|  |  |
| --- | --- |
| **РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН**  **С О В Е Т**  **Нижнекамского муниципального района**  423570, г.Нижнекамск, пр.Строителей,12  факс (8555) 41-70-00, тел.42-41-41 | **ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ**  **Түбән Кама муниципаль районы**  **С О В Е Т Ы**  423570, Түбән Кама шәһәре, Төзүчеләр пр., 12  факс (8555) 41-70-00, тел.42-41-41 |
|  |  |
| **Р Е Ш Е Н И Е** | **К А Р А Р** |
| **№ 25** | **2020 елның 23 марты** |

Җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять формасында муниципальара хуҗалык җәмгыятен булдыруда катнашу турында

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 15 статьясындагы 1 өлешенең 3 пункты, 51 статьясындагы 4 өлеше, 68 статьясы, «Җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять турында» 1998 елның 8 февралендәге 14-ФЗ номерлы Федераль закон, Түбән Кама муниципаль районы Советының 2015 елның 18 декабрендәге 26 номерлы «Татарстан Республикасы «Түбән Кама муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең муниципальара хезмәттәшлек оешмаларында катнашу тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында» карары нигезендә, Түбән Кама муниципаль районы Советы

КАРАР БИРӘ:

1. Түбән Кама муниципаль районы муниципаль берәмлегенә «Каенлы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге белән берлектә муниципальара хуҗалык җәмгыятен булдыру юлы белән муниципальара хезмәттәшлек оештыруда катнашырга.

2. Җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять рәвешендә муниципальара хуҗалык җәмгыяте оештырырга.

3. Муниципальара хуҗалык җәмгыяте исемен килештерергә – «ЭкоАгроПарк» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.

4. «ЭкоАгроПарк» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьне булдыру турында шартнамә проектын килештерергә (1 нче кушымта).

5. «ЭкоАгроПарк» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьнең Устав проектын килештерергә (2 нче кушымта).

6. Түбән Кама муниципаль районы муниципаль берәмлеге тарафыннан муниципальара хуҗалык җәмгыятенә – «ЭкоАгроПарк» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенә кертелә торган кертем күләмен 5 000 (биш мең) сум һәм Түбән Кама муниципаль районы муниципаль берәмлеге өлешен 50 (илле) процент күләмендә расларга.

7. «ЭкоАгроПарк» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятен гамәлгә куючы булачак Түбән Кама муниципаль районының җирле үзидарә органы итеп, Түбән Кама муниципаль районы Советын билгеләргә.

8. «ЭкоАгроПарк» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенең гамәлгә кую документларын имзаларга вәкаләтле зат итеп, ТР Түбән Кама муниципаль районы башлыгы урынбасары Долотказина Эльвира Рәфгать кызын билгеләргә.

9. Әлеге карарны массакүләм мәгълүмат чараларында бастырып чыгарырга һәм Түбән Кама муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга.

10. Карар рәсми басылып чыкканнан соң (халыкка җиткерелгәннән соң) үз көченә керә.

11. Карарның үтәлешен контрольдә тотуны Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Беляев Радмир Илдар улына йөкләргә.

Түбән Кама муниципаль районы

Башлыгы вазыйфаларын башкаручы,

Башлык урынбасары Э.Р.Долотказина

Түбән Кама муниципаль районы

Советының

2020 елның 23 мартындагы

25 номерлы карарына

1 нче кушымта

ПРОЕКТ

Катнашучыларның гомуми җыелышы тарафыннан

расланган

2020 елның «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_ номерлы беркетмә

«ЭкоАгроПарк» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьне булдыру турында

шартнамә

Түбән Кама шәһәре                                   2020 елның \_\_\_\_\_

Түбән Кама муниципаль районы муниципаль берәмлеге исеменнән чыгучы Түбән Кама муниципаль районы Советы Устав нигезендә эш итүче Түбән Кама муниципаль районы Башлыгы урынбасары Долотказина Эльвира Рәфгать кызы йөзендә һәм Каенлы авыл җирлеге муниципаль берәмлеге исеменнән чыгучы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлеге Советы Устав нигезендә эш итүче Каенлы авыл җирлеге башлыгы Нәбиуллин Фәнис Мисхәт улы йөзендә, алга таба «Гамәлгә куючылар» дип аталучылар, һәрберсе аерым «Гамәлгә куючы», Россия Федерациясе Граждан кодексы, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьләр турында» 1998 елның 2 февралендәге 14-ФЗ номерлы Федераль закон нигезләмәләренә, Түбән Кама муниципаль районы Советының 2015 елның 18 декабрендәге 26 номерлы «Татарстан Республикасы «Түбән Кама муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең муниципальара хезмәттәшлек оешмаларында катнашу тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында» карарына таянып, шулай ук Түбән Кама муниципаль районы Советының 2020 елның \_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_номерлы «Җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять формасында муниципальара хуҗалык җәмгыяте төзүдә катнашу турында» карары белән, Каенлы авыл җирлеге Советының 2020 елның\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ номерлы «Җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять формасында муниципальара хуҗалык җәмгыяте төзүдә катнашу турында» карары белән, алга таба «Җәмгыять» дип аталучы «ЭкоАгроПарк» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятен гамәлгә кую турында килештеләр.

Җәмгыять аның эшчәнлек вакытын чикләмичә төзелә.

Җәмгыять дәүләт теркәвенә алынганнан соң юридик зат хокукларын ала.

1. Җәмгыятьне гамәлгә куючылар. Уртак эшчәнлек тәртибе

1. 1. Җәмгыятьне гамәлгә куючылар составы:

1)  «Татарстан Республикасы «Түбән Кама муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Советы» муниципаль казна учреждениесе (ОГРН 1061651000498, адрес: 423575, Татарстан Республикасы, Түбән Кама районы, Түбән Кама шәһәре, Төзүчеләр проспекты,12 йорт);

2) «Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Каенлы авыл җирлеге» Советы» муниципаль казна учреждениесе (ОГРН 1021602503889, адрес: 423555, Татарстан Республикасы, Түбән Кама районы, Каенлы авылы, 12 йорт).

1.2. Җәмгыятьне барлыкка китерүгә бәйле гамәлләр кылу буенча гамәлгә куючыларның бурычлары алар арасында түбәндәгечә бүленә: һәр гамәлгә куючы Җәмгыятьне дәүләт теркәвенә алганнан соң 4 (дүрт) ай эчендә устав капиталында үз өлешен тулысынча түләргә йөкләмә ала.

Җәмгыятьне теркәү буенча вәкаләтле затны билгеләү җәмгыять төзегәндә гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы беркетмәсендә гамәлгә ашырыла.

Гамәлгә куючылар әлеге шартнамәдә чагылдырылган өлешләр саны буенча Җәмгыять булдыру чыгымнарын түләргә йөкләмә алалар.

2. Җәмгыятьнең исеме һәм урнашу урыны

2.1. Җәмгыятьнең татар телендә тулы фирма атамасы: «ЭкоАгроПарк» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.

2.2. Җәмгыятьнең татар телендә кыскартылган фирма атамасы: «ЭкоАгроПарк» ҖЧҖ.

2.3. Җәмгыятьнең урнашу урыны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Җәмгыять эшчәнлегенең предметы һәм максатлары

3.1. Җәмгыять эшчәнлегенең предметы һәм максатлары Уставта җентекләп алдан сөйләшеп куелган.

3.2. Җәмгыять гамәлдәге законнар белән тыелмаган барлык гамәлләр кылырга хокуклы. Җәмгыятьнең эшчәнлеге Уставта алдан сөйләшеп куелганнар белән генә чикләнми. Устав эшчәнлеге чикләреннән чыккан, әмма законга каршы килми торган килешүләр гамәлдә дип таныла.

4. Җәмгыятьнең устав капиталы

4.1. Җәмгыятьнең устав капиталы Җәмгыятьнең бурычка бирүчеләре мәнфәгатьләрен гарантияли торган аның мөлкәтенең минималь күләмен билгели.

Җәмгыятьнең устав капиталы аны гамәлгә куючылар өлешенең номиналь бәясеннән тора.

Җәмгыятьнең устав капиталы күләме һәм аны гамәлгә куючылар өлешләренең номиналь бәясе сумнарда билгеләнә.

Җәмгыять барлыкка килгән вакытка аның устав капиталы 10 000 (ун мең) сум тәшкил итә.

4.2. Җәмгыятьне дәүләт теркәвенә алган вакытта аның устав капиталы түләнмәгән.

4.3. Устав капиталында җәмгыятьне гамәлгә куючыларның өлеше күләме һәм аларның Җәмгыятьне гамәлгә кую вакытында номиналь бәясе түбәндәгечә:

- Түбән Кама муниципаль районы Советының өлеше 50% тәшкил итә, өлешнең номиналь бәясе – 5 000 (биш мең) сум. Түбән Кама муниципаль районы Советы Җәмгыятьнең устав капиталында үз өлешен Җәмгыятьнең исәп-хисап счетына акча күчерү юлы белән Җәмгыятьне дәүләт теркәвенә алганнан соң дүрт айдан артмаган вакытта (5 000 (биш мең) сум) тулы күләмдә түләргә йөкләмә ала;

-  Каенлы авыл җирлеге Советының өлеше 50% тәшкил итә, өлешнең номиналь бәясе – 5 000 (биш мең) сум. Каенлы авыл җирлеге Советы Җәмгыятьнең устав капиталында үз өлешен Җәмгыятьнең исәп-хисап счетына акча күчерү юлы белән Җәмгыятьне дәүләт теркәвенә алганнан соң дүрт айдан да артмаган вакытта (5 000 (биш мең) сум) тулы күләмдә түләргә йөкләмә ала.

4.4. Җәмгыятьне гамәлгә куючыларның Җәмгыятьнең устав капиталына кертемнәр кертү буенча әлеге бүлектә билгеләнгән йөкләмәләрне үтәмәгән өчен җаваплылыгы Россия Федерациясе законнары нигезендә билгеләнә.

5. Җәмгыять белән идарә итү

5.1. Җәмгыятьнең идарә органнары булып торалар:

5.1.1. Гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы - җәмгыятьнең югары органы.

Җәмгыятьне гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы чираттагы яки чираттан тыш булырга мөмкин. Җәмгыятьне гамәлгә куючыларның барысы да Җәмгыятьне гамәлгә куючыларның гомуми җыелышында катнашырга, көн тәртибендәге мәсьәләләр буенча фикер алышуда катнашырга һәм карарлар кабул иткәндә тавыш бирергә хокуклы.

5.1.2. Җәмгыятьнең бер генә башкарма органы - директор.

Директор Җәмгыятьне гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы тарафыннан бер елга сайлана һәм Җәмгыятьнең агымдагы эшчәнлеге белән җитәкчелек итә. Директор Җәмгыятьне гамәлгә куючыларның гомуми җыелышына хисап тота.

Җәмгыять белән җәмгыятьнең бер генә башкарма органы функцияләрен гамәлгә ашыручы зат арасындагы шартнамә җәмгыять исеменнән җәмгыятьнең бер генә башкарма органы функцияләрен башкаручы зат сайланган җәмгыятьне гамәлгә куючыларның гомуми җыелышында рәислек иткән зат тарафыннан имзалана.

6. Җәмгыять табышын Җәмгыятьне гамәлгә куючылар арасында бүлү

6.1. Җәмгыять квартал саен, ярты елга яки елга бер тапкыр, Җәмгыятьне гамәлгә куючылар арасында үз чиста табышын бүлү турында карар кабул итәргә хокуклы.

Җәмгыятьнең баланс һәм чиста табышы Россия Федерациясенең гамәлдәге законнарында каралган тәртиптә билгеләнә.

Җәмгыятьнең чиста табышы (салымнар түләгәннән соң) Җәмгыять карамагында кала һәм гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы карары буенча резервларга күчерелә, Җәмгыятьнең башка фондларын формалаштыруга юнәлтелә, гамәлгә куючылар арасында бүленә яки Россия Федерациясенең гамәлдәге законнары нигезендә башка максатларга кулланыла.

Бүленгән табышны түләү вакыты Җәмгыятьне гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы тарафыннан билгеләнә.

6.2. Җәмгыятьнең гамәлгә куючылар арасында бүлү өчен билгеләнгән табышының бер өлеше Җәмгыятьнең устав капиталындагы аларның өлешләренә пропорциональ рәвештә бүленә. Җәмгыятьне гамәлгә куючылар арасында бүленә торган Җәмгыять табышының бер өлешен билгеләү турындагы карар Җәмгыятьне гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы тарафыннан кабул ителә.

6.3. Җәмгыять үз табышын Җәмгыятьне гамәлгә куючылар арасында бүлү турында карар кабул итәргә хокуклы түгел:

- Җәмгыятьнең барлык устав капиталын тулысынча түләгәнче;

- Җәмгыятьне гамәлгә куючы өлешенең (бер өлешенең) чын бәясен түләүгә кадәр;

- әгәр мондый карар кабул ителгән вакытта җәмгыять «Бөлгенлек (банкротлык) турында» Федераль закон нигезендә бөлгенлек (банкротлык) билгеләренә җавап бирсә яки, мондый карар кабул итү нәтиҗәсендә, Җәмгыятьтә күрсәтелгән билгеләр барлыкка килсә;

- әгәр мондый карар кабул ителгән вакытта Җәмгыятьнең чиста активлары бәясе аның устав капиталыннан һәм резерв фондыннан кимрәк булса яки мондый карар кабул итү нәтиҗәсендә аларның күләме азайса;

- федераль законнарда каралган башка очракларда.

6.4. Җәмгыятьне гамәлгә куючылар арасында аны бүлү турында карар кабул ителгәндә, Җәмгыять Җәмгыятьне гамәлгә куючыларга табыш түләргә хокуклы түгел:

- әгәр түләү вакытында Җәмгыять «Бөлгенлек (банкротлык) турында» Федераль закон нигезендә бөлгенлек (банкротлык) билгеләренә җавап бирсә яки күрсәтелгән билгеләр түләү нәтиҗәсендә җәмгыятьтә барлыкка килсә;

- әгәр түләү вакытында Җәмгыятьнең чиста активларының бәясе аның устав капиталыннан һәм резерв фондыннан кимрәк булса яисә түләү нәтиҗәсендә аларның күләме кимиячәк;

- федераль законнарда каралган башка очракларда.

Әлеге пунктта күрсәтелгән хәлләр туктатылганнан соң, Җәмгыятьне гамәлгә куючылар арасында аны бүлү турында карар кабул ителгәндә, Җәмгыять Җәмгыятьне гамәлгә куючыларга табыш түләргә тиеш.

7. Гамәлгә куючының Җәмгыятьтән чыгу тәртибе

7.1. Җәмгыятьне гамәлгә куючы, Җәмгыятькә тиешле гариза биреп, башка гамәлгә куючылар ризалыгыннан бәйсез рәвештә, Җәмгыятьтән теләсә кайсы вакытта чыгарга хокуклы.

7.2. Гамәлгә куючы Җәмгыятьтән чыккан очракта, аның өлеше Җәмгыятьтән чыгу турында гариза биргән вакыттан Җәмгыятькә күчә.

7.3. Җәмгыятьне гамәлгә куючының Җәмгыятьтән чыгуы Җәмгыятьтән чыгу турында гариза биргәнче барлыкка килгән Җәмгыять мөлкәтенә кертем кертү буенча Җәмгыять алдындагы йөкләмәсеннән азат итми.

7.4. Җәмгыять Җәмгыятьтән чыгу турында гариза биргән Җәмгыятьне гамәлгә куючыга аның өлешенең бәясен түләргә яисә Җәмгыятьне гамәлгә куючы ризалыгы белән аңа шундый ук бәядәге мөлкәтне бирергә, ә устав капиталына керткән өлешен тулысынча түләмәгән очракта, кертемнең пропорциональ түләнгән өлешенә аның өлешенең чын бәясен Җәмгыятьтән чыгу турында гариза бирелгән финанс елы тәмамланганнан соң 6 (алты) ай дәвамында түләргә тиеш.

8. Йомгаклау нигезләмәләре

8.1. Контрольдә тоту буенча үз хокукларын гамәлгә ашыру өчен һәр гамәлгә куючы Җәмгыять эшчәнлегенә бәйле барлык мәсьәләләр буенча мәгълүмат һәм белешмәләр алырга хокуклы. Контроль, шулай ук исәп һәм хисап формалары Җәмгыять Уставы, гамәлдәге законнар, гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы карарлары белән билгеләнә.

8.2. Гамәлгә куючылар әлеге Шартнамәдән килеп чыга торган хокукларны һәм бурычларны, башка гамәлгә куючыларның язма ризалыгы булганда, өченче затларга тапшыра алалар.

8.3. Әлеге Шартнамә Җәмгыятьне гамәлгә куючылар тарафыннан имзаланган көннән үз көченә керә.

8.3. Әлеге Шартнамәгә кертелгән барлык үзгәрешләр һәм өстәмәләр язма рәвештә рәсмиләштереләчәк һәм билгеләнгән тәртиптә теркәләчәк.

8.4. Әлеге Шартнамә җәмгыятьне япкан очракта гына үз көчен югалта.

9. Гамәлгә куючылар имзалары

|  |  |
| --- | --- |
| Түбән Камаи муниципаль районы  Советы  ТР Түбән Кама муниципаль районы  Башлыгы урынбасары  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 ел | Каенлы авыл җирлеге  Советы  Җирлек башлыгы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 ел |

Түбән Кама муниципаль районы

Башлыгы урынбасары Э.Р.Долотказина

Түбән Кама муниципаль районы

Советының

2020 елның 23 мартындагы

25 номерлы карарына

2 нче кушымта

ПРОЕКТ

Гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы тарафыннан

расланган

2020 елның «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_ номерлы беркетмә

**«ЭкоАгроПарк» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять**

**уставы**

1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Түбән Кама муниципаль районы муниципаль берәмлеге исеменнән чыгучы Түбән Кама муниципаль районы Советы Устав нигезендә эш итүче Түбән Кама муниципаль районы Башлыгы урынбасары Долотказина Эльвира Рәфгать кызы йөзендә һәм Каенлы авыл җирлеге муниципаль берәмлеге исеменнән чыгучы Түбән Кама муниципаль районы Каенлы авыл җирлеге Советы Устав нигезендә эш итүче Каенлы авыл җирлеге башлыгы Нәбиуллин Фәнис Мисхәт улы йөзендә, алга таба «Гамәлгә куючылар» дип аталучылар, һәрберсе аерым «Гамәлгә куючы», Россия Федерациясе Граждан кодексы, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьләр турында» 1998 елның 2 февралендәге 14-ФЗ номерлы Федераль закон нигезләмәләренә, Түбән Кама муниципаль районы Советының 2015 елның 18 декабрендәге 26 номерлы «Татарстан Республикасы «Түбән Кама муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең муниципальара хезмәттәшлек оешмаларында катнашу тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында» карарына таянып, шулай ук Түбән Кама муниципаль районы Советының 2020 елның \_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_номерлы «Җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять формасында муниципальара хуҗалык җәмгыяте төзүдә катнашу турында» карары белән, Каенлы авыл җирлеге Советының 2020 елның\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ номерлы «Җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять формасында муниципальара хуҗалык җәмгыяте төзүдә катнашу турында» карары белән, алга таба «Җәмгыять» дип аталучы «ЭкоАгроПарк» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятен гамәлгә кую турында килештеләр.

1.2. Җәмгыятьне гамәлгә куючылар:

1) «Татарстан Республикасы «Түбән Кама муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Советы» муниципаль казна учреждениесе (ОГРН 1061651000498, адрес: 423575, Татарстан Республикасы, Түбән Кама районы, Түбән Кама шәһәре, Төзүчеләр проспекты,12 йорт);

2) «Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Каенлы авыл җирлеге» Советы» муниципаль казна учреждениесе (ОГРН 1021602503889, адрес: 423555, Татарстан Республикасы, Түбән Кама районы, Каенлы авылы, 12 йорт).

1.3. Җәмгыять юридик зат булып тора һәм үз эшчәнлеген әлеге Устав, «Агропарк-Түбән Кама идарәче компаниясе» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятен гамәлгә кую турында Шартнамә һәм Россия Федерациясенең гамәлдәге законнары нигезендә төзи.

1.4. Җәмгыятьнең татар телендә тулы фирма атамасы: «ЭкоАгроПарк» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.

1.5. Җәмгыятьнең татар телендә кыскартылган фирма атамасы: «ЭкоАгроПарк» ҖЧҖ.

1.6. Җәмгыять билгеләнгән тәртиптә Россия Федерациясе территориясендә банк счетларын ачарга хокуклы. Җәмгыятьнең рус телендә тулы фирма атамасы һәм аның урнашу урынына күрсәтмәсе булган түгәрәк мөһере бар. Җәмгыятьнең исеме язылган штамп һәм бланклары, үз эмблемасы һәм башка визуаль тиңләштерү чаралары бар.

1.7. Җәмгыять коммерция оешмасы булып тора. Җәмгыять үз милкенең һәм акчаның милекчесе булып тора һәм үз йөкләмәләре буенча үз милке белән җавап бирә. Гамәлгә куючылар Җәмгыятьнең законда һәм гамәлгә кую документларында каралган Җәмгыятькә карата йөкләмә хокукларга ия.

1.8. Гамәлгә куючылар Җәмгыять йөкләмәләре буенча җавап бирми һәм алар керткән кертемнәрнең бәясе чикләрендә Җәмгыять эшчәнлеге белән бәйле югалтулар куркынычын алып тора.

1.9. Җәмгыять составына яңа гамәлгә куючыларны кабул итү гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы карары буенча гамәлгә ашырыла

1.10. Җәмгыятьнең урнашу урыны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Эшчәнлек максатлары һәм предметы

2.1. Җәмгыять эшчәнлегенең төп максаты – арендага алган мөлкәт белән идарә итү.

2.2. Җәмгыять закон белән тыелмаган эшчәнлекнең теләсә нинди төрләрен гамәлгә ашырырга хокуклы.

2.3. Үз эшчәнлегенең максатларына ирешү өчен, Җәмгыять Россия Федерациясенең гамәлдәге законнарына һәм әлеге Уставка каршы килми торган хокукларны алырга, йөкләмәләрне үтәргә һәм теләсә нинди гамәлләр кылырга мөмкин.

3. Җәмгыятьнең хокукый статусы.

3.1. Җәмгыять Россия Федерациясенең гамәлдәге законнарында билгеләнгән тәртиптә дәүләт теркәвенә алынганнан соң юридик зат буларак барлыкка килгән дип санала.

3.2. Җәмгыять үз эшчәнлегенең максатларына ирешү өчен, йөкләмәләрне алып барырга, җаваплылык чикләнгән җәмгыятьләргә закон тарафыннан бирелә торган теләсә нинди мөлкәт һәм шәхси мөлкәти булмаган хокукларны гамәлгә ашырырга, үз исеменнән закон белән рөхсәт ителгән теләсә нинди алыш-бирешләр кылырга, судта дәгъвачы һәм җавап бирүче булырга хокуклы.

3.3. Җәмгыять хуҗалык эшчәнлеге барышында сатып алынган мөлкәтнең милекчесе булып тора. Җәмгыять үз эшчәнлегенең максатлары һәм мөлкәтне тиешенчә файдалану нигезендә үз теләге буенча аның милкендә булган мөлкәткә ия булу, файдалану һәм алар белән эш итүне гамәлгә ашыра.

3.4. Җәмгыять мөлкәте аның мөстәкыйль балансында исәпкә алына.

3.5. Җәмгыятьнең сумнарда кредит алырга хокукы бар.

3.6. Җәмгыять үз йөкләмәләре буенча барлык активлары белән җавап бирә. Җәмгыять Җәмгыятьне гамәлгә куючылар йөкләмәләре буенча җавап бирми. Җәмгыятьне гамәлгә куючылар Җәмгыятьнең йөкләмәләре буенча җавап бирми һәм устав капиталына үз кертемнәре чикләрендә Җәмгыять эшчәнлеге белән бәйле зыяннарны каплыйлар. Кертемнәрне тулысынча кертмәгән гамәлгә куючылар түләнмәгән өлеш күләмендә Җәмгыять йөкләмәләре буенча теләктәш җаваплылык тоталар.

3.7. Аны гамәлгә куючылар гаебе белән яисә Җәмгыять өчен мәҗбүри күрсәтмәләр бирергә хокуклы башка затлар гаебе белән яисә башка рәвештә аның гамәлләрен билгеләү мөмкинлеге булган Җәмгыятьнең бөлгенлеге (банкротлык) очрагында, мөлкәт җитмәгән очракта, аны гамәлгә куючылар яисә башка затларга аның йөкләмәләре буенча субсидиар җаваплылык йөкләнә ала.

3.9. Җәмгыять үзенең җитештерү-хуҗалык эшчәнлеген, шулай ук коллективның социаль үсешен мөстәкыйль рәвештә планлаштыра.

3.10. Эшләрне башкару һәм хезмәтләр күрсәтү Җәмгыять тарафыннан Җәмгыятьне гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы белән килешеп билгеләнә торган бәяләр һәм тарифлар буенча гамәлгә ашырыла.

3.12. Җәмгыять белгечләрне эшкә җәлеп итәргә, хезмәткә түләү рәвешләрен, күләмен һәм төрләрен мөстәкыйль билгеләргә хокуклы.

3.19. Җәмгыять документларның (идарә, финанс-хуҗалык, шәхси состав һ.б.) сакланышы өчен җаваплы, билгеләнгән тәртиптә шәхси состав буенча документларны саклый һәм куллана.

3.2. Үз эшчәнлегенең максатларына ирешү өчен, Җәмгыять законнар белән тыелмаган хокуклар алырга, йөкләмәләр кабул итәргә һәм теләсә нинди гамәлләр кылырга мөмкин.

4. Устав капиталы

4.1. Җәмгыятьнең устав капиталы аның кредиторларының мәнфәгатьләрен гарантияләүче минималь мөлкәт күләмен билгели һәм җәмгыять барлыкка килгән вакытка 10 000 (ун мең) сум тәшкил итә, ул Җәмгыятьнең исәп-хисап счетына күчерү юлы белән акчалата кертелә һәм түбәндәге рәвештә бүленә:

1) Түбән Кама муниципаль районы Советы - устав капиталының 50% тәшкил иткән 5 000 (биш мең) сум.

2) Каенлы авыл җирлеге Советы – устав капиталының 50% тәшкил иткән 5 000 (биш мең) сум.

Барлыгы 10 000 (ун мең) сум – устав капиталының 100%.

Җәмгыятьне дәүләт теркәвенә алган вакытта аның устав капиталы түләнмәгән. Җәмгыятьне гамәлгә куючыларның һәркайсы устав капиталындагы үз өлешен Җәмгыятьне дәүләт теркәвенә алганнан соң дүрт айдан да артмаган вакытка түләргә тиеш.

4.2. Гамәлгә куючыларның Җәмгыять белән үзара мөнәсәбәтләре, шулай ук гамәлгә куючының Җәмгыять милкендәге өлешкә хокукыннан килеп чыга торган башка мәсьәләләр закон һәм әлеге Устав белән җайга салына.

4.3. Җәмгыятьнең устав капиталын арттыру аны тулысынча түләгәннән соң гына рөхсәт ителә. Җәмгыятьнең устав капиталын арттыру Җәмгыять мөлкәте һәм (яки) Җәмгыятьне гамәлгә куючыларның өстәмә кертемнәре һәм (яки) Җәмгыятькә кабул ителә торган өченче затларның кертемнәре хисабына гамәлгә ашырылырга мөмкин

4.4. Җәмгыять мөлкәте хисабына устав капиталы артканда, аларның өлешләре күләмен үзгәртмичә, барлык Җәмгыятьне гамәлгә куючыларның өлешләренең номиналь бәясе арта.

4.5. Җәмгыятьне гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы өстәмә кертем кертү турында Җәмгыятьне гамәлгә куючы гаризасы (Җәмгыятьне гамәлгә куючыларның гаризалары) һәм (яки) аны Җәмгыятькә кабул итү һәм кертем кертү турында өченче зат гаризасы (өченче зат гаризалары) нигезендә аның устав капиталын арттыру турында карар кабул итәргә мөмкин. Мондый карар Җәмгыятьнең барлык гамәлгә куючылары тарафыннан бертавыштан кабул ителә.

Җәмгыятьне гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы гамәлгә куючыларның өстәмә кертемнәре хисабына Җәмгыятьнең устав капиталын арттыру турында карар кабул итәргә мөмкин. Мондый карар гамәлгә куючыларның гомуми саныннан кимендә 2/3 тавыш белән күпчелек тарафыннан кабул ителә.

4.6. Җәмгыять үзенең устав капиталын киметергә хокуклы, Федераль законда каралган очракларда тиеш. Җәмгыятьнең устав капиталын киметү Җәмгыятьнең устав капиталында Җәмгыятьнең барлык гамәлгә куючылар өлеше номиналь бәясен киметү һәм (яки) Җәмгыятьтәге өлешләрне түләү юлы белән гамәлгә ашырылырга мөмкин. Җәмгыять, әгәр мондый кимү нәтиҗәсендә аның күләме дәүләт теркәвенә алу өчен документлар тапшырган датага федераль закон нигезендә билгеләнгән минималь устав капиталының минималь күләменнән ким булса, үз устав капиталын киметергә хокуклы түгел.

4.7. Үз устав капиталын киметү турында карар кабул ителгәннән соң 30 (утыз) көн дәвамында Җәмгыять Җәмгыятьнең барлык белгән кредиторларын Җәмгыятьнең устав капиталының кимүе һәм аның яңа күләме турында язмача хәбәр итәргә, шулай ук юридик затларны дәүләт теркәвенә алу турында мәгълүматлар бастырыла торган матбугат органында кабул ителгән карар турында хәбәр бастырырга тиеш.

4.8. Җәмгыятьне гамәлгә куючыны Җәмгыятьнең устав капиталына кертем кертүдән азат итү, шул исәптән Җәмгыятькә карата таләпләрне исәпкә алу юлы белән дә рөхсәт ителми.

4.9. Гамәлгә куючы ия булган тавышлар саны турыдан-туры аның өлешенә пропорциональ. Җәмгыятькә караган өлешләр, Җәмгыятьне гамәлгә куючыларның гомуми җыелышында тавыш бирү нәтиҗәләрен билгеләгәндә, шулай ук Җәмгыятьне япкан вакытта табышын һәм мөлкәтен бүлгәндә исәпкә алынмый.

5. Гамәлгә куючыларның хокуклары һәм бурычлары

5.1. Гамәлгә куючы бурычлы:

5.1.1. Устав капиталында аңа бирелгән өлешне түләргә.

5.1.2. Устав таләпләрен, «ЭкоАгроПарк» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьне гамәлгә кую турында Шартнамә шартларын үтәргә, Җәмгыять идарәсе органнарының үз компетенциясе кысаларында кабул ителгән карарларын үтәргә.

5.1.3. Җәмгыять эшчәнлеге турында конфиденциаль мәгълүматны таратмаска.

5.1.4. Җәмгыятькә һәм башка гамәлгә куючыларга карата үз өстенә алган йөкләмәләрне үтәргә.

5.1.5. Үз эшчәнлеген тормышка ашыруда Җәмгыятькә ярдәм итәргә.

5.2. Гамәлгә куючы хокуклы:

5.2.1. Җәмгыять эшләре белән идарә итүдә, шул исәптән гамәлгә куючыларның гомуми җыелышларында катнашу юлы белән, шәхсән яки үз вәкиле аша катнашу.

5.2.2. Җәмгыять эшчәнлеге турында мәгълүмат алырга һәм аның бухгалтерия һәм башка документлары белән танышырга.

5.2.3. Табыш бүлүдә катнашырга.

5.2.4. Устав капиталында үз өлешеңә пропорциональ рәвештә гамәлгә куючылар арасында бүленергә тиешле табыш өлешен алырга.

5.2.5. Гомуми җыелыш беркетмәләре белән танышырга һәм алардан өземтә ясарга.

5.2.6. Җәмгыятьне япкан очракта, кредиторлар белән исәп-хисап ясаганнан соң калган мөлкәт өлешен, яки аның бәясен алырга.

5.2.7. Гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы компетенциясенә кертелгән көн тәртибе буенча тәкъдимнәр кертергә.

5.2.8. Теләсә кайсы вакытта башка гамәлгә куючыларның ризалыгына бәйсез рәвештә, Җәмгыятьтән чыгарга һәм әлеге Устав һәм законда билгеләнгән тәртиптә һәм срокта устав капиталында аның өлешенә туры килә торган Җәмгыять милкенең бер өлеше бәясен алырга.

5.2.9. Закон тарафыннан җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьне гамәлгә куючыларга бирелә торган башка хокуклардан файдаланырга.

5.3. Җәмгыятьне гамәлгә куючылар саны илледән артык булырга тиеш түгел.

5.4. Җәмгыятьне гамәлгә куючыларның гамәлдәге законнар белән бирелә торган хокуклар белән чагыштырганда теләсә кайсы башка гамәлгә куючының хокукларын чикләүгә юнәлдерелгән теләсә нинди килешүләре чиктән тыш аз.

5.5. Җәмгыятьне гамәлгә куючы, башка Җәмгыятьне гамәлгә куючылар ризалыгыннан башка, бер яки берничә Җәмгыятьне гамәлгә куючыларга Җәмгыятьнең устав капиталында үз өлешен яки аның өлешен сатарга яисә башкача бирергә хокуклы.

5.6. Җәмгыятьне гамәлгә куючылар өченче затларга үз өлешен (өлешенең бер өлешен) сатарга яки бирергә хокуклы. Шул ук вакытта Җәмгыятьне гамәлгә куючылар Җәмгыятьнең устав капиталындагы, башка гамәлгә куючы тарафыннан сатыла торган яки читләштерелә торган өлешен (бер өлешен) өченче затка тәкъдим ителгән бәядән һәм үз өлешенең күләменә пропорциональ рәвештә өстенлекле сатып алу хокукына ия.

5.7. Үз өлешен (өлешенең бер өлешен) сатарга теләгән гамәлгә куючы Җәмгыять директорына тиешле гариза бирә, анда Җәмгыятьне гамәлгә куючыларның кемгә үз өлешен (өлешенең бер өлешен) сатуы һәм сату бәясе күрсәтелергә тиеш. Директор, аларның өстенлекле сатып алу хокукын тәэмин итү максатларында, өлешне сату турында кичекмәстән башка гамәлгә куючыларга хәбәр итәргә бурычлы.

5.8. Башка гамәлгә куючылар булачак өлешне сату турында хәбәр иткәннән соң бер ай эчендә сатып алуның өстенлекле хокукыннан файдаланмый икән, гамәлгә куючы үз өлешен (аның өлешенең өлешен) өченче затларга читләштерүгә хокук ала.

5.9. Уставның 5.8 пунктында күрсәтелгән срокның тәмамлануы закон билгеләгән тәртиптә өлешкә хокук күчүне китереп чыгарган гамәлгә куючы тарафыннан өченче затлар белән өлешне сату-алу килешүен төзү өчен нигез булып тора. Сату-алу килешүен төзү «ЭкоАгроПарк» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте Уставына һәм Шартнамәсенә Җәмгыятьне гамәлгә куючылар исемлеген һәм алар ия булган өлешләрнең күләмен билгели торган өлешендә үзгәрешләр кертү өчен нигез булып тора.

Җәмгыятькә, мондый ташламаның дәлилләрен күрсәтеп, Җәмгыятьнең устав капиталындагы өлешенең (өлешнең бер өлешен) бирү турында язмача хәбәр ителергә тиеш.

Җәмгыятьнең устав капиталындагы өлешен (өлешнең бер өлешен) сатып алучы, җәмгыятькә шушы ташлама турында хәбәр иткәннән соң, Җәмгыятьнең гамәлгә куючысы хокукын гамәлгә ашыра һәм бурычларын үти.

Уставның 5.8 пунктында күрсәтелгән срокның тәмамлануы закон билгеләгән тәртиптә өлешкә хокук күчүне китереп чыгарган гамәлгә куючы тарафыннан өченче затлар белән өлешне сату-алу килешүен төзү өчен нигез булып тора. Сату-алу килешүен төзү «ЭкоАгроПарк» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте Уставына һәм Шартнамәсенә Җәмгыятьне гамәлгә куючылар исемлеген һәм алар ия булган өлешләрнең күләмен билгели торган өлешендә үзгәрешләр кертү өчен нигез булып тора.

Җәмгыятьнең устав капиталында өлеш (өлешнең бер өлеше) сатып алучыга Җәмгыятьне гамәлгә куючының күрсәтелгән өлеш (өлешнең бер өлеше) бирелгәнчегә кадәр булган барлык хокуклары һәм бурычлары күчә, «Җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьләр турында» 1998 елның 8 февралендәге 14-ФЗ номерлы Федераль законның 8 статьясындагы 2 пунктының икенче абзацында һәм 9 статьясындагы 2 пунктының икенче абзацында каралган хокуклардан һәм бурычлардан тыш.

5.10. Җәмгыятьнең устав капиталындагы өлешләр Җәмгыятьне гамәлгә куючылар булган юридик затларның хокук дәвамчыларына күчә.

5.11. Җәмгыятьне гамәлгә куючыларның өлешнең вариска (хокук дәвамчысына) күчүгә яки яңадан бүлүгә ризалыгыннан баш тарткан очракта, өлеш Җәмгыятькә күчә. Шул ук вакытта Җәмгыять варисларга (хокукый дәвамчыларга) үлем, үзгәртеп кору яки гамәлдән чыгару көненә кадәрге соңгы хисап чорына Җәмгыятьнең бухгалтерлык хисаплылыгы мәгълүматлары нигезендә билгеләнә торган өлешнең чын бәясен түләргә, яисә аларның ризалыгы белән аларга шундый ук бәядәге мөлкәтне бирергә бурычлы.

5.12. Җәмгыятьне гамәлгә куючы Җәмгыятьнең устав капиталында үзенә караган өлешне (өлешнең бер өлешен) Җәмгыятьнең башка гамәлгә куючысына яисә өченче затка, барлык гамәлгә куючыларның күпчелек тавышы белән кабул ителгән Җәмгыятьне гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы карары нигезендә, закладка салырга хокуклы. Шул ук вакытта үзенең өлешен (өлешнең бер өлешен) закладка салырга теләгән гамәлгә куючы тавышы тавыш бирү нәтиҗәләрен билгеләгәндә исәпкә алынмый.

5.13. Җәмгыять, законда каралган очраклардан тыш, үз устав капиталындагы өлешләрне (өлешнең бер өлешен) сатып алырга хокуклы түгел.

5.14. Гамәлгә куючы бурычлары буенча Җәмгыятьнең устав капиталында булган Җәмгыятьне гамәлгә куючы өлешенә (өлешнең бер өлешенә) түләттерү турында мөрәҗәгать иткән очракта, Җәмгыять кредиторларга гамәлгә куючы өлешенең (өлешнең бер өлешенең) чын бәясен түләргә хокуклы.

5.15. Гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы карары буенча Җәмгыятьне гамәлгә куючылар Җәмгыять милкенә кертемнәр кертергә бурычлы. Мондый карар гамәлгә куючыларның гомуми саныннан кимендә 2/3 тавыш белән кабул ителергә мөмкин.

5.16. Җәмгыять милкенә кертемнәр Җәмгыятьнең барлык гамәлгә куючылары тарафыннан устав капиталында аларның өлешенә пропорциональ рәвештә кертелә.

5.17. Җәмгыять милкенә кертемнәр акчалата, кыйммәтле кәгазьләр, башка әйберләр яки мөлкәт хокуклары яки акчалата бәягә ия башка хокуклар белән кертелә.

5.18. Җәмгыять милкенә кертелгән кертемнәр Җәмгыятьнең устав капиталында Җәмгыятьне гамәлгә куючылар өлеше күләмен һәм номиналь бәясен үзгәртми.

6. Гамәлгә куючының Җәмгыятьтән чыгу тәртибе

6.1. Гамәлгә куючы, башка аны гамәлгә куючылар ризалыгыннан бәйсез рәвештә, теләсә кайсы вакытта Җәмгыятьтән чыгарга хокуклы. Шул ук вакытта Җәмгыятьтән чыккан гамәлгә куючыга устав капиталында аның өлешенә туры килә торган мөлкәтнең өлеше бәясе әлеге Устав һәм гамәлдәге законнарда билгеләнгән тәртиптә, ысул белән һәм срокларда түләнергә тиеш.

Җәмгыятьтә бер гамәлгә куючы кала икән, ул чыккан очракта, яисә устав капиталында үз өлешен яңа гамәлгә куючыга сатарга тиеш, яисә Җәмгыятькә карата әлеге Уставның 12 бүлеге гамәлдә.

6.2. Җәмгыятьтән чыкканда, гамәлгә куючы гамәлгә куючыларның гомуми җыелышына тиешле язма гариза бирә. Гамәлгә куючының гаризасы аның Җәмгыятьтән чыгуы таныклыгы булып тора.

6.3. Чыгып киткән гамәлгә куючыларга түләүләр гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы тарафыннан расланган датадан, тик аның дәвамында Җәмгыятьтән чыгу турында гариза бирелгән финанс елы тәмамланганнан соң 6 (алты) айдан да соңга калмыйча башлана.

7. Җәмгыять белән идарә итү

7.1. Гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы Җәмгыять белән идарә итүнең иң югары органы булып тора. Җәмгыять елына бер тапкыр еллык гомуми җыелыш үткәрә, гамәлгә куючыларның еллык гомуми җыелышыннан тыш үткәрелгәне чираттан тыш була.

7.2. Бердәнбер башкарма орган булып директор тора.

8. Гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы

8.1. Гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы компетенциясенә керә:

8.1.1. Җәмгыять эшчәнлегенең төп юнәлешләрен билгеләү, шулай ук ассоциацияләрдә һәм коммерцияле оешмаларның башка берләшмәләрендә катнашу турында карар кабул итү.

8.1.2. Җәмгыять Уставын раслау, аңа үзгәрешләр кертү яки Җәмгыять Уставын яңа редакциядә раслау, Җәмгыятьнең устав капиталы күләмен үзгәртү, Җәмгыять исемен, Җәмгыятьнең урнашу урынын үзгәртү.

8.1.3. «ЭкоАгроПарк» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятен гамәлгә кую турындагы Шартнамәгә үзгәрешләр кертү.

8.1.4. Җәмгыятьнең ревизия комиссиясен сайлау һәм аның вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату.

8.1.5. Директорны сайлау һәм аның вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату, аңа түләнә торган акчалар һәм компенсацияләр күләмен билгеләү.

8.1.6. Еллык хисапларны, еллык бухгалтерия балансын раслау.

8.1.7. Җәмгыятьнең чиста табышын җәмгыятьнең гамәлгә куючылары арасында бүлү турында карар кабул итү.

8.1.8. Җәмгыятьнең эчке эшчәнлеген (җәмгыятьнең эчке документларын) җайга салучы документларны раслау (кабул итү).

8.1.9. Аудитор тикшерүен билгеләү, аудиторны раслау һәм аның хезмәтләре өчен түләү күләмен билгеләү.

8.10. Җәмгыятьне үзгәртеп кору яки гамәлдән чыгару турында карар кабул итү.

8.1.11. Гамәлдән чыгару комиссиясен билгеләү һәм гамәлдән чыгару балансларын раслау.

8.1.12. Гамәлгә куючыларга өстәмә хокуклар бирү яки гамәлгә куючыларга өстәмә бурычлар йөкләү.

8.1.13. Билгеле бер гамәлгә куючыга өстәмә бурычлар йөкләү.

8.1.14. Гамәлгә куючыга бирелгән өстәмә хокукларны туктату яисә чикләү, шулай ук гамәлгә куючыга йөкләнгән өстәмә бурычларны туктату.

8.1.15. Җәмгыятьне гамәлгә куючылар яки Җәмгыятькә кабул ителә торган өченче затлар тарафыннан кертелә торган устав капиталына акчалата булмаган кертемнәрнең акчалата бәясен раслау.

8.1.16. Гамәлгә куючының үз өлешен Җәмгыятьнең башка гамәлгә куючысына яки өченче затка закладка куюы.

8.1.17. Гамәлгә куючылар тарафыннан Җәмгыять милкенә кертемнәр кертү турында карар.

8.1.18. Җәмгыять тарафыннан «Җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьләр турында» 1998 елның 2 февралендәге 14-ФЗ номерлы Федераль законның 45 статьясы нигезендә, шулай ук «Җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьләр турында» 1998 елның 2 февралендәге 14-ФЗ номерлы Федераль законның 46 статьясы нигезендә кызыксыну булган алыш-биреш ясау турында карар.

8.1.19. Җәмгыятьнең директорына һәм башка хезмәткәрләренә хезмәт хакы түләү шартларын билгеләү.

8.1.20. Җәмгыять тарафыннан күрсәтелә торган хезмәтләргә (эшләргә) бәяләрне һәм тарифларны килештерү.

8.1.21. Гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы көн тәртибенә кертелмәгән һәм аның компетенциясенә кертелмәгән мәсьәләләр буенча карарлар кабул итәргә хокуклы түгел.

8.2. 8.2. 8.1.2., 8.1.13, 8.1.15 пунктларында каралган мәсьәләләр буенча карарлар Җәмгыятьне гамәлгә куючыларның гомуми саныннан кимендә 2/3 тавыш белән кабул ителә. 8.1.3, 8.1.11, 8.1.14, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.19 пунктларда каралган мәсьәләләр буенча карарлар гамәлгә куючылар (гамәлгә куючылар вәкилләре) тарафыннан бертавыштан кабул ителә. 8.1.1., 8.1.4 - 8.1.10, 8.1.12, 8.1.18, 8.1.20 пунктларында каралган мәсьәләләр буенча карарлар гамәлгә куючылар (гамәлгә куючылар вәкилләре) тавышларның гомуми саныннан күпчелек тавыш белән кабул ителә.

8.3. Җәмгыятьне гамәлгә куючылар тавышының гомуми саныннан 20% тан артык тавышы булган директор яисә Җәмгыятьне гамәлгә куючының кызыксынуы булган алыш-биреш ясау турындагы карар Җәмгыятьне гамәлгә куючыларның гомуми саныннан күпчелек тавыш белән кабул ителә.

Җәмгыять тарафыннан җәмгыять мөлкәтен сатып алу, читләштерү яки җәмгыять тарафыннан турыдан-туры яки турыдан-туры яки турыдан-туры читләштереп алу мөмкинлеге белән бәйле зур алыш-биреш ясау турындагы карар гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы тарафыннан аны ясау белән кызыксынмаган Җәмгыятьне гамәлгә куючыларның гомуми тавышы саныннан күпчелек тавыш белән кабул ителә.

8.4. Җыелышны Җәмгыятьне гамәлгә куючылар составыннан сайланган гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы рәисе алып бара.

8.5. Гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы карарлары ачык тавыш бирү юлы белән кабул ителә.

8.6. Федераль законнар, Россия Федерациясенең башка хокукый актлары, Җәмгыять Уставы таләпләрен бозып кабул ителгән һәм Җәмгыятьне гамәлгә куючының хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен боза торган гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы карары тавыш бирүдә катнашмаган яисә дәгъвалана торган карарга каршы тавыш биргән Җәмгыятьне гамәлгә куючы гаризасы буенча суд тарафыннан гамәлдә түгел дип танылырга мөмкин.

8.7. Әгәр кворум җыелмаса, җыелыш таркала. Кабат җыелыш 30 (утыз) көннән дә соңга калмыйча билгеләнә.

8.8. Җәмгыять эшчәнлегенең еллык нәтиҗәләре раслана торган Җәмгыятьне гамәлгә куючыларның чираттагы гомуми җыелышы финанс елы тәмамланганнан соң 2 айдан да иртәрәк һәм 4 айдан да соңга калмыйча үткәрелә.

8.9. Җәмгыять директоры көн тәртибен раслый һәм Җәмгыятьне гамәлгә куючыларның гомуми җыелышларын үткәрүгә әзерлекне оештыра. Җәмгыять директоры гамәлгә куючыларның гомуми җыелышын үткәрү датасы һәм урыны, көн тәртибе турында гамәлгә куючыларга хәбәр итәргә, гамәлгә куючыларны гамәлгә куючыларның гомуми җыелышына чыгарылучы документлар һәм материаллар белән таныштырырга һәм җыелышны үткәрү датасына кадәр 30 (утыз) көннән дә соңга калмыйча башка кирәкле гамәлләрне башкарырга бурычлы. Гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы көн тәртибенә кертелмәгән мәсьәләләр буенча карарлар кабул итәргә хокуклы түгел.

8.10. Гамәлгә куючыларның гомуми җыелышын үткәрү турында хәбәр аларга заказ хаты юллау юлы белән гамәлгә ашырыла, ул «Җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьләр турында» 1998 елның 2 февралендәге 14-ФЗ номерлы Федераль законның законда каралган барлык кирәкле белешмәләрне үз эченә алырга тиеш.

8.11. Гамәлгә куючыларның гомуми җыелышын әзерләгәндә җәмгыятьне гамәлгә куючыларга бирергә тиешле мәгълүматка һәм материалларга түбәндәгеләр керә: Җәмгыятьнең еллык хисабы, Җәмгыятьнең ревизия комиссиясе һәм (яки) аудиторның җәмгыятьнең еллык хисапларын һәм еллык бухгалтерия балансларын тикшерү нәтиҗәләре буенча бәяләмәсе; директор вазыйфасына кандидатуралар турында мәгълүматлар, җәмгыятьнең гамәлгә кую документларына яисә Җәмгыятьнең яңа редакциядә гамәлгә кую документларына кертелә торган үзгәрешләр һәм өстәмәләр проекты; Җәмгыятьнең эчке документлары проектлары, шулай ук Уставта каралган башка мәгълүмат (материаллар).

8.12. Җәмгыятьне гамәлгә куючы һәркем, аны үткәрүгә кадәр 15 (унбиш) көннән дә соңга калмыйча, Җәмгыятьне гамәлгә куючыларның гомуми җыелышының көн тәртибенә өстәмә мәсьәләләр кертү турында тәкъдимнәр кертергә хокуклы. Бу очракта җыелышны чакыручы орган яисә затлар, аны үткәрүгә кадәр 10 (ун) көннән дә соңга калмыйча, Җәмгыятьне гамәлгә куючыларга заказлы хат белән хәбәр итәргә тиеш.

8.13. Чираттан тыш җыелышлар директор, ревизия комиссиясе, аудитор, шулай ук Җәмгыятьне гамәлгә куючыларның гомуми саныннан кимендә 10% (ун процент) тәшкил иткән гамәлгә куючылар инициативасы буенча директор тарафыннан чакырыла.

8.14. Җәмгыятьне гамәлгә куючыларның чираттан тыш җыелышын үткәрү турында карар кабул ителгән очракта, әлеге җыелыш аны үткәрү турында таләп алынганнан соң 45 (кырык биш) көннән дә соңга калмыйча үткәрелергә тиеш. Чираттан тыш җыелыш үткәрүгә бәйле чыгымнар гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы тарафыннан билгеләнә.

8.15. Җәмгыять директоры чираттан тыш гомуми җыелышны чакыру турындагы таләп кергән көннән соң 5 (биш) көн эчендә гамәлгә куючыларның гомуми җыелышын чакыру яисә чакырудан баш тарту турында карар кабул итәргә тиеш.

8.16. Гамәлгә куючылар яисә аудитор таләбе буенча гамәлгә куючыларның чираттан тыш гомуми җыелышын чакырудан баш тарту турындагы җәмгыять директоры карарына судка шикаять бирелергә мөмкин.

8.17. Гамәлгә куючылар тавышының гомуми саныннан кимендә 10% (ун процент) тәшкил иткән таләп куелган датадан соң 5 (биш) көн эчендә гамәлгә куючыларның чираттан тыш гомуми җыелышын чакыру турында карар кабул ителмәгән яисә аны чакырудан баш тарту турында карар кабул ителгән очракта, чираттан тыш Гомуми җыелыш аны чакыруны таләп итүче затлар тарафыннан чакырылырга мөмкин. Мондый гомуми җыелышны чакыру һәм үткәрү буенча барлык чыгымнар җәмгыять акчалары хисабына җәмгыятьне гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы карары буенча кире кайтарылырга мөмкин.

8.18. Гомуми җыелышта тавыш бирү ябык (яшерен) үткәрелә, әгәр моны гамәлгә куючылар (гамәлгә куючылар вәкилләре) тавышының гомуми саныннан кимендә 10% тавышка ия булган гамәлгә куючылар таләп итә икән. Калган очракларда барлык карарлар ачык тавыш бирү юлы белән кабул ителә.

8.19. Гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы карары, читтән торып тавыш бирү юлы белән (сораштыру юлы белән) җыелыш уздырмыйча (көн тәртибендәге мәсьәләләр буенча фикер алышу һәм тавышка куелган мәсьәләләр буенча карарлар кабул итү өчен, җәмгыятьне гамәлгә куючыларның бергә булуы) кабул ителергә мөмкин. Мондый тавыш бирү тапшырыла торган һәм кабул ителә торган хәбәрләрнең дөреслеген һәм аларны документаль раслауны тәэмин итә торган почта, телеграф, телетайп, телефон, электрон яки башка элемтә аша документлар белән алмашу юлы белән үткәрелергә мөмкин.

8.20. Еллык хисапларны һәм еллык бухгалтерия балансларын раслау мәсьәләсе буенча гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы карары читтән торып тавыш бирү юлы белән кабул ителә алмый.

8.21. Әгәр гамәлгә куючы гомуми җыелышта катнашмаса яки кабул ителгән карарга каршы тавыш бирсә, Гамәлгә куючы гамәлдәге законны, яки әлеге Уставны бозып кабул ителгән Гомуми җыелыш карарын гамәлгә яраксыз дип тану турында гариза белән судка мөрәҗәгать итәргә хокуклы.

9. Җәмгыять директоры

9. 1. Җәмгыятьнең бердәнбер башкарма органы - директор.

9.2. Директорның вәкаләтләре вакыты 1 (бер) ел тәшкил итә. Директор чикләнмәгән санда яңадан сайланырга мөмкин.

9.3. Директор үз эшчәнлегендә гамәлдәге законнар таләпләрен үтәргә, әлеге Устав таләпләренә, гамәлгә куючыларның үз компетенциясе кысаларында кабул ителгән карарларына, шулай ук Җәмгыять тарафыннан төзелгән шартнамәләргә һәм килешүләргә, шул исәптән Җәмгыять белән төзелгән хезмәт шартнамәләренә таянып эш итәргә бурычлы.

9.4. Директор җәмгыять мәнфәгатьләрендә намус белән һәм акыл белән эшләргә бурычлы. Гамәлгә куючылар (гамәлгә куючы) таләбе буенча, ул, закон яисә шартнамәдән башкасы килеп чыкмаса, Җәмгыятькә китерелгән гадәти коммерция куркынычы белән бәйле булмаган зыянны капларга тиеш.

9.5. Директор Җәмгыятьнең агымдагы эшчәнлеге белән җитәкчелек итә һәм әлеге Устав һәм закон белән Җәмгыятьне гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы компетенциясенә кертелмәгән барлык мәсьәләләрне хәл итә.

9.6. Җәмгыять директоры:

- ышаныч кәгазеннән башка Җәмгыять исеменнән эш итә, шул исәптән аның мәнфәгатьләрен яклый һәм алыш-бирешләр ясый;

- җәмгыять исеменнән вәкиллек хокукына ышанычнамәләр, шул исәптән башка берәүгә тапшыру хокукы белән ышанычнамәләр бирә;

- Җәмгыять хезмәткәрләрен вазыйфага билгеләү, аларны күчерү һәм эштән азат итү турында боерыклар чыгара, кызыксындыру чараларын куллана һәм дисциплинар җәза билгели;

- агымдагы һәм перспектив эш планнарын карый;

- Җәмгыять эшчәнлеге планнарының үтәлешен тәэмин итә;

- әлеге устав белән раслау Җәмгыятьне гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы компетенциясенә кергән документлардан тыш, Җәмгыятьнең кагыйдәләрен, процедураларын һәм башка эчке документларын раслый;

- җәмгыятьнең оештыру структурасын билгели;

- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

- гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы карарларын үтәүне тәэмин итә;

- гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы каравына чыгарылучы мәсьәләләр буенча материаллар, проектлар һәм тәкъдимнәр әзерли;

- гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы, әлеге Устав һәм гамәлдәге законнарда билгеләнгән чикләрдә җәмгыять милке белән эш итә;

- Җәмгыятьнең штат расписаниесен раслый;

- банк учреждениеләрендә җәмгыятьнең исәп - хисап һәм башка счетларын ача, килешүләр төзи һәм башка алыш-бирешләр ясый, Җәмгыять исеменнән ышанычнамәләр бирә;

- бухгалтерлык исәбен һәм хисаплылыгын оештыра;

- гамәлгә куючыларның гомуми җыелышына раслауга еллык хисапны һәм Җәмгыять балансын тәкъдим итә;

- Җәмгыятьнең агымдагы эшчәнлеге белән бәйле башка мәсьәләләр буенча карарлар кабул итә.

9.7. Җәмгыятьнең бердәм башкарма органы буларак, бары тик физик зат кына чыга ала.

9.8. Җәмгыять исеменнән директор белән шартнамә директор сайланган җәмгыятьне гамәлгә куючыларның гомуми җыелышында рәислек иткән зат тарафыннан имзалана.

10. Финанс-хуҗалык эшчәнлеген исәпкә алу

10.1. Еллык хисапларның һәм бухгалтерия балансларының дөреслеген тикшерү һәм раслау өчен Җәмгыять гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы карары буенча, Җәмгыять белән мөлкәт мәнфәгатьләре, директор функцияләрен башкаручы зат һәм җәмгыятьне гамәлгә куючылар белән бәйле булмаган һөнәри аудиторны (аудитор фирмасын) җәлеп итәргә хокуклы.

10.2. Аудитор тикшерүе шулай ук теләсә кайсы гамәлгә куючы таләбе буенча үткәрелергә мөмкин. Мондый тикшерү үткәрелгән очракта, аудитор хезмәтләре өчен түләү аның таләбе буенча ул үткәрелгән Җәмгыятьне гамәлгә куючы хисабына башкарыла,

10.3. Җәмгыятьнең еллык хисапларының һәм бухгалтерия балансларының дөреслеген тикшерү һәм раслау өчен аудиторны гамәлдәге законнарда каралган очракларда җәлеп итү мәҗбүри.

10.4. Аудитор җәмгыятьне гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы тарафыннан расланганчы җәмгыятьнең еллык хисапларын һәм бухгалтер балансларын тикшерә. Гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы аудитор бәяләмәләре булмаган очракта җәмгыятьнең еллык хисапларын һәм бухгалтерлык балансларын расларга хокуклы түгел.

10.5. Аудитор үз эшенә Җәмгыять хисабына түләнә торган экспертларны һәм консультантларны җәлеп итәргә хокуклы.

10.6. Аудитор Җәмгыять мәнфәгатьләренә җитди куркыныч туса, гамәлгә куючыларның чираттан тыш гомуми җыелышы чакыруын таләп итәргә тиеш.

11. Милек, исәп һәм хисап

11.1. Җәмгыять мөлкәте устав капиталына кертемнәр, шулай ук гамәлдәге Россия Федерациясе законнарында каралган башка чыганаклар хисабына барлыкка килә. Аерым алганда, Җәмгыять милкенең барлыкка килү чыганаклары булып тора:

- Җәмгыятьнең устав капиталы;

- Җәмгыять тарафыннан күрсәтелә торган хезмәтләрдән һәм (яки) керемнән алына торган керемнәр;

- банклар һәм башка кредиторлар кредитлары;

- гамәлгә куючыларның кертемнәре;

- оешмалар, предприятиеләр, гражданнарның түләүсез яисә хәйрия кертемнәре һәм ярдәме;

- законнар белән тыелмаган башка чыганаклар.

11.2. Резерв фондының суммасы Җәмгыятьнең устав капиталының 15% ына кадәр җиткәнче, резерв фонды чиста табышның 5% тан да артмаган күләмдә ел саен тотып калына торган акчалар хисабына барлыкка килә. Күрсәтелгән күләмгә ирешкәннән соң резерв фонды тотылып бетсә, аңа акча күчерү тулысынча яңадан торгызылганчы яңартыла. Резерв фонды Җәмгыятьнең чыгымнарын каплау өчен билгеләнгән һәм башка максатлар өчен файдаланыла алмый.

11.3. Җәмгыять гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы тарафыннан билгеләнгән күләмнәрдә һәм тәртиптә гамәлгә ашырыла торган башка фондлар төзергә, акчалар күчерергә хокуклы.

11.4. Җәмгыять мөлкәте бары тик законлы көченә кергән суд карары буенча гына тартып алынырга мөмкин.

11.5. Җәмгыять үз мөлкәтенең бер өлешен бергә товарлар җитештерү, эшләр башкару һәм хезмәтләр күрсәтү, шулай ук закон белән тыелмаган башка максатларда башка юридик затларның милке белән берләштерә ала.

11.6. Җәмгыять эш нәтиҗәләрен исәпкә алып бара, Россия Федерациясендә гамәлдә булган нормалар буенча оператив, бухгалтерлык һәм статистик исәп алып бара.

11.7. Җәмгыятьтә документ әйләнеше эшен директор башкара.

11.8. Җәмгыятьнең башкарма органы урнашу урыны буенча Җәмгыять түбәндәге документларны саклый:

- җәмгыятьнең оештыру документлары;

- Җәмгыять төзү турында карарны үз эченә алган Җәмгыятьне гамәлгә куючылар гомуми җыелышының беркетмәсе (беркетмәләре), шулай ук Җәмгыять төзү белән бәйле башка карарлар;

- Җәмгыятьне дәүләт теркәвенә алуны раслаучы документ;

- Җәмгыятьнең үз балансында булган мөлкәткә хокукын раслаучы документлар;

- эчке документлар;

- Облигацияләр эмиссиясе белән бәйле документлар һәм башка эмиссион кыйммәтле кәгазьләр;

- гамәлгә куючыларның гомуми җыелышлары беркетмәләре;

- ревизия комиссиясе, аудитор, дәүләт һәм муниципаль финанс контроле органнары бәяләмәләре;

- федераль законнарда һәм Россия Федерациясенең башка хокукый актларында, Җәмгыять Уставында, эчке документларда, гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы һәм җәмгыятьнең башкарма органы карарларында каралган башка документлар.

11.9. Әлеге Уставның 10.8 пунктында санап үтелгән документлар җәмгыятьне гамәлгә куючыларга, шулай ук башка кызыксынган затларга теләсә кайсы эш көнендә танышу өчен ачык булырга тиеш. Коммерция серенә караган документлар белән танышу гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы тарафыннан расланган Нигезләмә белән җайга салына.

11.10. Җәмгыятьнең финанс елы календарь елына туры килә.

11.11. Җәмгыять директоры һәм баш хисапчысы алып бару тәртибен саклау, исәп-хисапның дөреслеге өчен шәхси җаваплылык тоталар.

12. Табыш бүлү

12.1. Җәмгыять квартал саен, ярты елга яки елга бер тапкыр, җәмгыятьне гамәлгә куючылар арасында үз чиста табышын бүлү турында карар кабул итәргә хокуклы.

Җәмгыятьнең баланс һәм чиста табышы Россия Федерациясенең гамәлдәге законнарында каралган тәртиптә билгеләнә.

Җәмгыятьнең чиста табышы (салымнар түләгәннән соң) Җәмгыять карамагында кала һәм гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы карары буенча резервларга күчерелә, Җәмгыятьнең башка фондларын формалаштыруга юнәлтелә, гамәлгә куючылар арасында бүленә яки Россия Федерациясенең гамәлдәге законнары нигезендә башка максатларга кулланыла.

Бүлеп бирелгән табышны түләү вакыты җәмгыятьне гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы тарафыннан билгеләнә.

12.2. Җәмгыятьнең гамәлгә куючылар арасында бүлү өчен билгеләнгән табышының бер өлеше Җәмгыятьнең устав капиталындагы өлешләренә пропорциональ рәвештә бүленә. Җәмгыятьне гамәлгә куючылар арасында бүленә торган Җәмгыять табышының бер өлешен билгеләү турындагы карар җәмгыятьне гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы тарафыннан кабул ителә.

12.3. Җәмгыять үз табышын җәмгыятьне гамәлгә куючылар арасында бүлү турында карар кабул итәргә хокуклы түгел:

- Җәмгыятьнең барлык устав капиталын тулысынча түләгәнче;

- Җәмгыятьне гамәлгә куючы өлешенең (өлешнең бер өлешен) чын бәясен түләүгә кадәр;

- әгәр мондый карар кабул ителгән вакытта Җәмгыять «Бөлгенлек (банкротлык) турында» Федераль закон нигезендә бөлгенлек (банкротлык) билгеләренә җавап бирсә, яки мондый карар кабул итү нәтиҗәсендә Җәмгыятьтә күрсәтелгән билгеләр барлыкка килсә;

- әгәр мондый карар кабул ителгән вакытта Җәмгыятьнең чиста активлары бәясе аның устав капиталыннан һәм резерв фондыннан кимрәк булса яки мондый карар кабул итү нәтиҗәсендә аларның күләме азайса булса;

- федераль законнарда каралган башка очракларда.

12.4. Җәмгыять Җәмгыятьне гамәлгә куючыларга табыш түләргә хокуклы түгел, аны Җәмгыятьне гамәлгә куючылар арасында бүлү турында карар кабул ителсә:

- әгәр түләү вакытында Җәмгыять «Бөлгенлек (банкротлык) турында» Федераль закон нигезендә бөлгенлек (банкротлык) билгеләренә җавап бирсә яки күрсәтелгән билгеләр түләү нәтиҗәсендә Җәмгыятьтә барлыкка килсә;

- әгәр түләү вакытында Җәмгыятьнең чиста активларының бәясе аның устав капиталыннан һәм резерв фондыннан кимрәк булса, түләү нәтиҗәсендә аларның күләме кимесә;

- федераль законнарда каралган башка очракларда.

Әлеге пунктта күрсәтелгән хәлләр туктатылганнан соң Җәмгыять Җәмгыятьне гамәлгә куючыларга табыш түләргә тиеш, аны җәмгыятьне гамәлгә куючылар арасында бүлү турында карар кабул ителсә.

13. Гамәлдән чыгару һәм үзгәртеп кору

13.1. Җәмгыять законда каралган тәртиптә ирекле рәвештә үзгәртеп корылырга мөмкин. Җәмгыятьне үзгәртеп кору кушылу, тоташтыру, бүлү, бүлеп бирү һәм үзгәртеп кору рәвешендә тормышка ашырылырга мөмкин. Үзгәртеп корганда Җәмгыятьнең оештыру документларына тиешле үзгәрешләр кертелә.

13.2. Җәмгыять, үзгәртеп кору турында карар кабул ителгәннән соң 30 көннән дә соңга калмыйча, бу хакта үз кредиторларына язмача хәбәр итә. Җәмгыятьне үзгәртеп коруга бәйле рәвештә барлыкка килә торган кредиторларның хокуклары Россия Федерациясе законнары белән билгеләнә.

13.3. Җәмгыятьне үзгәртеп кору Россия Федерациясенең гамәлдәге законнары белән билгеләнә торган тәртиптә гамәлгә ашырыла.

13.4. Җәмгыять ирекле рәвештә яисә Россия Федерациясе Граждан кодексында каралган нигезләр буенча суд карары белән гамәлдән чыгарылырга мөмкин.

13.5. Җәмгыятьне гамәлдән чыгару, хокук дәвамчанлыгы тәртибендә башка затларга хокук һәм бурычлар күчмичә, аның эшчәнлеген туктатуга китерә. Җәмгыятьне гамәлдән чыгару, әлеге Устав нигезләмәләрен исәпкә алып, РФ Граждан кодексы, башка закон актлары белән билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла.

13.6. Җәмгыятьне ирекле гамәлдән чыгару һәм гамәлдән чыгару комиссиясен билгеләү турындагы карар җәмгыятьнең директоры яисә гамәлгә куючылар тәкъдиме буенча Гомуми җыелыш тарафыннан кабул ителә.

13.7. Гамәлдән чыгарылучы җәмгыятьнең гамәлгә куючыларның гомуми җыелышы Җәмгыятьне гамәлдән чыгару һәм гамәлдән чыгару комиссиясен билгеләү турында карар кабул итә.

13.8. Гамәлдән чыгару комиссиясе билгеләнгәннән соң, аңа Җәмгыятьнең эшләр белән идарә итү буенча, шул исәптән Җәмгыятьне судта тәкъдим итү буенча барлык вәкаләтләр күчә.

13.9. Гамәлдән чыгару комиссиясенең барлык карарлары комиссия әгъзаларының гомуми саныннан гади күпчелек тавыш белән кабул ителә. Гамәлдән чыгару комиссиясе утырышлары беркетмәләренә рәис һәм секретарь кул куя.

13.10. Гамәлдән чыгару комиссиясе рәисе кредиторлар, Җәмгыятькә бурычлылар һәм гамәлгә куючылар, шулай ук башка оешмалар, гражданнар һәм дәүләт органнары белән мөнәсәбәтләрдә Җәмгыятьне гамәлдән чыгаруга бәйле барлык мәсьәләләр буенча җәмгыятьне тәкъдим итә, Җәмгыять исеменнән ышанычнамәләр бирә һәм башка кирәкле башкарма-боеру функцияләрен башкара.

13.11. Җәмгыятьнең булган акчалары кредиторларның таләпләрен канәгатьләндерү өчен җитәрлек булмаса, гамәлдән чыгару комиссиясе җәмгыять мөлкәтен суд карарларын үтәү өчен билгеләнгән тәртиптә ачык торглардан сатуны гамәлгә ашыра.

13.12. Кредиторларның таләпләрен канәгатьләндергәннән соң калган Җәмгыять мөлкәте бу мөлкәткә әйбер хокуклары булган яисә Җәмгыятькә карата йөкләмә хокуклары булган аны гамәлгә куючыларга тапшырыла.

13.13. Җәмгыятьне үзгәртеп корганда яки эшчәнлеге туктатылганда барлык документлар (идарә, финанс-хуҗалык, шәхси состав һ.б.), билгеләнгән кагыйдәләр нигезендә, предприятие-хокук дәвамчысына тапшырыла. Хокуклы дәвамчы булмаганда, фәнни-тарихи әһәмияткә ия булган даими саклана торган документлар дәүләт саклавыга дәүләт архив учреждениеләренә, шәхси состав буенча документлар (приказлар, шәхси эшләр, шәхси счетлар һ.б.) муниципаль архивка саклануга тапшырыла. Документларны тапшыру һәм тәртипкә салу, архив органнары таләпләренә туры китереп, Җәмгыять акчалары хисабына һәм аның көче белән башкарыла.

13.14. Җәмгыятьне гамәлдән чыгару тәмамланган дип санала, ә Җәмгыять бу хакта Юридик затларның бердәм дәүләт реестрына кертелгәннән соң гамәлдән чыккан дип санала.

Түбән Кама муниципаль районы

Башлыгы урынбасары Э.Р.Долотказина