|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН  СОВЕТ НИЖНЕКАМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  423586, г. Нижнекамск, пр. Строителей, 12  тел./факс (8555) 41-70-00 | Herb | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  ТҮБӘН КАМА  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ СОВЕТЫ  423586, Түбән Кама шәһәре, Төзүчеләр пр., 12  тел./факс (8555) 41-70-00 |

|  |  |
| --- | --- |
| РЕШЕНИЕ | КАРАР |
| № 9 | 2024 ел елның 14 марты |

Автономияле коммерцияле булмаган «ПРОЗдоровье» оешмасын төзү турында

Түбән Кама муниципаль районы территориясендә халыкның сәламәтлеген һәм сыйфатын саклауга, яхшыртуга һәм ныгытуга, халыкның физик, психик, рухи һәм социаль иминлегенә ирешүгә юнәлтелгән социаль характердагы чараларны гамәлгә ашыру өчен шартлар тудыру максатында, «Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 69 статьясы, «Түбән Кама муниципаль районы» муниципаль берәмлеге уставы, Түбән Кама муниципаль районы Советы нигезендә

КАРАР БИРӘ:

1. Автономияле коммерцияле булмаган «ПРОЗдоровье» оешмасын төзергә.

2. Халыкның сәламәтлеген һәм яшәү сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән автономияле коммерцияле булмаган «ПРОЗдоровье» оешмасы функциясен һәм аны гамәлгә куючы вәкаләтләрен Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының башкарма комитетына йөкләргә.

3. Халыкның сәламәтлеген һәм яшәү сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән автономияле коммерцияле булмаган «ПРОЗдоровье» оешмасының урнашкан урынын Татарстан Республикасы, Түбән Кама шәһәре, Урман урамы, 53 нче йортта билгеләргә.

4. Халыкның сәламәтлеген һәм яшәү сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән автономияле коммерцияле булмаган «ПРОЗдоровье» оешмасының Уставын расларга (кушымта).

5. Автономияле коммерцияле булмаган «ПРОЗдоровье» оешмасы председателе итеп Иванова Марина Александровнаны билгеләргә.

6. Уполномочить председателя автономной некоммерческой организации «ПРОЗдоровье» (Иванова М.А.) на осуществление всех необходимых действий, связанных с регистрацией, созданием и деятельностью данного юридического лица.

Автономияле коммерцияле булмаган «ПРОЗдоровье» оешмасы рәисенә (Иванова М.А.) әлеге юридик затны теркәү, булдыру һәм аның эшчәнлеге белән бәйле барлык кирәкле эшләрне гамәлгә ашыруны башкарырга.

7. Автономияле коммерцияле булмаган «ПРОЗдоровье» оешмасының эшчәнлеген контрольдә тотуны Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты ьитщкчесе урынбасары Рамазанов Илдар Илёамовичны билгеләргә.

8. Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре идарәсенә (Зарипов Д.И.) Устав теркәлгәннән соң бер ай эчендә автоном коммерциягә карамаган оешма милкенә тапшырыла торган муниципаль мөлкәт исемлеген расларга.

9. Автономияле коммерцияле булмаган «ПРОЗдоровье» оешмасы рәисенә (Иванова М.А.) ел саен билгеләнгән тәртиптә Россия Федерациясе Юстиция министрлыгының территориаль органына бирелә торган белешмәләр күләмендә автономияле коммерциягә карамаган оешма эшчәнлеге турында хисап бастырып чыгарырга.

10. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны экология, сәламәтлекне саклау һәм халыкны социаль яклау буенча даими комиссиягә йөкләргә.

Түбән Кама муниципаль районы

Башлыгы Р.Х. Муллин

Түбән Кама муниципаль районы

Советының

2024 елның 14 мартындагы

9 номерлы карарына

кушымта

АВТОНОМИЯЛЕ КОММЕРЦИЯЛЕ БУЛМАГАН

«ПРОЗДОРОВЬЕ» ОЕШМАСЫНЫҢ УСТАВЫ

1. Гомуми нигезләмә
   1. Халыкның сәламәтлеген һәм яшәү сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән автономияле коммерцияле булмаган «ПРОЗдоровье» оешмасы, алга таба оешма дип аталып, Уставта каралган максатларга һәм бурычларны хәл итүгә ирешү өчен, Түбән Кама муниципаль районы Советы тарафыннан гамәлгә куелган коммерциягә карамаган оешма дип таныла.
   2. Оешманы гамәлгә куючы - «Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы» муниципаль берәмлеге советы» муниципаль казна учреждениесе (алга таба - Гамәлгә куючы).
   3. Рус телендә оешманың тулы исеме: Автономное некоммерческое учреждение «ПРОЗдоровье» оешмасы;

рус телендә кыскартылган исем: АНО «ПРОЗдоровье»;

татар телендә тулы исеме: Автономияле коммерцияле булмаган «Сәламәтлек» оешмасы;

татар телендә кыскартылган исеме: АКБ «Сәламәтлек”.

* 1. Оештыру, үзенең устав бурычларын үтәгәндә, Россия Федерациясе Конституциясе, Россия Федерациясе Граждан кодексы, «Коммерциягә карамаган оешмалар турында» 1996 елның 12 гыйнварындагы 7-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының башка законнары һәм башка хокукый актлары нигезендә эш итә.
  2. Оешманың үз эшчәнлегенең төп максаты табыш алу түгел.
  3. Оешма закон белән билгеләнгән тәртиптә дәүләт теркәвеннән бирле юридик зат булып тора, үз милкендә аерым милек бар һәм үз йөкләмәләре буенча бу милек белән җавап бирә, үз исеменнән милек һәм шәхси милек булмаган хокукларны сатып ала һәм гамәлгә ашыра, бурычлар үти, судта дәгъвачы һәм җавап бирүче була ала.

Оешманың мөстәкыйль балансы, исәп-хисап һәм башка счетлары, шул исәптән валюта, үз исеме белән түгәрәк мөһер, штамплар һәм бланклар бар.

* 1. Оешманың символикасы, шул исәптән эмблемасы булырга хокуклы.
  2. Автономияле коммерцияле булмаган «ПРОЗдоровье» оешмасының урнашкан урыны Татарстан Республикасы, Түбән Кама шәһәре, Урман урамы, 53 нче йорт
  3. Оешма эшчәнлек вакытын чикләмичә төзелә.
  4. Оешма уставының таләпләре оешманың барлык органнары һәм аны гамәлгә куючылар тарафыннан үтәлергә тиеш.
  5. Оешма үзенең йөкләмәләре буенча үзенә караган барлык мөлкәт белән җавап бирә. Гамәлгә куючы оешма йөкләмәләре буенча җавап бирми, ә оешма Учредитель йөкләмәләре буенча җавап бирми.

1.12. Оешма Россия Федерациясе законнары нигезендә филиаллар төзергә һәм Россия Федерациясе территориясендә вәкиллекләр ачарга мөмкин.

2. Максаты, предметы, эшчәнлек төрләре

2.1. Оешма эшчәнлегенең төп максаты - Түбән Кама муниципаль районы территориясендә халыкның сәламәтлеген һәм тормыш сыйфатын саклауга, яхшыртуга һәм ныгытуга, Түбән Кама муниципаль районы халкының физик, психик, рухи һәм социаль иминлегенә ирешүгә юнәлдерелгән социаль характердагы чараларны гамәлгә ашыру өчен шартлар тудыру.

2.2. Оешма эшчәнлегенең предметы булып түбәндәгеләр тора:

- фән, мәдәният, мәгариф һәм агарту, шәхеснең рухи үсеше, гражданнарга социаль ярдәм һәм яклау өлкәсендәге эшчәнлек; актив һәм сәламәт яшәү рәвешен алып баруга, аларның психоэмоциональ торышын яхшыртуга, сәламәтлек ныгытуга профилактика, гомер озынлыгын һәм тормыш сыйфатын арттыруга төрле категорияләрдәге халыкта мотивация формалаштыру һәм үстерү буенча нәтиҗәле социаль һәм иҗтимагый технологияләр тарату.

2.3. Устав максатларын гамәлгә ашыру өчен Оешма түбәндәге эшчәнлек төрләрен башкарырга хокуклы:

- эшчәнлекне гамәлгә ашыручы юридик һәм физик затларга шушы ук максатларга һәм бурычларга консультатив, мәгълүмати, методик, техник, матди, финанс, хәйрия һәм башка ярдәм күрсәтү;

- халыкның сәламәтлеген ныгытуга профилактика, сәламәт яшәү рәвешен пропагандалауга һәм хуплауга, физик һәм социаль активлыкны арттыруга һәм халыкның тормыш сыйфатын яхшыртуга бәйле программалар, мәдәни-массакүләм чаралар, конференцияләр, күргәзмәләр эшләү һәм гамәлгә ашыру;

- халыкның төрле социаль-яшь төркемнәре ихтыяҗларын исәпкә алып, мәдәни ялының заманча формаларын оештыру;

- халыкның төрле категорияләре гражданнарының мәдәни, мәгариф, физкультура, сәламәтләндерү һәм башка ял итү чараларында катнашу мөмкинлеге тудыру;

- иҗтимагый һәм гуманитар фәннәр өлкәсендә халыкның сәламәт яшәү рәвеше турындагы белемнәрне өйрәнүгә һәм киң таратуга юнәлдерелгән фәнни тикшеренүләр һәм эшләнмәләр, шулай сәламәтлекне ныгытуга профилактика һәм саклау чаралары, мәдәният һәм актив озак яшәү принциплары турында;

- халыкның сәламәтлеген ныгыту өлкәсендә секторара һәм ведомствоара хезмәттәшлекне үстерүдә, халыкның сәламәтлеген ныгытуны тәэмин итә торган иҗтимагый механизмны камилләштерүдә ярдәм итү;

- сәламәтлек саклау, физик культура, туризм, спорт, экология өлкәсендә дәүләт сәясәтен формалаштыруда һәм гамәлгә ашыруда ярдәм итү;

- яшәү тирәлеге һәм кешенең яшәү шартлары куркынычсызлыгын тәэмин итүгә, алкоголь һәм тәмәке куллануны киметүгә, наркотик чаралар һәм психотроп матдәләр куллануны кисәтүгә һәм көрәшкә юнәлдерелгән программалар һәм проектларны эшләү һәм гамәлгә ашыру;

- сәламәт яшәү рәвеше алып баруга, наркотикларга түзеп тора алмауга, сәламәтлекне ныгытуга, иҗади потенциалны активлаштыруга, рухи үсешкә һәм тормышка уңай мөнәсәбәтне саклауга юнәлтелгән халыкның дөньяга карашын формалаштыруда ярдәм итү;

- иҗтимагый әһәмиятле инициативаларга, оешмаларга ярдәм итү, ирекле эшчәнлеккә ярдәм итү, хәйрия эшчәнлегенең абруен күтәрү, гомумтанылган кыйммәтләр мәдәниятен тарату; хәйрия һәм волонтерлык эшчәнлегенең һәм башка иҗтимагый әһәмиятле проектларның уңай образын булдыруга һәм ныгытуга юнәлтелгән мәгълүмати һәм агарту компанияләренә ярдәм итү һәм аларны гамәлгә ашыру;

- хәйрия инфраструктурасын булдыруга ярдәм итү;

- сәламәтлекне ныгытуга, шулай ук халыкның аз тәэмин ителгән һәм социаль яктан зәгыйфь төркемнәрен, сәламәтлеге мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрне, ятим балаларны, халыкның маргиналь төркемнәрен, хроник авырулары булган гражданнарны да кертеп, заманча тормышта уңышлы җайлаштыруга юнәлдерелгән уңайлы шартлар тудыру программаларын һәм проектларын гамәлгә ашыру;

- сәламәтлек һәм сәламәт яшәү рәвеше өлкәсендә, веб-сайтларны да кертеп, веб-порталларда, шулай ук массакүләм мәгълүмат чараларында текст, фото-, видео-, мультимедиа- һәм башка мәгълүмати һәм яңалыклар материалларын тарату;

- балаларның һәм яшьләрнең интеллектуаль һәм физик үсешендә эшчәнлеккә ярдәм итү;

- оешма эшчәнлеген тәэмин итү һәм югарыда күрсәтелгән максатларга ирешү өчен акчаларны яисә башка күчемле һәм күчемсез мөлкәтне, шул исәптән мөлкәти хокукларны җәлеп итү;

- оешманың максатлары һәм бурычлары нигезендә хәйриячеләрдән табигый формада кергән мөлкәтне һәм иганәләрне гамәлгә ашыру;

- социаль мәсьәләләр буенча иҗтимагый фикерне өйрәнүдә, анализлауда һәм формалаштыруда катнашу.

2.4. Эшчәнлекнең аерым төрләрен гамәлгә ашыру хокукы оешмада махсус рөхсәтләр (лицензияләр) нигезендә генә барлыкка килә. Бу эшчәнлек төрләре исемлеге закон белән билгеләнә.

2.5. Оешма үзе төзелгән максатларга ирешү өчен кирәкле эшкуарлык эшчәнлеге белән һәм эшкуарлык эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен хуҗалык җәмгыятьләре төзеп һәм аларда катнашып, шушы максатларга туры килә торган эшкуарлык эшчәнлеге белән шөгыльләнергә хокуклы.

Оешма табыш китерә торган эшчәнлекне бары тик ул булдырылган максатларга ирешүгә хезмәт итә ала. Мондый эшчәнлек дип оешманы төзү максатларына туры килә торган товарлар һәм хезмәт күрсәтүләр җитештерү, шулай ук кыйммәтле кәгазьләр, мөлкәти һәм мөлкәти булмаган хокуклар сатып алу һәм сату, хуҗалык җәмгыятьләрендә катнашу һәм кертемче буларак диндә ширкәтләрдә катнашу таныла.

Оешма эшкуарлык эшчәнлеге һәм керем китерә торган башка эшчәнлекнең керемнәрен һәм чыгымнарын исәпкә ала.

Россия Федерациясе законнары белән оешманың эшкуарлык эшчәнлегенә чикләүләр билгеләнергә мөмкин.

2.6. Оешма үз максатына ирешү мәнфәгатьләрендә коммерциягә карамаган башка оешмалар булдырырга һәм ассоциацияләргә һәм берлекләргә керергә мөмкин.

3. Оешманың эшчәнлек тәртибе. Оешма органнары

3.1. Оешманы гамәлгә куючы

3.1.1. Оешманың гамәлгә куючысы компетенциясенә керә:

1) Оешма Уставын раслау, аңа үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү;

2) Оешманың бер кеше кулындагы башкарма органын - Рәисен билгеләп кую һәм аның вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату;

3) Оешма - Идарәнең коллегиаль югары органын булдыру, идарә әгъзаларын сайлау һәм аларның вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату;

4) оешманы гамәлгә куючылар составына яңа затлар кабул итү;

5) оешманы Фондка үзгәртү турында карар кабул итү;

6) Оешма белән идарә итү тәртибен билгеләү.

3.2. Оешма идарәсенең рәсми югары органы - Идарә.

3.2.1. Оешманың Идарәсе гамәлгә куючы тарафыннан төзелә. Идарә әгъзаларының вәкаләтләре 5 ел тәшкил итә. Оешма идарәсе вәкаләтләр вакыты үтү белән яңа срокка яңадан сайланырга мөмкин.

3.2.2.Идарә 3 әгъзадан тора. Идарә әгъзасы вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату турындагы мәсьәләне гамәлгә куючы хәл итә.

3.2.3.Идарәнең төп функциясе - Оешманың максатларны үтәвен тәэмин итү.

3.2.4. Идарә компетенциясенә түбәндәгеләр керә:

1) оешма эшчәнлегенең өстенлекле юнәлешләрен, аның мөлкәтен формалаштыру һәм куллану принципларын билгеләү;

2) оешманың еллык хисабын һәм бухгалтерлык (финанс) хисаплылыгын раслау;

3) башка юридик затлар Оешмасы карарларын кабул итү һәм аны төзү, оешманың башка юридик затларда катнашуы турында, филиаллар төзү һәм Оешма вәкиллекләрен ачу турында;

4) оешманы үзгәртеп оештыру һәм бетерү турында, ликвидация комиссиясен (ликвидаторны) билгеләү һәм ликвидация балансын раслау турында карарлар кабул итү;

5) аудиторлык оешмасын яисә оешманың индивидуаль аудиторын раслау;

6) Оешма эшен оештыру һәм контрольдә тоту;

7) оешманың эчке нигезләмәләрен һәм регламентларын раслау;

8) оешма чыгымнары сметасын карау һәм раслау;

9) Оешма мөлкәте белән эш итү;

10) оешманың финанс планын раслау һәм аңа үзгәрешләр кертү;

11) Оешманың филиалларын төзү һәм (яисә) вәкиллекләрен ачу турында карар кабул итү;

12) оешманың штат расписаниесен раслау, аны тотуга смета;

13) Оештыручы билгеләгән оешма рәисе белән законда билгеләнгән тәртиптә шартнамә төзү;

14) «Коммерциягә карамаган оешмалар турында» 1996 елның 12 гыйнварындагы 7-ФЗ номерлы Федераль законда 17 статьяда каралган очракларда Оешма тарафыннан башкарылучы алыш-бирешләр оештыруга хуплау;

15) Оешманың эмблемасын һәм башка символикасын раслау;

16) гамәлдәге законнар белән идарәнең югары органының аерым компетенциясенә кертелгән башка карарлар кабул итү;

3.2.5 Идарә эшен оешма рәисе оештыра. Оешма рәисе идарә эше белән җитәкчелек итә, аның утырышларын чакыра һәм аларда рәислек итә. Идарә утырышларында беркетмә алып барыла.

3.2.6. Идарә утырышлары кирәк саен уздырыла, ләкин ярты елга кимендә 1 тапкыр уздырыла, һәм ул Идарә әгъзаларының күпчелеге катнашында хокуклы дип санала. Утырышны чакыру турында оешма рәисе утырыш көненә кадәр 3 көннән дә соңга калмыйча Идарә әгъзаларына хәбәр итә. Хәбәр итү белән бер үк вакытта утырышның көн тәртибе һәм кирәкле материаллар бирелә.

3.2.7. Карарлар утырышта катнашучы Идарәнең 2/3 тавышының квалификацияле күпчелек тарафыннан кабул ителә һәм беркетмә белән рәсмиләштерелә, ул анда катнашучы барлык идарә әгъзалары тарафыннан имзалана.

3.3.Оешманың бердәм башкарма органы - Рәисе.

3.3.1. Оешма рәисе Учредитель тарафыннан 5 елга билгеләнә. Рәис вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату турындагы карарны гамәлгә куючы кабул итә. Рәис вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату инициативасы Учредительгә, Идарәгә яисә Рәисенә карый.

3.3.2 Оешма рәисе:

1) гамәлгә куючыга һәм Идарәгә хисап тота, оешма эшенең торышы өчен җавап бирә;

2) ышанычнамәсез оешма исеменнән, шул исәптән алга китү хокукы белән эш итә;

3) Идарә карарларының үтәлешен тәэмин итә;

4) оешманың агымдагы эшчәнлегенә җитәкчелек итә;

5) оешманың хуҗалык һәм финанс эшчәнлеге мәсьәләләрен хәл итә;

6) Идарәләрнең сметасы һәм карарлары нигезендә Оешманың мөлкәте һәм чаралары белән эш итә;

7) банкларда Оешманың счетларын ача, оешма исеменнән шартнамәләр төзи һәм башка килешүләр төзи, ышанычнамәләр тапшыра, башка юридик гамәлләрне гамәлгә ашыра;

8) бухгалтерлык исәбен һәм хисаплылыкны оештыра;

9) оешма хезмәткәрләрен эшкә ала һәм эштән чыгара, хезмәт килешүләре төзи, вазыйфаларын раслый;

10) барлык дәрәҗәдәге бюджетлар һәм бюджеттан тыш дәүләт фондлары алдында, шулай ук килешүләр буенча контрагентлар алдында оешманың йөкләмәләрен үтәүне тәэмин итә;

11) оешма эшчәнлеге мәсьәләләре буенча карарлар кабул итә һәм боерыклар чыгара;

12) оешма органнарын оешма эшчәнлеге турында кирәкле мәгълүмат белән тәэмин итә;

13) оешма филиаллары һәм вәкиллекләре эшчәнлеген тикшереп тора;

14) Оешманың акчаларын һәм мөлкәтен устав максатлары нигезендә файдаланган өчен үз компетенциясе чикләрендә җаваплы;

15) Идарә утырышларын әзерләүне һәм уздыруны оештыра;

16) ел саен Оештыру эшчәнлеге турында Учредительгә хәбәр итә;

17) ел саен оешманың массакүләм мәгълүмат чараларында эшчәнлеге турында хисаплар бастырып чыгара;

18) оешманың башка органнары компетенциясенә кертелмәгән башка функцияләрне һәм вәкаләтләрне башкара.

4. Документация. Оешма эшчәнлеген тикшереп тору.

4.1. Оешма Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә бухгалтерлык исәбен һәм статистик хисаплылыкны алып бара.

4.2. Оешма үзенең эшчәнлеге турында мәгълүматны дәүләт статистикасы органнарына һәм салым органнарына, оешманы гамәлгә куючыга һәм Россия Федерациясе законнары нигезендә башка затларга тапшыра.

4.3. Оешмада бухгалтерлык исәбен оештыру, аның торышы һәм дөреслеге, еллык хисапны үз вакытында тапшыру һәм башка финанс хисабын тиешле органнарга тапшыру, шулай ук Оештыру, Идарә, кредиторларга һәм массакүләм мәгълүмат чараларына тапшырыла торган эшчәнлек турында белешмәләр Оешма Оешма рәисе җаваплы була.

4.4. Оешма түбәндәге документларны саклый:

1) Оештыручыны төзү турында гамәлгә куючының карары;

2) Оешма Уставы, Оешманың билгеләнгән тәртиптә теркәлгән Уставына кертелгән үзгәрешләр һәм өстәмәләр оешманы дәүләт теркәве турында документ;

3) оешманың баланстагы мөлкәткә хокукын раслый торган документлар;

4) оешманың эчке документлары;

5) оешманың филиалы яисә вәкиллеге турында нигезләмә;

6) еллык хисаплар;

7) бухгалтерлык исәбе документлары;

8) бухгалтерлык хисаплылыгы документлары;

9) гамәлгә куючының, Идарә, ревизия комиссиясенең (ревизорның) утырышлары беркетмәләре;

10) оешманың, оешманың аудиторының, дәүләт һәм муниципаль финанс контроле органнарының ревизия комиссиясе (ревизоры);

11) оешманың эчке документларында, Идарә карарларында каралган башка документлар, шулай ук Россия Федерациясенең хокукый актларында каралган документлар.

4.5. Оешманың финанс-хуҗалык эшчәнлеген тикшерү өчен Идарә аудиторлык оешмасын яисә индивидуаль аудиторны раслый.

4.6. Аудитор Оешманың финанс-хуҗалык эшчәнлеген Оешма һәм аудитор арасында төзелә торган шартнамә нигезендә Россия Федерациясенең хокукый актлары нигезендә тикшерә. Аудитор хезмәтләре өчен түләү күләме Идарә тарафыннан билгеләнә.

5. Оешманың милке

5.1. Оештыруга тапшырылган мөлкәт Оешманың милке булып тора.

5.2. Оешманы гамәлгә куючы оешма милкенә тапшырылган мөлкәткә хокукны сакламый.

5.3. Оешма үз милкендә бина, корылма, торак фонды, җиһазлар, инвентарь, сумнарда һәм чит ил валютасында акчалар, кыйммәтле кәгазьләр һәм башка мөлкәт, шулай ук Россия Федерациясе законнары нигезендә милектәге яисә башка хокуктагы җир кишәрлекләре алырга мөмкин.

5.4. Оешманың акчалата һәм башка рәвешләрдәге мөлкәтен формалаштыру чыганаклары түбәндәгеләр:

1) гамәлгә куючыдан даими һәм бер мәртәбә керемнәр;

2) ирекле мөлкәт кертемнәре һәм иганәләр;

3) товарларны, эшләрне, хезмәт күрсәтүләрне реализацияләүдән керем;

4) эшчәнлекне гамәлгә ашыруга бәйле яисә Оешма максатларына һәм аның төп эшчәнлек төрләренә бәйле грантлар яисә башка финанс йөкләмәләре;

5) акцияләр, облигацияләр, башка кыйммәтле кәгазьләр һәм кертемнәр буенча алына торган дивидендлар (керемнәр, процентлар);

6) коммерциягә карамаган оешма милкеннән алына торган керемнәр;

7) закон белән тыелмаган башка кертемнәр.

5.5. Оешма Россия Федерациясе законнары буенча түләтү кире алынырга мөмкин булган үз мөлкәте белән үзенең йөкләмәләре буенча җавап бирә.

5.6. Россия Федерациясе законнары белән Сәяси партияләр, аларның региональ бүлекчәләре, шулай ук сайлау фондларына, референдум фондларына иганәләр оешмасын гамәлгә ашыруга чикләүләр билгеләнергә мөмкин.

5.7.Оешманың барлык мөлкәте, эшчәнлектән алынган керемнәре аның милке. Оешма үзенең мөлкәтенә билгеләнүе нигезендә һәм устав максатларын һәм бурычларын үтәү өчен генә ия булуны, файдалануны һәм аның белән эш итүне гамәлгә ашыра.

5.8 Оешманы гамәлгә куючы оешма милкенә милек хокукына ия түгел.

5.9. Оешма башка оешмаларга, учреждениеләргә һәм гражданнарга сату һәм тапшыру, алмаштыру һәм арендага бирү, милек хокукындагы биналарны, корылмаларны, җиһазларны, транспорт чараларын, инвентарьларны һәм башка матди кыйммәтләрне вакытлыча файдалануга бирү, шулай ук, әгәр гамәлдәге законнарда башкасы каралмаган булса, аларны баланстан төшереп калдыру хокукына ия.

6. Оешманы реформалаштыру һәм бетерү.

6 Оешма "Коммерциячел булмаган оешмалар турында" 1996 елның 12 гыйнварындагы 7-ФЗ номерлы Федераль законның 16 статьясында каралган тәртиптә ирекле рәвештә яңадан оештырылырга мөмкин. Оешманы үзгәртеп коруның башка нигезләре һәм тәртибе Россия Федерациясе Гражданлык кодексының 57-60 статьялары һәм башка федераль законнар белән билгеләнә.

6.2. Оешма фондка үзгәрергә хокуклы. Үзгәртеп кору турында карар Учредитель тарафыннан кабул ителә.

6.3. "Коммерциягә карамаган оешмалар турында" 1996 елның 12 гыйнварындагы 7-ФЗ номерлы Федераль законның 18-21 статьялары таләпләрен исәпкә алып, оешма Россия Федерациясе Граждан кодексының 61-64 статьяларында билгеләнгән тәртиптә ирекле рәвештә юкка чыгарылырга мөмкин.

6.4. Оешма Россия Федерациясе Граждан кодексының 61 статьясындагы 3 пунктында каралган нигезләрдә суд карары буенча юкка чыгарылырга мөмкин.

6.5. ликвидация комиссиясе билгеләнгән мизгелдән аңа оешма эшләре белән идарә итү вәкаләтләре күчә. Идарә һәм башка органнар үз эшчәнлеген туктата.

6.6. Оешманы юкка чыгарганда, кредиторлар таләпләрен канәгатьләндергәннән соң калган мөлкәт үз мәнфәгатьләрендә төзелгән максатларга һәм (яисә) оешма Идарәсе билгеләгән тәртиптә хәйрия максатларына җибәрелә.

6.7.Ликвидацияләнә торган оешма мөлкәтен гамәлгә кую документлары нигезендә файдалану мөмкин булмаган очракта, ул дәүләт табышына мөрәҗәгать итә.

6.8. Оешманы бетерү тәмамланган дип санала, ә инде яшәүдән туктаган оешма, юридик затларның бердәм дәүләт реестрына тиешле язма кертелгәннән соң.

7. Филиалы и представительства Организации

7.1. Оешма, федераль законнарда башкасы билгеләнмәгән булса, Россия Федерациясе законнары нигезендә филиаллар төзергә һәм Россия Федерациясе территориясендә вәкиллекләр ачарга мөмкин.

7.2. Оешманың филиалы - коммерциячел булмаган оешма урнашкан урыннан читтә урнашкан һәм аның барлык функцияләрен яисә шул исәптән вәкиллек функцияләрен башкара торган аерымланган бүлекчәсе.

7.3. Оешма вәкиле - Оешма урнашкан урыннан читтә урнашкан аерымланган бүлекчә, оешма мәнфәгатьләрен чагылдыра һәм аларны яклый.

7.4. Филиал һәм Оешманың вәкиллеге юридик затлар булып саналмый, оешма мөлкәтенә ия була һәм аның тарафыннан расланган нигезләмә нигезендә эш итә. Филиалның яисә вәкиллекнең мөлкәте аерым баланста һәм оешма балансында исәпкә алына.

7.5. Филиал һәм вәкиллек җитәкчеләре Оештыру тарафыннан билгеләнә һәм Организга бирелгән ышанычнамә нигезендә эш итә.

7.6. Филиал һәм вәкиллек Оешма исеменнән эшчәнлек алып бара. Үз филиалы һәм вәкиллеге эшчәнлеге өчен Оешма җаваплы.

8. Мәнфәгатьләр конфликтын булдырмау һәм җайга салу.

8.1. Мәнфәгатьләр конфликты дип оешма җитәкчесе яки хезмәткәренең шәхси кызыксынуы аларның хезмәт бурычларын тиешенчә үтәвенә йогынты ясый ала торган һәм оешма җитәкчесе (хезмәткәренең) шәхси кызыксынуы һәм оешманың мөлкәтенә һәм (яки) эшлекле абруена зыян китерергә сәләтле оешманың хокуклары һәм законлы мәнфәгатьләре арасында каршылык барлыкка килә яки барлыкка килергә мөмкин булган хәл аңлатыла.

8.2. Хезмәт бурычларын тиешенчә үтәүгә йогынты ясый яки йогынты ясый ала торган оешма җитәкчесе (хезмәткәре) шәхси кызыксынуы дип, хезмәт бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә оешма җитәкчесе (хезмәткәре) тарафыннан акча, кыйммәтләр, башка милек, шул исәптән милек хокуклары, яки үзе өчен яки өченче затлар өчен милек характерындагы хезмәтләр рәвешендә керем алу мөмкинлеге аңлатыла.

8.3. Оешма җитәкчесе оештыручыга вазифа бурычларын үтәгәндә шәхси кызыксыну барлыкка килүе турында хәбәр итәргә тиеш, бу исә Оештыручы билгеләгән тәртиптә мәнфәгатьләр конфликтына китерә яки китерергә мөмкин.

8.4. Оешма хезмәткәре оешма җитәкчесенә вазифа бурычларын үтәгәндә шәхси кызыксыну барлыкка килүе турында хәбәр итәргә тиеш, бу оешманың локаль хокукый акты белән билгеләнгән тәртиптә мәнфәгатьләр конфликтына китерә яки китерергә мөмкин.

9. Йомгак нигезләмәләр

9.1. Әлеге Устав таләпләре оешма тарафыннан үтәлергә тиеш.

9.2. Әлеге Уставта үз чагылышын тапмаган барлык мәсьәләләр буенча, оештыручы һәм оештыру Россия Федерациясенең гамәлдәге законнары нигезләмәләре белән җитәкчелек итә.

Түбән Кама муниципаль районы

Башлыгы урынбасары А.В. Умников