Тыл - омук баар-суох сыаннаһа уонна быстыспат бэлиэтэ. Хас биирдии норуот бэйэтин
ураты майгыннаах культуратын, үгэстэрин, тылын харыстыыр сувереннай бырааптаах

## УЛУУС ДЬАҺАЛТАТА ОТЧУОТТУУР

HIIY. Tохсунньу 18 күнүгэр улуус дьаһалтатын
отчуотугар училище педколлективыттан, Даадартан уонна село совуруу
өттүттннарыта 50 -ча киһи муһунна.

Мунньақы село баһылыга Корякин Д.П. иилээн-савалаан ыытта. у луус дьатун A.H. Ядреев онордо тун А.н. Ядреев онордо-
Ол канниттнн элбәх ыйытыы бэрилиннэ. Ханна да буоларын курдук тыын суолталаах газ киириитигэр
элбэх ыйытыы бэрилиннэ. Манна ьытыл риа уүммүт 1999 сылға да бзбй Үүммүт 1999 сылға да бэоина. Село баһылыга д.П. Корякин: $\approx 800$ м. газ турбата
туһวн, бутэн, турар.
$12 к в$. дьиэқэ киирэзччилэртэн газ киириитигэр харчы хомуйа сылдьабыт, атын да кытыннарыах кытыннарыах А. А. биритэз дэта олунньут тан $ү$ лэни саза-
лыа аа , диа

## «Нэлэгэргэ уаһан тардыллыай? \& - ыйытыыга бу уотун, гаһы бырайыага холбуу оноһул-

 төлеммеккө турара уонна үлә салгыы ыытыллыах «Президент 10 хонук иһигэр улууска төһө сүөһү, дыырга сорудахтаабыта Ону хайдах толордугут?» - диэн ыйытыыга ИДьУОначальнига M.M. Павлов маннык хоруйдаата: «Толорбуппут, ыспыраапкабыт Президент остуолугар сытара буолуо, онтукпутун олохтоох администрациялар 1998 сыл түмүгүнэн гар олоқуран онордубут. Онно көстөрүнэн ынах cүөhy 185 төбө, сылгы -
105. Онон улуус үрдунэн 290 төбө тахсар. Оттон биһиэхэ биллэринән, саанан ытыллан, хотонтон сиэтэн таһаарыллан өлерүллүбүт о.д.а. чуолкай буруй
оноһуллубут суоллаахиистээх 15 түбэлтэБэ 15 холуобунай дьыала кебүтүллүбутэ. Онтон 6-та арылынна. Хатырыкка Федоров, Апнааныга Атепанов суут бугүн буолуохтаах, көруллэр. 12-та бэйэбит улууспут олохтоохторо». Ити курдук бэриллибит 20 -чэ араас ис хоһоонноох ыйытыыларга эппиэттэр бэрилиннилэр. Салгыы кэпПедагогичдилэр.
Педагогическай училище базатыгар аһыллыбыт туутун туруорустулар.

Итии аһылык боппуруоһа быһаарылларын бақарды-
лар. Даадарга телефону лар. Даадарга телефону киллариигэ, уулуссаны сырдатыыга, бу учаастак тобус сырыытын сөргүтэр-
гэ, тохтобуллары олохтуурга о.д.а. туруорустулар. Үгүстэр Даадар түргэнник сайдан, улаатан иһэрин бзлиэтээтилэр. Инникитин да газ киириитигэр дьаһалта өттүттэн кыһамньы, болбомто ууруллуовар эрэннилэр, улуус дьаһалтата ула-
хан болқомтотун эдэр дьону сайыннарарга, иитзргз уурарынтар бара санаалауурарыгар бава санаалалэр.


Мунньах кыттыылаахтара дьаһалтатын улуус лаабы үлэтин биир сыаналаатылар.
К. ОЛЕСОВ.

## ГРАФ БИЭРЭГЭ

 истэ, дьүүлләһэ, ку лур корпуһугар 40 су үөрэнәр корпуһугар 40 -ча киһи муһунна. Баһылык солбуй-ааччытын И.С. Протопопоааччытыт кыст 8 салайааччыополэн мунньахха кытынна боппуруостарга эпииттас

## Дакылаат кэнниттэн 30

 боппуру́ос: кулууп, спортанньык, шрутнай автобус сылдьыбатын, салгыы гаһы киллэрии дьылватын, сыанатын, мөлтөх туруктаахАТС, төруөх мөлтөбунән АТС, төрүөх мөлтөбүнэн сүөһүнү искусственнай си-
эмэлээһин, улууска обо амәлээнин, улууска обо
төрөөһүнүн - өлуу, буруйу оноруу арыллыытты тустарынан бэрилиннэ. Ту һааннаах салайааччылар кыах баарынан ыйытыыларга эппиэттэстилэр.
нй торы үөрэхтээһиннэ дирекE.E. үлэтэ, дьарыга суох ыччат элбэвин, кулуупка анаан электростанция дьиэтэ бэриллэн "Монолит* тэрилтэ дуогабардаһан баран ситэрэ илигиттэн кулуап үлэлии илигин, спортса-
ала, ЛПЗ дьиатэ училище

кыавынан ситэриллэн баран ититэр систематтан иннэн аһылла иликтэрин, үгүс ыал сүөһүттэн аһаан
олорорунан 2 га нуорма сир кыратынан, оттуур сири эбэргэ, сүөһүттэн ылыллар бородууксуйены тириити-
тар, туйарар тиийэ миэстэтигэр тутуу тэриллэрин, 60 -с сылаақы АТС эргэрэн, сибээс мелтевүнэн Аппааныга санардан холбуурга участковай милиционерга телефон кил
этии киллэрла

НСРУ иитәр-үөрэтэр үлэээ директоры солбуйааччы Шадрин А.М. ыччат кулууп суолтатын, культура отдела 2 штаты биәрдэбинэ бэйэ иһит-
тэн улаһиттар тэн үлаһиттар көстүөхтэрин
сөбун биллэрдә. Олохтоох
оскуола дирекгора Иванов А.И. кеме хаһаайыстыба тэрия
ниэн, газ килниэн, газ кил-
лэртэриэн баја-лэртэриэнбақа-
рарын, сана тутуу ыытарга корулдлрин
туох кеме оноһуллуон

 туралара намы hа ${ }^{\text {bith, комм }}$

ттук мас киирэринан ууга барбыт дьиәлэргэ тонуу эрәйдэнии тахсарын эттз. Борисова А.Ж., фельд-шер-Заложная уулуссава газ киириэқин трасса харыллыытыттан иннэн ту рарын, медпууну суһаллык үлэБэ киллэрэргэ, ыары-көрөруттан-әмтиириттән көрөрүттан-эмтииритт
Габышев А.C., НСРУ преподавателэ - үлэлээбэт, кырдьақас, ыалдьар дьон радио суовунан күндьыл туругун, республика улуус сонуннарын, компен-
сация, дотация о.да. биллэсация, дотация о.да. биллэриини истибэккэ,
Соф тахсарын эттә.
Софронов Н.С., үлә ветерана, пенсионер - сана хаачыстыбата мелтебун, ис

дьыала органнарыгар, ми-
лицияқа түбъэиэх, бэрээдэлицияаа түбэһиэх, бэрээдэгэ мөлтөх ыччаттар үлэБэ
ылыллалларын сэмэлээтэ. Улуус дьаһалтата тэрилтэлэр үлэлэрин септеөх хайысханан ыытан балайда Үчүгэйдик үлэлээбитин бэлиэтээтэ, дьаһалта аппаратыгар сөптөөх, достойнай дьон үлэлииллэриттэн ас тынарын биллэрдэ.
ранавьев Н.Д. үлэ ветеще ыччатын үлэттэн тайи тэн эрэрбитин, субуотуннь уктар ыытыллыбаттарын мас саппааһа суоқун, арыыытарбытын, милицияқа выттароытын, милициява ара сигэнэныччаты иитии-
rэ, буруйу онорууга буттуүн общественность дьон-сэргэ аахайымтыата суохтук сыһыаннаһарын ттз.
Оконешников Т.И., педаногическай үлэ ветерана пенсионер - 1999 сыл кырдьақастар сылларынан бил күнүнэн мунтуртаммакка күнүнэн мунгджаммакка олохторун тупсарығыга 60 лбомто ууралларыгар наи rаһыт киллэриитэ турудоровка, А.А. Пестряковк махталын биллэрда.

Мунньах улуус дьаһал татын отчуотугар биир са наанан орто сыананы биэрдэ уонна сзрии сылларыгар
үлэ фронугар хорсуннук үлэ фронугар хорсуннук Үлэлээбит Протопопова ләри туттарывы н.С. мәтээләри тунарыы ҮөрүҮ түгэнинэн түмүктэннэ.
Анна ДАНИЛОВА.


ино улууска ынах, сылг чччыы ахсаанаулаханнык лыр-былыргыттан саха омук сүеһу иитан кэлбит сүрүн дьарыгын кейге ово оностубакка, туораппакка господдержкава көрүллэр үбүү анардастыы онно биэрэн, бу салааны сайыннарары туруоруста. Кини дьа-
һалта үлэтин ортонон сыаналаата.

Иккиһинэн тыл ылбы орто оскуола директора никатыгар көруллуехтәзх ГСМ лимитин ыйдаавыны биирдэ биэрэр практиканы олохтууру туруоруста. Нәһилиэккэ сана водовоз наадатын, начальнай оскуо лақа иккис котельнайы ту тан киллэрэри, биллиилээх поэт Таллан Бүрэ музейын капитальнайдык тутары нэһилиэккэ сана кулуубу

- Биһиги, диир кини улуустаавы гимназияқа уон дьаллар, онон хаачыстыба өэтунән онон хаачыстыб көрдеруүйут соччото суох Итини калэр өттүгэр учуот туур наада. Көмөлтө хаһаайыстыбалаах буолан оболору итии аһылығынан хааччыйабыт. Аралдьыта сылдьан миин, соркуои курдуктары эбиэттииллэр Yүппүтүгэр, эппитигэр квитанция оноһуллубат буолан государственнай быиөүл Бианчытыттан мата он кредит ыылаан онос тон кредит ылыахпытын управлениетын уонна улу ус дьаһалтатын өйебүллэра

олус наада, - диэн
түмүктүүр.
B.Н. Попова - 6 x салайааччыта былырыын Модукка Н.E. Бурцев салайар тэрилтэтигэр туттар-
быт уүтэ туох да быт үута туох да
төлөбүра суох сүппүтүн абынна. Дотацияны ыанар ынах үллэриэххэ диэн этиини киллэрда. Кредиини киэриини нэһилиэктэринэн көрөн тыҮлэни ортонон сыа

Бөтун. Манна Нам улууһун дьаһалтатын ааспыт сыллаақы отчуотун ба-
һылькк А.Н. Ядреев салайһылькк А.Н. Ядреев салайар биригээдәтэ туруорда. Отчуоту дьҮүллэһииг бастакынан тыл ылббыт ба аһынай хаһаайыстыба са-
лайааччыта Н.С. Суздалов лайааччыта Н.С. Суздалов ынађы сиэмэлээһин үлэт рыыр буолбутун этан ту рыыр буолбутун этан ту ус дьаһалтата эптиэттэзхтик
дьарыктанарыгар тохтоото Кэлин кэмнгэ тыа хаһаайыстыбатын техниката алдь-анан-кээһэнэн хаампат $6 у$ олбутунан, тыа сиригэр мини-техниканы элбэтэри наадалаабынан аахта. Yгус бааһынай хаһаайыстыбасуох салаанан аараллар, ол

## алаата

Детсад сэбиэдиссэйэ С.Ф. Филиппова оболор тин, оонньуур площадкань өремуөннззһинн з кин, М Аут үп төлөне илиин, М. Аммосов юбилейы гар фестивальга кыттан баэх 2 мөл.солк. сурава суох сүппутүн, детсад юбилейыгар управление начальнига Н.Г. Дьячковская биэриэх буолбут 3 мөлүйүөнэ бач чаанна диэри кәлэ илигин төрөппүттэр усунуостарыттан киирэр харчы э атыылаһыытыгар бара ту рарын ода. эттэ. Мин, диир кини, Бетүннэ кийиит бу олан калбитим 23 сыл буолла да, биир да социальнай тутуу барбата
наатын эттз.
Г.Г. Куличкин мини-пекарня тутуллубутун, онуоха үлэлииригэр бурдук туран, маныаха көмө онороллоругар көрдөстө М.К. Аммосов юбилейынан сибээстээн үлэлээбит үлэлэрэ баччаанна диэри төлөммеккө сылдьарын туоһуласта.
М.И. Софронов сүөһү балбаабыттан итиини ылар оһохтору үөрэтэн дэлэтэри ууруоруста. Кини пенси ах бородууктаны тово ты нэһилиэктэригэр биэрбэт тәрин интэриэһиргэтэ. Ко операциялаһан үлэлэһэр ордук буолаарай, бу хайыс ханан үлэни үөрэтэн тэрээһиннээхтик ыытыахха диэн туруоруста
E.E. Эверстов нэһилиэккэ телефон үләтэ быстар мөлтөбүн, провода суох радио хаһан дэлэйэрин, пенсионнай управление улуус киинигәр ханан үлэлиири ситэ хааччыйбатын эттэ Автобус сыанатын бэрәз дэктиири, туох да сэрэтиить =лох счетчигы кэлан быhалларын тустарынан әттэ

Нэһилиэк баһылыма И.І. Кайгародов этиитэ


Республикақа физкультурнай хамсаа һын 75 сылыгар элбэх күрэхтэһинлэр, көрсүһүүлэр, чиэстэзһиннэр ыыты-
лыннылар. Бэчээккэ элбах ахтыылар лыннылар. Бэчзэккэ элбэх ахтыылар тегүрүк остуоллар буоллулар. Биһиги улууспут хаһыатыгар биир да салайаһаарбата. Улууска спортивнай хамсаа һын хайдах сақаламмытын, бастакы суруйбата, капсэәбатларын туһунан

## УМНУЛЛУБАТ ААТТАР

## Сахава күрэс былдьаһыы былыргыт- <br> тэтимин 1932 с. Саха

 тан баар. Ордук ыһыахтарбытыгар күүстээх бөөөстөр, быһыйдар, кыльыныт уонна спорт анылы ирдәбиллэрин революция кэнниттэн билбиттэрэ, 1923 с. Саха сиригэр физкультурнай сэбиэт тэриллибитэ. Бу бастакы хардыы этэ. Өссө архив докумуоннарыгар 1923 с. аан дойдутаа выспортивнай конгресска Саха сириттэн С. $\$$. Гоголев кыттыбытын туһунан кылғастык ахтыллыбыт. Бастаан сајалыырыра ыарахаттар бааллара: ким да физкультура диэи тугун өйдөөбөт, күрэхтэһиилэри хаидах
ыытары билбэт, анал үөрэхтээх да киһи

суоба. Элбэх күчүмэәэйдәри көрсүбүттэрэ, ал курдук Өлүөхүмэвэ опыта суох салайтууга (билигин греко-римскэй) үөрэппиттэрэ, онтон Верхоянскайга итии баанньыкка дьарыктанан баран таһырдьа тахсан тымныйан ыалдвааччы элбаэбит
1925 с. оскуолаларга абэһ
1925 с. оскуолаларга збэһзэтэлинэй физкультура уруоктара киирбиттэрэ. Нәһилиэктэргэ куруһуоктар үөскәтэләэн
барбыттара. Ким хайдах сатыырынан ларбыттара. Ким хайдах сатыырынанана билсрика (вольные движения), пирамидалар стика (вольные движения), пирамидалар буолаллара. Бини-
ги улууспутугар
эмиз итинник сақаэмиэ итинник са.
ланааа боолуо. сиригэр аан бастаан ыытылі́ыыбыт бастаги улуут киһитэ Данилов «кылыыга» ІІ-с буолбут. Физкультура уонна спорт комитеттара тэриллэн албэх үлэлэр барбыт-
тара. 1937 с. биһиги улууспут көвулэзһитара. 1937 с. биһиги улууспут көвүлээһи-
нинэн Саха сиригэр биир бастакынан манинэн Саха сиритэр биир бастакынан ма-
ассабай $67 \quad$ киһи
кыттыылаах Нам-Дьокуускай маршрутунан хайыһарынан айана буолбут. Маны Дьокуускайдайы национальнай байыаннай оскуола байыастара Румин (командир), Барашков
(политрук), Прибылыг, Неустроев, Рехлясов, Корякин, Матвеев, Сивцев салайан ай-

Бүгун поэт, педагог Е.С. СИВЦеВ - Таллан Бүрэ төрөөбүтэ 90 сыла туолар ТАЛЛАН БУРЭ МИИГИН СУУСПУТТЭН СЫЛЛААН ЫЛБЫТА...

ОРУОБУНА СҮҮРБЭ СЫЛЛААБЫТА (1979 с. тохсунньу 20 кұнцәр)

 - саха тылын уонна литературатын учууталлара У.А. Сивцева уонна мин буоламмыт тэрийэн ыыппыппыт. Ити туһунан кКэрэхсэЛенин суола хиян ааттаах информация Кореүһyy үчугэй буоларыя туһугар түбүгүрбүппүт, бэламнэммиппит ахан. Поэт тиэтинэһэ да бэрдэ, сыыыа-халты тахсыбаэлбэх истээччи баар буолуохтаах диэн этэ. Үөрэнээччилэр көмөлөрүнэн Терентий Халыевтан Таллан хаартыскаларын атыылаһаммыт, «У ус-уран тыллаах Таллан Бүрэпоэтэммит эқэрдэлээн эрзбитэ дизн айхалтыыр тыллаан, киһи дуоһуйар баай ис хоһоо ноон, улахан фотомонтаһы Ульнна Алексанруйталаан саала истиэнэтигэр, сценава ыйаталаабыппыт. Хас кылаас аайы поэкка аналлаах уруоктары бэлэмнээн ыыталаа-
быппыт. Таллан Бүрэ поэзиятын туһунан мин эппитим. Ити тыл этэрбэр поэт Н. Рыкунов «Таллан Бүрэ маастарыстыбатын сорох
уратыларын туһунан» диэн 1969 с. поэт 60 уратыларын туһунан» диэн 1969 c . поэт 60
сааһын көрсе «Ленин суола» хаһыакка бэчээттэппит литературнай ыстатыйатын туһаммытым. Манна дабатан эттэххэ, Таллан Бүрэ поэт буолуовуттан кини айымньыларытарбу татыйа 1989 с. «Кыым» хаһыакка «Уостубат төлөннөөх таптала» диэн ааттанан, биир да тыла уларыйбакка, көвүрээбэккэ поэт
төрөебутэ 80 сылыгар бэчзэттмммтэ (тово серөебүтэ 80 сылыгар бэчзэттэммитэ (тобо рии тылым манныккара эбит: «Ытыктабаылллаах Ефрем Степанович, бу күннэргэ 70 сааскын туолар кэрэ-бэлиэ күннүнэн бу мустан олоНам оройуонун бастакы пионера, комсомолеha, биир дойдулаахшыт, 46 сыл устата учууталлаабыт педагогическай $ү$ лэ ветерана, ком-
мунист Ефрем Степанович Сивцев, саха поэзиятын 50 сыл - үйа анарын устата сүһүөБэр туруорсубут, айсыбыт, байыытанэ, саха норуотун талааннаах суруйааччы-
та - поэта Таллан Бурз биһиэхэ ытык мааны ууж хан ыалдьыт 6 уолан кэлэн олорор.
Бугун биһиги кинини - суруйааччыны-по-эты-уу харахпытынан көрер, кини тылынөһуп эт кулгаахпытынан истэр дэннэбуолар олоробут. Поэт этэр тылын-еһун боляомтолохара буоллаххытына, поэт Тэнники киһихара буоллаххытына, поэт Таллан Бүрэни

ИСТИННИК КЭПСЭППИТ ЭБИППИН
 лар тустарынан, эх дьон тулуйабыт. Остуолга
тахсыбыт айым- ынырыллабыт. Ас дэлай. Ыкньылары ырытабыт, ардыгар
меккуһзн да ыламеккуһзн да ыла-
быт. Ол быыһыга ыалдьыппыт хоhоонноруттан Ефрем Степанович уонна Валерий Георгиевич
бэрт өртөн билсэллэр, табаарыстаһа да сылдьы-
быт камнардэзх эбиттэр. Валерий Георгиевич Нам

рем Степанович
Сивцев-Таллан Бүрэ. Аппа
унуор 4-с №-дээх оскуола унуор 4-с 스-дээх оскуола
биир улахан кылааһыгар лекция истабит, олорор сиринбэлиит оболор уопсай дьи элэра. Сайынын тарваспыттар, чугаһынан остолобуой дэһэллэр:Онон үкеүн хоспутугар чэй оргутан аһыыбыт. Ефрем биһиги биир хоско олоробут. Уруккуттан билсэр дәлэй. Занятиеқа хойутаабакка кыналлабыт. Ол иһин эрдэ совус турабыт. Ефрем туран, олбуор иһитэр заряд ка оноро турар буолараряд ка оноро турар буолар, араа-
ha 15 мүнуүтэни ыытар быha 15 мүнүүтэни ыытар бы-
һыылаах. Сана-ина суох Илиитин-атақын эрэ хамсатар. Ол кэннэ чэй оргутунан хоспутугар аһыыбыт, хам
түм тайиччи да барабыт. Истэм тэйиччи да барабыт. Ис-
тэччи албэх, алта уонта


стэбэр баран истэхпинэ, Ефрем Степанович диэннттууччалын, илиибин тутан «спасибо сүүспуттэн сыллаанылбыта. Олох кеһүппэ тэх түгэним, өссе бүтүн публика ортотугар харынын Николай Михайловичтан истэрия Оччолорго даваны, бу билигин дабаны мин эпиит тылым эрэ дьайыыта буолбатава буолуо дии саныыбын. Ортоку аанынан киирэн, ру мустан олорор үөрэнэзччилэр бар ру мустан олорор үөрэнэзччилэр бары
сүһүөхтэригэр туран, үөрүүлээх ытыс таһыныытынан эвэрд
чуумпуран олорон истибиттэриттзн уонна та холбоһон, Обонньор үөрдэээ, долгуйдаБ уонна онтун ити биллэрдэв! Оноп жтинник уөрүүнү,кыайа-хото тутан, "режиссердаан»
да дизххэ, бэлэхтээбиптитин билиннэ дизда диэххэ, бэлэхтээбиннитин билиннэ диээтэ тыл да эпитэ, хоһооннорун да аахпыта пыттара, аақыылар быыстарыгар киирии тахсыы тылларым былааммар толору сурулчизстээһиннэ хоһоон аајар оволорбун кыт та ынырыллан, биэчэр уус-уран чааһыгар кыттыыны ылбыппытын улахан чиэскз аавабын!
уруогу ытылыыыыпытынан хантан суоттанықамас уруогу ыыппыппын хантан суоттаныамый Таллан Бүра буолла да, поэттар Илья Чады-

Вениамин Миронов уонна нуучча поэта НиАнай Глазков хайаан да ахтыллаллар. Оттон Анемподист Софронов, Эллэй, Ча қылван, суруйааччылары үөрэтэр буол да, Таллан Бүр3 эмиэ «ыалдьыттыыр». Инньэ гынан бу добордуу дьон, бүгүн суох да буоллаллар, тыыннаахтарыгар буоларыныы єкөрсүһэн» ылааччылар. Ити курдук үгүстүккэпсэниллэр, ахтыллар буолан, быйыл оскуоланы бүтэрбит Попова Уля былырыынны үөрэх
дьылытар бараран, тылланан тура дьылыгар бэйэтэ бақаран, тылланан туран эмэ литератураны туһанан, Таллан БурэБэ реферат суруйбута. Онон, биир эмит да буоллун, уерэнээччиләр улуустарын талааннаах дьонун билэ-көре үөрэнэллэр.
Дьининэн, бкһиги, литератураны үөранээччилзргэ үерэлэр учууталлар, суруйааччылар пропагандместара, агитатордера буолабыт за. Оонньуу кэризаз эттэххз, биирда су-"Үтүөбүн-өнебүн сиидетөммүн,

Нууч
баасчыттара С. Кузнецова уонна Н. Глазков тылбаастарынан Москвақа, «Советский писатель» издательствова Таллан Бүрз «Лена прекрасная» кинигэтэ 1972 с. бэчээттэнэн
тахсыбыта. Н. Глазков Хотойук» поэманы тахсыбыта. Н. Глазков «Хотойук» поэманы
тылбаастаабыта. Николай Иванович оловун тылбаастаабыта. Николай Иванович олоқун
кәлин сылларыгар саха суруйааччыларын

кытта довордоспута, Саха сиригэр элбэхтик Биир күһүн (сылын өйдөөбөт киһи буоллақым) профессор Виктор Федорович Афанасьев - Виктор Алданскай Н.И. Глазкову арыаллаан Бетүннэ Таллан Бүрэбэ ыалдь-
ыттыы тахса сылдьыбыттара. Марфа Николаевна ол кэмнэ балыыһақа сытара. Кунус лаевна ол кэмнэ балыыыақа сытара. Күнүс биһиэхэ кэлбиттэрэ. Эрдэ сэрэтиллибитим,
 Николаевнатыныын, Евдокия Дорофеевна Винокурова (учуутал, Чақылқан балта), Виктор Алданскай, Николай Глазков уонна дьиалээхтэр бэйэбит буолан, ол киэһэни атаарбыппьт. Саамай элбэхтик Виктор Федорович санарар-инэрэр, кэпсиир-ипсиир, отон са-
амай а быйах саналаахтара Ефрем Степаноамай аыыиах саналаахтара Ефрем Степано-
вич, биирдэ эмэ санаран ылар, сөп-сөп вич, биирдз эмэ санаран ылар, сөп-сөп
көрүдьүөстээх түгэннэ мүчүк-мүчүк гына олорор. Урут үгэсбуолбут учууталларатырдьах ыйынааыы мунньахтарыгар кэлэ сылдьан, Николай Михайловичка наадалаах буо-
лан, эбиэттээитэ да, оннук саната-инэтэ лан, эбиэттээбитэ да, оннук саната-инэтэ
суох киһи курдук көрбетөБум. Талланнар ыкса доғордоро Евдокия Дорофеевна: \& Таллан олус культуралаах, онтукатын хайа да
түгэннэ ыһыктааччыта суох», - диэн мэлдьи ахтааччы. Оннук да буолан, ыраахтан дьи ахтааччы. Оннук да буолан, ыраахтан
сылдьар күндү ыалдьыттары "маанылааtaga..

Тарваһыы буолбутугар Марфа Николаевна сиэдэрэй бақайы тигииләэх, түгэБэ бүтэй чамчааһыннаах, хаппахтаах, сабыс-сана улахан совус туос инити: «Сарсыарда Николай Глазковка овонньор аатыттан биэрээр», пинэн миэхэ биэрдэ. Бэйэн туттар диэоиппин, ылыммата. Сарсыарда аһаары тэринэ Дьяконовтаахха хонон баран, Ефрем Степанович киирдэ. Чэй ҮҮттәэри, Үүт абалбыытын керөн: «Оо, үүт! - диэн үөра түстэ. Инньз только крепкий черный чай, больше ничего не надо», - диэн буолла. Алданскайга ҮYттәэх чэй. Ыалдьыттарым тус-туһунан надо диани бары өйдеөтүбүт. Били иһити надо диэни бары өидөөтүбүт. Били иһити тар», - дмир кинии буолла. Хайыахпыньй, Талланнаах Марфа Николаевиэляттарыттан
 этэн мин туттардађым үһү. Ити курдук бэй-
элэрэ сатаан биэрбэтэхтэрэ. Мин да бэйэм киэнэ буолбатах буолан, дьорвойдовум збитэ буолуо. Таллан Бүрэ аакка киирбит сэмэйин туһунан эмиэ истэр этим. Бу түгэннэ бэйэм ила-чахчы көрбүтүм-билбитим. Билиннэ эбит этә Улуу Таллан! Еедокия PЫКУНОВА.

лан, итиитз сүрдээх, наһаa
уойбатах-топпотох керүннзынырыллабытт. Ас дәлай. Ыксаабат майтыннаахпыт. Оту-
тус сыллардаахтан күн бүгунүгэр диэри сонуну бутурнай боппуруос барыба тын интэриэһиргэтэр. Буппэт сэһэн кини буоллара
Валерий Георгиевич Сергей Есенин лирикатын тылАнна Снегина билигин тынна Снегина» поэматын тохтоло суох кэпсиир, Ефрем Степанович тугу суруйуохтаавын туһунан оччо-бачча
быктарбат киһибуолла. Онон быктарбат киһи буолла. Онон Чиряевтар наар кэпсииллэр, ыйыталаһаллар, чугастаабы-ны-ыраақы сураһаллар. Са нааны атастаһыы, кэпсэти һии хайаан барыта сөптүк сэ нзэриллиай? Сөбүлзспат да
буолуу баара чахчы. Баһыыбуолуу баара чахчы. Баһыы стыбыт. Киһим: «Хата санырыллан хааллыбыть, - диз тз асфальт устун хаама иһзн. Аара «Ленақа» таарыйан өйүө-тайаа ылынан уоп сайбытыгар тиийдибит Дьоммут кэтзһзн олоролілор абит. Кэпсэтии уллэннии түста. Сайынны чуумпу куорат киэһэтэ бу мандаарга ордук кэрэтийдэ, санаабы тын көтөхтө, бары да сааһыран эрэр дьон олохпутугар дэннэ түбэһэр маннык чугас истин сырдык иэйиибитин Ефрем Степа
ефрем Степанович-Талураты суоллаах-иистзэх,

этылаанынан оонньуур» посылдьарбыт учүгайэ бзрт. Бары астынабыт. Кэлин хаһан баварар кинилиин истинник кэпсэппит абиппин диэн кэпсэл оноро сырыткахпыт... Тумсэн, дьиэбэ-уокка кэпсэтиһиэххз диэн сүбэлэстибит. Анна Дмитриевна кытта көрсүһуу тэрийэр буоллубут. Харчынан кыттыһан, аһы-үөлу тово тардан араллыбыт. Дьахталлар хосторугар бу киэһэни ыытарга Степанович ордук боччумурда, тыла-өһе дьз төле барыга дии санаабыппыт оннук буолбата. Ыараата, дьипшинийда, олорон калбит оловуттан, тык, ол эраэри ылыннарыылаахтык, өйдебүллээхтик капсээта. Хоһоонноруттан дик аарар», - диэн наар миэхэ аахтарда. Кини хоһоонноро сырдык иэйиилэзхтэр, этэллэр, эрзлгин күүһүрдэллэр. Дөбөннүк өйдөнумтүө
буолан сааскы сүүрээн уутунуу бияр кам тохтоло суох кутулпан кэм тохтоло суох hан чуолкайдааһын үгүс буолла. Олортон биири үччгэйдик өйдүүбүн. Эн Таллан Бүрэ диэн тово ааттаммыкулаханнара таллан куовас диэн. Бүрэ диэн кырасыабайа суох киһини ааттыыллар, буолуо. Ол иһин Таллан Бүра диэн ааттаммыт эбит.

Таллан Бүрэ саха атын суруйааччыларын кытта литературнай айымньылары сақана өре-таннары тутуллубута. * Уолан Эрилик» поэматын онон-манан омнуотун була сатааһын баара. Саха народнай поэта Семен Бүрр айар үлатигар септтеөх сыранабылылы «Поэттар синбиир өрустэр курдуктар: диир өрүстзр курдукар: -
дилахан сурунаала уонна «өлуөнз очуостара» - хоһооннор, поэмалар кинигллзригэр бэчзэттэнэн тахсыбыХаритонов буолан Ефрем Степанович туһунан ахтыылары, айымныылары ырытан суруйуулара бэчээттэммз-

1959 сыллаахха кыһын суруйааччыларсоюозтарыгар Боэрэайар улатинотчуотаисБүрзайар үлэтин отчуота истар С.Р. Кулачиков-Эллай, тар С.Рпов, Кулачиков-Эллай, Алексеев кини айар үлзтигэр үрдүк сыанабылы биарбит-
Мин суруйааччылар ити мунньахтарын туһунан улу-
уһум хаһыатыгар $<$ Колхоз сирдьитигар $=$ пПотт отчуота уонна сыанабыллар. дизн обургу ыстатыйаны суруйан
ыыптытым Ону хаһыат редыктыра И.І. Егоров бэчээттэппит этэ уонна студент киһи дизн өйеен ботуччу гонорары ыыппытын туппу-

Георгий
кривошАПКин


