5.02 – 100 лет со дня рождения (1918) народного поэта Республики Башкортостан Назара Наджми

22.02 -  70 лет со дня рождения (1948) драматурга Флорида Булякова
-90 лет со дня рождения (1928) народного поэта Рес¬публики Башкортостан, драматурга Ангама Атнабаева
**Март**
1 – 100 лет со дня основания (1918) общественно-политической газеты “Башкортостан”
– 95 лет со дня рождения (1923 – 1997) писателя Хакима Гиляжева
3 – 70 лет со дня рождения (1948) поэтессы Танхылу Карамышевой
6 – 105 лет со дня рождения (1913-1968) писателя Шакира Насырова
– 75 лет со дня рождения (1928-1983) писателя Фарита Исянгулова

17 – 80 лет со дня рождения (1938-1993) артиста балета, балетмейстера, дирижера Рудольфа Нуриева

18 апрель 18 – 125 лет со дня рождения (1893-1938) писателя Даута Юлтыя

31 -80 лет со дня рождения (1938) поэта Тимера Юсупова

Июнь.

15 – 115 лет со дня рождения (1903-1938) писателя Гайнана Хайри
16 – 95 лет со дня рождения (1923-1993) ученого-литературоведа, поэта Гилемдара Рамазанова
20 – 70 лет со дня рождения (1948) писателя, драматурга Наиля Гаитбаева
24 – 70 лет со дня рождения (1948) писателя Гульнур Якуповой
30 – 95 лет со дня рождения (1923-1988) писателя Гаяна Лукманова

Июль

15 – 80 лет со дня рождения (1938) поэта Ирека Киньябулатова

**Январь**
1 – 105 лет со дня рождения (1913 – 1993) Газима Аллаярова
– 70 лет со дня рождения (1948) ученого – офтальмолога, доктора медицинских наук Эрнеста Мулдашева
– 70 лет со дня рождения (1948) ученого языковеда Ишмухамета Галяутдинова
2(15) – 110 лет со дня рождения (1908 – 1996) народного писателя Башкортостана, прозаика, поэта Зайнаб Биишевой
3 – 100 лет со дня рождения (1918 – 1988) писателя Раиса Габдрахманова
5 – 70 лет со дня рождения (1948) художника, лауреата премии Мифтахетдина Акмуллы Рифа Абдуллина
12 – 95 лет со дня начала издания (1923) в Уфе молодеж¬ной газеты “Ленинец” (с 1996 года –
“Молодежная газета”)
31 – 110 лет со дня рождения ( 1908 – 1978 ) заслуженного художника Башкортостана Бориса Ежова
январь – 50 лет с начала издания (1968) общественно- политиче¬ского и литературно-художественного журнала на башкирском языке “Башкортостан кызы” (Дочь Башкорто¬стана)

**Февраль**
1 – 145 лет со дня рождения (1873-1938) русского певца Федора Шаляпина
4 – 90 лет со дня рождения (1928) народного художника СССР, заслуженного художника Башкортостана Ахмета Лутфуллина
5 – 100 лет со дня рождения (1918) народного поэта Республики Башкортостан Назара Наджми
7 – 70 лет со дня рождения (1948) писателя Берьяна Баимова
12 – 110 лет со дня рождения (1908-1988) писателя Ивана Сотникова
16 – 135 лет со дня рождения (1883-1978) художника Порфирия Лебедева
21 – 70 лет со дня рождения (1948) писателя Марса Ахметшина
22 -90 лет со дня рождения (1928) писателя Амира Гареева
– 70 лет со дня рождения (1948) драматурга Флорида Булякова
-90 лет со дня рождения (1928) народного поэта Рес¬публики Башкортостан, драматурга Ангама Атнабаева
27 – 110 лет со дня рождения (1908-1946) башкирского акте¬ра и режиссера Булата Имашева

**Март**
1 – 100 лет со дня основания (1918) общественно-политической газеты “Башкортостан”
– 95 лет со дня рождения (1923 – 1997) писателя Хакима Гиляжева
3 – 70 лет со дня рождения (1948) поэтессы Танхылу Карамышевой
6 – 105 лет со дня рождения (1913-1968) писателя Шакира Насырова
– 75 лет со дня рождения (1928-1983) писателя Фарита Исянгулова
10- 70 лет со дня рождения (1948) башкирского актера, режиссера, заслуженного артиста РСФСР, народного артиста БАССР Ахтяма Абушахманова
11 – 95 лет со дня рождения (1923) журналиста и писателя Зайни Рафикова
14 – 130 лет со дня рождения (1888-1956) художника – живо¬писца Анатолия Лежнева
17 – 80 лет со дня рождения (1938-1993) артиста балета, балетмейстера, дирижера Рудольфа Нуриева
20 – 80 лет со дня рождения (1938) народной артистки России, заслуженной артистки Башкортостана, педагога Фирдаус Нафиковой
– 70 лет со дня рождения (1948) писателя Сабира Шарипова
– День подписания Соглашения Российского рабоче – крестьянского правительства с Башкирским правительством о Советской Автономии Башкирии (1919)
26 -95 лет со дня рождения (1923) народного художника Башкортостана, скульптора Бориса Фузеева

**Апрель**
7 -130 лет со дня рождения (1888-1956) основателя и первого председателя Союза композиторов
Башкирии, композитора, скрипача дирижера Масалима Валеева
10 -90 лет со дня рождения (1928) ученого филолога, литературоведа, писателя Гайсы Хусаинова
14 – 90 лет со дня рождения (1928) писателя Агиша Гирфанова
15 -80 лет со дня рождения (1938) писателя Роберта Паля
18 – 125 лет со дня рождения (1893-1938) писателя Даута Юлтыя
21 – 110 лет со дня рождения (1908-1978) музыковеда, композитора Масгута Баширова
апрель -80 лет со дня преобразования (1938) рабочего посел¬ка Баймак в город

**Май**
10 – 105 лет со дня рождения (1913-1986) народного артиста России и Башкортостана Хусаина Кудашева
14 – 80 лет со дня рождения (1938) народного артиста Башкортостана Мавлетбая Гайнетдинова
23 – 95 лет со дня рождения (1923) композитора Шамиля Кульбарисова
31 -80 лет со дня рождения (1938) поэта Тимера Юсупова
май – 25 лет с начала издания (1993) в Уфе международной независимой газеты “Zаман-

**Июнь**
1 – 90 лет со дня основания (1928) Центрального государственного архива РБ
2 – 145 лет со дня рождения (1873-1966) народного художника БАССР Марии Николаевны Елгаштиной
6 – 110 лет со дня рождения (1908-1992) писателя Ахтяма Ихсана
7 – 80 лет со дня рождения (1938) лауреата государственной премии имени Салавата Юлаева, художника Рашита Зайнетдинова
10 – 110 лет со дня рождения (1908-1992) народной артистки Республики Башкортостан Зайтуны
Бикбулатовой
15 – 115 лет со дня рождения (1903-1938) писателя Гайнана Хайри
16 – 95 лет со дня рождения (1923-1993) ученого-литературоведа, поэта Гилемдара Рамазанова
20 – 70 лет со дня рождения (1948) писателя, драматурга Наиля Гаитбаева
24 – 70 лет со дня рождения (1948) писателя Гульнур Якуповой
30 – 95 лет со дня рождения (1923-1988) писателя Гаяна Лукманова
июнь – 80 лет со дня открытия (1938) Башкирской государ¬ственной филармонии
июнь – 355 лет со дня основания (1663) города Бирска

**Июль**
11 – 95 лет со дня рождения (1923-1983) писателя Зульфара Хисматуллина
15 – 80 лет со дня рождения (1938) поэта Ирека Киньябулатова
17 – 95 лет со дня рождения (1923) народного художника БАССР Владимира Плекунова
20-27 – 100 лет со дня проведения (1918) I Всебашкирского курултая
25-29 августа – II Всебашкирский курултай
8-20 декабря – III Всебашкирский курултай (Оренбург)
28 июля – 110 лет со дня рождения (1908-1963) писателя Акрама Вали

**Август**
1 – 95 лет со дня рождения (1923) артистки балета, пе¬дагога, заслуженной артистки РСФСР и БАССР Тамары Шагитовны Худайбердиной

3 – День подписания (1994) Договора Российской Федера¬ции и Республики Башкортостан о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании пол¬номочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Башкортостан
14 – 95 лет со дня рождения (1923) народной артистки СССР Зайтуны Насретдиновой
15 – 130 лет со дня рождения (1928) башкирского народного певца Сулеймана Абдуллина
30 -130 лет со дня рождения (1888-1980) народного художника Башкортостана Александра Тюлькина
август – 60 лет со дня преобразования (1958) рабочего поселка Мелеуз в город
август – 55 лет со дня преобразования (1963) рабочего поселка Учалы в город
август – 80 лет со дня рождения (1938) искусствоведа Альмиры Янбухтиной

**Сентябрь**
3 – 70 лет со дня рождения (1948) писателя Айсылу Ягафаровой
4 – 110 лет со дня рождения (1908-1979) заслуженного артиста России, народного артиста Башкортостана Рима Сыртланова
7 – 100 лет со дня рождения (1918-1994) писателя Якуба Кулмыя
10 -70 лет со дня рождения (1948) поэтессы Гульфии Юнусовой

15 – 100 лет со дня рождения (1918-1992) писателя Ибрагима Гиззатуллина

**Декабрь**
12 -80 лет со дня рождения (1938) народного поэта Рес¬публики Башкортостан Равиля Бикбаева
15 – 130 лет со дня рождения (1888-1966) драматурга, народного сэсэна Башкортостана Мухаметши Бурангулова
– 95 лет со дня рождения (1908-1977) народного артиста СССР, режиссера, драматурга Арслана
Мубарякова*.*

**Йәғәфәрова Айһылыу Шәйхетдин ҡыҙы** ([3 сентябрь](https://ba.wikipedia.org/wiki/3_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C) [1948 йыл](https://ba.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B9%D1%8B%D0%BB)) — педагог, [башҡорт](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82) балалар яҙыусыһы, 1989 йылдан [СССР Яҙыусылар союзы](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%AF%D2%99%D1%8B%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%8B) ағзаһы, [Хеҙмәт Ҡыҙыл Байраҡ ордены](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D2%99%D0%BC%D3%99%D1%82_%D2%A0%D1%8B%D2%99%D1%8B%D0%BB_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D2%A1_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B) кавалеры (1986), [Башҡортостан Республикаһының](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D2%BB%D1%8B) атҡаҙанған халыҡ мәғарифы (1992) һәм атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре (1993). [Ким Әхмәтйәнов](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC_%D3%98%D1%85%D0%BC%D3%99%D1%82%D0%B9%D3%99%D0%BD%D0%BE%D0%B2) (1996) һәм [Рәмзилә Хисаметдинова](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D3%99%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D3%99_%D0%A5%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0) (2008) исемендәге премиялар лауреаты.

Биографияһы

Айһылыу Шәйхетдин ҡыҙы Йәғәфәрова 1948 йылдың 3 сентябрендә [Башҡорт АССР-ы](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0-%D1%8B) (хәҙер [Башҡортостан Республикаһы](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D2%BB%D1%8B)) [Әбйәлил районы](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B1%D0%B9%D3%99%D0%BB%D0%B8%D0%BB_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B) [Әхмәт](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D1%85%D0%BC%D3%99%D1%82_%28%D3%98%D0%B1%D0%B9%D3%99%D0%BB%D0%B8%D0%BB_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B%29) ауылында тыуған. Шунда башланғыс, [Ташбулатта](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82) урта, [Ишембай](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9) ҡалаһында тәрбиәселәр мәктәбен тамамлағас, 1967 йылда райондың «Ҡыҙыл Башҡортостан» совхозында яңы асылған балалар баҡсаһында хеҙмәт юлын башлай. 1974 йылда [Башҡорт дәүләт университетының](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B4%D3%99%D2%AF%D0%BB%D3%99%D1%82_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B) филология факультетын ситтән тороп тамамлай.

Ижади эшмәкәрлеге

Тиҫтәләгән китап авторы. Кескәйҙәр өсөн тәғәйенләнгән тәүге шиғырҙар йыйынтығы, «Муйынса» тип аталып, 1973 йылда донъя күрҙе.

[2017 йылда](https://ba.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B9%D1%8B%D0%BB) Әбйәлил районы хакимиәте тарафынан яҙыусының «А.С.Пушкин. Әкиәттәр»: руссанан башҡортсаға тәржемә (Өфө, Китап, 2007. – 260 бит) хеҙмәте Балалар һәм үҫмерҙәр өсөн әҙәбиәт, сәнғәт өлкәһендәге [Һәҙиә Дәүләтшина](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D2%BA%D3%99%D2%99%D0%B8%D3%99_%D0%94%D3%99%D2%AF%D0%BB%D3%99%D1%82%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0) исемендәге республика дәүләт премияһына тәҡдим ителде[[1]](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D3%99%D2%93%D3%99%D1%84%D3%99%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%B9%D2%BB%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%83_%D0%A8%D3%99%D0%B9%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D2%A1%D1%8B%D2%99%D1%8B#cite_note-1)[[2]](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D3%99%D2%93%D3%99%D1%84%D3%99%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%B9%D2%BB%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%83_%D0%A8%D3%99%D0%B9%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D2%A1%D1%8B%D2%99%D1%8B#cite_note-2).

Маҡтаулы исемдәре һәм башҡа бүләктәре

* [Хеҙмәт Ҡыҙыл Байраҡ ордены](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D2%99%D0%BC%D3%99%D1%82_%D2%A0%D1%8B%D2%99%D1%8B%D0%BB_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D2%A1_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B) (1986)
* [Башҡортостан Республикаһының](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D2%BB%D1%8B) атҡаҙанған халыҡ мәғарифы хеҙмәткәре (1992
* [Башҡортостан Республикаһының](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D2%BB%D1%8B) атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре (1993)
* [Әбйәлил районының](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B1%D0%B9%D3%99%D0%BB%D0%B8%D0%BB_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B) [Ким Әхмәтйәнов](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC_%D3%98%D1%85%D0%BC%D3%99%D1%82%D0%B9%D3%99%D0%BD%D0%BE%D0%B2) исемендәге әҙәби премия (1996)
* [Рәмзилә Хисаметдинова](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D3%99%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D3%99_%D0%A5%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0) исемендәге премия (2008)

**Юнысова Гөлфиә Аҙнағол ҡыҙы** ([10 сентябрь](https://ba.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C) [1948 йыл](https://ba.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B9%D1%8B%D0%BB)) — [Башҡортостандың](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD) халыҡ шағиры (2015)[[1]](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D3%A9%D0%BB%D1%84%D0%B8%D3%99_%D0%90%D2%99%D0%BD%D0%B0%D2%93%D0%BE%D0%BB_%D2%A1%D1%8B%D2%99%D1%8B#cite_note-%D0%A1%D0%9D-1), [журналист](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0), [шағир](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D2%93%D1%80%D0%B8%D3%99%D1%82) һәм йәмәғәт эшмәкәре. 1978—1999 йылдарҙа «[Башҡортостан ҡыҙы»](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D2%A1%D1%8B%D2%99%D1%8B) журналының баш мөхәррире, 1990—1995 йылдарҙа [РСФСРҙың](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0) 12-се саҡырылыш (артабан [Рәсәй Федерацияһының](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D3%99%D1%81%D3%99%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D2%BB%D1%8B)) Юғары Советы һәм [Башҡортостан Республикаһының](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D2%BB%D1%8B) 3-сө саҡырылыш Дәүләт Йыйылышы — Ҡоролтай депутаты. 1974 йылдан [СССР Яҙыусылар](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%AF%D2%99%D1%8B%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%8B) һәм 1979 йылдан [СССР](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0) Журналистар союздары ағзаһы. [«Почёт Билдәһе» ордены](https://ba.wikipedia.org/wiki/%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B4%D3%99%D2%BB%D0%B5%C2%BB_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B) кавалеры (1984), [Башҡорт АССР-ының](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0-%D1%8B) (1989) һәм Рәсәй Федерацияһының (2005) атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре. Башҡортостан Республикаһының Һәҙиә Дәүләтшина исемендәге дәүләт премияһы (2006) һәм [Миәкә районының](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D3%99%D0%BA%D3%99_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B) [Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге премияһы](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D2%A1%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D3%99%D0%B3%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F) (2000) лауреаты. Башҡортостандың мәғариф отличнигы (2000).

Биографияһы[

Гөлфиә Аҙнағол ҡыҙы Юнысова (Иҙелбаева) 1948 йылдың 10 сентябрендә [Башҡорт АССР-ының](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0-%D1%8B) [Әлшәй районы](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB%D1%88%D3%99%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B) [Һарыш](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D2%BA%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88_%28%D3%98%D0%BB%D1%88%D3%99%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B%29) ауылында тыуған.

[1966 йылда](https://ba.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B9%D1%8B%D0%BB) Раевка урта мәктәбен тамамлай, артабан [Башҡорт дәүләт университетына](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B4%D3%99%D2%AF%D0%BB%D3%99%D1%82_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B) уҡырға инә. Студент йылдарында уҡ балалар өсөн шиғырҙар ижад итә, «Миңә бары өс кенә» (1969) һәм «Зәңгәр тубым» (1971) тигән ике йыйынтығы донъя күрә. 1971—1973 йылдарҙа Сибай педагогия училищеһында рус теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы булып эшләй. Шул йылдарҙа балалар өсөн тағы ла ике китап сығара. Г. Юнысова — ике тиҫтәнән артыҡ китап авторы, уның шиғырҙары бик күп телдәргә тәржемә ителгән.

Гөлфиә Юнысованың байтаҡ шиғырҙарына көйҙәр яҙылып, популяр йырҙар булып китте. Шағирә ижтимағи-сәйәси, ғаилә-тәрбиә хаҡында яҙған публицистик мәҡәләләре менән йыш ҡына радио-телевидение аша һәм гәзит-журнал биттәрендә сығыш яһай.

1978 йылдан 1999 йылға тиклем «[Башҡортостан ҡыҙы»](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D2%A1%D1%8B%D2%99%D1%8B_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29) журналының баш мөхәррире булды.

1979—1990 йылдарҙа [Өфө](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%84%D3%A9) ҡалаһы депутаты, Рәсәй Юғары Советы депутаты һәм Юғары Советы Президиумы ағзаһы булды. 1999 йылда [Башҡортостан Республикаһының Дәүләт Йыйылышы — Ҡоролтай](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D2%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D0%94%D3%99%D2%AF%D0%BB%D3%99%D1%82_%D0%99%D1%8B%D0%B9%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%88%D1%8B_%E2%80%94_%D2%A0%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9) депутат итеп һайланды.

Гөлфиә Юнысова — «Почёт Билдәһе» ордены кавалеры, Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, Миәкә районының [М. Аҡмулла исемендәге премияһы](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D2%A1%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D3%99%D0%B3%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F) лауреаты (2000)[[2]](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D3%A9%D0%BB%D1%84%D0%B8%D3%99_%D0%90%D2%99%D0%BD%D0%B0%D2%93%D0%BE%D0%BB_%D2%A1%D1%8B%D2%99%D1%8B#cite_note-2).

2015 йылдың 2 декабрендә Гөлфиә Юнысоваға «Башҡортостандың халыҡ шағиры» маҡтаулы исем бирелде[[1]](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D3%A9%D0%BB%D1%84%D0%B8%D3%99_%D0%90%D2%99%D0%BD%D0%B0%D2%93%D0%BE%D0%BB_%D2%A1%D1%8B%D2%99%D1%8B#cite_note-%D0%A1%D0%9D-1).[[3]](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D3%A9%D0%BB%D1%84%D0%B8%D3%99_%D0%90%D2%99%D0%BD%D0%B0%D2%93%D0%BE%D0%BB_%D2%A1%D1%8B%D2%99%D1%8B#cite_note-3)

Китаптары

* Миңә бары өс кенә: Шиғырҙар. — Өфө: Башҡортостан китап нәшриәте, 1969. — 14 бит.
* Зәңгәр тубым: Шиғырҙар. — Өфө: Башҡортостан китап нәшриәте, 1971. — 24 бит.
* Яҙ хаҡында әкиәт: Шиғырҙар. — Өфө: Башҡортостан китап нәшриәте, 1973. — 24 бит.
* Тылсымлы бүләк: Шиғырҙар. — Өфө: Башҡортостан китап нәшриәте, 1975. — 72 бит.
* Песня березки: Стихи. — М.: Малыш, 1979.  (рус.)
* Колокольчик: Стихи. — Нукус, 1979.
* Дома улыбаются: Стихи. — М.: Детская литература, 1980.  (рус.)
* Бәпембә: Шиғырҙар һәм әкиәт. — Өфө: Башҡортостан китап нәшриәте, 1982.
* Һабантурғай йыры: Шиғырҙар. — Өфө: Башҡортостан китап нәшриәте, 1983.
* По солнечной радуге: Стихи. — М, 1984.  (рус.)
* Праздник памяти: Стихи. — Уфа, Башкнигиздат, 1986.  (рус.)
* Солнечный остров: Стихи. — Уфа, Китап, 1998.  (рус.)
* С чего начинается дружба: Сказка. — Уфа: Полиграфкомбинат, 2005  (рус.)
* Һайланма өҫәрҙәр. Ике томда. — Өфө: Китап, 2011—2014.
* Аҡ ямғыр: шиғырҙар / Г. Юнысова; [мөх. Ф. Исхаҡова]. — Өфө: Китап, 1998. — 303 б.
* Балаларға йөҙ йыр: Йырҙар йыйынтығы / Г. А. Юнысова .— Өфө: Китап, 2003. — 160 б.

Маҡтаулы исемдәре һәм башҡа бүләктәре [Башҡортостандың](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD) халыҡ шағиры (2015)

* [«Почёт Билдәһе» ордены](https://ba.wikipedia.org/wiki/%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B4%D3%99%D2%BB%D0%B5%C2%BB_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B) (1984)
* [БАССР](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0)-ҙың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре (1989)
* [Рәсәй Федерацияһының](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D3%99%D1%81%D3%99%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D2%BB%D1%8B) атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре (2005)
* Балалар һәм үҫмерҙәр өсөн әҙәбиәт, сәнғәт өлкәһендә [Һәҙиә Дәүләтшина](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D2%BA%D3%99%D2%99%D0%B8%D3%99_%D0%94%D3%99%D2%AF%D0%BB%D3%99%D1%82%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0) исемендәге республика премияһы лауреаты
* [Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге премия](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D2%A1%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D3%99%D0%B3%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F) (2000)

**Бикбаев Рауил Төхфәт улы** ([12 декабрь](https://ba.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C) [1938 йыл](https://ba.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B9%D1%8B%D0%BB)) — шағир, әҙәбиәт белгесе, йәмәғәт эшмәкәре. 1966 йылдан СССР Яҙыусылар союзы ағзаһы. 1995—2011 йылдарҙа [Башҡортостан Яҙыусылар союзы](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D2%99%D1%8B%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%8B) идараһы рәйесе, 2008—2013 йылдарҙа [Башҡортостан Республикаһының](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D2%BB%D1%8B) дүртенсе саҡырылыш [Дәүләт Йыйылышы — Ҡоролтай депутаты](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D2%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D0%94%D3%99%D2%AF%D0%BB%D3%99%D1%82_%D0%99%D1%8B%D0%B9%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%88%D1%8B_%E2%80%94_%D2%A0%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9), Мәғариф, фән, мәҙәниәт, спорт һәм йәштәр эштәре буйынса комитет рәйесе. [Башҡортостан Фәндәр академияһының](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D3%99%D0%BD%D0%B4%D3%99%D1%80_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D2%BB%D1%8B) мөхбир ағзаһы (2008), филология фәндәре докторы (1996). [Башҡортостандың халыҡ шағиры](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%A3_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%A1_%D1%88%D0%B0%D2%93%D0%B8%D1%80%D1%8B) (1993), Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған фән эшмәкәре (1997), [Сыуаш Республикаһының](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%83%D0%B0%D1%88_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D2%BB%D1%8B) атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре (2003). [Башҡортостан Республикаһының Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D2%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B0%D1%82_%D0%AE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D3%99%D0%B3%D0%B5_%D0%B4%D3%99%D2%AF%D0%BB%D3%99%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D2%BB%D1%8B) (1989) һәм республика комсомолының [Ғәлимов Сәләм исемендәге премияһы](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D3%99%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D3%99%D0%BB%D3%99%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D3%99%D0%B3%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F) (1970), шулай уҡ [Рәми Ғарипов](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D3%99%D0%BC%D0%B8_%D2%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D3%99%D0%B3%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F) (1992) һәм [З. Биишева](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D3%99%D0%B9%D0%BD%D3%99%D0%B1_%D0%91%D0%B8%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D3%99%D0%B3%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F) (2003) исемендәге премиялар лауреаты. [Почёт](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B) (2009), [Дуҫлыҡ](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D2%AB%D0%BB%D1%8B%D2%A1_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%28%D0%A0%D3%99%D1%81%D3%99%D0%B9%29) (2000), [«Башҡортостан Республикаһында күрһәткән хеҙмәттәре өсөн»](https://ba.wikipedia.org/wiki/%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D2%BB%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D2%AF%D1%80%D2%BB%D3%99%D1%82%D0%BA%D3%99%D0%BD_%D1%85%D0%B5%D2%99%D0%BC%D3%99%D1%82%D1%82%D3%99%D1%80%D0%B5_%D3%A9%D1%81%D3%A9%D0%BD%C2%BB_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B) (2008) һәм [Салауат Юлаев](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B0%D1%82_%D0%AE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B) (2003) ордендары кавалеры. [Өфө](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%84%D3%A9) ҡалаһының почётлы гражданы (1999).

Биографияһы[

Рауил Төхфәт улы Бикбаев 1938 йылдың 12 декабрендә [Ырымбур өлкәһенең](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80_%D3%A9%D0%BB%D0%BA%D3%99%D2%BB%D0%B5) Покровка районы (хәҙерге [Переволоцк районы](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B)) Үрге Ҡунаҡбай ауылында тыуған. Күрше Ғәбдрафик ауылындағы ете йыллыҡ мәктәпте, Аҡ-Болаҡ педагогия училищеһын, 1962 йылда [Башҡорт дәүләт университетының](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B4%D3%99%D2%AF%D0%BB%D3%99%D1%82_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B) филология факультетын тамамлай. Аҙаҡтан аспирантурала уҡый.

1965 йылдан башлап [СССР](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0) Фәндәр академияһы Башҡортостан филиалының [Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтында](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%2C_%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D2%BB%D3%99%D0%BC_%D3%99%D2%99%D3%99%D0%B1%D0%B8%D3%99%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B_%28%D0%A0%D0%A4%D0%90_%D3%A8%D1%84%D3%A9_%D1%84%D3%99%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D2%AF%D2%99%D3%99%D0%B3%D0%B5%29) әҙәбиәт бүлегенең ғилми хеҙмәткәре булып эшләй. Филология фәндәре докторы.

Ижади эшмәкәрлеге[

Рауил Бикбаев университетта уҡыған йылдарында яҙыша башлай. «Дала офоҡтары» тигән тәүге шиғырҙар йыйынтығы 1964 йылда донъя күрә. Шунан бирле ул ике тиҫтәгә яҡын китап сығарҙы, хәҙерге башҡорт поэзияһының кимәлен билдәләрлек күренекле шағир булып танылды. Рауил Бикбаев поэзияһында халыҡ яҙмышына бәйле проблемалар күтәрелә, заман, ил, халыҡ, киләсәк алдында яуаплылыҡ тураһында һүҙ бара. «Карауанһарай», «Баҙар балтаһы», «Һыуһаным, һыуҙар бирегеҙ!» поэмаларында, «Халҡыма хат» шиғырында был бигерәк тә асыҡ күренә.

Рауил Бикбаев — күренекле әҙәбиәт ғалимы. Ул филология фәндәре докторы, профессор. Хәҙерге башҡорт шиғриәтенең үҫеш проблемаларына арналған күп ғилми хеҙмәттәр авторы. Уның бигерәк тә Ш. Бабич ижадын өйрәнеү, әҫәрҙәрен халыҡҡа ҡайтарыу өсөн башҡарған эштәре ҙур.

Рауил Бикбаев Башҡортостан Республикаһының Ғ. Сәләм исемендәге йәштәр премияһы, [Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B0%D1%82_%D0%AE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D3%99%D0%B3%D0%B5_%D0%B4%D3%99%D2%AF%D0%BB%D3%99%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D2%BB%D1%8B) лауреаты. 1992 йылда уға «Башҡортостандың халыҡ шағиры» тигән маҡтаулы исем бирелде.

* 1995 — 2011 йылдар — [Башҡортостан Республикаһы Яҙыусылар союзы](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D2%BB%D1%8B_%D0%AF%D2%99%D1%8B%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%8B) идараһы рәйесе

Маҡтаулы исемдәре

Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған фән эшмәкәре (1992)

* [Башҡортостандың халыҡ шағиры](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%A3_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%A1_%D1%88%D0%B0%D2%93%D0%B8%D1%80%D2%99%D0%B0%D1%80%D1%8B) (1993)
* [Ғәлимов Сәләм исемендәге премия](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D3%99%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D3%99%D0%BB%D3%99%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D3%99%D0%B3%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F) (1970)
* [Башҡортостан Республикаһының Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D2%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B0%D1%82_%D0%AE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D3%99%D0%B3%D0%B5_%D0%B4%D3%99%D2%AF%D0%BB%D3%99%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D2%BB%D1%8B) (1989)
* [Рәми Ғарипов исемендәге премия](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D3%99%D0%BC%D0%B8_%D2%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D3%99%D0%B3%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F) (1994)
* [Зәйнәб Биишева исемендәге премия](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D3%99%D0%B9%D0%BD%D3%99%D0%B1_%D0%91%D0%B8%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D3%99%D0%B3%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F) (2003)
* [Өфө](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%84%D3%A9) ҡалаһының почетлы гражданы (1999)
* [Башҡортостан Республикаһының](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D2%BB%D1%8B) [Халыҡтар дуҫлығы ордены](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%A1%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%B4%D1%83%D2%AB%D0%BB%D1%8B%D2%93%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%28%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%29)

Китаптары

Дала офоҡтары. Шиғырҙар, поэма. Өфө. 1964.

* Ҡош юлы. Шиғырҙар, поэмалар. Өфө. 1967.
* Автобиография. Шиғырҙар. Өфө. 1969.
* Лирика. Шиғырҙар, поэма. Өфө. 1971.
* Ғүмер уртаһы. Шиғырҙар, поэмалар. Өфө. 1976.
* Һөйөнсө. Шиғырҙар. Өфө.1979.
* Замандың шиғри йылъяҙмаһы. Өфө. 1980.
* Ерем балҡышы. Шиғырҙар. Өфө. 1982.
* Бураҙналар. Шиғырҙар, хикәйәт, баллада, поэмалар. Өфө. 1985.
* Яҙмышым. Шиғырҙар. Поэмалар. Өфө. 1988.
* Шәйехзада Бабич. Тормошо һәм ижады. Өфө.1989.
* Барыһы ла беҙҙең намыҫта. Халҡыма хат. Поэма. Өфө. 1991.
* Һыуһаным — һыуҙар бирегеҙ! Поэма, шиғырҙар. Өфө. 1991.
* Шағир һүҙе — шағир намыҫы. Ижади портреттар, рецензиялар, сығыштар, интервью, мәҡәләләр. Өфө. 1991.
* Ай күргәндәй — ҡояш алғандай. Һайланмалар китабы. Өфө. 1998.
* Йөҙ ҙә бер хәҙис. Беренсе китап. Өфө. 2001.
* Башҡорт шиғриәте антологияһы. Өфө.2001.

**Тимер Йосопов** ([31 май](https://ba.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D0%B9) [1938](https://ba.wikipedia.org/wiki/1938) — [16 март](https://ba.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82) [2016](https://ba.wikipedia.org/wiki/2016)) — [Башҡортостандың халыҡ шағиры](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%A3_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%A1_%D1%88%D0%B0%D2%93%D0%B8%D1%80%D1%8B) (2003), [БАССР](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0)-ҙың (1988) һәм [Рәсәй Федерацияһының](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D3%99%D1%81%D3%99%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D2%BB%D1%8B) (1999) атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, [Башҡортостан Республикаһының Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D2%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B0%D1%82_%D0%AE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D3%99%D0%B3%D0%B5_%D0%B4%D3%99%D2%AF%D0%BB%D3%99%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D2%BB%D1%8B) лауреаты (1998), 1971 йылдан [СССР Яҙыусылар союзы](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%AF%D2%99%D1%8B%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%8B) ағзаһы.

Биографияһы[

Тимер Йосопов 1938 йылдың 31 майында [БАССР](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0)-ҙың [Дыуан районы](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B) Түбәнге Әбсәләм ауылында[[1]](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BF_%D1%83%D0%BB%D1%8B#cite_note-%D0%A5-1)) тыуған. Урта мәктәпте тамамлағас, буласаҡ шағир [Ҡыйғы](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D2%A0%D1%8B%D0%B9%D2%93%D1%8B_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B)район гәзитендә эшләй. [Башҡорт дәүләт университетының](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B4%D3%99%D2%AF%D0%BB%D3%99%D1%82_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B) филология факультетына уҡырға инә. Уны 1967 йылда тамамлағандан һуң [Бөрйән районы](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D3%A9%D1%80%D0%B9%D3%99%D0%BD_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B) Аҫҡар 8 йыллыҡ мәктәбендә уҡыта.

1968 йылдан «[Башҡортостан пионеры»](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D3%99%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%88%D0%BC%D3%99_%28%D0%B3%D3%99%D0%B7%D0%B8%D1%82%29) гәзитендә хеҙмәткәр, 1973—1977 йылдарҙа Башҡортостан Яҙыусылар союзының нәфис әҙәбиәтте пропагандалау бюроһы директоры, 1983—1988 йылдарҙа ижади союздың идара рәйесе урынбаҫары булып эшләй. 1979 йылда Максим Горький исемендәге Әҙәбиәт институты ҡарамағындағы Юғары әҙәби курстарҙы (Мәскәү) тамамлай.

Ижады[

Тимер Йосопов шиғриәтендә быуындар күсәгилешлеге, заманалар берлеге сағыла.

Әүҙем ижад итеүе 20-се быуаттың 60-сы йылдарында башлана. 1968 йылда «Икмәк еҫе» исемле тәүге шиғри йыйынтығы баҫтырыла. Был китабындағы шиғыр юлдары аша һуғыш ауырлыҡтарын еңеп сыҡҡан быуын вәкилдәренең әсе яҙмышын һүрәтләй.

1998 йылда «Китап» нәшриәтендә баҫылған «Беште ер еләккәйҙәре» китабы өсөн шағирға [Башҡортостан Республикаһының](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D2%BB%D1%8B) [Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B0%D1%82_%D0%AE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D3%99%D0%B3%D0%B5_%D0%B4%D3%99%D2%AF%D0%BB%D3%99%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D2%BB%D1%8B) бирелә.

2003 йылда Тимер Йосоповҡа «[Башҡортостандың](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD) халыҡ шағиры» тигән маҡтаулы исем бирелә.

Әҙип оҙаҡ ауырығандан һуң 2016 йылдың 16 мартында Өфө ҡалаһында вафат булды[[2]](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BF_%D1%83%D0%BB%D1%8B#cite_note-2).

**Назар Нәжми**  **Нәжметдин улы**, [5 февраль](https://ba.wikipedia.org/wiki/5_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C) [1918 йыл](https://ba.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B9%D1%8B%D0%BB) — [6 сентябрь](https://ba.wikipedia.org/wiki/6_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C) [1999 йыл](https://ba.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B9%D1%8B%D0%BB)) — [Башҡортостандың халыҡ шағиры](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%A3_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%A1_%D1%88%D0%B0%D2%93%D0%B8%D1%80%D1%8B)(1993), [Бөйөк Ватан һуғышында](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D3%A9%D0%B9%D3%A9%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D2%BB%D1%83%D2%93%D1%8B%D1%88%D1%8B) ҡатнашыусы. [Башҡорт АССР-ының](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0-%D1%8B) VI һәм VII саҡырылыш [Юғары Советы](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%AE%D2%93%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B) депутаты. РСФСР‑ҙың [М. Горький](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9) исемендәге дәүләт премияһы (1982), [БАССР‑ҙың Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B0%D1%82_%D0%AE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D2%BB%D1%8B) (1972) лауреаты. Октябрь Революцияһы (1978), I (1985) һәм II (1945) дәрәжә Ватан һуғышы, ике [Хеҙмәт Ҡыҙыл Байраҡ](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D2%99%D0%BC%D3%99%D1%82_%D2%A0%D1%8B%D2%99%D1%8B%D0%BB_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D2%A1_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B) (1955, 1968), Ҡыҙыл Йондоҙ (1945) һәм [Почёт](https://ba.wikipedia.org/wiki/%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B4%D3%99%D2%BB%D0%B5%C2%BB_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B) (1999) ордендары кавалеры.

Биографияһы[

Хәбибназар Нәжметдин улы Нәжметдинов 1918 йылдың 5 февралендә [Өфө губернаһы](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%84%D3%A9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D2%BB%D1%8B) [Бөрө өйәҙе](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D3%A9%D1%80%D3%A9_%D3%A9%D0%B9%D3%99%D2%99%D0%B5) [Миңеште](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D2%A3%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B5)[[1]](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%9D%D3%99%D0%B6%D0%BC%D0%B8#cite_note-%D0%A5-1) ауылында тыуған. Ауылында ете йыллыҡ мәктәпте тамамлағас, Өфө металлургия рабфагында уҡый. 1938 йылда [Тимирязев исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия институтына](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B4%D3%99%D2%AF%D0%BB%D3%99%D1%82_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B) уҡырға инә. Институттың өсөнсө курсынан, 1941 йылда, [Бөйөк Ватан һуғышына](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D3%A9%D0%B9%D3%A9%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D2%BB%D1%83%D2%93%D1%8B%D1%88%D1%8B) китә, унан 1946 йылда ғына ҡайта, фронтта күрһәткән батырлыҡтары өсөн ике тапҡыр II дәрәжә Ватан һуғышы, Ҡыҙыл Йондоҙ ордендары һәм миҙалдар менән наградлана.

Ҡайтҡас, уҡыуын дауам итә: 1947 йылда институттың тел һәм әҙәбиәт факультетын тамамлай.

Назар Нәжми 1947—1949 йылдарҙа «[Совет Башҡортостаны»](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%28%D0%B3%D3%99%D0%B7%D0%B8%D1%82%29) гәзите, «[Әҙәби Башҡортостан»](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D2%99%D3%99%D0%B1%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29) журналы редакцияларында эшләй. 1955—1959 йылдарҙа ул — «[Һәнәк»](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D2%BA%D3%99%D0%BD%D3%99%D0%BA_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29) журналының баш мөхәррире, 1962—1969 йылдарҙа — Башҡортостан Яҙыусылар союзы идараһы рәйесе.

Башҡорт әҙәбиәтен үҫтереүҙә күрһәткән хеҙмәттәре өсөн Октябрь Революцияһы ордены, ике тапҡыр Хеҙмәт Ҡыҙыл Байрак ордены менән наградлана. [Башҡорт АССР-ы](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D2%BB%D1%8B) Юғары Советы депутаты итеп һайлана. РСФСР дәүләт премияһы һәм республиканың [Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B0%D1%82_%D0%AE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D3%99%D0%B3%D0%B5_%D0%B4%D3%99%D2%AF%D0%BB%D3%99%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D2%BB%D1%8B) (1972) лауреаты. 1993 йылда уға [Башҡортостандың халыҡ шағиры](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%A3_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%A1_%D1%88%D0%B0%D2%93%D0%B8%D1%80%D1%8B) исеме бирелде.

Ижады[[үҙгәртергә](https://ba.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%9D%D3%99%D0%B6%D0%BC%D0%B8&veaction=edit&section=2) | [вики-тексты үҙгәртергә](https://ba.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%9D%D3%99%D0%B6%D0%BC%D0%B8&action=edit&section=2)]

Назар Нәжми утыҙынсы йылдарҙың аҙағында яҙа башлай. Уның тәүге шиғырҙары 1937 йылда республика гәзиттәрендә баҫыла; шиғыр һәм хикәйәләре «Беренсе йыр» (1938), «Икенсе йыр» (1939) тигән альманахтарҙа урын ала. 1940 йылда «Октябрь» журналында «Ауыл эскиздары» исемле шиғырҙар циклы сыға.

1950 йылда Назар Нәжмиҙең «Тамсылар» исемле беренсе шиғырҙар йыйынтығы донъя күрә. Артабан сыҡҡан «Тулҡындар», «Көтөлмәгән ямғыр», «Ер һәм йыр», «Шиғырҙар һәм поэмалар» тигән поэтик китаптары шағир талантының яңынан-яңы һыҙаттар менән байый һәм үҫә барыуы хаҡында һөйләй. Шағирҙың «Әсә», «Ҡайындар», «Ҡапҡалар», «Йыр тураһында баллада» тигән поэмалары киң билдәлелек алды. 60 — 70-се йылдарҙа яҙылған «Дуҫ тураһында ун бер йыр», «Күлдәк», «Иблес», «Урал» исемле поэмалары уның эпик әҫәрҙәренең тәрән драматизм менән һуғарылыуы хаҡында һөйләй.

Назар Нәжмиҙең байтаҡ китаптары [Мәскәүҙә](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D1%81%D0%BA%D3%99%D2%AF) һәм [Өфөлә](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%84%D3%A9) [рус телендә](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5) баҫылып сыҡты.

Назар Нәжми выждан һәм тәрән аҡыл тойғоларын уятҡан ҡыҙыҡлы драматург булараҡ та сығыш яһаны. Уның: «Яҙғы йыр», «Хуш, Хәйрүш», «Саҡырылмаған ҡунаҡ», «Егет егетлеген итә» тигән тәүгә пьесалары менән дә, һуңыраҡ яҙылған «Гармунсы дуҫ», «Күршеләргә ҡунаҡ килгән», «Ҡыңғыраулы дуға», «Әтәмбәй» пьесалары менән дә шулай булды. Улар барыһы ла [Башҡорт дәүләт академия драма театрында](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B4%D3%99%D2%AF%D0%BB%D3%99%D1%82_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B) ҡуйылды. Назар Нәжми башҡорт уҡыусыһына [Александр Пушкин](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD), [Михаил Лермонтов](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2), [Алишер Навои](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B8) поэмаларын, Рәсүл Ғамзатов, [Ҡайсын Кулиев](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D2%A0%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2) һәм башҡа донъя кимәлендә билдәле шиғырҙарын туған телендә яңғыратты.

1944 йылдан КПСС, 1951 йылдан [СССР Яҙыусылар союзы](https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%AF%D2%99%D1%8B%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%8B) ағзаһы.

Назар Нәжми 1999 йылдың 6 сентябрендә Өфөлә вафат була.