****

 04.07.2022 № 24-318

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты турында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә

 Югары Ослан муниципаль районы Советы

 карар итте:

1. Югары Ослан муниципаль районы Советының 2012 елның 04 апрелендәге 25-239 номерлы карары белән расланган (2017 елның 17 мартындагы 21-217 номерлы үзгәрешләре белән) Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты турындагы Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
	1. Нигезләмәнең 4 статьясын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«4 статья. Башкарма комитет вәкаләтләре

Башкарма комитет:

1) Планлаштыру, бюджет, финанс һәм исәпкә алу өлкәсендә:

- Район бюджеты проектын, районның социаль-икътисадый үсеш стратегиясе проектын эшләүне тәэмин итә;

- Район бюджетын үтәүне, районның социаль-икътисадый үсеш стратегиясен гамәлгә ашыруны оештыра;

- Районның икътисады һәм социаль өлкәсе торышын характерлаучы статистик күрсәткечләр җыюны оештыра һәм күрсәтелгән дәүләт хакимияте органнарына Россия Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән тәртиптә мәгълүмат бирүне оештыра;

- Район бюджеты акчалары исәбеннән җирлекләрнең бюджет тәэмин ителеше дәрәҗәләрен тигезләүне тәэмин итә;

2) Район территориясендә муниципаль милеккә идарә итү, предприятиеләр, учреждениеләр һәм оешмалар белән үзара мөнәсәбәтләр өлкәсендә Район Советы билгеләгән тәртип нигезендә үз вәкаләтләре чикләрендә:

- Районның муниципаль милкендәге мөлкәт белән идарә итә, муниципаль милек объектларын төзү, сатып алу, алардан файдалану, кушу һәм арендалау мәсьәләләрен хәл итә;

- муниципаль мөлкәтне физик һәм юридик затларга, Россия Федерациясе дәүләт хакимияте органнарына, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарына һәм башка муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарына вакытлыча яисә даими файдалануга тапшыруны, Россия Федерациясе законнарында, Татарстан Республикасы законнарында, район Советы карарларында каралган тәртиптә башка алыш-бирешләр кылуны гамәлгә ашыра;

- муниципаль предприятиеләр һәм учреждениеләр төзи, аларның эшчәнлек максатларын, шартларын һәм тәртибен билгели, аларның уставларын раслый, муниципаль учреждениеләрне финанслауны тәэмин итә, муниципаль учреждениеләрне һәм предприятиеләрне үзгәртеп кору һәм бетерү мәсьәләләрен хәл итә, контракт нигезендә билгели һәм аларның җитәкчеләрен биләгән вазыйфасыннан азат итә;

- муниципаль милектәге предприятиеләр, оешмалар белән Районның икътисадый һәм социаль үсешендә хезмәттәшлек турында килешүләр төзи; район территориясендә халыкка хезмәт күрсәтү өлкәсендә төрле милек рәвешләрендәге предприятиеләр төзүгә ярдәм итә;

 - муниципаль заказны формалаштыра, урнаштыра, муниципаль заказның үтәлешен тикшереп тора, Район ихтыяҗлары өчен каралган материаль һәм финанс чараларын кулланып, заказчы булып тора;

- Россия Федерациясенең “Кулланучылар хокукларын яклау турында” 1992 елның 7 февралендәге 2300-1 номерлы Законында каралган кулланучылар хокукларын яклау чараларын гамәлгә ашыра.

3) Территориаль планлаштыру, җирдән һәм башка табигый ресурслардан файдалану, әйләнә-тирә табигать мохитен саклау өлкәсендә:

- районның, авыл җирлекләренең территориаль планлаштыру документлары проектларын, районның, авыл җирлекләренең башка шәһәр төзелеше документларын эшли һәм аны гамәлгә ашыруны тәэмин итә, әлеге проектлар буенча иҗтимагый фикер алышулар үткәрә;

- Район территориясендә гамәлгә ашырыла торган шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең мәгълүмат системаларын алып бара;

- Район муниципаль милкендәге җирләрдән рациональ файдалануны һәм саклауны планлаштыра һәм оештыра;

- ул, шул исәптән сатып алу юлы белән дә, законнарда билгеләнгән тәртиптә, Район территориясендә җир кишәрлекләре бирә һәм ала;

- халыкка экологик хәл турында хәбәр итә, тиешле органнарга предприятиеләрнең, учреждениеләрнең, оешмаларның әйләнә-тирә мохиткә куркыныч тудыручы, табигатьтән файдалану турындагы законнарны бозучы гамәлләре турында хәбәр итә;

- әйләнә-тирә мохитне саклау буенча җирлекара характердагы чараларны оештыра;

- көнкүреш һәм сәнәгать калдыкларын утильләштерүне һәм эшкәртүне оештыра;

- Район территориясендә дәвалау-савыктыру урыннарын һәм җирле әһәмияттәге курортларны үстерүне һәм саклауны тәэмин итә;

4) Төзелеш, транспорт һәм элемтә өлкәсендә:

- Район территориясендә торак төзелеше өчен шартлар тудыруны тәэмин итә;

- гомуми файдаланудагы автомобиль юлларыннан, күперләрдән һәм федераль һәм республика әһәмиятендәге башка транспорт-инженерлык корылмаларыннан тыш торак пунктлар, күперләр һәм башка транспорт корылмалары арасында гомуми файдаланудагы автомобиль юлларын тотуны һәм төзүне тәэмин итә;

- халыкка транспорт хезмәте күрсәтү өчен шартлар тудыра һәм муниципаль транспорт оешмаларын төзү яисә шартнамә башлангычларында хосусый һәм башка транспорт предприятиеләрен һәм оешмаларын транспорт белән тәэмин итү юлы белән район чикләрендә җирлекләр арасында халыкка транспорт хезмәте күрсәтүне оештыруны тәэмин итә;

- Район чикләрендә торак пунктлар арасында халыкка хезмәт күрсәтүче җәмәгать транспорты тукталышы маршрутларын, хәрәкәт графигын, урыннарын раслый яисә килештерә;

- район чикләрендәге торак пунктлар чикләреннән тыш җәмәгать транспорты тукталышлары өчен бирелгән урыннарны төзекләндерүне тәэмин итә;

- җирлекләрне элемтә хезмәтләре белән тәэмин итү өчен шартлар тудыра;

5) Торак-коммуналь, көнкүреш, сәүдә һәм башка хезмәт күрсәтү өлкәсендә:

- Район чикләрендә җирлекләрне электр һәм газ белән тәэмин итүне оештыра;

- Район составына керүче җирлекләрне җәмәгать туклануы, сәүдә һәм көнкүреш хезмәте күрсәтү хезмәтләре белән тәэмин итү өчен шартлар тудыра;

- җирлекләргә китапханә хезмәте күрсәтүне оештыра (китапханә коллекторын хезмәт күрсәтүләр белән тәэмин итү);

- ритуаль хезмәтләр күрсәтүне оештыра һәм җирлекара күмү урыннарын карап тотуны тәэмин итә;

6) Мәгариф һәм сәламәтлек саклау өлкәсендә:

- төп гомуми белем бирү программалары буенча һәркем өчен мөмкин булган һәм түләүсез башлангыч гомуми, төп гомуми, урта (тулы) гомуми белем бирүне оештыра, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары вәкаләтләренә кертелгән белем бирү процессын финанс ягыннан тәэмин итү вәкаләтләреннән тыш;

- район территориясендә өстәмә белем һәм түләүсез мәктәпкәчә белем бирүне оештыра, шулай ук каникуллар вакытында балаларның ялын оештыра;

- йөклелек чорында, бала тапканда һәм бала тапканнан соң Район территориясендә амбулатор-поликлиника һәм хастаханә учреждениеләрендә ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү, (санитар-авиация ярдәменнән тыш) беренчел медицина-санитария ярдәме күрсәтүне оештыруны тәэмин итә;

7) Гражданнарның хокукларын һәм ирекләрен саклау, законлылыкны тәэмин итү, халыкны һәм территорияне гадәттән тыш хәлләрдән яклау өлкәсендә:

- Район территориясендә законнарның, дәүләт хакимияте органнары һәм җирле үзидарә органнары актларының үтәлешен, гражданнарның хокукларын һәм ирекләрен саклауны тәэмин итә;

 - билгеләнгән тәртиптә, шул исәптән судта яки арбитраж судында, җирле үзидарә органнарының һәм дәүләт вазыйфаи затларының, предприятиеләрнең, учреждениеләрнең, оешмаларның хокукларын бозучы актларына карата шикаять бирә;

- федераль закон нигезендә муниципаль милициянең җәмәгать тәртибен саклауны оештыруны тәэмин итә;

- Район чикләрендә гадәттән тыш хәлләр нәтиҗәләрен кисәтүдә һәм бетерүдә катнаша;

- гражданнар оборонасы, халыкны һәм район территориясен табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән яклау буенча чаралар уздыруны оештыра һәм тәэмин итә; гадәттән тыш хәлләрне бетерү өчен финанс һәм матди ресурсларның җирле резервларын булдыруны тәэмин итә;

- үз вәкаләтләре чикләрендә һәм билгеләнгән тәртиптә халыкка гадәттән тыш хәлләр барлыкка килү куркынычы яки барлыкка килү турында үз вакытында хәбәр итүне һәм мәгълүмат җиткерүне тәэмин итә;

- су объектларында кешеләрнең куркынычсызлыгын тәэмин итү, аларның тормышын һәм сәламәтлеген саклау буенча чараларны тормышка ашыруны тәэмин итә;

- опека һәм попечительлекне гамәлгә ашыра;

- җирле референдумны әзерләүне һәм уздыруны, Район чикләрен үзгәртү, Районны үзгәртеп кору мәсьәләләре буенча тавыш бирүне оештыру һәм матди-техник тәэмин итүне гамәлгә ашыра;

- хокук бозуларны профилактикалау өлкәсендә “Россия Федерациясендә хокук бозуларны профилактикалау системасы нигезләре турында” 2016 елның 23 июнендәге 182-ФЗ номерлы Федераль законда каралган чараларны гамәлгә ашыра;

- террорчылыкны профилактикалау, шулай ук аның чагылышларын минимальләштерү һәм (яисә) юкка чыгару өлкәсендә муниципаль программалар эшли һәм гамәлгә ашыра;

- террорчылыкның асылын һәм аның иҗтимагый куркынычын аңлату, шулай ук гражданнарда террорчылык идеологиясен кабул итмәү, шул исәптән мәгълүмати материаллар, басма продукция тарату, аңлату эше һәм башка чаралар үткәрү юлы белән мәгълүмати-пропаганда чаралары оештыра һәм үткәрә;

- террорчылыкны профилактикалау, шулай ук федераль башкарма хакимият органнары һәм (яисә) Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары тарафыннан оештырыла торган аның чагылышларын минимальләштерү һәм (яисә) бетерү чараларында катнаша;

- муниципаль милектәге яисә җирле үзидарә органнары карамагындагы объектларның террорчылыктан сакланышына карата таләпләрнең үтәлешен тәэмин итә;

- террорчылыкны профилактикалауда катнашу мәсьәләләре буенча, шулай ук аның нәтиҗәләрен Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнарына минимальләштерүдә һәм (яисә) юкка чыгаруда катнашу мәсьәләләре буенча тәкъдимнәр җибәрә;

- террорчылыкны профилактикалауда катнашу, шулай ук аның нәтиҗәләрен минимальләштерүдә һәм (яисә) юкка чыгаруда катнашу буенча җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыра;

- исерек, наркотик яисә башка токсик исерек затларга ярдәм күрсәтү чараларын күрә;

- шәһәр һәм авыл торак пунктларыннан читтәге муниципаль районнар чикләрендә янгын куркынычсызлыгының беренчел чараларын тәэмин итә.

8) Районның җирле үзидарә органнарына федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары белән тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен башкару өлкәсендә:

- административ комиссия төзү буенча вәкаләтле орган була, рәис урынбасарын, җаваплы сәркатип һәм административ комиссия әгъзаларын билгели, аның эш регламентын раслый;

- дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен бирелгән матди һәм финанс чараларын исәпкә алып бара һәм тиешле файдалануны тәэмин итә;

- федераль законнарда һәм Татарстан Республикасы законнарында билгеләнгән тәртиптә тапшырылган дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру турында хисаплар тапшыра;

- Район Советы карарлары нигезендә район җирле үзидарә органнары карамагындагы матди ресурслардан һәм финанс чараларыннан үзләренә тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен өстәмә файдалануны тәэмин итә;

- Район Советы күрсәтелгән вәкаләтләрне гамәлгә ашыруда катнашу хокукын гамәлгә ашыру турында карар кабул иткән очракта, федераль законнар нигезендә аларга тапшырылмаган дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруда катнаша.

9) башка вәкаләтләр:

- җирлекләрнең архив фондларын саклауны да кертеп, муниципаль архивны булдыруны һәм аны карап торуны тәэмин итә;

- үз вәкаләтләре чикләрендә федераль законнар нигезендә халыкара һәм тышкы икътисадый элемтәләрне гамәлгә ашыра;

 - кануннарда, әлеге Устав тарафыннан кертелгән вәкаләтләрдән тыш, Район Советы карарлары белән Район Советы, Район Башлыгы яисә Районның башка җирле үзидарә органнары компетенциясенә карата Районның җирле әһәмияттәге мәсьәләләре буенча башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыра»;

1.2. Нигезләмәнең 6 статьясындагы 3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«3. Район Башкарма комитеты җитәкчесе вазыйфасына кандидатларның булырга тиеш:

 - югары һөнәри белем;

- кимендә ике ел муниципаль хезмәт стажы яисә белгечлек, әзерлек юнәлеше буенча кимендә биш ел эш стажы;

- оешма җитәкчесе яисә җитәкче урынбасары, яисә дәүләт органы, яисә җирле үзидарә органы вазыйфаларында яисә аларның структур бүлекчәләре җитәкчеләренең вазыйфаларында кимендә биш ел идарә эшчәнлеге тәҗрибәсе;

- район Советы карары белән билгеләнә торган Башкарма комитет җитәкчесенең вазыйфаи бурычларын үтәү өчен кирәкле күләмдә эшлекле сыйфатлар һәм күнекмәләр;

Нигезләмәнең 6 статьясындагы 7 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«7. Конкурс комиссиясе әгъзаларының яртысы - район Советы, ә икенче яртысы Татарстан Республикасының иң югары вазыйфаи заты тарафыннан билгеләнә»;

1.4. Нигезләмәнең 7 статьясындагы 1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«1. Район Башкарма комитеты җитәкчесе белән килешү ул затны Район Башкарма комитеты җитәкчесе вазыйфасына билгеләү турында карар кабул иткән Район Советы вәкаләтләре чорына төзелә (яңа чакырылыш Район Советы эшли башлаган көнгә кадәр), әмма кимендә ике елга”.

Нигезләмәнең 8 статьясын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«8 статья. Башкарма комитет җитәкчесе вәкаләтләре

Башкарма комитет җитәкчесе:

1. Башкарма комитет эшчәнлегенә бер башлангыч принципларында җитәкчелек итә һәм Районның Башкарма комитеты үз компетенциясенә керә торган вәкаләтләрне үтәгән өчен шәхси җаваплылык тота;
2. Район Советы, Район Башлыгы, Районның башка җирле үзидарә органнары һәм башка муниципаль берәмлекләр, дәүләт хакимияте органнары, гражданнар һәм оешмалар белән мөнәсәбәтләрдә Район Башкарма Комитетын тәкъдим итә;
3. район бюджеты проектларын һәм аның үтәлеше турында хисапларны Район Советы каравына тәкъдим итә;
4. Район Советы каравына Районның комплекслы социаль-икътисади үсеш планнары һәм программалары проектларын һәм аларның үтәлеше турында хисапларны тәкъдим итә;
5. Район Советы раславына Район Башкарма комитеты структурасы проектын кертә, муниципаль учреждениеләрнең структурасын һәм штат расписаниесен раслый;
6. Район Башлыгы белән килештереп, Башкарма комитет Җитәкчесе урынбасарларын билгеләп куя һәм вазыйфаларыннан азат итә, алар арасында вазыйфаларны бүлә, муниципаль хезмәткәрләрне һәм Район Башкарма комитетының башка хезмәткәрләрен вазыйфага билгели һәм вазыйфадан азат итә, аларның эшчәнлеген контрольдә тота, аларга карата кызыксындыру һәм дисциплинар җаваплылык чаралары күрә;
7. расланган бюджет нигезендә үз вәкаләтләре чикләрендә Район акчалары белән эш итә;
8. Район Башкарма комитеты тарафыннан федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары белән җирле үзидарә органнарына тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыра һәм (яисә) гамәлгә ашыруны тәэмин итә, аларны үтәү өчен персональ җавап тота; тиешле законнар нигезендә һәм үтәү йөзеннән тапшырылган дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга бәйле мәсьәләләр буенча хокукый актлар чыгара;
9. Район Башкарма комитеты компетенциясенә кертелгән җирле әһәмияттәге мәсьәләләр буенча хокукый актлар, шулай ук Район Башкарма комитеты эшен оештыру мәсьәләләре буенча хокукый актлар чыгара;
10. Район Советы тарафыннан контрольгә алына һәм хисап тота, Район Советына үзенең эшчәнлеге һәм Башкарма комитет эшчәнлеге, шул исәптән Совет тарафыннан куелган мәсьәләләрне хәл итү турында еллык отчетлар тәкъдим итә;
11. Россия Федерациясе гражданлыгын туктату яисә чит ил гражданлыгы Россия Федерациясе халыкара шартнамәсендә катнашучы чит ил гражданлыгы турында район башлыгына хәбәр итә, аның нигезендә чит ил гражданы җирле үзидарә органнарына сайланган булырга хокуклы, яисә чит дәүләт гражданлыгы (подданствосы) алырга йә чит дәүләт территориясендә яшәү хокукын раслаучы бүтән документ яисә чит ил гражданы, Россия Федерациясе халыкара шартнамәсе нигезендә җирле үзидарә органнарына сайланган булырга хокукы булган чит ил гражданы, аңа бу хакта билгеле булган көнне, әмма Россия Федерациясе гражданлыгы йә чит ил гражданлыгы туктатылган яисә чит ил гражданлыгы (гражданлыгы) алынган көннән алып биш эш көненнән дә соңга калмыйча, яки әлеге пунктта каралган документның төрен яисә башка документны алу хокукын раслаган очракта;
12. дәүләт һәм башка органнарда Районның мәнфәгатьләрен тәэмин итү һәм яклау чараларын күрә, Башкарма комитет исеменнән судка гариза бирә, ышанычнамәләр тапшыра;
13. Район Башкарма комитеты органнары турындагы нигезләмәләрнең проектларын Район Советы раславына тәкъдим итә;
14. муниципаль учреждение җитәкчеләрен вазыйфага билгели һәм вазыйфадан азат итә;
15. законнар, әлеге Устав, Район Советы карарлары һәм төзелгән контракт нигезендә башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыра»;

1.6. Нигезләмәнең 9 пунктындагы 9 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«9) Россия Федерациясе гражданлыгын яки чит ил гражданлыгын туктату - аның нигезендә чит ил гражданы җирле үзидарә органнарына сайланырга, чит ил гражданлыгы (ярдәмгә алу) яисә чит ил гражданы яисә чит ил гражданы территориясендә даими яшәү хокукын раслаучы башка документ булырга хокуклы, аның нигезендә чит ил гражданы җирле үзидарә органнарына сайланырга, чит ил гражданы яисә Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсе нигезендә җирле үзидарә органнарына сайланырга хокуклы булган чит ил гражданы яисә чит ил гражданының даими яшәү хокукын раслаучы башка документ булырга, әгәр Россия Федерациясенең халыкара килешүендә башкасы каралмаган булса;

1.7. Нигезләмәнең 9 статьясындагы 2 пунктын түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә:

«Район Башкарма комитеты җитәкчесе белән контракт «Коррупциягә каршы көрәш турында» 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон, «Дәүләт вазыйфаларын биләүче затларның һәм башка затларның чыгымнарының аларның керемнәренә туры килүен тикшереп тору турында» 2012 елның 3 декабрендәге 230-ФЗ номерлы Федераль закон, «Аерым категория затларга Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачу һәм аларга ия булу, кулдагы акча һәм кыйммәтләрне саклауны, чит ил финанс инструментларына ия булуны һәм (яки) алардан файдалануны тыю турында» 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, коррупциягә каршы тору турында Россия Федерациясе законнары нигезендә тапшырыла торган керемнәр, чыгымнар, милек һәм милек характерындагы йөкләмәләр турында белешмәләрнең дөреслеген һәм тулылыгын тикшерү нәтиҗәсендә Татарстан Республикасы Президенты гаризасы нигезендә, чикләүләр, тыюлар үтәлмәү, вазыйфалар үтәлмәүгә бәйле рәвештә, суд тәртибендә өзелергә мөмкин .

Район Башкарма комитеты җитәкчесе вәкаләтләре вакытыннан алда туктатылган яисә суд карары буенча сак астына алу яки вазыйфасыннан вакытлыча читләштерү рәвешендә процессуаль мәҗбүр итү чаралары кулланылган очракта, аның вәкаләтләрен вакытлыча Район Башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары башкара»;

1.8. Нигезләмәнең 21 статьясындагы 8 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«8. Муниципаль норматив һәм норматив булмаган хокукый актларны рәсми бастырып чыгару (халыкка җиткерү) «Волжская новь» район газетасында хокукый акт текстын бастырып чыгару, яисә хокукый акт текстын Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында аларны кабул иткән көннән алып ун көн эчендә урнаштыру юлы белән гамәлгә ашырыла.

Муниципаль норматив һәм норматив булмаган хокукый актлар рәсми басылып чыгудан (халыкка җиткерүдән) тыш, Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре Порталында Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырылырга мөмкин»;

1.9. Нигезләмәнең 21 статьясындагы 10 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«10. Җирле үзидарә органнарының, муниципаль предприятиеләрнең һәм учреждениеләрнең хокукый статусын билгели торган, шул исәптән хокукый актлар рәвешендә рәсмиләштерелгән кеше һәм граждан хокукларына, ирекләренә һәм бурычларына кагылышлы муниципаль норматив хокукый актлар, шул исәптән җирле референдумда кабул ителгән карарлар, Район Башлыгы тарафыннан Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары регистрына кертү өчен Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына җибәрелә.

Муниципаль берәмлек гамәлгә куйган оешмаларның хокукый статусын билгели торган кеше һәм граждан хокукларына, ирекләренә һәм бурычларына кагыла торган муниципаль норматив хокукый актлар, шулай ук җирле үзидарә органнары арасында төзелә торган килешүләр рәсми басылып чыкканнан (халыкка җиткерелгәннән) соң үз көченә керә

2. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты турындагы Нигезләмәнең текстын яңа редакциядә расларга. (1 нче кушымта)

3. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында һәм Татарстан Республикасының хокукый мәгълүматның рәсми порталында урнаштырырга.

4. Әлеге Карарның үтәлешен тикшереп торуны Югары Ослан муниципаль районы Советының Законлылык, хокук тәртибе һәм регламенты буенча даими комиссиясенә йөкләргә.

Совет рәисе урынбасары,

Югары Ослан муниципаль районы Башлыгы урынбасары С.В. Осянин

 Татарстан Республикасы

 Югары Ослан муниципаль районы

 Советының 2022 елның 4 июленнән

 № 24-318 карарына

 1 кушымта

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы

Башкарма комитеты турында Нигезләмә

Әлеге Нигезләмә “Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында” 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, “Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, Югары Ослан муниципаль районы Уставы нигезендә Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты эшчәнлеген оештыруның гомуми хокукый, оештыру һәм икътисадый принципларын билгели.

Статья 1. Район Башкарма комитетының хокукый нигезе

Районның Башкарма комитеты үз эшчәнлеген Россия Федерациясе Конституциясе, федераль законнар, Татарстан Республикасы Конституциясе, Татарстан Республикасы законнары, район Уставы, әлеге Нигезләмә нигезендә оештыра.

Статья 2. Районның Башкарма комитеты - Районның җирле үзидарә башкарма-күрсәтмә органы

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Башкарма комитеты (алга таба - Районның Башкарма комитеты) район җирле үзидарәсенең башкарма-күрсәтмә органы булып тора.

2. Башкарма комитетның рәсми исеме - Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты.

3. Районның Башкарма комитеты район Советы, район Башлыгы, район Башлыгы урынбасары һәм район халкы алдында хисап тота һәм аның контролендә.

4. Федераль закон һәм Устав нигезендә Районның Башкарма комитетына юридик зат хокуклары бирелә.

5. Район Советы карары белән юридик зат хокуклары белән шулай ук район Башкарма комитеты структурасы нигезендә аның аерым органнарына да бирелергә мөмкин.

6. Районның Башкарма комитетының район гербы сурәте төшерелгән мөһере, бланклары һәм үз атамалары бар.

7. Районның Башкарма комитеты район исеменнән мөлкәти һәм башка хокукларны һәм бурычларны сатып алырга һәм гамәлгә ашырырга, судта ышанычлыксыз чыгыш ясарга хокуклы.

8. Районның Башкарма комитеты идарә итү функцияләрен гамәлгә ашыру өчен төзелә торган муниципаль казна учреждениесе булып тора һәм федераль законнарда билгеләнгән тәртиптә юридик зат буларак дәүләт теркәвенә алынырга тиеш.

9. Район Башкарма комитеты эшчәнлеген тәэмин итүгә чыгымнар Район бюджетында Россия Федерациясе бюджетлары чыгымнары классификациясе нигезендә аерым юл белән карала.

Статья 3. Районның Башкарма комитеты структурасы

1. Башкарма комитет структурасы Башкарма комитет җитәкчесе тәкъдиме буенча Район Советы тарафыннан раслана.

2. Район Башкарма комитеты структурасына Башкарма комитет җитәкчесе, аның урынбасарлары, тармак (функциональ) һәм (яисә) Башкарма комитетның территориаль органнары керә.

3. Район Башкарма комитеты органнары Район Советы раслый торган нигезләмәләр нигезендә эш итә.

4. Район Башкарма комитеты эшчәнлегендә ярдәм күрсәтү, җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне аның компетенциясенә кертелгән мәсьәләләрне хәл итү буенча килешенгән бурычларны хәл итү өчен Башкарма комитет рәисе карары белән координация, эксперт һәм башка киңәш бирү (консультатив) органнары төзелергә мөмкин. Күрсәтелгән органнар Район Башкарма комитеты структурасына керми. Аларда эш җәмәгать башлангычларында алып барыла.

Статья 4. Башкарма комитет вәкаләтләре

Башкарма комитет:

1) планлаштыру, бюджет, финанс һәм исәпкә алу өлкәсендә:

- Район бюджеты проектын, районның социаль-икътисадый үсеш стратегиясе проектын эшләүне тәэмин итә;

- Район бюджетын үтәүне, районның социаль-икътисадый үсеш стратегиясен гамәлгә ашыруны оештыра;

- Районның икътисады һәм социаль өлкәсе торышын характерлаучы статистик күрсәткечләр җыюны оештыра һәм күрсәтелгән дәүләт хакимияте органнарына Россия Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән тәртиптә мәгълүмат бирүне оештыра»;

- район бюджеты акчалары исәбеннән җирлекләрнең бюджет тәэмин ителеше дәрәҗәләрен тигезләүне тәэмин итә;

2) район территориясендә муниципаль милеккә идарә итү, предприятиеләр, учреждениеләр һәм оешмалар белән үзара мөнәсәбәтләр өлкәсендә Район Советы билгеләгән тәртип нигезендә үз вәкаләтләре чикләрендә:

- Районның муниципаль милкендәге мөлкәт белән идарә итә, муниципаль милек объектларын төзү, сатып алу, алардан файдалану, кушу һәм арендалау мәсьәләләрен хәл итә;

- муниципаль мөлкәтне физик һәм юридик затларга, Россия Федерациясе дәүләт хакимияте органнарына, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарына һәм башка муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарына вакытлыча яисә даими файдалануга тапшыруны, Россия Федерациясе законнарында, Татарстан Республикасы законнарында, район Советы карарларында каралган тәртиптә башка алыш-бирешләр кылуны гамәлгә ашыра;

- муниципаль предприятиеләр һәм учреждениеләр төзи, аларның эшчәнлек максатларын, шартларын һәм тәртибен билгели, аларның уставларын раслый, муниципаль учреждениеләрне финанслауны тәэмин итә, муниципаль учреждениеләрне һәм предприятиеләрне үзгәртеп кору һәм бетерү мәсьәләләрен хәл итә, контракт нигезендә билгели һәм аларның җитәкчеләрен биләгән вазыйфасыннан азат итә;

- муниципаль милектәге предприятиеләр, оешмалар белән Районның икътисадый һәм социаль үсешендә хезмәттәшлек турында килешүләр төзи; район территориясендә халыкка хезмәт күрсәтү өлкәсендә төрле милек рәвешләрендәге предприятиеләр төзүгә ярдәм итә;

 - муниципаль заказны формалаштыра, урнаштыра, муниципаль заказның үтәлешен тикшереп тора, Район ихтыяҗлары өчен каралган материаль һәм финанс чараларын кулланып, заказчы булып тора;

- Россия Федерациясенең “Кулланучылар хокукларын яклау турында” 1992 елның 7 февралендәге 2300-1 номерлы Законында каралган кулланучылар хокукларын яклау чараларын гамәлгә ашыра.

3) территориаль планлаштыру, җирдән һәм башка табигый ресурслардан файдалану, әйләнә-тирә табигать мохитен саклау өлкәсендә:

- районның, авыл җирлекләренең территориаль планлаштыру документлары проектларын, районның, авыл җирлекләренең башка шәһәр төзелеше документларын эшли һәм аны гамәлгә ашыруны тәэмин итә, әлеге проектлар буенча иҗтимагый фикер алышулар үткәрә;

- Район территориясендә гамәлгә ашырыла торган шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең мәгълүмат системаларын алып бара;

- Район муниципаль милкендәге җирләрдән рациональ файдалануны һәм саклауны планлаштыра һәм оештыра;

- ул, шул исәптән сатып алу юлы белән дә, законнарда билгеләнгән тәртиптә, Район территориясендә җир кишәрлекләре бирә һәм ала;

- халыкка экологик хәл турында хәбәр итә, тиешле органнарга предприятиеләрнең, учреждениеләрнең, оешмаларның әйләнә-тирә мохиткә куркыныч тудыручы, табигатьтән файдалану турындагы законнарны бозучы гамәлләре турында хәбәр итә;

- әйләнә-тирә мохитне саклау буенча җирлекара характердагы чараларны оештыра;

- көнкүреш һәм сәнәгать калдыкларын утильләштерүне һәм эшкәртүне оештыра;

- Район территориясендә дәвалау-савыктыру урыннарын һәм җирле әһәмияттәге курортларны үстерүне һәм саклауны тәэмин итә;

4) төзелеш, транспорт һәм элемтә өлкәсендә:

- Район территориясендә торак төзелеше өчен шартлар тудыруны тәэмин итә;

- гомуми файдаланудагы автомобиль юлларыннан, күперләрдән һәм федераль һәм республика әһәмиятендәге башка транспорт-инженерлык корылмаларыннан тыш торак пунктлар, күперләр һәм башка транспорт корылмалары арасында гомуми файдаланудагы автомобиль юлларын тотуны һәм төзүне тәэмин итә;

- халыкка транспорт хезмәте күрсәтү өчен шартлар тудыра һәм муниципаль транспорт оешмаларын төзү яисә шартнамә башлангычларында хосусый һәм башка транспорт предприятиеләрен һәм оешмаларын транспорт белән тәэмин итү юлы белән район чикләрендә җирлекләр арасында халыкка транспорт хезмәте күрсәтүне оештыруны тәэмин итә;

- Район чикләрендә торак пунктлар арасында халыкка хезмәт күрсәтүче җәмәгать транспорты тукталышы маршрутларын, хәрәкәт графигын, урыннарын раслый яисә килештерә;

- район чикләрендәге торак пунктлар чикләреннән тыш җәмәгать транспорты тукталышлары өчен бирелгән урыннарны төзекләндерүне тәэмин итә;

- җирлекләрне элемтә хезмәтләре белән тәэмин итү өчен шартлар тудыра;

5) торак-коммуналь, көнкүреш, сәүдә һәм башка хезмәт күрсәтү өлкәсендә:

- Район чикләрендә җирлекләрне электр һәм газ белән тәэмин итүне оештыра;

- Район составына керүче җирлекләрне җәмәгать туклануы, сәүдә һәм көнкүреш хезмәте күрсәтү хезмәтләре белән тәэмин итү өчен шартлар тудыра;

- җирлекләргә китапханә хезмәте күрсәтүне оештыра (китапханә коллекторын хезмәт күрсәтүләр белән тәэмин итү);

- ритуаль хезмәтләр күрсәтүне оештыра һәм җирлекара күмү урыннарын карап тотуны тәэмин итә;

6) мәгариф һәм сәламәтлек саклау өлкәсендә:

- төп гомуми белем бирү программалары буенча һәркем өчен мөмкин булган һәм түләүсез башлангыч гомуми, төп гомуми, урта (тулы) гомуми белем бирүне оештыра, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары вәкаләтләренә кертелгән белем бирү процессын финанс ягыннан тәэмин итү вәкаләтләреннән тыш;

- район территориясендә өстәмә белем һәм түләүсез мәктәпкәчә белем бирүне оештыра, шулай ук каникуллар вакытында балаларның ялын оештыра;

- йөклелек чорында, бала тапканда һәм бала тапканнан соң Район территориясендә амбулатор-поликлиника һәм хастаханә учреждениеләрендә ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү, (санитар-авиация ярдәменнән тыш) беренчел медицина-санитария ярдәме күрсәтүне оештыруны тәэмин итә;

7) гражданнарның хокукларын һәм ирекләрен саклау, законлылыкны тәэмин итү, халыкны һәм территорияне гадәттән тыш хәлләрдән яклау өлкәсендә:

- Район территориясендә законнарның, дәүләт хакимияте органнары һәм җирле үзидарә органнары актларының үтәлешен, гражданнарның хокукларын һәм ирекләрен саклауны тәэмин итә;

 - билгеләнгән тәртиптә, шул исәптән судта яки арбитраж судында, җирле үзидарә органнарының һәм дәүләт вазыйфаи затларының, предприятиеләрнең, учреждениеләрнең, оешмаларның хокукларын бозучы актларына карата шикаять бирә;

- федераль закон нигезендә муниципаль милициянең җәмәгать тәртибен саклауны оештыруны тәэмин итә;

- Район чикләрендә гадәттән тыш хәлләр нәтиҗәләрен кисәтүдә һәм бетерүдә катнаша;

- гражданнар оборонасы, халыкны һәм район территориясен табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән яклау буенча чаралар уздыруны оештыра һәм тәэмин итә; гадәттән тыш хәлләрне бетерү өчен финанс һәм матди ресурсларның җирле резервларын булдыруны тәэмин итә;

- үз вәкаләтләре чикләрендә һәм билгеләнгән тәртиптә халыкка гадәттән тыш хәлләр барлыкка килү куркынычы яки барлыкка килү турында үз вакытында хәбәр итүне һәм мәгълүмат җиткерүне тәэмин итә;

- су объектларында кешеләрнең куркынычсызлыгын тәэмин итү, аларның тормышын һәм сәламәтлеген саклау буенча чараларны тормышка ашыруны тәэмин итә;

- опека һәм попечительлекне гамәлгә ашыра;

- җирле референдумны әзерләүне һәм уздыруны, район чикләрен үзгәртү, Районны үзгәртеп кору мәсьәләләре буенча тавыш бирүне оештыру һәм матди-техник тәэмин итүне гамәлгә ашыра;

- хокук бозуларны профилактикалау өлкәсендә “Россия Федерациясендә хокук бозуларны профилактикалау системасы нигезләре турында” 2016 елның 23 июнендәге 182-ФЗ номерлы Федераль законда каралган чараларны гамәлгә ашыра;

- террорчылыкны профилактикалау, шулай ук аның чагылышларын минимальләштерү һәм (яисә) юкка чыгару өлкәсендә муниципаль программалар эшли һәм гамәлгә ашыра;

- террорчылыкның асылын һәм аның иҗтимагый куркынычын аңлату, шулай ук гражданнарда террорчылык идеологиясен кабул итмәү, шул исәптән мәгълүмати материаллар, басма продукция тарату, аңлату эше һәм башка чаралар үткәрү юлы белән мәгълүмати-пропаганда чаралары оештыра һәм үткәрә;

- террорчылыкны профилактикалау, шулай ук федераль башкарма хакимият органнары һәм (яисә) Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары тарафыннан оештырыла торган аның чагылышларын минимальләштерү һәм (яисә) бетерү чараларында катнаша;

- муниципаль милектәге яисә җирле үзидарә органнары карамагындагы объектларның террорчылыктан сакланышына карата таләпләрнең үтәлешен тәэмин итә;

- террорчылыкны профилактикалауда катнашу мәсьәләләре буенча, шулай ук аның нәтиҗәләрен Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнарына минимальләштерүдә һәм (яисә) юкка чыгаруда катнашу мәсьәләләре буенча тәкъдимнәр җибәрә;

- террорчылыкны профилактикалауда катнашу, шулай ук аның нәтиҗәләрен минимальләштерүдә һәм (яисә) юкка чыгаруда катнашу буенча җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыра;

- исерек, наркотик яисә башка токсик исерек затларга ярдәм күрсәтү чараларын күрә;

- шәһәр һәм авыл торак пунктларыннан читтәге муниципаль районнар чикләрендә янгын куркынычсызлыгының беренчел чараларын тәэмин итү

8) Районның җирле үзидарә органнарына федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары белән тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен башкару өлкәсендә:

- административ комиссия төзү буенча вәкаләтле орган була, рәис урынбасарын, җаваплы сәркатип һәм административ комиссия әгъзаларын билгели, аның эш регламентын раслый;

- дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен бирелгән матди һәм финанс чараларын исәпкә алып бара һәм тиешле файдалануны тәэмин итә;

- федераль законнарда һәм Татарстан Республикасы законнарында билгеләнгән тәртиптә тапшырылган дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру турында хисаплар тапшыра;

- Район Советы карарлары нигезендә район җирле үзидарә органнары карамагындагы матди ресурслардан һәм финанс чараларыннан үзләренә тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен өстәмә файдалануны тәэмин итә;

- Район Советы күрсәтелгән вәкаләтләрне гамәлгә ашыруда катнашу хокукын гамәлгә ашыру турында карар кабул иткән очракта, федераль законнар нигезендә аларга тапшырылмаган дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруда катнаша.

9) башка вәкаләтләр:

- җирлекләрнең архив фондларын саклауны да кертеп, муниципаль архивны булдыруны һәм аның карап торуны тәэмин итә;

- үз вәкаләтләре чикләрендә федераль законнар нигезендә халыкара һәм тышкы икътисадый элемтәләрне гамәлгә ашыра;

 - кануннарда, әлеге Устав тарафыннан кертелгән вәкаләтләрдән тыш, Район Советы карарлары белән Район Советы, Район Башлыгы яисә Районның башка җирле үзидарә органнары компетенцияләренә караган Районның җирле әһәмияттәге мәсьәләләр буенча башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыра;

Статья 5. Район Башкарма комитеты җитәкчесе

1. Башкарма комитетны Район Башкарма комитеты җитәкчесе җитәкли.

2. Район Башкарма комитеты җитәкчесе әлеге вазыйфага контракт буенча билгеләнүче Район җирле үзидарәсенең вазыйфаи заты булып тора.

3. Район Башкарма комитеты җитәкчесе үз вәкаләтләрен даими нигездә башкара.

4. Башкарма комитет җитәкчесе, мөгаллимлек, фән һәм башка иҗат эшчәнлегеннән тыш, башка түләүле эшчәнлек белән шөгыльләнергә хокуксыз. Шул ук вакытта мөгаллимлек, фәнни һәм башка иҗади эшчәнлек, әгәр Россия Федерациясенең халыкара килешүендә яисә Россия Федерациясе законнарында башкача каралмаган булса, бары тик чит илләр, халыкара һәм чит ил оешмалары, чит ил гражданнары һәм гражданлыгы булмаган затлар хисабына гына финанслана алмый. Башкарма комитет җитәкчесе, Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсендә яисә Россия Федерациясе законнарында башкасы каралмаган булса, идарә органнары, попечительләр яки күзәтү советлары, чит ил коммерциячел булмаган хөкүмәтнеке булмаган оешмаларының һәм Россия Федерациясе территориясендә эшләүче аларның структур бүлекчәләренең башка органнары составына керергә хокуксыз.

5. Аерым оештыру-боеру функцияләрен гамәлгә ашыру өчен Районның Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасарларга ия. Район Башкарма комитеты җитәкчесе вакытлыча булмаганда (авыруы яки отпускы белән бәйле) яки аның вәкаләтләре вакытыннан алда туктатылган очракта, үз вазыйфаларын башкару мөмкинлеге булмаса, район Башкарма комитеты җитәкчесенең урынбасарларының берсе вазифаларын билгеләнгән вәкаләтләр нигезендә башкара.

Статья 6. Башкарма комитет җитәкчесен билгеләү тәртибе

1. Район Башкарма комитеты җитәкчесе итеп билгеләнү конкурс нигезендә уздырыла.

2. Башкарма комитет җитәкчесе өчен контракт шартлары Район Советы тарафыннан раслана. Федераль закон яисә Татарстан Республикасы законы белән Районның җирле үзидарә органнарына тапшырылган очракта контракт мәҗбүри тәртиптә Татарстан Республикасы законы белән билгеләнгән шартларга кертелә.

3. Район Башкарма комитеты җитәкчесе вазыйфасына кандидатларда булырга тиеш:

- район Советы карары белән билгеләнә торган белгечлек буенча югары һөнәри белем яки белгечлек буенча башка югары һөнәри белем;

- тиешле вазыйфаи төркемнең муниципаль вазыйфаларында яисә аларга тиңләштерелгән дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларында кимендә ике ел муниципаль хезмәт стажы яки белгечлек буенча кимендә биш ел эш стажы;

- җитәкче, оешма җитәкчесе урынбасарының, дәүләт органының, җирле үзидарә органының, шулай ук аларның структур бүлекчәләре җитәкчеләренең вазыйфаларында кимендә биш ел идарә итү эшчәнлеге тәҗрибәсе;

- Район Советы карары белән билгеләнә торган Башкарма комитет җитәкчесенең вазифаи бурычларын үтәү өчен кирәкле күләмдә эшлекле сыйфатлар һәм күнекмәләр.

4. Район Башкарма комитеты җитәкчесе вазыйфасын биләүгә конкурс район Советы Уставында һәм карарында билгеләнгән тәртиптә уздырыла.

5. Конкурс шартлары, аны уздыру датасы, вакыты һәм урыны турында белешмәләр, контракт проекты конкурс уздырылган көнгә кадәр 20 көннән дә соңга калмыйча массакүләм мәгълүмат чараларында бастырып чыгарылырга тиеш.

6. Конкурсны үткәрү өчен конкурс комиссиясе төзелә. Конкурс комиссиясе әгъзаларының гомуми саны Район Советы тарафыннан билгеләнә.

7. Конкурс комиссиясе әгъзаларының яртысы - район Советы, ә икенче яртысы Татарстан Республикасының иң югары вазыйфаи заты тарафыннан билгеләнә.

8. Башкарма комитет җитәкчесе вазыйфасына конкурс нәтиҗәләре буенча конкурс комиссиясе тәкъдим иткән кандидатлар арасыннан Район Советы тарафыннан билгеләнә.

9. Район Башкарма комитеты җитәкчесе белән килешү район Башлыгы тарафыннан төзелә.

Статья 7. Районның Башкарма комитеты җитәкчесе вәкаләтләре чоры

1. Районның Башкарма комитеты җитәкчесе белән контракт, ул затны Район Башкарма комитеты җитәкчесе вазыйфасына билгеләү турында карар кабул иткән Район Советы вәкаләтләре чорына төзелә (яңа чакырылыш Район Советы эшли башлаган көнгә кадәр), әмма кимендә ике елга.

2. Район Советы вәкаләтләре чоры тәмамлангач, Район Башкарма комитеты җитәкчесе үз вәкаләтләрен гамәлгә ашыруны тиешле тәртиптә Район Башкарма комитетының яңа җитәкчесе билгеләнгәнчегә кадәр дәвам итә.

Статья 8. Башкарма комитет җитәкчесе вәкаләтләре

Башкарма комитет җитәкчесе:

1. Башкарма комитет эшчәнлегенә бер башлангыч принципларында җитәкчелек итә һәм Районның Башкарма комитеты үз компетенциясенә керә торган вәкаләтләрне үтәгән өчен шәхси җаваплылык тота;
2. Район Советы, Район Башлыгы, Районның башка җирле үзидарә органнары һәм башка муниципаль берәмлекләр, дәүләт хакимияте органнары, гражданнар һәм оешмалар белән мөнәсәбәтләрдә Район Башкарма комитетын тәкъдим итә;
3. Район бюджеты проектларын һәм аның үтәлеше турында хисапларны Район Советы каравына тәкъдим итә;
4. Район Советы каравына Районның комплекслы социаль-икътисади үсеш планнары һәм программалары проектларын һәм аларның үтәлеше турында хисапларны тәкъдим итә;
5. Район Советы раславына Район Башкарма комитеты структурасы проектын кертә, муниципаль учреждениеләрнең структурасын һәм штат расписаниесен раслый;
6. Район Башлыгы белән килештереп, Башкарма комитет Җитәкчесе урынбасарларын билгеләп куя һәм вазыйфаларыннан азат итә, алар арасында вазыйфаларны бүлә, муниципаль хезмәткәрләрне һәм Район Башкарма комитетының башка хезмәткәрләрен вазыйфага билгели һәм вазыйфадан азат итә, аларның эшчәнлеген контрольдә тота, аларга карата кызыксындыру һәм дисциплинар җаваплылык чаралары күрә;
7. расланган бюджет нигезендә үз вәкаләтләре чикләрендә Район акчалары белән эш итә;
8. Район Башкарма комитеты тарафыннан федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары белән җирле үзидарә органнарына тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыра һәм (яисә) гамәлгә ашыруны тәэмин итә, аларны үтәү өчен персональ җавап тота; тиешле законнар нигезендә һәм үтәү йөзеннән тапшырылган дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга бәйле мәсьәләләр буенча хокукый актлар чыгара;
9. Район Башкарма комитеты компетенциясенә кертелгән җирле әһәмияттәге мәсьәләләр буенча хокукый актлар, шулай ук Район Башкарма комитеты эшен оештыру мәсьәләләре буенча хокукый актлар чыгара;
10. Район Советы тарафыннан контрольгә алына һәм хисап тота, Район Советына үзенең эшчәнлеге һәм Башкарма комитет эшчәнлеге, шул исәптән Совет тарафыннан куелган мәсьәләләрне хәл итү турында еллык отчетлар тәкъдим итә;
11. Россия Федерациясе гражданлыгын туктату яисә чит ил гражданлыгы Россия Федерациясе халыкара шартнамәсендә катнашучы чит ил гражданлыгы турында район башлыгына хәбәр итә, аның нигезендә чит ил гражданы җирле үзидарә органнарына сайланган булырга хокуклы, яисә чит дәүләт гражданлыгы (подданствосы) алырга йә чит дәүләт территориясендә яшәү хокукын раслаучы бүтән документ яисә чит ил гражданы, Россия Федерациясе халыкара шартнамәсе нигезендә җирле үзидарә органнарына сайланган булырга хокукы булган чит ил гражданы, аңа бу хакта билгеле булган көнне, әмма Россия Федерациясе гражданлыгы йә чит ил гражданлыгы туктатылган яисә чит ил гражданлыгы (гражданлыгы) алынган көннән алып биш эш көненнән дә соңга калмыйча, яки әлеге пунктта каралган документның төрен яисә башка документны алу хокукын раслаган очракта;
12. дәүләт һәм башка органнарда Районның мәнфәгатьләрен тәэмин итү һәм яклау чараларын күрә, Башкарма комитет исеменнән судка гариза бирә, ышанычнамәләр тапшыра;
13. Район Башкарма комитеты органнары турындагы нигезләмәләрнең проектларын Район Советы раславына тәкъдим итә;
14. муниципаль учреждение җитәкчеләрен вазыйфага билгели һәм вазыйфадан азат итә;
15. башка вәкаләтләрне законнар, әлеге Устав, Район Советы карарлары һәм төзелгән контракт нигезендә гамәлгә ашыра.

Статья 9. Район Башкарма комитеты җитәкчесе вәкаләтләре вакытыннан алда туктатылу

1. Башкарма комитет җитәкчесе вәкаләтләре түбәндәге очракларда вакытыннан алда туктатыла:

1) үлем;

2) үз теләге белән отставка;

3) әлеге статьяның 2 пункты нигезендә контрактны өзү;

4) гамәлдәге законнар нигезендә вазыйфасыннан ваз кичү;

5) суд тарафыннан хокуктан файдалануга сәләтсез яисә хокуктан файдалану сәләте чикләнгән дип танылса;

6) суд тарафыннан хәбәрсез югалган дип танылса яисә вафат дип игълан ителсә;

7) аңа карата судның гаепләү карары законлы көченә керү;

8) Россия Федерациясеннән даими яшәү урынына чыгу;

9) Россия Федерациясе гражданлыгы яки чит ил гражданлыгы - Россия Федерациясе халыкара шартнамәсендә катнашучы чит ил гражданлыгы, аның нигезендә чит ил гражданы җирле үзидарә органнарына сайланган булырга хокуклы, чит дәүләт гражданлыгы яисә Россия Федерациясе халыкара шартнамәсе нигезендә Россия Федерациясе гражданы йә чит ил гражданы территориясендә даими яшәү хокукын раслаучы бүтән документ яисә чит ил гражданы, әгәр Россия Федерациясе халыкара шартнамәсендә башкача каралмаган булса, җирле үзидарә органнарына сайланган булырга хокуклы;

10) хәрби хезмәткә чакыру яисә аны алыштыра торган альтернатив граждан хезмәтенә юллама;

11) Районны федераль кануннар нигезендә гамәлгә ашырыла торган үзгәртеп корганда, шулай ук район бетерелгән очракта;

12) район чикләрен үзгәртү нәтиҗәсендә килеп чыккан сайлаучыларның саны 25 проценттан күбрәк арту;

2. Башкарма комитет җитәкчесе белән контракт яклар килешүе буенча яисә гариза нигезендә суд тәртибендә өзелергә мөмкин:

1) җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итүгә кагылышлы өлештә контракт шартларын бозуга бәйле рәвештә - Район Советы яисә Район Башлыгы;

2) Татарстан Республикасы Президенты - контракт шартларын Районның җирле үзидарә органнарына федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары белән тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга кагылышлы өлешендә бозуга бәйле рәвештә;

3) Башкарма комитет җитәкчесе - Районның җирле үзидарә органнары һәм (яисә) Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары контракты шартлары бозылуга бәйле рәвештә.

Район Башкарма комитеты җитәкчесе белән контракт «Коррупциягә каршы көрәш турында» 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль закон, «Дәүләт Вазыйфаларын биләүче затларның һәм башка затларның чыгымнарының аларның керемнәренә туры килүен тикшереп тору турында» 2012 елның 3 декабрендәге 230-ФЗ номерлы Федераль закон, «Аерым категория затларга Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит ил банкларында счетлар (кертемнәр) ачу һәм аларга ия булу, кулдагы акча һәм кыйммәтләрне саклауны, чит ил финанс инструментларына ия булуны һәм (яки) алардан файдалануны тыю турында» 2013 елның 7 маендагы 79-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, коррупциягә каршы тору турында Россия Федерациясе законнары нигезендә тапшырыла торган керемнәр, чыгымнар, милек һәм милек характерындагы йөкләмәләр турында белешмәләрнең дөреслеген һәм тулылыгын тикшерү нәтиҗәсендә Татарстан Республикасы Президенты гаризасы нигезендә, чикләүләр, тыюлар үтәлмәү, вазыйфалар үтәлмәүгә бәйле рәвештә, суд тәртибендә өзелергә мөмкин.

Район Башкарма комитеты җитәкчесе вәкаләтләре вакытыннан алда туктатылган яисә суд карары буенча сак астына алу яки вазыйфасыннан вакытлыча читләштерү рәвешендә процессуаль мәҗбүр итү чаралары кулланылган очракта, аның вәкаләтләрен вакытлыча Район Башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары башкара.

Статья 10. Район Советының, Район Башлыгының һәм Район Башкарма комитетының үзара хезмәттәшлеге нигезләре

1. Устав, Район Советы, Район Башлыгы һәм Башкарма комитеты билгеләнгән вәкаләтләрне бүлешү нигезендә үз вәкаләтләрен мөстәкыйль башкаралар.

2. Район Советы һәм Районның Башкарма комитеты районның икътисадый һәм социаль үсеше процесслары белән нәтиҗәле идарә итү максатларында һәм аның халкы мәнфәгатьләрендә законнарда, Уставта билгеләнгән рәвешләрдә хезмәттәшлек итәргә тиеш.

3. Район Советы һәм Районның Башкарма комитеты кабул ителгән хокукый актларны имза салынганнан соң җиде көн эчендә бер-берсенә юллыйлар.

4. Район Советы, Район Башлыгы Башкарма комитет җитәкчесенә район Башкарма комитеты җитәкчесенең хокукый актларны кабул итү, бетерү, үзгәртү яисә тулыландыру турындагы тәкъдиме белән мөрәҗәгать итәргә хокуклы, шулай ук аларга суд тәртибендә шикаять бирергә хокуклы.

5. Район Башкарма комитеты җитәкчесе Район Советы, Район Башлыгына район Советының хокукый актларын кабул итү, бетерү, үзгәртү яисә тулыландыру турындагы тәкъдим белән мөрәҗәгать итәргә хокуклы, шулай ук аларга суд тәртибендә шикаять бирергә хокуклы.

6. Район Башлыгы Район Башкарма комитеты җитәкчесенә Район Советының эш планнарын һәм Район Советы карарлары проектларын район Советы Регламентында билгеләнгән тәртиптә җибәрә.

7. Район Советы һәм аның органнары утырышларында, район Башлыгы үткәрә торган утырышларда Район Башкарма комитеты җитәкчесе, аның урынбасарлары яисә аларның вәкаләтле затлары киңәш бирү тавышы хокукына ия булып катнашырга хокуклы. Район Башкарма комитетының вазыйфаи затлары, язма чакыру булганда, район Советы утырышларында катнашырга тиеш.

8. Район Башкарма комитеты җитәкчесе үткәрә торган утырышларда район Башлыгы, район Советы депутатлары катнашырга хокуклы.

9. Районның икътисади һәм социаль үсеше процесслары белән нәтиҗәле идарә итү максатларында һәм аның халкы мәнфәгатьләрендә районның җирле үзидарә органнарына районның җирле үзидарәләренең сайланулы вазыйфаи затларын, Җирле үзидарәнең сайланулы органнары әгъзаларын, район Советы депутатларын әзерләү, яңадан әзерләү һәм квалификацияләрен күтәрү, шулай ук муниципаль хезмәткәрләрне һәм муниципаль учреждениеләр хезмәткәрләрен һөнәри әзерләү, яңадан әзерләү һәм квалификацияләрен күтәрү буенча вәкаләтләр бирелде.

Статья 11. Районның Башкарма комитеты һәм аның җитәкчесе эшчәнлегенә карата Район Советының контроль функцияләрен гамәлгә ашыру

1. Район Советы район Советы тарафыннан кабул ителгән норматив актлар нигезләмәләренең, район бюджетының үтәлешен, бюджеттан тыш фондлар чараларыннан, Районны үстерү программаларыннан, район Башкарма комитеты һәм аның җитәкчесе эшчәнлегенә контрольне гамәлгә ашыра.

2. Районның җирле үзидарә органнары һәм аларның вазыйфаи затлары тарафыннан закон, Устав һәм башка муниципаль хокукый актлар бозылу фактлары ачыкланган очракта, Район Советы, Район Башлыгы карары белән депутатлар арасыннан вакытлы контроль комиссияләр әлеге фактларны тикшерү өчен төзелергә мөмкин.

3. Район Советы, Район Башлыгы карары нигезендә район бюджеты акчаларыннан максатчан файдалануга, муниципаль мөлкәттән файдалануның нәтиҗәлелегенә, шулай ук район Башкарма комитетының финанс-хуҗалык эшчәнлегенең башка мәсьәләләренә тикшерүләр (ревизияләр) үткәрелергә мөмкин. Тикшерүләр (ревизияләр) үткәрүгә бәйсез аудиторлар, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары белгечләре билгеләнгән тәртиптә җәлеп ителергә мөмкин.

4. Районның Башкарма комитеты, аның җитәкчесе, вазыйфаи затлары, әгәр закон белән башкасы билгеләнмәгән булса, район Советы, аның контроль комиссиясе, район Советы депутаты Район Советы карамагына караган мәсьәләләр буенча соратып алынган мәгълүматны бирергә, ә кануннарны, муниципаль хокукый актларны бозган очракта, хокук бозуларны бетерү һәм гаепле затларны җаваплылыкка тарту өчен кичекмәстән чаралар күрергә тиеш.

5. Район Советы, контроль функцияләрен башкарганда, район Башкарма комитетының финанс-хуҗалык һәм башкарма-боеру эшчәнлегенә тыкшынырга хокуклы түгел.

Статья 12. Районның җирле үзидарә органнары арасында бәхәсләрне хәл итү

Районның җирле үзидарә органнары арасында аларның вәкаләтләрен гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча бәхәсләр килештерү процедураларын уздыру юлы белән яки суд тәртибендә хәл ителә.

Статья 13. Районның Башкарма комитетын финанслау

1. Районның Башкарма комитетын тоту чыгымнарын финанслау бары тик район бюджетының үз керемнәре исәбеннән генә башкарыла.

2. Законда, Уставта, Район Советы карарларында каралган очракларда Районның җирле үзидарә органнары эшчәнлеген тәэмин итүгә чыгымнар Район бюджетында Россия Федерациясе бюджетлары чыгымнары классификациясе нигезендә аерым юл белән карала.

Статья 14. Район Башкарма комитеты җитәкчесе һәм вазыйфаи затларының җаваплылыгы

Район Башкарма комитетының җитәкчесе һәм вазыйфаи затлары район халкы, дәүләт, физик һәм юридик затлар алдында федераль законнар нигезендә җаваплы.

Статья 15. Район Башкарма комитеты җитәкчесенең һәм вазыйфаи затларының дәүләт алдындагы җаваплылыгы

Федераль закон нигезендә район Башкарма комитеты җитәкчесенең һәм вазыйфаи затларының дәүләт алдында җаваплылыгы тиешле суд карары нигезендә Россия Федерациясе Конституциясе, федераль конституциячел законнар, федераль законнар, Татарстан Республикасы Конституциясе, Татарстан Республикасы законнары һәм әлеге Устав бозылган очракта, шулай ук районның җирле үзидарә органнарына тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен тиешенчә үтәмәгән очракта барлыкка килә.

Статья 16. Район Башкарма комитеты җитәкчесенең һәм вазыйфаи затларының физик һәм юридик затлар алдындагы җаваплылыгы

Район Башкарма комитеты җитәкчесенең һәм вазыйфаи затларының физик һәм юридик затлар алдында җаваплылыгы федераль законнарда билгеләнгән тәртиптә башлана.

Статья 17. Гражданнарның турыдан-туры ихтыярын белдерү юлы белән кабул ителгән карарлар

1. Җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне турыдан-туры район халкы тарафыннан хәл итү җирле референдумда белдерелгән гражданнарның турыдан-туры ихтыярын белдерү юлы белән гамәлгә ашырыла.

2. Әгәр район халкын турыдан-туры ихтыяр белдерү юлы белән кабул ителгән карарны гамәлгә ашыру өчен өстәмә рәвештә муниципаль хокукый акт кабул итү (бастырып чыгару) таләп ителсә, компетенциясенә күрсәтелгән актны кабул итү (бастырып чыгару) кергән район җирле үзидарә органы яисә җирле үзидарәсенең вазыйфаи заты референдумда кабул ителгән карар үз көченә кергән көннән алып 15 көн эчендә тиешле муниципаль хокукый актны әзерләү һәм (яисә) кабул итү вакытын билгеләргә тиеш. Күрсәтелгән срок өч айдан да артмаска тиеш.

3. Гражданнарның турыдан-туры ихтыяр белдерү юлы белән кабул ителгән карарны гамәлгә ашыру өчен кирәкле муниципаль хокукый актны бастырып чыгару срогын бозу Район Башкарма комитеты җитәкчесен эштән азат итү өчен нигез булып тора.

Статья 18. Районның Башкарма комитеты кабул итә торган муниципаль хокукый актларның төрләре

1. Район Башкарма комитеты җитәкчесе үзенә йөкләнгән вәкаләтләрне үтәү йөзеннән Район Башкарма комитеты җитәкчесе карарларын һәм күрсәтмәләрен бастырып чыгара;

Статья 19. Муниципаль хокукый актларны әзерләү

 1. Совет карарлары проектлары район Башкарма комитеты җитәкчесе тарафыннан Район Советы утырышына кертелергә мөмкин.

 2. Муниципаль хокукый актлар проектларын кертү тәртибе, аларга теркәлә торган документларның исемлеге һәм формасы тиешенчә Район Башкарма комитеты җитәкчесе тарафыннан билгеләнә.

Статья 20. Район Башкарма комитеты җитәкчесенең хокукый актлары

Башкарма комитет җитәкчесе Районның законнарда, Уставта һәм Район Советы карарларында билгеләнгән вәкаләтләр чикләрендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләр һәм район җирле үзидарә органнарына федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары белән тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга бәйле мәсьәләләр буенча карарлар, шулай ук район Башкарма комитетының эшен оештыру мәсьәләләре буенча күрсәтмәләр чыгара.

Статья 21. Муниципаль хокукый актларны бастырып чыгару һәм аларның үз көченә керү тәртибе

1. Башкарма комитет җитәкчесе, җирле үзидарәнең башка вазыйфаи затларының хокукый актлары, әгәр актлар үзләре тарафыннан билгеләнмәгән булса, аларны имзалаган көннән үз көченә керә.

2. Кеше һәм граждан хокукларына, ирекләренә һәм бурычларына кагылышлы муниципаль хокукый актлар аларны рәсми бастырып чыгарганнан (халыкка җиткергәннән) соң үз көченә керә.

3. Һәр муниципаль хокукый актта аның реквизитлары: исеме, аны имзалау датасы, теркәү номеры, хокукый актны имзалаган вазыйфаи затның исеме булырга тиеш.

4. Район Башкарма комитеты җитәкчесенең норматив хокукый актлары имза салынган көннән алып җиде көн эчендә рәсми рәвештә басылып чыгарга (халыкка җиткерелергә) тиеш, моңа федераль закон белән таратылуы чикләнгән белешмәләр булган муниципаль хокукый актлар яисә аларның аерым нигезләмәләре керми.

5. Башкарма комитет җитәкчесен һәм аның урынбасарларын законнар нигезендә билгеләп кую турында норматив булмаган хокукый актлар һәм башка актлар шулай ук мәҗбүри рәсми бастырып чыгарылырга (халыкка җиткерелергә) тиеш.

6. Законнар яисә Устав нигезендә рәсми басылып чыгуы мәҗбүри булмаган норматив булмаган муниципаль хокукый актлар Районның Башкарма комитеты җитәкчесе яисә җирле үзидарәнең вазыйфаи затлары карары буенча бастырып чыгарылырга мөмкин.

7. Бастырып чыгарганда муниципаль хокукый акт реквизитлары күрсәтелә.

8. Муниципаль норматив һәм норматив булмаган хокукый актларны рәсми бастырып чыгару (халыкка җиткерү) «Волжская новь» район газетасында хокукый акт текстын бастырып чыгару, яки Татарстан Республикасының хокукый мәгълүматның рәсми порталында хокукый акт текстын алар кабул ителгәннән соң ун көн эчендә урнаштыру юлы белән гамәлгә ашырыла.

Муниципаль норматив һәм норматив булмаган хокукый актлар рәсми басылып чыгудан (халыкка җиткерүдән) тыш, Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре Порталында Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырылырга мөмкин.

9. Муниципаль хокукый акт басылып чыкканда массакүләм мәгълүмат чарасы чыгу датасы күрсәтелергә тиеш.

10. Җирле үзидарә органнарының, муниципаль предприятиеләрнең һәм учреждениеләрнең хокукый статусын билгели торган, шул исәптән җирле референдумда кабул ителгән хокукый актлар рәвешендә рәсмиләштерелгән кеше һәм граждан хокукларына, ирекләренә һәм бурычларына кагылышлы муниципаль норматив хокукый актлар Район Башлыгы тарафыннан Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары регистрына кертү өчен Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына җибәрелә.

Муниципаль берәмлек гамәлгә куйган оешмаларның хокукый статусын билгели торган кеше һәм граждан хокукларына, ирекләренә һәм бурычларына кагыла торган муниципаль норматив хокукый актлар, шулай ук җирле үзидарә органнары арасында төзелә торган килешүләр рәсми басылып чыкканнан (халыкка җиткерелгәннән) соң үз көченә керә.

Статья 22. Җирлек Башкарма комитетының вәкаләтләр срогын туктату

Башкарма комитетның вәкаләтләр чоры бер үк вакытта Югары Ослан муниципаль районы Советы вәкаләтләре туктатылу белән бергә туктатыла.

Совет рәисе урынбасары,

Югары Ослан муниципаль районы Башлыгы урынбасары С.В. Осянин