|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  НИЖНЕЧЕКУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДРОЖЖАНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  *422483, село Нижнее Чекурское* | |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  ЧҮПРӘЛЕ  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  ТҮБӘН ЧӘКЕ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ  *422483, Тубән Чәке авылы* | |
| *телефон: 33-1-34 телефон: 33-1-34* | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | | |   с.Нижнее Чекурское | | |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР**

23 июль 2020 ел № 16

Чүпрәле муниципаль районы Түбән Чәке авыл җирлегендә коррупция юнәлешендәге фактлар буенча гражданнар мөрәҗәгате тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында

«Россия Федерациясендә гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында» 02.05.2006 ел, № 59-ФЗ Федераль закон, «Коррупциягә каршы тору турында» 25.12.2008 ел, №273-ФЗ Федераль законның 7 статьясы, «Татарстан Республикасында гражданнар мөрәҗәгатьләре турында» 12.05.2003 ел, № 16-ТРЗ Татарстан Республикасы Законының 21 статьясы, авыл җирлеге Уставы нигезендә Чүпрәле муниципаль районы Түбән Чәке авыл җирлеге башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:

1. Чүпрәле муниципаль районы Түбән Чәке авыл җирлегендә коррупция юнәлешендәге фактлар буенча гражданнар мөрәҗәгате тәртибе турындагы Нигезләмәне расларга( кушымта)

2. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.

3. Әлеге карарны авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында халыкка җиткерергә һәм Чүпрәле муниципаль районы Түбән Чәке авыл җирлегенең рәсми сайтында Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталын урнаштырырга.

4.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.

Татарстан Республикасы

Чүпрәле муниципаль районы

Түбән Чәке авыл җирлеге башлыгы: О.Б.Албутов

Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Түбән Чәке авыл җирлеге башкарма комитетының 2020 ел 23 июлендәге 16 номерлы карарына кушымта

# Чүпрәле муниципаль районы Түбән Чәке авыл җирлегендә коррупция юнәлешендәге фактлар буенча гражданнар мөрәҗәгате тәртибе турындагы Нигезләмә

# 1. Гомуми нигезләмәләр

* 1. Коррупция юнәлеше фактлары буенча гражданнар мөрәҗәгатьләре тәртибе турында әлеге Нигезләмә (алга таба - Нигезләмә) Чүпрәле муниципаль районының Түбән Чәке авыл җирлегендә (алга таба –авыл җирлеге) коррупция юнәлеше фактлары буенча гражданнар мөрәҗәгатьләре буенча эш тәртибен билгели, ул гражданнарның коррупция һәм янап куркытып алу фактлары, гражданнарның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен кысу, хезмәт тәртибенә таләпләрне бозу, шулай ук гражданнар авыл җирлеге территориясендә хезмәт урыныннан явызларча файдалану билгеләре булган башка гамәлләр кылуны үз эченә ала.
  2. Коррупция юнәлеше фактлары буенча гражданнар мөрәҗәгатьләре буенча эшнең хокукый нигезен түбәндәгеләр тәшкил итә: Федераль закон 25.12.2008 № 273-ФЗ. «Коррупциягә каршы тору турында»; «Россия Федерациясе гражданнарының мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында» 2006 елның 02 маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль закон; Татарстан Республикасы Законы 12.05.2003 «Татарстан Республикасында гражданнарның мөрәҗәгатьләре турында» 16-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы.
  3. Әлеге Нигезләмә белән билгеләнгән гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе гражданнарның мөрәҗәгатьләренә кагыла, моңа федераль конституция законнарында һәм башка федераль законнарда билгеләнгән башка тәртиптә каралырга тиешле мөрәҗәгатьләр керми.

1.4. Мөрәҗәгатьне караганда мөрәҗәгатьтәге белешмәләрне, шулай ук гражданның шәхси тормышына кагылышлы белешмәләрне, аның ризалыгыннан башка фаш итү рөхсәт ителми. Мөрәҗәгатьтәге карала торган мәсьәләнең барлык шартларын ачыклаганчы мөрәҗәгатьтә куелган мәсьәләләрне хәл итү компетенциясенә кергән белешмәләрне вазыйфаи затка язма мөрәҗәгатьне җибәрү, белешмәләрне фаш итү булып саналмый. 1.5. Чүпрәле муниципаль районының Түбән Чәке авыл җирлеге башкарма комитеты секретаре (алга таба - җирлек секретаре) коррупция юнәлешендәге фактларны вакытында ачыклау һәм бетерү максатында гражданнарның аларга карата тәнкыйть кисәтүләре булган мөрәҗәгатьләрен системалы рәвештә анализлый һәм гомумиләштерә.

**2.** **Гражданнарның мөрәҗәгатькә хокукы**

2.1. Гражданнар шәхсән яки үз вәкилләре аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.    Мөрәҗәгатьләр имзалы һәм барлык адрес мәгълүматлары, яки аноним булырга мөмкин.

2.2. Гражданнар ирекле мөрәҗәгать итү хокукын кулланалар. Мөрәҗәгать итү хокукы гражданнары башкаларның хокукларын һәм ирекләрен бозарга тиеш түгел.              2.3. Ата-аналар (законлы вәкилләр) коррупциячел юнәлешле фактлар буенча башкарма комитетына мөрәҗәгать иткәндә, граждан түбәндәгеләргә хокуклы: - Өстәмә документлар һәм материаллар тапшырырга, яисә аларны юк итү турында үтенеч белән мөрәҗәгать итәргә;

- Мөрәҗәгатьтә куелган сорауларның асылы буенча язма җавапны, язма мөрәҗәгатьне, мөрәҗәгатьләрендә куелган мәсьәләләрне хәл итү компетенциясенә керә торган дәүләт органнары, җирле үзидарә органы яисә вазыйфаи затка яңадан адреслау турында хәбәрнамәне алырга.

**3. Коррупция юнәлеше фактлары буенча гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләү**

3.1. Коррупция белән бәйле фактлар буенча барлык гражданнарның мөрәҗәгатьләре мәҗбүри каралырга тиеш.

       3.2 . Коррупция фактлары буенча гражданнарның мөрәҗәгатен караганда, мөрәҗәгатьләрдә булган мәгълүматны, шулай ук ​​гражданның шәхси тормышына кагылышлы мәгълүматны аның рөхсәтеннән башка ачарга рөхсәт ителми . Шулай ук ​​мөрәҗәгатьтә булган мәгълүматны ачу юрисдикциядәге чиновникка язма гариза җибәрелмәгән , бу эшнең барлык шартларын ачыклау өчен мөһим сорауларны чишүне үз эченә ала.

3.3. Исәпкә алу, теркәү, коррупция фактлары буенча гражданнарның мөрәҗәгатьләрен карау барышы гражданнарның мөрәҗәгатьләре белән эшләү өчен җаваплы кеше тарафыннан "К" тамгасы журналына керү белән башкарыла.

3.4. Гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләү өчен җаваплы кеше коррупциягә бәйле фактларга китергән сәбәпләрне вакытында ачыклау һәм бетерү өчен, гражданнарның коррупциягә бәйле фактларга мөрәҗәгатьләрен системалы рәвештә анализлый һәм йомгаклый .

    3.5. Алынган мөрәҗәгатьтә әзерләнгән, эшләнгән яки эшләнәчәк законсыз гамәл турында, шулай ук ​​аны әзерләгән, эшләгән һәм эшлиячәк кеше турында мәгълүмат булса , мондый мөрәҗәгать хокук саклау органнарына аларның компетенцияләре нигезендә җибәрелә.

   3.6 . Авыл җирлеге секретаре:

- мөрәҗәгатьне объектив, комплекслы һәм вакытында карый , кирәк булса (яки теләсә) мөрәҗәгать җибәргән гражданин катнашуында карый;

- мөрәҗәгатьне карау өчен кирәкле документлар һәм материаллар сорый;

- гражданның бозылган хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен торгызу яки яклауга юнәлтелгән чаралар күрә;

- мөрәҗәгатьтә күтәрелгән сорауларның асылы турында язма җаваплар бирә;

- гражданга аның мөрәҗәгатенең башка органга яисә башка предприятиеләргә һәм районның башка оешмаларына үз компетенцияләре нигезендә карауга җибәрелүе турында хәбәр итә.

    3.7 . Коррупция фактлары буенча гражданнарның мөрәҗәгатьләренә җаваплар Чүпрәле муниципаль районының Түбән Чәке авыл җирлеге башкарма комитеты бланкасында әзерләнә, җирлек башлыгы кул куя һәм "К" журналында теркәлә.

   3.8. Җавапларда гражданнар мөрәҗәгатендә куелган барлык мәсьәләләр буенча төгәл һәм төгәл мәгълүмат булырга тиеш. Арадаш җавап бирелсә, куелган мәсьәләне ахыргы чишү срогы күрсәтелә. Хокукый документлар нигезендә әзерләнгән җавапларда әлеге документларның реквизитлары, датасын һәм исемен күрсәтеп, булырга тиеш.

     3.9. Гражданнарның мөрәҗәгатьләре, аларны караганнан соң, җирлек секретаре тарафыннан Чүпрәле муниципаль районының Түбән Чәке авыл җирлеге башлыгына, аларга караган барлык материаллар белән тапшырыла, ул ачыкланган фактлар буенча тикшерү нәтиҗәләре буенча карар чыгара.

     3.10. Вазыйфаи затның, шулай ук аның гаилә әгъзаларының цензурасыз, мыскыллы әйтемнәре, тормышына, сәламәтлегенә һәм мөлкәтенә шулай ук аның гаилә әгъзаларына янаулар белән мөрәҗәгать алганда Чүпрәле муниципаль районы Түбән Чәке авыл җирлеге башкарма комитеты анда куелган сорауларның асылы буенча җавапсыз калдырырга һәм мөрәҗәгатьне җибәргән гражданинга хокуктан явызларча файдалануның ярамавы турында хәбәр итәргә хокуклы.

      3.11. Әгәр язма мөрәҗәгать тексты укылышка бирелмәсә, мөрәҗәгать карауга юнәлтелергә тиеш түгел һәм аңа җавап бирелми. Әгәр аның фамилиясе һәм почта адресы укылышка бирелә икән, гариза бирүчегә бу турыда хәбәр ителә,

       3.12 . Әгәр беренче мөрәҗәгать бирелгән вакыттан әлеге Нигезләмәдә билгеләнгән карау срогы тәмамланган яисә мөрәҗәгать итүче аның мөрәҗәгать итүе буенча кабул ителгән карар белән килешмәгән булса, бер үк затның бер үк сорау буенча кергән мөрәҗәгатьләре кабат санала. Кабат мөрәҗәгатьләр белән эшләгәндә әлеге мөрәҗәгать итүченең мөрәҗәгатьләре буенча булган документлар белән эш төзелә. Бер үк мөрәҗәгать итүченең кабат мөрәҗәгате түгел, әмма төрле мәсьәләләр буенча, шулай ук күптапкырлы мөрәҗәгатьләре - мөрәҗәгатьтә куелган сорауларның асылы буенча җавап бирелмәсә, алга таба бетерелгән булса, граждан кабат мөрәҗәгатьне җибәрергә хокуклы.

**4. Мөрәҗәгатьләрне карау һәм мөрәҗәгать итүчеләргә хәбәр итү сроклары**

4.1. Түбән Чәке башкарма комитетына кергән мөрәҗәгатьләр Чүпрәле муниципаль районы авыл җирлеге законнарда билгеләнгән срокларда карала. Өстәмә өйрәнү һәм тикшерүне таләп итми торган мөрәҗәгатьләр кичектергесез карала. Карау нәтиҗәләре турында мөрәҗәгать итүчеләр хәбәр итә

4.2. Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районының Түбән Чәке авыл җирлегенә кергән гражданнарның һәм оешмаларның мөрәҗәгатьләрен анализлау тәртибе җирлек башкарма комитеты кабул иткән муниципаль хокукый акт нигезендә гамәлгә ашырыла

4.3. Алынган мөрәҗәгатьтә әзерләнгән, эшләнгән яки эшләнәчәк законсыз гамәл турында, шулай ук ​​аны әзерләгән, эшләгән һәм эшлиячәк кеше турында мәгълүмат булса мөрәҗәгатьне теркәргә һәм хокук саклау органнарына кыска вакытта җибәрергә тәкъдим ителә. Аноним мөрәҗәгатьләр, шулай ук конкрет затлар һәм эш шартлары күрсәтелмәгән мөрәҗәгатьләр 2006 елның 02 маендагы “Россия Федерациясе гражданнарының мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында” Федераль закон нигезендә карала, әмма мөрәҗәгатьләр буенча мониторинг уздырганда исәпкә алынмый.

**5. Мөрәҗәгатьләрне карау тәртибен үз вакытында үтәгән өчен җаваплылык.**

5.1. Чүпрәле муниципаль районының Түбән Чәке авыл җирлеге башлыгы гражданнарның хокукларын, ирекләрен һәм законлы мәнфәгатьләрен бозу сәбәпләрен вакытында ачыклау һәм бетерү буенча чаралар күрә.

5.2. Әлеге Нигезләмәдә бәян ителгән гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау тәртибен бозуда гаепле затлар РФ законнарында каралган җаваплылык тоталар.