазлар сатып алынды. Якын киләчәктә FSSC 22000 азык – төлек продуктларының куркынычсызлык менеджменты системасының халыкара сертификатын алу күздә тотыла. Өч елга планнарда - яңа бактериология лабораториясе төзү.

«Дивный берег» ҖЧҖ җитештерү эшчәнлеге белән беррәттән, өстәмә эш урыннары булдырып, «Осьминог» ваклап сату челтәрен үстерүне дәвам итә.

2018 елда җитештерелгән продукция күләме 860,2 млн. сум тәшкил итте, хезмәткәрләрнең исемлек буенча уртача саны – 180 кеше, хезмәт хакы фонды – 47,3 млн. сум, уртача хезмәт хакы – 20,0 мең сум.

7. «Геоник» фәнни-җитештерү фирмасы, ул скважина эчендәге нефть промыселы җайланмаларын эшләү, җитештерү һәм монтажлау белән шөгыльләнә. Бүгенге көндә «Геоник» НПФ партнерлары булып нефть сәнәгатенең «НК «Роснефть» ГАҖ, «Газпром нефть» ГАҖ, «Лукойл» ГАҖ кебек әйдәп баручы предприятиеләре тора.

**Кулланучылар базары үсеше**

 Кулланучылар базары динамик рәвештә үсә, яңа кибетләр ачыла һәм реконструкцияләнә. Челтәр кибетләре өстәмә эш урыннары булдыралар. Шулай итеп, район территориясендә өч челтәрле «Пятерочка» кибете, ике «Магнит», «Бәхетле» һәм «Фасоль» кибете ваклап сатубуенча сәүдә итә. Җәмәгать туклануы өлкәсе дә бер урында тормый, «Миләш» ҖЧҖ һәм «Зуров В.В.» ХП пекарняларында ассортимент киңәя, кондитер әйберләре әзерләү рецептурасы яңартыла. Яңа кафелар барлыкка килә, ашханәләр үз интерьерларын яхшырта.

Ел дәвамында Югары Ослан муниципаль районы территориясендә даими рәвештә авыл хуҗалыгы ярминкәләре үткәрелә, бу шәхси җитештерүчеләргә үз продукцияләрен сатуда һәм продукцияне сатуның өстәмә каналын булдыруда ярдәм итә.

2018 елның апрелендә район территориясендә «Югары Ослан» кулланучылар кооперативы оештырылды. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек Министрлыгы ярдәме белән 2 автолавка сатып алынды, алар расланган график нигезендә ерак торак пунктларда яшәүчеләрне беренче чиратта кирәкле товарлар белән тәэмин итә. Хәзерләү эшчәнлеген үстерү һәм күрсәтелә торган хезмәтләр исемлеген киңәйтү планында тора.

Югары Ослан муниципаль районы инициативасы буенча 2019 елда Егидерево авылында комплекслы хезмәт күрсәтүнең блок-модульле пункты төзеләчәк, ул кулланучылар кооперативына түләүсез файдалануга тапшырылачак.

 Таблица 11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Күрсәткеч исеме | 2015ел | 2016ел | 2017ел | 2018ел |
| Ваклап сатуның еллык әйләнеше, млрд.сум | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 2,4 |

Хәзерге вакытта Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы территориясендә Икътисади үсеш ноктасы булып Иннополис шәһәре тора, ул «Иннополис-югары технологияләр һәм инновацияләр шәһәре» исеме астында федераль әһәмияттәге флагман проекты булып тора,аның максаты-югары, шул исәптән мәгълүмати технологияләр өлкәсендә квалификацияле белгечләрнең сыйфатлы әзерлеген, югары тормыш дәрәҗәсен һәм эффектив эшен тәэмин итә торган уникаль экосистема буларак яңа шәһәр төзү.

Проектның актуальлеге түбәндәге факторларга бәйле:

- икътисадны диверсификацияләү һәм икътисадый үсешне тизләтү максатларында мәгълүмати технологияләр тармагын тизләтелгән рәвештә үстерү зарурилыгы;

- гамәлдәге мәгариф системасы югары технологияләр өлкәсендә, шул исәптән ІТ-ны да кертеп, кирәкле күләмдә югары квалификацияле белгечләр әзерли алмау;

- Россия Федерациясе субъектларында тормыш сыйфаты һәм иң югары квалификацияле белгечләр өчен мәгълүмати технологияләр өлкәсендә алдынгы халыкара үзәкләр белән көндәшлек итәргә мөмкинлек бирә торган эшкә урнашу мөмкинлекләре булмау.

Проект түбәндәге төп элементларны булдыру һәм үстерүне үз эченә ала:

1. Үзәк өлеше "Иннополис" техник-гамәлгә кертү тибындагы махсус икътисадый зонасы булган эшлекле инфраструктура ("Иннополис" МИЗ), анда булачак резидентлар өчен ташламалы салым ставкалары каралган. "Иннополис" МИЗ Иннополис шәһәре экосистемасының мөһим өлеше һәм аның инвестицион җәлеп итүчәнлегенең аерылгысыз өлеше булып тора, резидентлар өчен бизнес алып бару һәм аларның проектларын нәтиҗәле үстерү өчен уңай шартлар тудыра.

2. Бары тик югары технологияләр өлкәсендә генә белгечләр әзерләү буенча махсуслашкан "Иннополис" яңа университеты киләчәктә 5000 студентка исәпләнгән. "Иннополис" университеты яңа шәһәрнең интеллектуаль үзәге булачак һәм илебез инновацион индустриясен сыйфат ягыннан яңа дәрәҗәгә чыгару өчен югары квалификацияле кадрлар әзерләячәк. Халыкара дәрәҗәдәге университетта бакалавриат, магистратура һәм аспирантура программалары буенча югары технологияләр өлкәсендәге белгечләр белем алачак. Шулай ук мәктәп укучыларын югары уку йортына кадәр әзерләү һәм ІТ-компанияләр белгечләренең квалификациясен күтәрү курслары да каралган.

3. Иң заманча таләпләргә җавап бирүче торак һәм социаль инфраструктура, алар җәлеп итүнең иң мөһим факторларыннан берсе булачак һәм алар югары квалификацияле белгечләрне, шул исәптән мәгълүмати, технологияләр һәм чиктәш өлкәләрдә, аларның гаилә әгъзаларын җәлеп итү һәм тотып калуда иң мөһим факторларның берсе булачак.

Иннополис шәһәренә шәһәр округы статусы биреләчәк, ягъни Татарстан Республикасында өченче шәһәр округы булачак.

“Иннополис " проектының Гомумроссия нәтиҗәләре:

- икътисадны диверсификацияләү;

- Россия ИТ-тармагының конкуренциягә сәләтен арттыру;

- югары технологияләр өлкәсендәге белгечләр өчен эш урыннары санын арттыру;

- ИТ-белем бирү өлкәсендә специальләшкән халыкара исемле университет барлыкка килү хисабына илдә мәгарифне үстерү;

- мәгълүмати технологияләр өлкәсендә тикшеренүләр санын арттыру;

- инфраструктура һәм социаль тирәлек сыйфатының яңа стандартларын булдыру.

Иннополис шәһәрендә үсеп килүче яшьләр һәм талантлы белгечләр белән аралашу һәм аларны үстерү өчен уникаль тирәлек барлыкка киләчәк. Беренче сыйныф белгечләренең югары концентрациясе даими рәвештә яңа идеяләр булдырырга, яңа технологияләр эшләргә һәм аларны гамәлгә кертергә, инновацияне сынап карарга мөмкинлек бирәчәк.

Шул сәбәпле, әлеге стратегияне гамәлгә ашыру кысаларында инновацион идеяләр, проектлар һәм программалар турында фикер алышу өчен, Иннополис шәһәрен төп мәйданчык буларак куллану планлаштырыла. Иннополис экспертлар, дәүләт органнары, компанияләр, стартаплар, халыкара экспертлар берләшмәсе вәкилләре өчен республика мәйданчыгы булачак, анда яңа стратегик юнәлешләр эшләү, гамәлгә ашырыла торган дәүләт программаларын корректировкалау һәм эшләү, Татарстан Республикасының яңа флагман проектлары буенча тәкъдимнәр формалаштыру күздә тотыла.

Моның белән бәйле рәвештә стратегик планлаштыру һәм югары технологияле продукция җитештерүче буларак ЮМР алга таба күрү кысаларында Иннополис шәһәренең кече һәм урта бизнес белән кооперация проблемасын хәл итәргә кирәк».

- 3.3.3. бүлектә «Агросәнәгать комплексы» 2 абзацта п. 2 «ООО Агросәнәгать комплексы «Заволжье» (инвестор «АК Барс Холдинг»)» сүзләрен «ООО АФ «Югары Ослан» (инвестор «АО «Татагролизинг»)»;

- 3абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«Агросәнәгать комплексына авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрдән җир кишәрлекләре булган 47 крестьян-фермер хуҗалыгы, 21 крестьян-фермер хуҗалыгы (шуларның 4-гаилә фермасы), терлекчелек белән шөгыльләнүче КФХ «Ломовка» бер авыл хуҗалыгы тәэмин итү-сату кооперативы, шулай ук дача участокларыннан башка дүрт меңгә якын шәхси ярдәмче хуҗалык керә.»

- 5 абзацта «01.07. 2019 елга» сүзләрен өстәргә, «11539 баш мөгезле эре терлек, шул исәптән 3763 баш савым сыеры; 5037 баш дуңгыз; 36 баш ат. Тармакта 610 авыл кешесе эшли» сүзләрен «шул исәптән 3629 баш савым сыеры; 5020 баш дуңгыз; 96 баш ат. Тармакта 470 авыл кешесе эшли» сүзләре белән алыштырырга.

- 3.3.3. бүлектә «Агросәнәгать комплексы» 11таблицаны 12 таблица дип санарга һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

Таблица 12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Чара** | **Үтәлү вакыты** | **Җаваплы башкаручы** | **Инвестицияләр күләме (млн.сум)** | **Чыганак** |
| 1 | «Шәрәпов» ШЭ базасында эре мөгезле терлекләрнең ит токымнарын үстерү мәйданчыгы төзү белән бергә ит ярымфабрикатлары һәм казылык әйберләре җитештерү цехы белән терлек чалу цехын төзүне тәмамлау | 2020 елга кадәр | ИП «Шарапов» | 8,0 | Шәхси акчалары һәм кредитлар |
| 2 | Яшелчә (җиләк-җимеш)саклау урыны төзү белән җиләк-җимеш культуралары мәйданнарын киңәйтү эшен дәвам итү 2 мең тоннага | 2020 елга кадәр  | ООО «АФ Заря» | 5,0 | Кредит ресурслары |
| 3 | «Пашков» КФХ дуңгызчылык комплексының икенче чираты төзелешен тәмамлау | 2030 елга кадәр. | КФХ «Пашков» | 20,0 | Шәхси акчалары |
| 4 | 300 башка КФХ «Садриев» сарык фермасы төзү |  2020 елга кадәр | КФХ «Садриев» | 2,0 | Шәхси акчалары |

- 3.3.3. бүлеген «Агросәнәгать комплексы» 12 таблицаны 13 таблица дип санарга, 13таблицаны 14 таблица дим, 14 таблицаны 15 таблица дип санарга һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

 Таблица 13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **ЮМР АПК төп күрсәткечләрнең фараз күрсәткечләре** |
| **Күрсәткечләр**  | **2015** |  |  | **еллар** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Ашлык, тонна  | 31192 | 38579 | 40051 | 34809 | 39140 | 43050 | 49585 | 56604 | 59640 |
| Рапс, тонна | 100 | 204 | 128 | 819 | 756 | 975 | 1023 | 1056 | 1106 |
| Ашлыкка кукуруз  | 5778 | 10346 | 6774 | 6244 | 8400 | 9350 | 9357 | 10027 | 10354 |
| Көнбагыш | 2110 | 2519 | 3122 | 1292 | 3640 | 3975 | 4108 | 4256 | 4690 |
| Сөт, тонна | 17303 | 17312 | 17398 | 17717 | 18800 | 19200 | 19200 | 19250 | 19320 |
| Ит (терлек һәм кош) тонна | 2378 | 2741 | 2489 | 2561 | 2465 | 2475 | 2475 | 2480 | 2480 |
| шул исәптән мөгезле эре терлек | 1303 | 1326 | 1291 | 1244 | 1410 | 1425 | 1425 | 1430 | 1430 |
| Авыл хуҗалыгының барлык категорияләрендәге тулаем продукциясе гамәлдәге бәяләрдә, млн. сумнарда | 1207,7 | 1196,2 | 1067,0 | 1065,3 | 1428,8 | 1501,7 | 1578,3 | 1658,8 | 1743,4 |
| Авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерү индексы узган ел белән чагыштырганда %  | 98,8 | 95,7 | 86,2 | 98,0 | 102,4 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,1 |
| Авыл хуҗалыгы оешмаларында һәм КФХларда акчалата керем, мең сум | 1033700 | 1000100 | 1021200 | 988400 | 1150872 | 1164800 | 1220398 | 1257011 | 1307290 |
| Табыш, мең сум | 30709 | -48659 | -17632 | -94523 | 36618 | 38450 | 38900 | 39500 | 41200 |
| Уртача хезмәт хакы, сум | 15359 | 15948 | 16192 | 17519 | 22487 | 24735 | 26713 | 28850 | 30150 |
| Бюджеттан финанслау күләме, мең сум | 280700 | 204400 | 219800 | 206600 | 315932 | 325410 | 350000 | 350000 | 350000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Күрсәткечләр** | **Еллар** | **Күрсәткечнең максатчан әһәмияте** |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| Ашлык, тонна | 64842 | 69875 | 74952 | 78120 | 82840 | 85410 | 88000 | **88000** |
| Рапс, тонна | 1139 | 1190 | 1224 | 1277 | 1311 | 1365 | 1400 | **1400** |
| Ашлыкка кукуруз | 10686 | 10944 | 11016 | 11375 | 11960 | 12210 | 13020 | **13020** |
| Көнбагыш | 4788 | 4860 | 5149 | 5440 | 5733 | 6050 | 6325 | **6325** |
| Сөт, тонна | 19320 | 19376 | 19380 | 19450 | 19600 | 21000 | 22750 | **22750** |
| Ит (терлек һәм кош) тонна | 2477 | 2480 | 2480 | 2500 | 2500 | 2580 | 2600 | **2600** |
| шул исәптән мөгезле эре терлек | 1435 | 1435 | 1450 | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 | **1500** |
| Авыл хуҗалыгының барлык категорияләрендәге тулаем продукциясе гамәлдәге бәяләрдә, млн. сумнарда | 1832,3 | 1925,7 | 2023,9 | 2127,1 | 2235,6 | 2349,6 | 2469,4 | **2469,4** |
| Авыл хуҗалыгының барлык категорияләрендәге тулаем продукциясе чагыштырма бәяләрдә, мең сумнарда | 26220 | 27530 | 28910 | 32500 | 32500 | 34750 | 37189 | **37189** |
| Барлык категория хуҗалыкларда авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерү индексы, % | 103,2 | 103,2 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103,1 | **103,1** |
| Авыл хуҗалыгы оешмаларында һәм КФХ акчалата керем, мең сум | 1359582 | 1427561 | 1498939 | 1588876 | 1684209 | 1802103 | 1928251 | **1928251** |
| Табыш, мең сум | 42200 | 42250 | 43500 | 45500 | 44600 | 45700 | 50000 | **50000** |
| Уртача хезмәт хакы, сум | 32650 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | **33000** |
| Бюджеттан финанслау күләме, мең сум | 350000 | 360000 | 360000 | 380000 | 400000 | 450000 | 500000 | **500000** |

Таблица 14

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **ЮМР АПК терлекчелек өлкәсендә 2030 елга фараз күрсәткечләре** |
| **Күрсәткечләр** | **2015** | **Еллар** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Барлык категория хуҗалыкларда тулаем терлекчелек продукциясе гамәлдәге бәяләрдә, мең сумнарда | 765530 | 589400 | 627500 | 577100 | 900144 | 946071 | 994329 | 1045044 | 1098342 |
| Терлекчелек продукциясен җитештерү индексы, узган елга карата %  | 100,2 | 74,4 | 102,9 | 90,3 | 102,4 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,1 |
| Мөгезле эре терлекләрнең баш саны  | 11649 | 11589 | 11219 | 10645 | 12610 | 12865 | 12910 | 12910 | 12955 |
| шул исәптән сыерлар,  | 4480 | 4455 | 4413 | 4384 | 4656 | 4705 | 4705 | 4725 | 4725 |
| Сөт, тонна җитештерелгән | 17303 | 17312 | 17393 | 17726 | 18800 | 19200 | 19200 | 19250 | 19320 |
| Суюга җитештерелгән/сатылган, тонна  | 2378 | 2474 | 2256 | 2474 | 2465 | 2475 | 2475 | 2480 | 2480 |
| Эре мөгезле терлек  | 1303 | 1326 | 1291 | 1244 | 1410 | 1425 | 1425 | 1430 | 1430 |
| шул исәптән авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә һәм КФХ | 1303 | 1326 | 1291 | 1244 | 1410 | 1425 | 1425 | 1430 | 1430 |
| Терлек һәм кош-корт продуктлылыгы, гр | 648 | 652 | 607 | 612 | 738 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| бер сыердан савым, кг | 5052 | 4645 | 4600 | 4664 | 5485 | 5595 | 5600 | 5620 | 5650 |
| башлангыч баш терлеккә ит җитештерү, кг | 210 | 187 | 189 | 185 | 236 | 245 | 250 | 270 | 250 |
| бозаулар, баш алынды. | 4557 | 4646 | 4454 | 4582 | 4928 | 5076 | 5076 | 5100 | 5150 |
| 100 баш сыерга исәпләнгән бозаулар алынды. | 74 | 69 | 77 | 72 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Күрсәткечләр** | **Еллар** | **Күрсәткечнең максатчан әһәмияте** |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| Барлык категория хуҗалыкларда тулаем терлекчелек продукциясе гамәлдәге бәяләрдә, мең сумнарда | 991128 | 995520 | 1010160 | 1017480 | 1045296 | 1105320 | 1181448 | **1181448** |
| Терлекчелек продукциясен җитештерү индексы, узган елга карата %  | 103,2 | 103,2 | 103 | 103 | 103 | 103,1 | 103,2 | **103,2** |
| Мөгезле эре терлекләрнең баш саны  | 12955 | 13000 | 13100 | 13200 | 13300 | 13500 | 13500 | **13500** |
| шул исәптән сыерлар,  | 4745 | 4750 | 4750 | 4760 | 4760 | 4770 | 4800 | **4800** |
| Сөт, тонна җитештерелгән | 19320 | 19376 | 19380 | 19450 | 19600 | 21000 | 22750 | **22750** |
| Суюга җитештерелгән/сатылган, тонна  | 2477 | 2480 | 2478 | 2500 | 2500 | 2580 | 2600 | **2600** |
| Эре мөгезле терлек  | 1435 | 1435 | 1450 | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 | **1500** |
| шул исәптән авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә һәм КФХларда | 1435 | 1435 | 1450 | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 | **1500** |
| Терлек һәм кош-корт продуктлылыгы, гр | 750 | 750 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | **780** |
| бер сыердан савым, кг | 5680 | 5700 | 5750 | 5800 | 5850 | 6000 | 6200 | **6200** |
| башлангыч баш терлеккә ит җитештерү, кг | 270 | 270 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | **285** |
| бозаулар, баш алынды. | 5200 | 5250 | 5300 | 5350 | 5400 | 5450 | 5500 | **5500** |
| 100 баш сыерга исәпләнгән бозаулар алынды. | 85 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | **87** |

Таблица 15

|  |
| --- |
| **ЮМР АПК игенчелек өлкәсендә 2030 елга фараз күрсәткечләре** |
| **Күрсәткечләр** | **2015** | **Еллар** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Барлык категория хуҗалыкларда үсемлекчелек продукциясенең тулаем күләме гамәлдәге бәяләрдә, мең сумнарда | 442213 | 496300 | 439500 | 487200 | 528656 | 555629 | 583971 | 613756 | 645058 |
| Үсемлекчелек продукциясен җитештерү индексы, узган елга карата %  | 124 | 108,4 | 85,6 | 108,9 | 102,4 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,1 |
| Чәчү мәйданнары, га | 34327 | 37116 | 36077 | 31132 | 35700 | 35900 | 35950 | 36000 | 36050 |
| Бөртеклеләр | 18883 | 19170 | 17701 | 15796 | 20000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |
| Ашлыкка кукуруз | 1167 | 1942 | 1400 | 1126 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Рапс | 502 | 610 | 610 | 1072 | 630 | 650 | 660 | 660 | 670 |
| Көнбагыш | 2110 | 2815 | 4102 | 1952 | 2600 | 2650 | 2650 | 2660 | 2680 |
| Тулаем җыем, тонна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бөртеклеләр | 31192 | 38579 | 40051 | 34809 | 36000 | 37800 | 38850 | 39900 | 39900 |
| Ашлыкка кукуруз | 5778 | 10346 | 6774 | 6244 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 |
| Рапс | 100 | 204 | 128 | 819 | 756 | 975 | 1023 | 1056 | 1106 |
| Көнбагыш | 2110 | 2519 | 3122 | 1292 | 4810 | 5035 | 5035 | 5320 | 5360 |
| Һәр гектардан уңыш, центнер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бөртеклеләр | 15,5 | 20,1 | 20,2 | 22,0 | 18 | 18 | 18,5 | 18,5 | 19,0 |
| Ашлыкка кукуруз | 82,1 | 74,1 | 48,4 | 55,4 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Рапс | 2 | 3,3 | 2,1 | 7,6 | 12 | 15 | 15,5 | 16,0 | 16,5 |
| Көнбагыш | 18,2 | 8,9 | 7,6 | 12,4 | 18,5 | 19 | 19 | 20,0 | 20,0 |
| Элиталы орлыклар чәчелә торган мәйданның гомуми мәйданында чагыштырма авырлыгы, % | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Күрсәткечләр** | **Еллар** | **Күрсәткечнең максатчан әһәмияте** |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| Барлык категория хуҗалыкларда үсемлекчелек продукциясенең тулаем күләме гамәлдәге бәяләрдә, мең сумнарда | 677951 | 712509 | 748843 | 787027 | 827172 | 869352 | 913678 | **913678** |
| Үсемлекчелек продукциясен җитештерү индексы, узган елга карата %  | 103,2 | 103,2 | 103 | 103,0 | 103,0 | 103,1 | 103,2 | **103,2** |
| Чәчү мәйданнары, га | 36100 | 36100 | 36100 | 36100 | 36100 | 36100 | 36100 | **36100** |
| Бөртеклеләр | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | **21000** |
| Ашлыкка кукуруз | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | **1400** |
| Рапс | 670 | 680 | 680 | 690 | 690 | 700 | 700 | **700** |
| Көнбагыш | 2690 | 2700 | 2710 | 2720 | 2730 | 2750 | 2750 | **2750** |
| Тулаем җыем, тонна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бөртеклеләр | 42000 | 44100 | 44100 | 46200 | 46200 | 48300 | 52500 | **52500** |
| Ашлыкка кукуруз | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | **11900** |
| Рапс | 1139 | 1190 | 1224 | 1277 | 1311 | 1365 | 1400 | **1400** |
| Көнбагыш | 5380 | 5670 | 5691 | 5712 | 6006 | 6050 | 6325 | **6325** |
| Һәр гектардан уңыш, центнер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бөртеклеләр | 20 | 21,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 25,0 | **25,0** |
| Ашлыкка кукуруз | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | **85,0** |
| Рапс | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | **20,0** |
| Көнбагыш | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | **23,0** |
| Элиталы орлыклар чәчелә торган мәйданның гомуми мәйданында чагыштырма авырлыгы, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | **100** |

- 3.3.4 бүлекне «Агросәнәгать мәйданчыкларын булдыру һәм үстерү» түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«ЮМР икътисады үсеше өчен агросәнәгать мәйданчыклары төзелеше зур әһәмияткә ия.

Хәзерге вакытта яр буе Морквашы авыл җирлеге территориясендә М-7 «Волга» федераль трассасында уңайлы урнашкан сәнәгать зонасы булдырылды, ул республика башкаласыннан ерак түгел. Анда җирле бюджет хисабына су белән тәэмин итү челтәрләре үткәрелде, керү юллары төзелде һәм «Дивный берег» ҖЧҖ, «Вельветте Марин» ҖЧҖ, «НПФ Геоник» ҖЧҖ үз эшчәнлеген алып бара.

Әлеге предприятиеләр буенча керем 2018 елда миллиард сумнан артык тәшкил иткән, предприятиеләрдә эшләүчеләрнең гомуми саны 400 кеше тәшкил итә. Предприятиеләр экспорт юнәлешле, үз продукцияләрен Татарстан Республикасыннан читтә дә китерәләр.

Шул ук территориядә логистик хезмәтләр күрсәтү, автосервис хезмәтләре күрсәтү, тимер-бетон эшләнмәләр җитештерү буенча бизнес-проектларны тормышка ашыру өчен участоклар бүлеп бирелгән, бу эш урыннары санын 70 кешегә арттырырга мөмкинлек бирәчәк.

Районда авыл хуҗалыгы юнәлешендәге тагын бер мәйданчык булдыру буенча эш башланды. Моның өчен Воробьевка авылы янында бөтен кирәкле инфраструктурасы булган 8,7 га мәйданлы җир кишәрлеге билгеләнгән.

Территорияне алга таба үстерү, белгечләрне җәлеп итү һәм эш урыннарын саклап калу өчен арендалы торак төзү кирәк. Моның өчен җир кишәрлеге бар. Район бюджеты хисабына инженерлык челтәрләрен булдыру мөмкинлеге дә бар.

М-7-«Идел» трассасындагы авария хәлләре булмасын өчен, предприятие урнашкан территориядән зур йөк транспортына керү һәм чыгу өчен шартлар тудырырга кирәк.

Югары Ослан районы, әлеге мәсьәләне хәл итүнең мөһимлеген аңлап, «Федераль юл агентлыгының Идел-Нократ төбәге автомобиль юллары федераль идарәсе» ФКУ юлның әлеге участогында таралу полосаларын урнаштыру һәм тоткарлау буенча эш планына кертү үтенече белән мөрәҗәгать итте.

**Әлеге проектларны Югары Ослан муниципаль районы территориясендә тормышка ашыру ярдәм итәчәк:**

 1. Кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү;

 2. Барлыкка киләчәк производстволарда турыдан-туры ике йөздән артык яңа эш урыны булдыру;

 3. Аларны җитештерү процессына җәлеп итеп, Югары Ослан муниципаль районының крестьян-фермер хуҗалыкларында өстәмә эш урыннары булдыру юлы белән крестьян-фермер хуҗалыкларын үстерү, алар резидентлар белән хезмәттәшлек итәчәк, шулай ук гарантияле табыш алу юлы белән;

 4. Салым базасын арттыру, бюджет керемнәрен арттыру»;

* 1. 5 бүлектә «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының киләчәк сценар моделе» 15 таблицаны 16 таблица дип санарга һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

**«2030 елга кадәр Югары Ослан муниципаль районының социаль- икътисадый үсешенең фаразланган күрсәткечләре»**

| **Күрсәткеч исеме** | **Чор (еллар)** |
| --- | --- |
| ***2016*** | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028*** | ***2029*** | ***2030*** |
| Даими халык саны (ел башына) мең кеше (Иннополис шәһәрен исәпкә алмыйча) | 16,5 | 16,39 | 16,27 | 17,0 | 17,2 | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 19,0 | 19,2 |
| Даими халык саны (ел башына) мең кеше (Иннополис шәһәрен дә исәпкә алып) | 16,5 | 16,39 | 16,27 | 17,0 | 17,2 | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 |
| Тулай территориаль продукт-барлыгы, млн. сум. | 6318,5 | 6910,8 | 9633,7 | 10120,0 | 10611,4 | 11334,3 | 12129,7 | 12981,0 | 13412,8 | 13858,9 | 14302,4 | 14760,1 | 15232,4 | 15719,8 | 16222,9 |
| Чагыштырма бәяләрдә тулаем эчке продукт үсеше темпы | 107,4 | 105,4 | 130,0 | 101,3 | 102,0 | 103,1 | 103,2 | 103,2 | 101,3 | 101,3 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 |
| Үзләре җитештергән төяп җибәрелгән товарлар, үз көчләре белән башкарылган эшләр һәм күрсәтелгән хезмәтләр күләме, мең сум. | 2771717 | 3287679 | 2610749 | 2681518 | 2792099 | 3126594 | 3192252 | 3259289 | 3327734 | 3397617 | 3468967 | 3541815 | 3616194 | 3692134 | 3769668 |
| Барлык категория хуҗалыкларда да авыл хуҗалыгының тулаем продукциясе, тиешле еллар бәяләре белән, млн. сум (авыл хуҗалыгы формированиеләрендә) | 1196,2 | 1067,0 | 1064,3 | 1428,8 | 1501,7 | 1578,3 | 1658,8 | 1743,4 | 1832,3 | 1925,7 | 2023,9 | 2127,1 | 2235,6 | 2349,6 | 2469,4 |
| Финанслауның барлык чыганаклары хисабына төп капиталга инвестицияләр күләме, млн. сум. | 9935,5 | 2640,2 | 3766,7 | 4228,0 | 3427,4 | 6150,7 | 4175,0 | 13157,9 | 13263,2 | 13369,3 | 13476,2 | 13584,0 | 13692,7 | 13802,2 | 13912,6 |
| Хезмәткә түләү фонды, млн. сум (Иннополис шәһәрен исәпкә алмыйча) | 1104,4 | 1354,1 | 1434,3 | 1280,6 | 1356,1 | 1451,1 | 1552,6 | 1630,2 | 1756,0 | 1820,5 | 1886,9 | 1955,1 | 2025,4 | 2129,5 | 2204,5 |
| Хезмәткә түләү фонды, млн. сум(Иннополис шәһәрен исәпкә алып) | 2030,7 | 2489,1 | 3022,3 | 4810,5 | 5466,3 | 5986,1 | 6558,4 | 7017,5 | 7234,9 | 7456,4 | 7684,0 | 7917,6 | 8157,6 | 8403,9 | 8656,9 |
| Эшчеләрнең исемлек буенча уртача саны (кеше) (Иннополис шәһәрен исәпкә алмыйча) | 4352,3 | 4712,0 | 4486,0 | 4764,1 | 5045,2 | 5398,4 | 5776,3 | 5780,0 | 6100,0 | 6200,0 | 6300,0 | 6400,0 | 6500,0 | 6700,0 | 6800,0 |
| Эшчеләрнең исемлек буенча уртача саны (кеше) (Иннополис шәһәрен исәпкә алып) | 5392,0 | 5842,0 | 5927,0 | 8373,0 | 8764,0 | 8906,0 | 9054,0 | 9500,0 | 9600,0 | 9700,0 | 9800,0 | 9900,0 | 10000,0 | 10100,0 | 10200,0 |
| Уртача айлык хезмәт хакы (предприятиеләрнең тулы даирәсе буенча), сум (Иннополис шәһәрен исәпкә алмыйча) | 21150,0 | 23950,0 | 26644,0 | 22400,2 | 22399,2 | 22400,2 | 22399,0 | 23518,9 | 23989,3 | 24469,1 | 24958,5 | 25457,6 | 25966,8 | 26486,1 | 27015,8 |
| Уртача айлык хезмәт хакы (предприятиеләрнең тулы даирәсе буенча), сум (Иннополис шәһәрен исәпкә алып) | 31385,1 | 35503,9 | 42492,7 | 47877,4 | 51976,6 | 56012,3 | 60364,0 | 61571,3 | 62802,7 | 64058,8 | 65339,9 | 66646,7 | 67979,7 | 69339,3 | 70726,1 |
| Теркәлгән эшсезлек дәрәҗәсе чоры ахырына, % | 0,43 | 0,37 | 0,38 | 0,48 | 0,48 | 0,64 | 0,64 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |

- 5 бүлектә «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының киләчәк сценар моделе» 16 таблицаны 17 таблица дип санарга һәм түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

|  |
| --- |
| **«2030 елга кадәр Югары Ослан муниципаль районының фаразланган бюджет күрсәткечләре»**Мең сум. |
| **Күрсәткеч исеме** | **2016 ел** | **2017 ел** | **2018 ел** | **2019 ел** | **2020 ел** | **2025 ел** | **2030 ел** |
| **Җирле бюджет керемнәре** | **636067,7** | **655100,2** | **629305,4** | **574154,6** | **583622,8** | **878 868,7** | **1 126 111,1** |
| **Салым һәм салым булмаган** | **365095,5** | **308129,4** | **282239,9** | **264272,9** | **276012,2** | **322 611,1** | **398 772,5** |
| 1. Салым керемнәре | **312277,8** | **275932,3** | **246136,7** | **244213,9** | **256160,2** | **300 510,4** | **369 695,9** |
| 1.1. физик затлар кеременә салым  | 205914,0 | 159675,4 | 139221,5 | 132283,8 | 141478,4 | 217 651,1 | 279 109,3 |
| 1.2. аерым эшчәнлек төрләре өчен вмененный керемгә бердәм салым | 4670,8 | 4759,3 | 4286,3 | 4927,2 | 4764,0 | 8723,1 | 11 186,3 |
| 1.3. бердәм авыл хуҗалыгы салымы | 79,5 | 95,0 | 53,7 | 53,0 | 53,0 | 121,2 | 155,4 |
| 1.4. физик затлар милкенә салым | 2854,3 | 3804,8 | 4158,4 | 4942,1 | 5317,0 | 4 728,0 | 6 063,0 |
| 1.5. җир салымы | 55483,7 | 66000,9 | 51338,3 | 54249,1 | 54931,0 | 40 385,4 | 42 404,7 |
| 1.6. дәүләт пошлинасы | 1969,6 | 2234,6 | 1993,2 | 2263,0 | 2263,0 | 3 482,2 | 3 708,9 |
| 1.7. башка | 38184 | 33608,5 | 35177,0 | 35831,8 | 37331,8 | 19 580,0 | 19 580,0 |
| 1.8. салым салуның гадиләштерелгән системасын куллануга бәйле рәвештә алына торган салым | 3121,9 | 5753,8 | 9908,3 | 9663,9 | 10022,0 | 5 839,4 | 7 488,3 |
| 2. Салым булмаган керемнәр | **52817,7** | **32197,1** | **36103,2** | **20059,0** | **19852,0** | **22 100,7** | **29 076,6** |
| 2.1. дәүләт һәм муниципаль милектәге мөлкәтне файдаланудан керемнәр | 4645,3 | 12771,5 | 9412,1 | 19500,0 | 19500,0 | 6 938,5 | 8 897,7 |
| 2.2. әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты ясаган өчен түләү | 1303,9 | 440,5 | 310,2 | 209,0 | 352,0 | 1 737,4 | 2 227,9 |
| 2.3. башка керемнәр | 46868,5 | 18985,1 | 26380,9 | 350,0 | 0 | 13 424,9 | 17 950,9 |
| 3.Түләүсез керемнәр | **270972,2** | **346970,8** | **347065,5** | **309881,7** | **307610,6** | **556 257,6** | **727 338,6** |
| 3.1. дотацияләр |  |  |  | 26438,9 | 15610,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. субвенцияләр | 107982,0 | 108025,9 | 126562,5 | 128191,9 | 128373,9 | 112 155,2 | 112 155,2 |
| 3.3. субсидияләр | 144896,7 | 223262,3 | 205160,9 | 155250,9 | 163626,7 | 429 793,9 | 600 874,9 |
| 3.4.бюджетара трансфертлар | 28011,0 | 17901,2 | 14659,8 | 0 | 0 | 14 308,5 | 14 308,5 |
| 3.5. субсидия калдыкларын кире кайтару | -9917,5 | -2218,6 | 682,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 башка |  |  |  |  |  |   |   |
| Җирле бюджет чыгымнары | **555017,9** | **656986,3** | **711033,8** | **574154,6** | **583622,8** | **825 166,5** | **1 058 036,0** |
| 1. Гомумдәүләт мәсьәләләре | 110142,2 | 170119,8 | 136283,4 | 85835,6 | 85657,9 | 144 006,0 | 184 669,0 |
| 2.торак-коммуналь хуҗалык | 42266,0 | 31507,1 | 56063,6 | 15344,1 | 15622,1 | 54 032,9 | 69 290,2 |
| 3. әйләнә-тирә мохитне саклау | 89,4 | 3739,9 | 2117,1 | 6409,0 | 6552,0 | 1 737,4 | 2 227,9 |
| 4. мәгариф | 300787,3 | 328911,7 | 369396,5 | 340595,62 | 343040,22 | 469 627,5 | 602 236,6 |
| 5.милли куркынычсызлык | 2584,0 | 3053,2 | 5178,1 | 1752,5 | 1813,4 | 12 899,0 | 16 541,3 |
| 6.милли икътисад | 35227,4 | 48557,4 | 52215,1 | 40843,7 | 41732,3 | 52 136,0 | 66 857,6 |
| 7. милли оборона | 1323,4 | 1427,5 | 1575,1 | 1641,7 | 1647,3 | 2 124,9 | 2 724,9 |
| 8.мәдәният, кинематография һәм массакүләм мәгълүмат чаралары | 48824,6 | 59503,8 | 69224,2 | 71127,88 | 71753,78 | 78 277,8 | 100 381,2 |
| 9. сәламәтлек | 221,8 | 196,6 | 219,4 | 251,8 | 262,2 | 356,1 | 456,7 |
| 10. социаль сәясәт | 12910,4 | 8826,0 | 16762,3 | 6067,6 | 6151,5 | 8 659,4 | 11 104,5 |
| 11. физик культура һәм спорт | 169,3 | 214,0 | 294,1 | 2258,1 | 2258,1 | 837,4 | 1 073,9 |
| 12. массакүләм мәгълүмат чаралары | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 13.муниципаль бурычка хезмәт күрсәтү | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 14.бюджетара трансфертлар | 472,1 | 929,3 | 1704,9 | 2027 | 7132,0 | 472,1 | 472,1 |
| Профицит, дефицит (-) | 81049,8 | -1886,1 | -81728,4 | 0,0 | 0,0 | 53702,2 | 68075,1 |