

Управління культури

Черкаської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад «Обласна бібліотека

для юнацтва імені Василя Симоненка»

Черкаської обласної ради

***Лауреати Всеукраїнської***

 ***літературної премії***

***імені Василя Симоненка***

 **Випуск 9**

***Новизна слова***

***Олени Задорожної***

**Біобібліографічний нарис**

**Черкаси**

**2017**

91.9:83.34УКР

Н 73

**Новизна слова** **Олени Задорожної:** біобібліогр. нарис / Комун. закл. «Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Си- моненка» Черкас. облради; [авт.-уклад. Н. М. Головко]. – Черкаси: [б.в.], 2017. – 25 с. – (Лауреати Всеукраїнської літературної премії імені Василя Симоненка; вип. 9).

Біобібліографічний нарис **«Новизна слова Олени Задорожної»** присвячений лауреату Всеукраїнської літературної премії імені Василя Симоненка 2016 року **Олені Задорожній.** Книга О. Задорожної **«Той, що зумів воскреснути»** відзначена в номінації «За кращу першу поетичну збірку (поетичний дебют)».

Видання інформує про книги, матеріали із періодичних видань, автором яких є О. Задорожна, а також – документи про її творчість та Інтернет-ресурси.

Нарис адресований бібліотечним працівникам, учнівській та студентській молоді, освітянам та широкому загалу читачів.

Автор-укладач: Н. М. Головко

Комп’ютерний набір: Н. М. Головко

Відповідальна за випуск: О. А. Федоренко

© Комунальний заклад «Обласна бібліотека для юнацтва імені Василя Симоненка» Черкаської обласної ради, 2017

© Головко Н. М., 2017

***Від укладача***

Біобібліографічний нарис **«Новизна слова Олени Задорожної»** присвячений лауреатові Всеукраїнської літературної премії мені Василя Симоненка за 2016 рік – Олені Задорожній. Поетична збірка **«Той, що зумів воскреснути»** пошанованав номінації «За кращу першу поетичну збірку (поетичний дебют)».

Нарис відкривається розділом «Лауреат Всеукраїнської Симоненківської премії 2016 року», містить передмову Сергія Пантюка «Нове слово у літературі періоду останньої російсько-української війни» до книги Олени Задорожної **«Той, що зумів воскреснути»**, вибрані поезії із пошанованої збірки.

Бібліографічна частина посібника носить рекомендаційний характер і складається із трьох розділів, у межах яких документи розміщено у зворотно-хронологічному порядку за українською абеткою.

Перший розділ **«Публікації Олени Задорожної»** відображає бібліографічні описи як окремо виданих творів, так і опублікованих у збірниках та періодичних виданнях.

Другий розділ **«Про О. Задорожну»** охоплює документи, присвячені життєвому і творчому шляху письменниці.

У третьому розділі **«Інтернет-посилання»** представлено найзмістовніші та безоплатні Інтернет-ресурси.

Видання налічує 33 позиції бібліографічних записів, що мають суцільну нумерацію. Хронологічні рамки: 2007 – 2017 рр.

При укладанні бібліографії використані фонди, довідковий апарат обласної бібліотеки для юнацтва імені Василя Симоненка та Інтернет-ресурси. У тих випадках, коли джерела відсутні у фондах бібліотеки, описи відмічаються знаком астериск (\*).

Бібліографічний опис і скорочення слів здійснено відповідно до чинних в Україні стандартів.

Для зручного й ефективного користування біобібліографічним нарисом розроблено «Іменний покажчик».

Нарис стане в нагоді бібліотечним працівникам, молодим читачам, освітянам, працівникам гуманітарної сфери та широкому загалу читачів, яких цікавить сучасний літературний процес в Україні.

***Лауреат Всеукраїнської***

***Симоненківської премії 2016 року***



Всеукраїнська літературна премія імені Василя Симоненка заснована 1987 року.

У 2012 році в Положення про премію внесено зміни. Премія присуджується у двох номінаціях:

- за кращу першу поетичну

збірку (поетичний дебют),

- за кращий художній твір (поезія, проза, драматургія).

|  |  |
| --- | --- |
| *Знак лауреата Всеукраїнської*  *літературної премії імені* *Василя Симоненка*Рішенням конкурсної комісії лауреатом Всеукраїнської літе- ратурної премії імені Василя Симоненка за **2016 рік** у номінації «За кращу першу поетичну збірку» стала **Олена Задорожна (м. Полтава)** за книгу **«Той, що зумів воскреснути».** |  |

Олена Задорожна народилася у Полтаві 1984 року. З 2004-го є активною учасницею мистецьких заходів у рідному місті. Тісно співпрацює з місцевою організацією Національної спілки письменників України. Лауреат кількох поетичних конкурсів, зокрема переможець поетичної премії «Золотий кларнет». Також вона є лауреаткою премії імені Якова Гальчевського «За подвижництво в державотворенні» у номінації «Громадський діяч» (2017 рік).

Вірші публікувались в альманахах «Ірпінські світанки», «Рідний край». Разом з поетесами Оленою Гаран, Наталією Трикаш, Євгенією Найчук створила мистецький проект «Знак чотирьох», що переріс у мистецьке об’єднання «Сходи». За час існування проекту світ побачили три випуски альманаху «Острови», було проведено чимало літературних творчих зустрічей, співорганізатором і учасником яких була О. Задорожна.

Олена Задорожна свою першу поетичну збірку **«Той, що зумів воскреснути»** писала понад десять років. Перша частина книги включає фрагменти збірки, яка так і не побачила світу 2008 року. Проте основну її частину становлять вірші 2014-2015 років – періоду війни на Донбасі. Олена – волонтер, майже кожного дня спілкується з військовими. Враження і емоції перекладає на папір. «Її поезія гостра і чесна, як розмова солдатів. У ній немає зайвого пафосу, але є біль, тривога, злість і радість…», – пише про збірку та її автора Інтернет- [видання Високий Замок.](http://wz.lviv.ua/interview/159423-olena-zadorozhna-viina-navchyla-nichoho-ne-planuvaty-zhyvu-tut-i-zaraz)

«*Збірка «Той, що зумів воскреснути»,* – розповідає Олена Задорожна, – *про відчуття того, що навіть коли ми, будучи потріпані війною, буремним майданом, незгодами, зболені і втомлені, пройшовши через кола пекла, яке в кожного – своє, зрештою знайдемо в собі сили воскреснути для нової сторінки нашого життя»*.

*якоїсь з ночей розвидниться*

*котрогось із днів забудеться*

*і зорі до рук насиплються*

*і гнів на вітрах остудиться .*

Літературний критик Тетяна Трофименко зазначає, *«що новизна книжки «Той, що зумів воскреснути» полягає в тому, що Задорожна говорить насамперед про воїна в «позагендерному розумінні, воїна, до якого можна звертатися за допомогою короткого займенника «ти»:*

*…ти ідеш по межі збайдужіло ковтаючи втому*

*затріщить під ногами вчорашня вже мертва війна*

*цей безвекторний шлях повертатися знову додому*

*як трофеї обвуглена пам’ять і воля твоя кам’яна…*

*Поезія Задорожної шляхетніша, ніж, скажімо, «Вірші з війни» Бориса Гуменюка, який занурює в жах, кров і ненависть, не замислюючись, чи зможе читач звідти вигребти. У ліричних героїв збірки «Той, що зумів воскреснути» є певні риси ідеальних залізних лицарів Ольжича й Теліги; у роздумах поетки – відгомін стоїчної філософії Стуса...*

*Так само обережно поводиться Задорожна з християнською образністю в межовій ситуації життя і смерті:*

*тільки б пройти не упасти і не втонути*

*перепливаючи чорне глибоке плесо*

*шкода*

*що лиш тільки один умів ходити по воді*

*шкода*

*що тільки одному вдалося воскреснути».*

Саме за новизну та різноманітність образів, вишуканість поезії та відчуття жінки, яка бачила війну, збірка О. Задорожної «Той, що зумів воскреснути» була пошанована Всеукраїнською літературною премією імені Василя Симоненка за 2016 рік.

***Нове слово у літературі періоду***

***останньої російсько-української війни***

Книжки приходять у моє життя по-різному. Ця – випадково і не випадково. Я давно знав Олену Задорожну як поетку, вряди-годи натрапляв на окремі її тексти у соціальних мережах, перебігав їх очима, подумки казав «Непогано!» і... все. І от раптом – готова збірка, з якою Олена звернулася до мене, бо «відчула, що має зробити саме так».

Кажуть, що люди одного покоління мають схожі відчуття й емоції, схожий світогляд і, вибачайте за неологізм, схоже світозасвоєння. А коли ці люди – ще й письменники... Тому і блукають у їхній творчості майже аналогічні образи та ремінісценції зі знайомого життя. Ми з Оленою – люди різних поколінь, вона – удвічі молодша. Проте...

Спочатку така схожість поетичної енергетики мене вразила і якось насторожила. Але перечитавши вірші Олени кілька разів, я раптом збагнув – та не може тут бути жодних запозичень! Ми всі чи майже всі тепер належимо до одного покоління українців, так чи інакше, зачепленого, обпеченого і навіть скаліченого цією нелогічною, небажаною, сімсот разів проклятою, хоча й підсвідомо очікуваною війною! Але, мабуть, саме цього побажав Бог. Ми мусили остаточно відчути на власній шкірі, що московит – не брат і друг, а чужак і відвертий ворог, агресивний окупант. І тепер ми – покоління без жодних ілюзій...

Вірші Олени Задорожної – справді нове слово у сучасній українській літературі, як би патетично і «по спілчанському» це не звучало. Першим на цю стезю став Борис Гуменюк, і його «Вірші з війни» просто з передової привели в поезію сучасного чоловіка – Героя, але не плакатного, не схематичного, а живого, гіркого й болючого, який однаково здатен як бігти в атаку під ворожим артилерійським вогнем, так і зронити скупу сльозу на фото коханої чи дитини.

Олена ж увійшла в літературний храм не слідом за Борисом, а своєю стежиною, чи то пак – колією, витиснутою в чорній землі танком чи БРДМ-ом. Бо Олена – неймовірно мужня Жінка, яка не цурається ні волонтерської роботи, ні зброї в руках ні навіть, потаємних вилазок у ворожий табір. Але поезія Олени Задорожної – не жіноча, у звичному для нас розумінні, це поезія жінки на війні. Жінки, яка пахне війною, живе нею, віддає себе всю, хоча й ненавидить. «Дівчата зрізають коси, // туго шнурують берці...» – цей гімн сучасним амазонкам вже покладений на музику простою українською школяркою Дариною Яковенко, але, впевнений, що невдовзі стане він народною піснею. «Дівчата» – мабуть найпростіший з формального боку вірш Олени, бо решта – це глибоко філософські тексти, в яких авторка прагне осмислити все сучасне життя: нас у війні, війну в нас, нас до війни, нас після війни і просто нас – як духовних та соціальних істот. Читайте – осмислити Україну, яка живе в нас і яку ми потайки вимріюємо й наближаємо.

Вірші цієї книжки однаково закорінені як в національну традицію висвітлення мілітарної теми, так і в європейську чи, хутчій, світову: тут в одному діапазоні звучить дзвін шабель і тупіт копит із козацьких пісень та дум, і відлунюють фрагменти артилерійських канонад Гемінгвея й Ремарка. Але відчуття й емоції – тут винятково ті, які відчули ми всі, упритул доторкнувшись до великого лиха нації, яке досі наші політики бояться назвати війною...

Я не хочу аналізувати конкретних тропів, образів та знахідок цієї книжки. Просто хочу, щоб її прочитало якомога більше людей. Хочу, щоб ці тексти були перекладені іншими мовами. Щоб якийсь молодий і ризиковий режисер створив за текстами Олени Задорожної виставу...

Раптом відчув упевненість – так і буде!

Тож щасливої дороги тобі, посестро, у нелегкому світі нашої, аж геть не мирної літератури!

*Сергій Пантюк,*

*майже бойовий побратим*

(Задорожна О. Той, що зумів воскреснути. – Київ, 2015. – С. 4-6).

***Із творчого доробку***

***Олени Задорожної***

*... а війна так близько, і пахне мазутом повітря*

*захлинаються ревом мотори і на узбіччі*

*остання волошка тремтливо квітне*

*залита пробудженим вранішнім світлом*

*і дихати легко тумани ховають рани*

*розрядиш зброю і довго питимеш небо*

*історія родить і нищить безжально тиранів*

*а ти у високій траві де все і нікого не треба*

*ще вчора... ніч розтинало «градами»*

*розіп’ятий спокій здригався від болю і втрат*

*а зараз у пальцях прив’яла з морозу м’ята*

*в ній запах дитинства і тіні покинутих хат*

 *19.10.2014*

 *\* \* \**

*вже синє небо переплавилось на сталь*

*геть закрутило буревієм тишу*

*морозний день в минулому застряг*

*і сонце ніби світить нині яскравіше*

*короткий спокій видихаєш знов*

*метнувся паром ввись туди де хмари*

*скляніє погляд бо побачив кров*

*тьмяніє серце бо бажаєш кари*

*твій сміх як вибух зарядив патрон*

*поцілиш смерть а чи тебе поцілить*

*приходять тінню димом в кожен сон*

*брати їх ангели підтримують на крилах*

*торкне туман твої замерзлі плечі*

*охопить стан сховає в молоці*

*аж до світання в спокої й безпеці*

*і лиш роса стікає по щоці*

*16.11.14*

 *\* \* \**

*ця зневоднена річка цей твій шлях аж до самого краю*

*розвівається прапор маскується пізня зоря*

*ти ідеш по межі може хтось погукає впізнає*

*в тім краю де палає минуле і поле німе догоря*

*і твій янгол скидає засмалену димом розгрузку*

*чистить крила від сажі стираючи піт із лиця*

*він тримає цей світ за тонку і потерту мотузку*

*у вустах перекочує Слово во ім’я Отця*

*ти ідеш по межі збайдужіло ковтаючи втому*

*затріщить під ногами вчорашня вже мертва війна*

*цей безвекторний шлях повертатися знову додому*

*як трофеї обвуглена пам’ять і воля твоя кам’яна*

*18.11.2014*

 *\* \* \**

*мерехтливе диво стрічань на перехресті перехресть*

*попелом пилом димом притрушене*

*заколихане довгим шляхом що веде у руки гарячі*

*відтинаючи рубежі і простір*

*перерубуючи пуповину спокою*

*а на світі тримають сумні голоси*

*канонади чи таки грім в телефоні*

*найстрашніші хвилини коли він мовчить*

*десь здригається заревом вибухів світ*

*і від того поволі терпнуть долоні*

*я нап’юся туги і впаду на землю мов п’яна*

*але вдарить у скроні й запахне зима полином*

*і ятри не ятри так пече свіжоскошена рана*

*у пітьмі опиняюсь покинута словом і сном*

*коли мовиш пошепки на тому краю світу*

*коли змерзлими пальцями набираєш морзянку послань*

*ці слова що заплутались в грудях*

*у сплетінні сонячнім не воруши*

*реальність навпіл від болю саднить і нудить*

*а непроханим гостем все падає падає*

*сиплеться труситься білий сніг*

*я пройду крізь вогонь я скину усі облуди*

*я пройду крізь страхи ти лише попроси...*

*23.11.14*

***В ПЕРЕДЧУТТІ ВЕСНИ***

*слова проривають греблі*

*стихія куйовдить волосся*

*спокою тут не стрінеш*

*все що було здалося*

*все що було розтане*

*але ще попереду буде*

*навіть якщо не стане*

*навіть коли іуди*

*упасти це ще не розбитись*

*злетіти це ще не в небо*

*дозволиш мені приснитись*

*принести в долонях требу*

*загорнені гори у хмари*

*стежки усі по спіралі*

*женеш думки мов отари*

*по швидкісній магістралі*

*кидаєш наосліп кості*

*затерпнуть у рухові пальці*

*ми тільки проїздом гості*

*в столиці неандертальців*

*сміливі першопрохідці*

*нестримні канатоходці*

*осліплені ясновидці*

*нескорені полководці*

*насипати зерня в землю*

*скропити кров’ю і потом*

*благословити щемом*

*полити сльозами й болотом*

*чекати холодну весну*

*зростити у серці надії*

*від шляху болітимуть плесна*

*в безсонні тремтітимуть вії*

*та все ж проростатимуть вгору*

*і питимуть тугу вологу*

*розкрає громом простори*

*і блискавка влучить в тривогу*

*23.12.14*

 *\* \* \**

*якоїсь з ночей розвидниться*

*котрогось із днів забудеться*

*і зорі до рук насиплються*

*і гнів на вітрах остудиться*

*був штурм штормове попередження*

*захрипли в ефірі частоти*

*гранатами рвали обмеження*

*зубами тримали висоти*

*на завтра прогнози не писані*

*знов шторм накриватиме градами*

*пригорнеться темрява снами*

*гримітиме знов канонадами*

*ще безвісти скільки до спокою*

*тріщить ошаліло рація*

*під ранок нарешті народиться*

*війна і помре імітація*

*18.01.15*

 ***Пам'ять***

*поставити час на паузу*

*заварити чай і дивитись на танець чаїнок*

*як водою закручує вихори*

*як закручує болем голови*

*забинтовані свіжі рани*

*що ніколи не стануть шрамами*

*ви виходьте на ґанок історії*

*заспокоєні зблідлі лиця*

*умиваються вранішнім сонцем*

*і знекровлені руки як крила*

*вже не тріпнуться порухом вгору*

*на пір'їнках не втримати зброї*

*на устах непромовленим слово*

*під ногами спалене місто*

 *за плечима безодня болю*

*там де серце порожнеча і пустка*

*ви виходьте тепер вже без бою*

*зустрічання чекання клечання*

 *голосіння прощання прощення*

*і ця стежка пекуча остання*

*непротоптана та слізьми зрошена*

*1.08.2015*

 *\* \* \**

*ти граєш роль в долоні плещуть зали*

*салюти й квіти під ногами все для тебе*

 *стрічають гомоном запилені вокзали*

*торкається волосся синє небо*

 *ти граєш роль усміхнений веселий*

*і плачеш в ніч коли тебе не бачать*

*в краю твоїм бур'ян і самосели*

*гіркий полин, підкова на удачу*

*і вічна осінь дихає неквапно*

*тремтить роса ранкового туману*

*ти знаєш як вичавлює по краплі*

*живильну воду кожен, хто у мандрах*

*ціна відома хто ж її не знає?*

 *коли приціл або коли в прицілі*

*як сподівання тишком помирає*

*і як із плоті видирати стріли*

*ти граєш роль а хто ж її не грає?*

*і хто не хилить голову у полі*

 *під вітром що шалено завиває*

*гнучи прадавні верби і тополі*

***КОЛІР. ЕМОЦІЇ***

*наша самотність небесно-голуба*

*у білих шатах спускає свої висохлі руки до серця*

*від пальців віє холодом і смутком*

*у грудній клітці вони щось стискають.*

*почуття зойкнувши і тріпнувшись*

*падають крапля за краплею на землю*

*вичавлені до останнього*

*червоні губи пристрасті припадають до грудей*

*язиком обпалюють тонку шкіру*

*пропікають вени*

*і п’ють*

*я вірю що ти любиш полуниці,*

*а у моєму тілі замість крові*

*хлюпочеться полуничний сік*

*інакше…*

*у зелених травах вітер колише мрію*

*твою чи нашу?*

*ти пам’ятаєш що прошепотів на вушко спокій*

*перш ніж назавжди піти з твого життя?*

***…тим, хто залишив тінь…***

*Перпендикулярні життя,*

*злившись тільки раз,*

*ідуть своїми дорогами.*

*Паралельні шляхи*

*біжать поряд.*

*І двом рукам заважає*

*лиш один міліметр,*

*аби відчути запаморочливий*

*смак дотику.*

*Мимобіжні долі*

*відтинають логіку співіснування*

*і впевнено мчать уперед:*

*одна до тріумфу,*

*а інша в безодню.*

*Та за мить від «назавжди»*

*і за секунду до «ніколи»*

*завмирає у просторі*

*народжена ними*

*тінь перетину.*

 *09.08.2007*

***Бібліографія***

**Публікації Олени Задорожної**

**1. Дорогами** схимника : [поезії]/ Олена Задорожна. – Київ: Видавництво Сергія Пантюка, 2017. – 64 с.

**2. Нестерпна** **неприкаяність** буття: презентація прозової книги Олени Максименко / Олена Задорожна // Смолоскип України. – 2016. – листоп.-груд. (№11/12). – С. 6.

**\*3. [Поезії, біогр.** відомості] / Олена Задорожна // Молюсь за тебе, Україно...: поети Полтавщини – Героям Майдану і АТО. – Полтава, 2016. – С. 127–138.

**4. Той, що зумів** воскреснути : поезії / Олена Задорожна: [передм. Сергія Пантюка]. – Київ: Видавництво Сергія Пантюка, 2015. – 96 с.

**Зміст:*****Частина ІІ:*** *після: «…а війна так близько…»; Відгомін Майдану; З недописаного; «вже синє небо переплавилося на сталь…»; Мій листопад; «ця зневоднена річка; «мерехтливе диво стрічань на перехресті перехресть…»; «світ за вікном завмирає холодним сонцем…»; «усі лебедині пісні про пустки початок як присмак прощання…»; «місто випльовує тебе кісточку перестиглої вишні…»; Double; «та що уміла найкраще різати мрії на клапті…»; «тримайся за руку не падай квітко…»; «і така погода…»; В передчутті весни; «зірка наднова наддалека…»; «якоїсь з ночей розвидниться…»; «я не здамся без бою…»; Архетипне; «ти таки вар'ят…»; «і колись приходить та кого не кликали…»; Дівчата; Прип’ять; «Слово. Зривається з вуст…»; Пам'ять; «так розливаються ріки…»; «а хто зна де та правда, а де омана…»; «дайте ж йому спокій…»; «якби ж можна було витерти пам'ять…»; «Зречись. Зрікаючись не падай…»; Той, хто зумів воскреснути; «Знову ковзеш у мій сон…»; Сучасна балада; «ти граєш роль в долоні плещуть зали…»; Архістратиг Михайло; Хрестики- нулики; «а що воно значить те слово…»; «небо затягує свій пояс Оріона…»;* ***Частина І: до:*** *Апокаліптичне видиво; Воєнним подія у Грузії; «Як ти? Де ти…?»; «перекоти…»; Колір. Емоції; «Ти давно не заходиш в Skype. А навіщо?...; «іноді до мене озивається минуле…»; «без ліку…»; «осінь міняє нам постіль…»; Еквілібріум; «осінь поволі підходить до тебе…»; «ти казав…»; «заштриховані застеляться мости…»; «Несказане, либонь, приховане…»; «нев’януча весна припудрила носика…»; «мені наснився ти…»; «нестача повітря відгукується у скронях…»; «Від сьогодні не буду плакати…»; «Нам по сенсу життя роздадуть…»; «перекотищастям прощення…»; Вона; «У пророків болять плечі…»; Після вистави; СтАРІСТЬ; Триптих; «пожовклі спогади відучора…»; «Перпендикулярні життя…»:*  ***Частина ІІІ: три краплі прози:*** *Урбаністична реквієм; A new life.*

**\*5. «Той, що зумів** воскреснути»: вірші / Олена Задорожна // Зоря Полтавщини. – 2015. – 15 груд. – С. 3.

**\*6. [Поезії, біогр.** відомості / Олена Задорожна] // Вишнева повінь : антологія сучасної жіночої поезії Полтавщини. – Полтава, 2012. – С. 163–169.

**7. «Воля** **України** або смерть»: полтавські читачі аплодують Василеві Шкляру: [інтерв'ю з укр. письм., уродженцем Черкащини Василем Шклярем про написання роману «Чорний Ворон»] / Олена Задорожна // Рідний край. – 2010. – №1. – С. 257-261.

**\*8. Історія одного** машиніста; Осінь життя; Раз і назавжди: [оповідання; короткі відомості про автора] / Олена Задорожна // Рідний край. – 2010. – № 2 (23). – С. 23–26.

**\*9. Історія одного** машиніста. Осінь життя. Навчитися стріляти. Раз і назавжди : [оповідання; біогр. відомості авторки, уродженки м. Полтава*]* / Олена Задорожна // Острови: альм. молодих полтав. авторів. – Полтава, 2010. – Вип. 3. – С. 6–17.

**\*10. [Поезії]** / Олена Задорожна // Собори душ своїх бережіть: зб. кращих творів молодих літераторів Полтавщини. – Полтава, 2007. – С. 85–91.

**Про О. Задорожну**

**11. Кирей Р.** Симоненкову премію вручили в день його народження: [про вечір пам'яті В. Симоненка у Черкасах та вручення Всеукраїнської премії ім. В. Симоненка Н. Доляк та О.Задорожній] / Роман  Кирей // Уряд. кур'єр. – 2017. – 13 січ. – С.16.

**12. Подолян Н.** Василь Симоненко: «Я прийшов, щоб із вами жити»: [про урочистості у Черкасах, присвяч. 82-ій річниці від дня народж. В. Симоненка та вручення премії його імені О. Задорожній та Н. Доляк] / Наталя Подолян // Черкас. край. – 2017. – 18 січ. – С. 3.

**\*13. Франчук М.** На малій батьківщині Симоненка вшанували його пам'ять: [в т.ч. вручення премії імені Василя Симоненка Олені Задорожній]/ М. Франчук // Події та коментарі. – 2017. – 13 січ. – С. 6.

**14. Вже названо** лауреатів премії ім. Василя Симоненка: [Олена Задорожна – за збірку поезії «Той, що зумів воскреснути» та Наталія Доляк – за роман «Загублений між війнами»] // Нова Молодь Черкащини. – 2016. – 14 груд.(№50). – С. 8.

\***15. Відзнака** за першу книжку: [лауреатом Всеукраїнської літературної премії ім. Василя Симоненка в номінації «За першу книжку» стала Олена Задорожна*]* // Нова година. – 2016. – № 50. – С. 2.

**16. Кирей Р.** Названо лауреатів Симоненківської премії: [за 2016 рік; в т.ч. Олена Задорожна] / Роман Кирей // Уряд. кур'єр. – 2016. – 16 груд. – С. 20.

**17. Лауреати** Симоненківської премії – із Полтави й Вінниці: [в т.ч. Олена Задорожна за збірку поезії «Той, що зумів воскреснути»] // Черкас. край. – 2016. – 14 груд. – С. 13.

**18. Лебеденко-Титаренко Л.** Визначили лауреатів премії імені Василя Симоненка (2016 р.): [в т.ч. Олена Задорожна] / Ліна Лебеденко-Титаренко // Голос України. – 2016. – 9 груд. – С. 7.

**\*19.** **Поліщук В.** Лауреати Симоненківської премії 2016 року: [в т.ч. Олена Задорожна] / Володимир Поліщук // Укр. літератур. газ. – 2016. – 9 груд. – С. 19.

**20. Поліщук В.** Претенденти на Симоненківську премію: [в т.ч. Олена Задорожна] / Володимир Поліщук // Літератур. Україна. – 2016.– 1 груд. (№46). – С. 3.

**\*21. Франчук М.** «Журналістом року» стала авторка «Подій та коментарів»: [Олена Задорожна] / М. Франчук // Події та коментарі. – 2016. – 18 листоп. – С. 2.

**\*22. Щеглова** **О.** Відзнаки – майстрам пера і мікрофона: [в т.ч.Олені Задорожній] / О. Щеглова // Зоря Полтавщини. – 2016. – 22 листоп. – С. 2.

**23. Кірячок Н.** Посестра Олена, або Нове слово у літературі періоду останньої російсько-української війн: [про Олену Задорожну] / Н. Кірячок // Зоря Полтавщини. – 2015. – 15 груд. – С. 3.

**Інтернет-посилання**

**24. Олена Задорожна.** Вірші.[Електронний ресурс] / Олена Задорожна // Сайт Національної спілки письменників України Полтавської обласної організації. – Електрон. текст. дані. –Режим доступу: <http://www.poo-nspu.ltava.org/2016/01/olena-zadorozhna-virshi-z-knygy-toj-shcho-zumiv-voskresnuty.html> (дата звернення: 4.05.2017). **– Назва з екрана.**

**25. Полтавка** Олена Задорожна стала лауреатом премії імені В. Симоненка [Електронний ресурс]: [про присудження премії О. Задорожній] // Сайт обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини». – Електрон. текст. дані. –Режим доступу: <http://np.pl.ua/2016/12/poltavka-olena-zadorozhna-stala-laureatom-premiji-imeni-v-symonenka/> (дата звернення: 4.05.2017). **– Назва з екрана.**

**26. Лауреатами** Симоненківської премії в 2016 році стали полтавчанка Олена Задорожна та вінничанка Наталія Доляк [Електронний ресурс]: [про присудження премії О. Задорожній та Н. Доляк] // Сайт «Василь Симоненко». – Електрон. текст. дані. –Режим доступу: <https://vasylsymonenko.in.ua/novyny/laureatamy-symonenkivskoyi-premiyi-v-2016-rotsi-staly-poltavchanka-olena-zadorozhna-ta-vinnychanka-nataliya-dolyak/#.WNPTRClvV9V> (дата звернення: 4.05.2017). **– Назва з екрана.**

**27. Уперше** за роки існування премією Василя Симоненка нагородять полтавку [Електронний ресурс]: [інтерв’ю з Оленою Задорожною; поезії] // Сайт «Kolo. news: новини Полтави». – Електрон. текст. дані. –Режим доступу:[http://kolo.news/ category/suspilstvo/1344](http://kolo.news/%20category/suspilstvo/1344) (дата звернення: 4.05.2017). **– Назва з екрана.**

**28. Лауреатом** премії імені Василя Симоненка стала полтавка Олена Задорожна [Електронний ресурс]: [відео] // Сайт «Youtube». – Електрон. текст. дані. –Режим доступу: https://www.youtube. com/watch?v=TIPaByOvV8A (дата звернення: 4.05.2017). **– Назва з екрана.**

**29. Презентація** збірки Олени Задорожної «Той, що зумів воскреснути» [Електронний ресурс] // Сайт «Facebook». – Електрон. текст. дані. –Режим доступу: [http://i-pro.kiev.ua/content/prezentatsiya-zbirki-oleni-zadorozhnoyi-»toi-shcho-zumiv-voskresnuti»](http://i-pro.kiev.ua/content/prezentatsiya-zbirki-oleni-zadorozhnoyi-) (дата звернення: 4.05.2017). **– Назва з екрана.**

**30. Поетична премія** «Золотий кларнет»[Електронний ресурс]: [про поезію О. Задорожної] // Сайт «Facebook». – Електрон. текст. дані. –Режим доступу: [https://www.facebook.com/zolotyj. klarnet/posts/1076427062405305](https://www.facebook.com/zolotyj.%20klarnet/posts/1076427062405305) (дата звернення: 4.052017). **– Назва з екрана.**

 **31. Олена Задорожна: «Війна навчила мене нічого не планувати – живу тут і зараз»** [Електронний ресурс] : [інтерв’ю з Оленою Задорожною] // Сайт «Високий замок». – Електрон. текст. дані. –Режим доступу: <http://wz.lviv.ua/interview/159423-olena-zadorozhna-viina-navchyla-nichoho-ne-planuvaty-zhyvu-tut-i-zaraz> (дата звернення: 4.05.2017). **– Назва з екрана.**

**32. Олена Задорожна. Журналістка, блогер, волонтерка** [Електронний ресурс] : [інтерв’ю з Оленою Задорожною] // Сайт «Громадянське радіо: слухайте, думайте». – Електрон. текст. дані. –Режим доступу: <https://hromadskeradio.org/ru/guests/olena-zadorozhna> (дата звернення: 4.05.2017). **– Назва з екрана.**

## 33. Метро до Кибинець: футуристичний фестиваль у рідному селі Михайля Семенка: [**Олена Задорожна, поетка, учасниця фестивалю(Полтава)]** [Електронний ресурс] // Сайт «Сhytomo.com». – Електрон. текст. дані. –Режим доступу: <http://www.chytomo.com/news/metro-do-kibinec-futuristichnij-festival-u-ridnomu-seli-mixajlya-semenka> (дата звернення: 4.052017). ****–** Назва з екрана.**

**Іменний покажчик**

 **До іменного покажчика включені прізвища авторів, укладачів та всі імена, що згадуються в описах та анотаціях до видань. Якщо номер бібліографічного опису взято в круглі дужки, то це означає, що цей документ розповідає про дану особу.**

**Д**оляк Н. – (11-12, 14, 26)

**З**адорожна О. – 1-10, (11-23), 24, (25-33)

**К**ирей Р. – 11, 16

Кірячок Н. – 23

**Л**ебеденко-Титаренко Л. – 18

**М**аксименко О. – 2

**П**антюк С. – 1, 4

Подолян Н. – 12

Поліщук В. – 19-20

**С**еменко М. – (33)

Симоненко В. – (11-20, 25-28)

**Ф**ранчук М. – 13, 21

**Ш**кляр В. – (7)

**Щ**еглова О. – 22

**З м і с т**

Від укладача 3

Лауреат Всеукраїнської Симоненківської

премії 2016 року 4

Пантюк С. Нове слово у літературі періоду

останньої російсько-української війни 7

Із творчого доробку Олени Задорожної 9

Бібліографія 16

Публікації Олени Задорожної 16

Про О. Задорожну 18

Інтернет-посилання 19

Іменний покажчик 22

*Науково-популярне видання*

***Новизна слова***

***Олени Задорожної***

***Біобібліографічний нарис***

Автор-укладач: Наталія Михайлівна Головко

Редактор: Н. М. Філахтова

Відповідальна за випуск: О. А. Федоренко

Підписано до друку 10.05.17

Видавець:

*Комунальний заклад «Обласна бібліотека для юнацтва*

*імені Василя Симоненка» Черкаської обласної ради*

*18000 м. Черкаси,*

*вул. Надпільна, 285*

Е-mail: oub\_symonenko@ukr.net

[www.symonenkolib.ck.ua](http://www.symonenkolib.ck.ua)