ЛоготипУправління культури та охорони

культурної спадщини Черкаської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад «Обласна бібліотека для юнацтва імені Василя Симоненка»

Черкаської обласної ради

**Симоненківський хронограф-2022**

Черкаси 2021

УДК 050.9:821.161.2Симоненко

С 37

**Симоненківський хронограф-2022** / [уклад. Н. Філахтова; ред. В. Чорнобривець; обкл. Н. Іваницька]; Комун. закл. «Обл. б-ка для юнацтва імені Василя Симоненка» Черкас. облради. – Черкаси : [б.в.], 2021. – 48 с.

**«Симоненківський хронограф-2022»** інформує про основні дати життя, творчості і вшанування пам’яті В. А. Симоненка, дати виходу творів письменника та видань про нього, ювілейні дати літераторів – лауреатів Всеукраїнської та обласної літературних премій імені Василя Симоненка.

Видання адресоване учнівській та студентській молоді, бібліотечним працівникам, освітянам, краєзнавцям, шанувальникам творчості В. А. Симоненка.

У*кладачка Н. Філахтова*

*Редакторка В. Чорнобривець*

*Відповідальний за випуск* *Ф. Пилипенко*

© Укладачка Філахтова Н., 2021

© Комунальний заклад «Обласна бібліотека для юнацтва імені Василя Симоненка» Черкаської обласної ради, 2021



|  |  |
| --- | --- |
| ***2 січня*** | ***65*** років тому ***(1957)*** Василь Симоненко офіційно зарахований до штату редакції газети «Черкаська правда» |
| ***2 січня*** | ***65*** роківз часу написання ***(1957)*** поезії ***«Приплелася така нісенітниця…»*** |
| ***9 січня*** | ***60*** років з часу написання ***(1962)*** поезії ***«Ікс плюс ігрек»*** |
| ***5-16 січня*** | ***60*** років з часу написання ***(1962)*** поезії ***«Лист до Всесвітнього обивателя»*** |
| ***18 січня*** | ***65*** роківз часу написання ***(1957)*** поезії ***«Українська мелодія»***  *Довго тужить сумна бандура*  *Про діла у старій сивині,*  *І якусь невідому зажуру*  *Навіває та пісня мені.*  *Не мелодія – збурена рана,*  *Не слова, а безжальні голки,*  *Тільки бачу не сині лимани*  *І не горді козацькі полки.*  *А ввижається – там, біля шляху,*  *На потоптаній кіньми траві*  *Жирний ворон, мов чорна папаха,*  *На козацькій сидить голові.*  *А нав-круг по-ру-ба-ні*  *До-си-на-ють сни,*  *І да-ле-ко бу-бо-ни*  *Кли-чуть до вій-ни.* |
| ***21 січня*** | ***60*** роківз часу написання***(1962)***поезії ***«Юність в інших завше загадкова…»***  *Юність в інших завше загадкова.*  *А своя – проста була чи ні?*  *Це ж вона уперто й гарячково*  *Відкривала істини смішні.*  *Це ж вона, нестримана й криклива,*  *Повна вихвалянь і недовір,*  *В поєдинки рвалася сміливо,*  *Глуздові часом наперекір.*  *То чого ж стогнати кучеряво :*  *– Що за діти – хай боронить Бог! –*  *Юність має на тривоги право,*  *Що ж то і за юність без тривог!*  *Хай ми посинієм од натуги,*  *Поступ не зупиним все одно :*  *Нові покоління – не папуги,*  *Щоб товкти заучене давно!*  *Юність вчать – наука їй не шкодить,*  *Але рветься зойк у мене з уст :*  *Хай до неї й близько не підходить*  *Із своєю міркою Прокруст!*  А |
| ***26 січня*** | ***60*** роківз часу написання ***(1962)*** поезії ***«Говорю я з тобою мовчки…»***  *Говорю я з тобою мовчки.*  *Тиша хмарою проплива.*  *І вовтузиться думка, мов квочка,*  *В намаганні родить слова.*  *Тиша важчає. Терпнуть губи,*  *Тиша репне навпіл ось-ось.*  *Припаду я шалено й грубо*  *До безумства твоїх волось.*  *Упаде байдужості маска,*  *І сполохана вгледиш ти,*  *Скільки в тиші чаїлося ласки,*  *Скільки в грубості – теплоти.*  *Насміються з своєї беззубості*  *Прописні допотопні думки,*  *Джерелом вдарить ніжність із грубості,*  *Заворкують живі струмки.*  *Задихнеться від люті сірість –*  *Нам на щастя, а їй на зло.*  *Поміж нас підведеться щирість*  *І з′єднає наше тепло!* |
| ***26 січня*** | ***60*** роківз часу написання***(1962)***поезії ***«Ой майнули білі коні…»***  *Ой майнули білі коні,*  *тільки в′ються гриви,*  *Тільки курява лягає*  *на зелені ниви.*  *Пронеслись, прогупотіли,*  *врізалися в небо,*  *Впала з воза моя мрія –*  *пішки йде до тебе.*  *Знаю : дійде, не охляне,*  *в полі не зачахне –*  *Світ твоїми, моя люба,*  *кучерями пахне!*  *Крізь пилюку, по багнюці,*  *в холод і завію*  *Прийде чистою до тебе*  *біла моя мрія.* |
| ***28 січня*** | ***60*** роківз часу написання***(1962)***поезії ***«Косар»*** |
| ***28 січня*** | ***60*** роківз часу написання***(1962)***поезії ***«Піч»***  *Лиже полум′я жовте черево,*  *Важкувато сопе димар,*  *Галасує від болю дерево,*  *Піднімаючись димом до хмар.*  *Бубонять рогачі і кочерги –*  *Щось пригадують з давнини,*  *І чекають покірно черги*  *Засмаглілі горшки й чавуни.*  *З тітки полум′я сон злизало,*  *Тітка гладить рукою глек,*  *Теплий ватяник зав′язала*  *На застуджений свій поперек.*  *Біга тітка із кухні в сіни,*  *З-під повітки заносить дров –*  *З них струмує жовтаво-синя*  *Віковічна печаль дібров.*  *Звично грюкають мляві двері,*  *Піч гуде і димить у світ –*  *Скільки в пащу цій ненажері*  *Тітка вкинула кращих літ!*  *Сновигають по зморшках думи,*  *На щоках танцює вогонь,*  *Сажа в′їлася чорним глумом*  *У пелюстки її долонь.*  *Біля печі вона, мов бранець,*  *Слугувала під шурх спідниць,*  *Віддавала дівочий рум′янець*  *Чистоті смачних паляниць…*  *Менше ми гіркоти нестимем,*  *Стане ближчою наша мета,*  *Як не будуть у небо димом*  *Підніматись жіночі літа.* |
| ***8 лютого*** | ***60*** роківз часу написання***(1962)*** віршованоїновели ***«Дума про щастя»*** |
| ***8 лютого*** | ***60*** років з часу написання поезії ***«Древній, обікрадений народе!..»***  *Древній обікрадений народе!*  *Над тобою прошумів розбій.*  *Та кати не вкрали твою вроду,*  *Не всушили дужий мозок твій.*  *Нові покоління, як обнова,*  *В лоні сповиваються твоїм.*  *І дідівська гордовита мова*  *Служить вірно і слухняно їм.*  *Пристрасним, орлино-мудрим зором*  *Дивишся у Всесвіт з-під повік…*  *Виродки – підтвердження суворе,*  *Що живеш і житимеш повік!* |
| ***24 лютого*** | ***25*** роківтому ***(1997)*** прийнято рішення Черкаської облдержадміністрації №62 «Про створення музею В. Симоненка в редакції газети «Черкаський край» |
| ***27 лютого*** | ***60*** роківз часу написання***(1962)*** новели ***«Бальзам»*** |
| ***27-28 лютого*** | ***60*** роківз часу написання***(1962)*** новели ***«Він заважав їй спати»*** |
| ***весна*** | ***60*** років тому ***(1962)*** Василь Симоненко перебував у Львові, знайомився з містом, виступав на Майдані молодого митця, результатом чого був написаний широковідомий вірш ***«Український Лев»***  *Бубнявіють думки, проростають словами,*  *Їх пагіння бринить у завихренні днів –*  *Цілий тиждень живу і ходжу між левами,*  *Недаремно ж і місто взивається – Львів.*  *Є міста-ренегати, є просто байстрята,*  *Є леви, що мурликають, наче коти, –*  *Божевільно байдуже облизують грати*  *І пишаються з власної сліпоти.*  *Але думать про них я сьогодні не хочу,*  *Бо мені, видно, трішечки повезло –*  *Я побачив у Львові Міцкевича очі,*  *Кривоносові плечі й Франкове чоло.*  *Сивий Львове! Столице моєї мрії,*  *Епіцентр моїх радощів і надій!*  *Вибухає душа – я тебе розумію,*  *Але, Львове, хоч трішки мене зрозумій.*  *Я до тебе прийшов із захопленням сина*  *Од степів, де Славута легенди снує,*  *Щоби серце твоє одчайдушно левине*  *Краплю сили хлюпнуло у серце моє.* |
| ***1 березня*** | ***60*** роківз часу написання***(1962)*** новели ***«Ніхто не знає»*** |
| ***9 березня*** | ***60*** років з часу написання ***(1962)*** оповідання ***«Дума про діда»*** |
| ***17 березня*** | ***60*** роківз часу написання***(1962)*** новели ***«Чорна підкова»*** |
| ***23 березня*** | ***60*** роківз часу написання***(1962)*** рецензії ***«Краса без красивостей»*** на третю збірку Ліни Костенко «Мандрівки серця» |
| ***17-24 березня*** | ***60*** роківз часу написання***(1962)*** новели ***«Кукурікали півні на рушниках…»*** |
| ***28 березня*** | ***60*** років з часу написання ***(1962)*** поезії ***«Я…»***  *Він дивився на мене тупо*  *Очицями, повними блекоти :*  *– Дарма ти себе уявляєш пупом,*  *На світі безліч таких, як ти. –*  *Він гримів одержимо і люто,*  *І кривилося гнівом лице рябе,*  *Він ладен був мене розіпнути*  *За те, що я поважаю себе.*  *Не стала навколішки гордість моя…*  *Ліниво тяглася отара хвилин…*  *На світі безліч таких, як я,*  *Але я, їй-богу, один.* |
| ***30 березня*** | ***60*** років з часу написання ***(1962)*** поезії ***«У душі моїй – місця немає туманам…»***  *У душі моїй –*  *місця немає туманам.*  *У душі моїй –*  *сонце червоне буя,*  *і регоче, й гримить*  *голубим океаном*  *нерозтрачена радість моя.*  *У душі моїй –*  *шторми і грізні прибої,*  *і тривога,*  *мов хмара грозова,*  *встає.*  *Я вродливий з тобою,*  *розумний з тобою,*  *у тобі – моя ніжність*  *і серце моє.*  *Облягли нас тумани.*  *У їхньому клоччі*  *піднімаються сумніви,*  *мов комиші.*  *Ти не бійся дивитись*  *в мої розтривожені очі,*  *очі –*  *вікна моєї душі.* |
| ***4-6 травня*** | ***60*** років з часу написання поезії ***(1962) «Я чекав тебе з хмари рожево-ніжної…»***  *Я чекав тебе з хмари рожево-ніжної,*  *Із ранкових туманів, з небесних октав,*  *Коли думи збігалися з мли бездоріжньої*  *І незвіданий смуток за душу смоктав.*  *Я від тебе жадав незвичайного й дивного,*  *Щоб з′явилася маренням, видивом, сном,*  *Щоби я знемагав од дихання нерівного,*  *Од заклятої радості під вікном.*  *І не міг я спекаться словесної пишності,*  *Одсахнутись ураз од кокетливих мрій –*  *Волочив я тебе в ореолі безгрішності*  *Крізь хитливих ілюзій розкиданий стрій.*  *Припливла ти до мене з прибоєм уяви,*  *Несподівано встала над смутком чекань –*  *Розцяцькованих мрій павіани і пави*  *Повтікали лякливо під купол світань.*  *Розгубили вони свої зваби і почесті,*  *І сьогодні вклоняється серце моє*  *Тій земній, соромливій, жагучій жіночності,*  *Що красою життя – материнством – стає.* |
| ***13 травня*** | ***60*** років з часу написання ***(1962)*** поезії ***«Лебеді материнства»***  *Мріють крилами з туману лебеді рожеві,*  *Сиплють ночі у лимани зорі сургучеві.*  *Заглядає в шибку казка сивими очима,*  *Материнська добра ласка в неї за плечима.*  *Ой біжи, біжи досадо, не вертай до хати,*  *Не пущу тебе колиску синову гойдати.*  *Припливайте до колиски лебеді, мов мрії,*  *Опустіться, тихі зорі, синові під вії.*  *Темряву гойдали криками півні,*  *Танцювали лебеді в хаті на стіні.*  *Лопотіли крилами і рожевим пір′ям,*  *Лоскотали марево золотим сузір′ям.*  *Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу,*  *Виростуть з тобою приспані тривоги.*  *У хмільні світанки мавки чорноброві*  *Ждатимуть твоєї ніжності й любові.*  *Будуть тебе кликать у сади зелені*  *Хлопців чорночубих диво-наречені.*  *Можеш вибирати друзів і дружину,*  *Вибрати не можна тільки Батьківщину.*  *Можна вибрать друга і по духу брата,*  *Та не можна рідну матір вибирати.*  *За тобою завше будуть мандрувати*  *Очі материнські і білява хата.*  *І якщо впадеш ти на чужому полі,*  *Прийдуть з України верби і тополі,*  *Стануть над тобою, листям затріпочуть,*  *Тугою прощання душу залоскочуть.* |
| ***13 травня*** | ***60*** років з часу написання ***(1962)*** поезії ***«Я чую у ночі осінні…»***  *Я чую у ночі осінні,*  *Я марю крізь синій сніг :*  *Вростає туге коріння*  *У землю глевку із ніг.*  *Стають мої руки віттям,*  *Верхів′ям чоло стає*  *Розкрилося ніжним суцвіттям*  *Збентежене серце моє.*  *Вростаю у небо високе,*  *Де зорі – жовті джмелі,*  *І чую : пульсують соки*  *У тіло моє з землі.*  *Зі мною говорять могили*  *Устами колишніх людей,*  *І їх нерозтрачені сили*  *Пливуть до моїх грудей.*  *О земле жорстока й мила,*  *Ковтнула ти їхні дні –*  *Усе, що вони любили,*  *Віддай долюбить мені!*  *Усе, що вони недомріяли*  *У чорному ґвалті боїв,*  *Хай клекотом і завіями*  *Ввірветься в думки мої!*  *Вслухайтеся, земле і небо,*  *У рокіт страждань моїх –*  *Живу не лише за себе,*  *Я мушу жити й за них.* |
| ***22 травня*** | ***60*** років тому***(1962****)* Василь Симоненко, виступаючи на вечорі молодих авторів у Києві, репрезентував себе словами : *«Я українець. Оце і вся моя автобіографія»* |
| ***літо*** | ***65*** років тому***(1957****)* Василь Симоненко перебував у літніх військових таборах у Чернігівській області |
| ***літо*** | ***60*** років тому***(1962****)* Василя Симоненка жорстоко побили працівники міліції залізничної станції ім. Т. Шевченка (Сміла) |
| ***5 червня*** | ***60*** роківз часу написання***(1962)***новели ***«Посмішки нікого не ображають»*** |
| ***10 червня*** | ***60*** роківз часу написання***(1962)***оповідання ***«Однорукий лісник»*** |
| ***11 червня*** | ***60*** років з часу написання ***(1962)*** поезії ***«Може, так і треба неодмінно…»***  *Може, так і треба неодмінно,*  *Як робить давно вже звикли ми :*  *Падати слухняно на коліна*  *Перед геніальними людьми.*  *Вихвалять, і славити, й кричати,*  *Роздувати фіміамів дим –*  *Геніїв між нами небагато,*  *То чому б не поклонятись їм?*  *Але я зібрав би всіх титанів*  *І сказав би, знявши капелюх :*  *– Я не буду вам співать пеанів*  *І хвальбою лоскотати слух.*  *Ви усі розумні та відверті,*  *Тож скажіть по щирості мені :*  *Хто й за що вам дарував безсмертя,*  *Хто й за що продовжив ваші дні?*  *Говоріть, кричіть, щоб всі узнали,*  *Втямили нарешті до пуття :*  *Смертні вам безсмертя дарували,*  *Смертні вам продовжили життя!*  *Щоб надійно крила соколині*  *Вас у небі вічності несли,*  *Мудрості своєї по краплині*  *Смертні вам, як, бджоли, віддали.*  *Вас, як прапор, підніма людина*  *В боротьбі за правду проти тьми.*  *Генії! Безсмертні! На коліна*  *Станьте перед смертними людьми!* |
| ***12 червня*** | ***60*** роківз часу написання***(1962)***новели ***«Наївне дівчисько»*** |
| ***13 червня*** | ***60*** роківз часу написання***(1962)***новели ***«Вино з троянд»*** |
| ***27 червня*** | ***60*** роківз часу написання***(1962)***оповідання***«Бенкет на току»*** |
| ***3 липня*** | ***60*** роківз часу написання***(1962)***поезії ***«На білих конях пронеслися роки…»***  *На білих конях пронеслися роки,*  *Забризкали водою з-під копит –*  *І десь далеко дзвонять їхні кроки,*  *І крешуть іскри із камінних плит.*  *Так молодість безцільно пролетіла,*  *Її, бездумну, в далеч понесло.*  *О, чом я не схопився за вудила*  *І на пусте не вискочив сідло!*  *І не промчався в дикому алюрі,*  *Повітря розриваючи грудьми,*  *Назустріч сонцю, радощам і бурі,*  *Назустріч смерті – чорт візьми!* |
| ***1 вересня*** | ***70*** років тому ***(1952)*** Василь Симоненко вступив на факультет журналістики Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка |
| ***1 вересня*** | ***80*** років тому ***(1942)*** Василь Симоненко пішов до першого класу Біївської початкової школи |
| ***17 вересня*** | ***60*** роківз часу написання***(1962)***поеми ***«Кирпатий барометр»***  *Ми народились в муках, щоб родити,*  *Синами обезсмертити свій рід,*  *Щоб квітував на диво всього світу*  *Козацький геніальний родовід!*  *Сини! Сини! Барометри кирпаті*  *Людського спокою і завтрашнього дня!*  *Ми перед вами разом винуваті,*  *Що на планеті бійки і гризня.*  *Ми винуваті, що міліють ріки*  *І лисинами світять береги,*  *Що десь духовні лупляться каліки*  *І виростають наші вороги.*  *Будь проклят спокій! Досить нарікати*  *На клопітливий і суворий час!*  *Грядуть сини – барометри кирпаті,*  *Вони за все спитають завтра нас.* |
| ***19 вересня*** | ***60*** роківз часу написання***(1962)***поезії ***«Перехожий. Ліні Костенко»***  *Як він ішов!*  *Струменіла дорога,*  *Далеч у жадібні очі текла.*  *Не просто ступали –*  *Співали ноги,*  *І тиша музику берегла.*  *Як він ішов!*  *Зачарований світом,*  *Натхненно і мудро творив ходу –*  *Так нові планети грядуть на орбіти*  *З шаленою радістю на виду!*  *З шаленим щастям і сміхом гарячим,*  *З гімном вулканним без музики й слів!*  *Як він ішов!*  *І ніхто не бачив,*  *І ніхто від краси не зомлів.*  *В землю полускану втюпився кожен,*  *Очі в пилюці бездумно волік…*  *Раптом –*  *Шепіт поміж перехожих :*  *–Що там?*  *–Спіткнувсь чоловік…*  *Одні співчували йому убого,*  *Інші не втримались докорять :*  *–Треба дивитись ото під ноги,*  *Так можна голову потерять…* –  *Трохи в футбола пограли словами,*  *Обсмакували чужу біду.*  *А він знову йшов.*  *І дивився прямо.*  *І знову*  *Натхненно творив ходу!* |
| ***24 вересня*** | ***60*** роківз часу написання***(1962)***поезії ***«Ну скажи – хіба це фантастично…»***  *Ну скажи – хіба це фантастично,*  *Що у цьому хаосі доріг*  *Під суворим небом,*  *Небом вічним,*  *Я тебе зустрів і не зберіг?*  *Ти і я – це вічне, як і небо.*  *Доки мерехтітимуть світи,*  *Будуть Я приходити до Тебе,*  *І до інших йтимуть*  *Горді Ти.*  *Як це все буденно!*  *Як це звично!*  *Скільки раз це бачила Земля!*  *Але ж ми з тобою…*  *Ми не вічні,*  *Ми з тобою просто – ти і я…*  *І тому для мене так трагічно*  *Те, що ти чиясь, а не моя.* |
| ***27 вересня*** | ***60*** років *тому* ***(1962)*** відбулася зустріч Василя Симоненка і Миколи Вінграновського із студентами та викладачами Черкаського педагогічного інституту. На записку, отриману із залу *«Яку це Ви самостійну Україну маєте на увазі, коли пишете – Хай мовчать америки й росії, коли я з тобою говорю?»,* Василь Симоненко спокійно й зумисне недбало прочитав написане й відповів так, що будь-які контраргументи були безсилі: *«У мене Україна одна. Якщо автор запитання знає другу – хай скаже. Будемо вибирати»* (за спогадами М. Негоди та Є. Сверстюка) |
| ***29 вересня*** | ***60*** роківз часу написання***(1962)***поезії ***«О земле з переораним чолом…»***  *О земле з переораним чолом,*  *З губами, пересохлими від сміху!*  *Тебе вінчали з кривдою і злом,*  *Байстрятам шматували на утіху.*  *Вкраїнонько! Гуде твоє багаття,*  *Убогість корчиться і дотліває в нім.*  *Кричиш мені у мозок, мов прокляття*  *І зайдам, і запроданцям твоїм.*  *Любове грізна! Світла моя муко!*  *І радосте безрадісна моя!*  *Бери мене! У материнські руки*  *Бери моє маленьке грізне Я!*  *Візьми всього! І мозок мій, і вроду,*  *І мрій дитинних плеса голубі.*  *Для мене найсвятіша нагорода –*  *Потрібним буть, красо моя, тобі.* |
| ***29 вересня*** | ***60*** роківз часу написання***(1962)***поезії ***«Найогидніші очі порожні…»***  *Найогидніші очі порожні,*  *Найгрізніше мовчить гроза,*  *Найнікчемніші дурні вельможні,*  *Найпідліша брехлива сльоза.*  *Найпрекрасніша мати щаслива,*  *Найсолодші кохані вуста,*  *Найчистіша душа незрадлива,*  *Найскладніша людина проста.*  *Але правди в брехні не розмішуй,*  *Не ганьби все підряд без пуття,*  *Бо на світі той наймудріший,*  *Хто найдужче любить життя.* |
| ***жовтень*** | ***60*** роківз часу написання***(1962)***поезії ***«Чекання»***  *Мерехтять у тумані огні,*  *Впали роси на заспані трави…*  *Ти прийди, усміхнися мені,*  *Ластів′ятко моє кучеряве.*  *Тихо вечір тумани пряде,*  *І не чути й не видно нікого,*  *Лиш чекання моє молоде*  *Одиноко стоїть край дороги.*  *У весняному сумі ночей*  *Я чекаю тебе, моя мила,*  *Щоби полум′ям синіх очей*  *Ти тривогу мою погасила.* |
| ***жовтень*** | ***60*** років тому ***(1962)*** Василь Симоненко разом із М. Вінграновським та В. П′яновим виступали перед жителями міст Кривого Рогу, Кіровограду, Дніпропетровська |
| ***1 жовтня*** | ***35*** роківтому ***(1987)*** газета «Літературна Україна» вперше опублікувала стенограму обговорення поезій Василя Симоненка та Миколи Вінграновського, що відбулося 8 січня 1963 року на засіданні секції поезії Спілки письменників України під головуванням Максима Рильського. У обговоренні взяли участь А. Кацнельсон, С. Крижанівський, М. Нагнибіда, Л. Коваленко, Т. Масенко, Л. Забашта, М. Сом |
| ***10 жовтня*** | ***60*** роківз часу написання***(1962)***поезії ***«Одинока матір»***  *Він мовчки впав.*  *Отерпли зорі строгі,*  *Страждання опустилось на лице,*  *І краяв темінь*  *Передсмертний стогін,*  *Безпомічний і гострий,*  *Мов ланцет.*  *Його вже не було.*  *А ненависть стожала*  *Мечами помсти рвалася у світ,*  *Бо поруч з ним*  *Прострелені лежали*  *Твоя любов,*  *Твої сімнадцять літ.*  *Життя тріумфувало у двобої,*  *Життя крізь смерть*  *Утвердило себе…*  *І стала ти*  *В сімнадцять літ вдовою,*  *Хоч наречений твій*  *Ще й не знайшов тебе.*  *Росли роки.*  *Росло твоє чекання.*  *Печаль смоктала радощі твої,*  *І над твоїм*  *Розстріляним коханням*  *Скажено глузували солов′ї.*  *Та право материнства –*  *За тобою!*  *І син в колисці пісню наслуха.*  *Хай вузьколобі*  *Звуть його ганьбою,*  *А лицеміри – пасинком гріха.*  *Нехай духовні покидьки*  *Й заброди*  *Байстрям, безбатченком*  *Назвуть твоє дитя,*  *Найтяжчий злочин –*  *Вкрасти у народу*  *Тобі довірене життя.*  *Мадонно мого часу!*  *Над тобою*  *Палають німби муки і скорбот,*  *І подвиг твій,*  *Обпечений ганьбою,*  *Благословив розстріляний народ.* |
| ***12 жовтня*** | ***60*** років з часу написання ***(1962)*** поезії ***«Злодій»*** |
| ***15 жовтня*** | ***60*** років з часу написання ***(1962)*** поезії ***«Гей, нові Колумби й Магеллани…»***  *Гей, нові Колумби й Магеллани,*  *Напнемо вітрила наших мрій!*  *Кличуть нас у мандри океани,*  *Бухту спокою облизує прибій.*  *Хто сказав, що все уже відкрито?*  *Нащо ж ми народжені тоді?*  *Як нам помістити у корито*  *Наші сподівання молоді?*  *Кораблі! Шикуйтесь до походу!*  *Мрійництво! Жаго моя! Живи!*  *В океані рідного народу*  *Відкривай духовні острови!*  *Геть із мулу якори іржаві –*  *Нидіє на якорі душа!..*  *Б′ються груди об вітри тужаві,*  *Каравела в мандри вируша.*  *Жоден вітер Сонця не остудить,*  *Півень землю всю не розгребе!*  *Україно! Доки жити буду,*  *Доти відкриватиму тебе.*  *Мріяти й шукати, доки жити,*  *Шкварити байдужість на вогні!..*  *А якщо відкрию вже відкрите, –*  *Друзі! Ви підкажете мені…* |
| ***26 жовтня*** | ***60*** роківз часу написання***(1962)***поезії ***«Некролог кукурудзяному качанові, що згнив на заготпункті»*** |
| ***27 жовтня*** | ***60*** років тому ***(1962)*** до Президії спілки письменників Українинадійшлазаява відВасиля Симоненка з проханням прийняти його до Спілки : *«Прошу Президію, коли того варта моя творчість, прийняти мене до Спілки письменників України. До заяви додаю два примірники збірки «Тиша і грім», анкету та автобіографію*» |
| ***10 листопада*** | ***60*** роківз часу написання ***(1962)*** поезії ***«Світ який – мереживо казкове!..»***  *Світ який – мереживо казкове!*  *Світ який – ні краю ні кінця!*  *Зорі й трави, мрево світанкове,*  *Магія коханого лиця.*  *Світе мій гучний, мільйонноокий,*  *Пристрасний, збурунений, німий,*  *Ніжний, і ласкавий, і жорстокий,*  *Дай мені свій простір і неспокій,*  *Сонцем душу жадібну налий!*  *Дай мені у думку динаміту,*  *Дай мені любові, дай добра,*  *Гуркочи у долю мою, світе,*  *Хвилями прадавнього Дніпра.*  *Не шкодуй добра мені, людині,*  *Щастя не жалій моїм літам –*  *Все одно ті скарби по краплині*  *Я тобі закохано віддам.* |
| ***13 листопада*** | ***60*** роківз часу написання ***(1962)*** поезії ***«Монархи»***  *Диктатори, королі, імператори,*  *Мліючи в димі хвальби,*  *Роззявили пащі, мов кратери,*  *І гукали :*  *– Ми – символ доби.*  *– Хто не з нами, той проти Бога.*  *Хто не з нами, той проти всіх!*  *І сипались лаври убогі*  *До куцих кривавих ніг.*  *Нікчемна, продажна челядь,*  *Банда кривляк для втіх,*  *Щоб мати що повечерять,*  *Годувала холуйством їх.*  *Ідоли обслинені, обціловані*  *Ішли величаві в своїй ході.*  *А поруч вставали некороновані*  *Корифеї і справжні вожді.*  *Вставали Коперники і Джорджоне,*  *Шевченко підводив могутнє чоло,*  *І біля вічного їхнього трону*  *Лакузи жодного не було.*  *Бо щире, високе небо*  *Не підмалюєш квачем,*  *Бо величі справжній не треба*  *Спиратись на плечі нікчем.* |
| ***15 листопада*** | ***15*** роківтому ***(2007)*** рішеннямЧеркаськоїобласної ради № 13-8/V від 15.11. 2007 року обласна літературна премія імені Василя Симоненка «Берег надії» отримала статус обласної літературної преміїї імені Василя Симоненка |
| ***16 листопада*** | ***60*** роківз часу написання ***(1962)*** поезії ***«Чорні від страждання мої ночі…»*** |
| ***16 листопада*** | ***60*** роківз часу написання ***(1962)*** поезії ***«Скільки б не судилося страждати…»***  *Скільки б не судилося страждати,*  *Все одно благословлю завжди*  *День, коли мене родила мати*  *Для життя, для щастя, для біди.*  *День, коли мої маленькі губи*  *Вперше груди мамині знайшли,*  *День, що мене вперше приголубив*  *Ласкою проміння із імли.*  *Як мені даровано багато,*  *Скільки в мене щастя, чорт візьми! –*  *На землі сміятись і страждати,*  *Жити і любить поміж людьми!* |
| ***16 листопада*** | ***60*** роківз часу написання ***(1962)*** поезії ***«Ти знаєш, що ти – людина?..»***  *Ти знаєш, що ти – людина?*  *Ти знаєш про це чи ні?*  *Усмішка твоя – єдина,*  *Мука твоя – єдина,*  *Очі твої – одні.*  *Більше тебе не буде,*  *Завтра на цій землі*  *Інші ходитимуть люди,*  *Інші кохатимуть люди –*  *Добрі, ласкаві й злі.*  *Сьогодні усе для тебе –*  *Озера, гаї, степи.*  *І жити спішити треба.*  *Кохати спішити треба. –*  *Гляди ж не проспи!*  *Бо ти на землі – людина,*  *І хочеш того чи ні –*  *Усмішка твоя – єдина,*  *Мука твоя – єдина,*  *Очі твої – одні.* |
| ***26-27 листопада*** | ***65*** роківз часу написання ***(1957)*** поезії ***«Грудочка землі»***  *Ще в дитинстві я ходив у трави,*  *В гомінливі трепетні ліси,*  *Де дуби мовчали величаво*  *У краплинках ранньої роси.*  *Бігла стежка в далеч і губилась,*  *А мені у безтурботні дні*  *Назавжди, навіки полюбились*  *Ніжні і замріяні пісні.*  *В них дзвеніло щастя непочате,*  *Радість невимовна і жива,*  *Коли їх виводили дівчата,*  *Як ішли у поле на жнива.*  *Ті пісні мене найперше вчили*  *Поважати труд людський і піт,*  *Шанувать Вітчизну мою милу,*  *Бо вона одна на цілий світ.*  *Бо вона одна за всіх нас дбає,*  *Нам дає і мрії, і слова,*  *Силою своєю напуває,*  *Ласкою своєю зігріва.*  *З нею я ділити завжди буду*  *Радощі, турботи і жалі,*  *Бо у мене стукотить у грудях*  *Грудочка любимої землі.* |
| ***1 грудня*** | ***65*** років тому ***(1957)*** у газеті «Черкаська правда» надрукована підбірка поезій Василя Симоненка із передмовою Миколи Негоди – перша публікація творів В. Симоненка на сторінках черкаських періодичних видань (*«Де я не буду, що робить не стану…»; Леся Українка; Лист; «Повільно йшли мовчазні по перону…»)* |
| ***10 грудня*** | ***60*** роківз часу написання ***(1962)*** поезії ***«Україні»***  *Коли крізь розпач випнуться надії*  *І загудуть на вітрі степовім,*  *Я тоді твоїм ім′ям радію*  *І сумую іменем твоїм.*  *Коли грозує далеч неокрая*  *У передгроззі дикім і німім,*  *Я твоїм ім′ям благословляю,*  *Проклинаю іменем твоїм.*  *Коли мечами злоба небо крає*  *І крушить твою вроду вікову,*  *Я тоді з твоїм ім′ям вмираю*  *І в твоєму імені живу!* |
| ***15 грудня*** | ***55*** років тому ***(1967)*** у Черкасах відбулося урочисте відкриттянадгробного пам′ятника Василю Симоненку. Відкриттю пам′ятника був присвячений мітинг. Від імені Спілки письменників виступав Платон Воронько. Скульптори : Станіслав Грабовський, Микола Кириленко; майстер по каменю Володимир Кирилюк |
| ***20 грудня*** | ***60*** роківз часу написання ***(1962)*** поезії ***«Там, у степу, схрестилися дороги…»***  *Там, у степу, схрестилися дороги,*  *Немов у герці дикому мечі,*  *І час неспинний, стиснувши остроги,*  *Над ними чвалить вранці і вночі.*  *Мовчать над ними голубі хорали,*  *У травах стежка свище, мов батіг.*  *О, скільки доль навіки розрубали*  *Мечі прадавніх схрещених доріг!*  *Ми ще йдемо. Ти щось мені говориш.*  *Твоя краса цвіте в моїх очах.*  *Але скажи : чи ти зі мною поруч*  *Пройдеш безтрепетно по схрещених*  *мечах?* |
| ***23 грудня*** | ***60*** роківз часу написання ***(1962)*** поезії ***«Гранітні обеліски, як медузи…»***  *Гранітні обеліски, як медузи,*  *Повзли, повзли і вибилися з сил –*  *На цвинтарі розстріляних ілюзій*  *Уже немає місця для могил.*  *Мільярди вір зариті у чорнозем,*  *Мільярди щасть розвіяні упрах.*  *Душа горить. Палає лютий розум.*  *І ненависть регоче на вітрах.*  *Коли б усі одурені прозріли,*  *Коли б усі убиті ожили,*  *То небо, від прокльонів посіріле,*  *Напевне б, репнуло від сорому й хули.*  *Тремтіть, убивці! Думайте, лакузи!*  *Життя не наліза на ваш копил.*  *Ви чуєте? На цвинтарі ілюзій*  *Уже немає місця для могил!*  *Уже народ – одна суцільна рана,*  *Уже від крові хижіє земля,*  *І кожного катюгу і тирана*  *Уже чекає зсукана петля.*  *Розтерзані, зацьковані, убиті*  *Підводяться і йдуть чинити суд,*  *І їх прокльони, злі й несамовиті,*  *Впадуть на душі плісняві і ситі,*  *І загойдають дерева на вітті*  *Апостолів злочинства і облуд!* |
| ***24 грудня*** | ***60*** роківз часу написання ***(1962)*** поезії ***«Де зараз ви, кати мого народу?..»***  *Де зараз ви, кати мого народу?*  *Де велич ваша, сила ваша де?*  *На ясні зорі і на тихі води*  *Вже чорна ваша злоба не впаде.*  *Народ росте, і множиться, і діє*  *Без ваших нагаїв і палаша.*  *Під сонцем вічності древніє й молодіє*  *Його жорстока й лагідна душа.*  *Народ мій є! Народ мій завжди буде!*  *Ніхто не перекреслить мій народ!*  *Пощезнуть всі перевертні й приблуди*  *І орди завойовників заброд!*  *Ви, байстрюки катів осатанілих,*  *Не забувайте, виродки, ніде :*  *Народ мій є! В його волячих жилах*  *Козацька кров клекоче і гуде!* |
|  | ***70*** років тому ***(1952)*** Василь Симоненко із золотою медаллю закінчив Тарандинцівську середню школу |
|  | ***60*** роківз часу написання ***(1962)*** поезії ***«Моя мова»***  *Все в тобі з′єдналося, злилося –*  *Як і помістилося в одній! –*  *Шепіт зачарований колосся,*  *Поклик із катами на двобій.*  *Ти даєш поету дужі крила,*  *Що підносять правду в вишину,*  *Вченому ти лагідно відкрила*  *Мудрості людської глибину.*  *І тобі рости й не в′януть зроду,*  *Квітувать в поемах і віршах,*  *Бо в тобі – великого народу*  *Ніжна і замріяна душа.* |
|  | ***60*** роківз часу ***(1962***) ***радіоінтерв′ю Василя Симоненка*** після виходу збірки «Тиша і грім»: *«Що я можу сказати про себе?* *Ще так мало прожито і так мало зроблено. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре, хочеться писати такі вірші, які б мали право називатися поезією. І якщо це мені вдається рідко, то це не тому, що я не хочу, а тому, що мало вмію і мало знаю. Найбільше люблю землю, людей, поезію і…село Біївці на Полтавщині, де мама подарувала мені життя. Ненавиджу смерть. Найдужче боюся нещирих друзів. Більше мені сказати про себе нічого. Зараз працюю над другою збіркою. Хочу, щоб вона була кращою від першої»* |
|  | ***60*** роківз часу написання ***(1962***) казки ***«Подорож у країну Навпаки»*** |
|  | ***60*** роківз часу виходу ***(1962***)  першої прижиттєвої збірки Василя Симоненка ***«Тиша і грім»*** (Державне видавництво художньої літератури, Київ).  Післямова Степана Крижанівського  *«Радість першовідкриття».*  Представляючи поета, С. Крижанівський зазначає : *«… ми у своїй післямові признаємось, як приємно вітати народження нового поета, що так талановито заявляє про себе у першій книжці «Тиша і грім». Як грім народжується з тиші, так з глибини нашої землі, з надр нашого народу вибруньковується нова поетична індивідуальність, виникає щира, тверда, упевнена мова поета Василя Симоненка, що уміє, знає як, має що сказати своїм читачам»* |
|  | ***60*** років тому ***(1962)*** Василя Симоненка прийняли до Спілки письменників України |
|  | ***55*** років з часу написання ***(1967)*** Ігорем Шанковським вірша ***«Симоненкові. У четверту річницю смерті»***  *Обірвалось серце на припоні,*  *впала тінь на молоде чоло.*  *Ти заснув. На грудь зложив долоні,*  *вітерцем злетів понад селом.*  *Ще до вчора темнощі усюди*  *і важка дорога до кінця –*  *щире слово ти носив між люди*  *і черстві запалював серця.*  *Та й тепер, самотній, ніби Крузо,*  *йдеш кудись у куряві зірок…*  *Поклонись його мандрівці, музо,*  *хмари, не заплутуйтеся в крок.*  *Злиньте, бурі! Мукою прибою –*  *хмари розженіть з дороги хоть…*  *Ой, так дуже крикнуть за тобою*  *хочеться : Василю, не відходь!*  *Хай причалять на твоїм окриллю*  *пам′яті моєї кораблі…*  *Був у тебе П′ятниця, Василю,*  *та далеко … на чужій землі.* |
|  | ***55*** років з часу перевидання ***(1967)***  казки ***«Цар Плаксій та Лоскотон»*** (видавництво «Веселка», Київ). Малюнки Анатолія Базилевича |
|  | ***50*** років з часу написання ***(1972)*** ***Іваном*** ***Світличним*** вірша ***«В. Симоненкові»***  *На тебе теж відкрили справу?*  *Ти не уник свого хреста?*  *Терпкі згорьовані уста*  *Не слинили каправу славу*  *Для всевказівного перста.*  *Щодня конвоєм на криваву*  *Безлюдну, юдину розправу*  *Іде мужича правда-мста.*  *Щодня таврує – дітись ніде! –*  *Жерців осліплої Феміди*  *Твій гнів, Твій суд, Твоє ім′я.*  *Ти тут? Я стукаю. Ні звуку.*  *Ти – тут? Хіба не чуєш стуку?*  *…Самотня камера Твоя.* |
|  | ***50*** роківтому ***(1972)***  портрет Василя Симоненка  написав черкаський художник ***Іван Кулик*** |
|  | ***45*** роківз часу виходу ***(1977)*** 2-го видання літературознавчого дослідження ***Ігоря*** ***Шанковського*** ***«Василь Симоненко. Семантична студія»*** (Лондон, англ. мова) |
|  | ***40*** роківз часу перевидання ***(1982)*** казки ***«Цар Плаксій та Лоскотон»*** (видавництво «Веселка», Київ) |
|  | ***35*** років тому ***(1987)***  відкрита меморіальна дошка на будинку №345 по бульвару Шевченка (Черкаси),  де проживав Василь Симоненко із сім′єю.  На бронзовій дошці рельєфний напис: «У цьому будинку в 1959-1963 роках проживав Василь Симоненко».  Скульптор С. Й. Грабовський, архітектор Ф. М. Кириленко |
|  | ***30*** роківз часу виходу ***(1992)***  збірки прози Василя Симоненка ***«Півні на рушниках» (***видавництво «Каменяр», Львів)  Упорядник, автор вступної статті *«Як прозаїк він тільки починався»* Микола Ільницький.  Художнє оформлення Еліни Дацюк.    До збірки включено 20 оповідань. Серед них : «Вино з троянд», «Кукурікали півні на рушниках», «Весілля Опанаса Крокви», «Дума про діда», «Лісник», «Сірий пакет» та ін., а також щоденник В. Симоненка «Окрайці думок» |
|  | ***30*** років тому ***(1992)*** ім′я Василя Симоненка присвоєно бібліотеці ЦБС Голосіївського району м. Києва |
|  | ***25*** років з часу перевидання ***(1997)*** казки ***«Цар Плаксій та Лоскотон»*** (видавництво «Гроно», Київ). Художник О. Харук |
|  | ***20*** років з часу виходу ***(2002)***  збірки ***«Про витязя слово. Рядки поетичної Симоненкіани»*** (видавництво «Брама», Черкаси). Укладач антології та автор передмови *«Про витязя слово. (Штрихи поетичної Симоненкіани)»* Володимир Трохимович Поліщук.    Антологія містить поетичні присвяти Василю Симоненку – І. Бердника, М. Вінграновського, І. Драча, В. Коваленко, В. Марсюка, С. Чернілевського, О. Солодаря та інших. Всього 53 автори |
|  | ***20*** років з часу виходу ***(2002)*** збірки творів Василя Симоненка для середнього та старшого шкільного віку ***«Вибране»*** (видавництво «Школа», Київ). Книга вийшла у серії «Шкільна хрестоматія». Упорядкування текстів, підготовка коментарів та навчально-методичних матеріалів Галини Кирпи та Дмитра Чередниченка |
|  | ***20*** років з часу виходу ***(2002)***  збірки творів Василя Симоненка ***«Я кличу вас у відчаї не гнуться»*** (видавничий дім «Власті», Київ).    Упорядники : М. Д. Томенко, П. П. Засенко. Післямова В. Захарченка. Художник М. Стратілат. Збірка містить ілюстрації до творів та фото В. Симоненка |
|  | ***15*** років з часу виходу ***(2007)*** книги ***Юрія Смолянського*** ***«Василькове дитинство : (оповідання про дитинство відомого українського поета Василя Симоненка»*** (Черкаси). Упорядник Г. Волошина, художник О. Нагорний |
|  | ***15*** років з часу виходу ***(2007)***  біобібліографічного нарису  ***«Василь Симоненко : «Україно, ти моя молитва…».***  11 випуск серії «Шістдесятництво : профілі на тлі покоління» підготовлений Національною парламентською бібліотекою України. Бібліограф-упорядник Г. Гамалій. Автор нарису *«Високі регістри Василя*  *Симоненка»* Людмила Тарнашинська.  У нарисі науковець зазначає *: «Василь Симоненко, «більший за самого себе» (І. Дзюба), – один із чільних представників українського шістдесятництва ХХ століття – навічно залишився в нашій пам′яті молодим. І то не тільки тому, що відійшов у Вічність у молодому віці, а ще й тому, що його юнацький максималізм, дух поривань запалював побратимів по перу, енергетично живив усе це художньо-естетичне явище, що ми його звемо українським шістдесятництвом. Більше того, потужні енергетичні потоки Симоненкової лірики, стоячи в обороні українського Слова, живлять і всі наступні покоління українських поетів»* |
|  | ***15*** років з часу виходу ***(2007)*** збірки творів Василя Симоненка ***«Цар Плаксій та Лоскотон»*** (видавництво «Школа», Київ). Збірка вийшла у серії «Хрестоматія школяра». |
|  | ***15*** років з часу виходу ***(2007)*** збірки творів Василя Симоненка ***«Тиша і грім»*** (видавництво «Важпромавтоматика», Харків) |
|  | ***10*** років з часу виходу ***(2012) біобібліографічної розвідки «Громовий голос Василя Симоненка».*** Розвідка підготовлена Черкаською обласною бібліотекою для юнацтва імені Василя Симоненка до 50-річчя виходу першоїзбірки В. Симоненка «Тиша і грім». Автор-укладач Н. М. Філахтова |
|  | ***10*** років з часу виходу ***(2012)*** 2-го виданнязбірки творів Василя Симоненка ***«Вибрані твори»*** (видавництво «Смолоскип», Київ). Упорядники А. Ткаченко, Д. Ткаченко. Книга вийшла у серії «Шістдесятники» |
|  | ***10*** років з часу виходу ***(2012)***  збірки творів Василя Симоненка ***«Цар Плаксій та Лоскотон***» (видавництво «Національний книжковий проект», Київ). Книга вийшла у серії «Бібліотека шкільної класики». |
|  | Упорядник  Т. Щегельська, обкладинка О. Ільїних |
|  | ***10*** років з часу виходу ***(2012***)  збірки поезій Василя Симоненка ***«Моя молитва»*** (видавництво «Коло», Дрогобич). Упорядник, редактор, автор вступної статті *«Прилинь до мене, ідеальна душе!..»* Анатолій Ткаченко. Книга вийшла у серії «Сто поезій» |
|  | ***5*** років з часу виходу ***(2017)*** бібліографічної довідки ***«Казки і життя».***  Довідка підготовлена Черкаською обласною бібліотекою для юнацтва імені Василя Симоненка  до 55-річчя написання В. Симоненком казки «Подорож у країну Навпаки». Автор-укладач  Н. М. Головко |
|  | ***5*** років з часу виходу ***(2017) «Симоненківського хронографа-2018»,*** підготовленого Черкаською обласною бібліотекою для юнацтва імені Василя Симоненка. Автор-укладач Н. М. Філахтова |
|  | ***5*** років з часу виходу ***(2017)*** бібліографічноїдовідки ***«Співець правди і честі. Василь Симоненко».*** Довідка підготовлена Черкаською обласною бібліотекою для юнацтва імені Василя Симоненка до 55-річчя написання В. Симоненком поеми «Кирпатий барометр». Автор-укладач Н. М. Головко |
|  | ***5*** років з часу виходу ***(2017)***  збірки творів В. Симоненка ***«Тиша і грім»*** (видавництво «ПІРАМІДА», Львів). Збірка представляє вибрані твори В. Симоненка паралельно українською та англійською мовами. Переклади англійською здійснив знаний український вчений і перекладач, заслужений професор україністики  ім. родини Воскобійників університету Пенсильванії (США) Михайло Найдан. Збірка відкривається віршем М. Найдана  англійською мовою «VIGIL» з посвятою Василю Симоненку. Автор передмови Михайло Найдан, редактор Алла Пермінова.    Це поки що найповніше двомовне видання творів В. Симоненка.  В оформленні книги використано серію ліноритів відомої львівської художниці Людмили Лободи «Ніч, день, день, ніч» та портрет В. Симоненка (18.12.1987р.) |
|  | ***5*** років з часу виходу ***(2017)*** збірки творів В. Симоненка ***«Ти знаєш, що ти – людина»*** (видавництво «Фоліо», Харків). Передмова *«Василь Симоненко – поет-шістдесятник»* Т. Ю. Блєдних. В оформленні обкладинки використано фрагмент картини К. Я. Крижицького «Хутор у Малоросії». Збірка вийшла у серії «Шкільна бібліотека української та світової літератури» |
|  | ***5*** років з часу виходу ***(2017)***    вибраних творів В. Симоненка  ***«Вино з троянд»*** (видавництво «Знання», Київ). В оформленні обкладинки книжки використано роботу Катерини Білокур «Щастя». Збірка вийшла у серії «Скарби» |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ювілейні дати письменників – лауреатів**  **Всеукраїнських та обласної**  **літературних премій імені Василя Симоненка** | |
| ***1 січня*** | ***55 років*** від дня народження ***(1967)***  ***Ігоря Зіновійовича Павлюка,***  лауреата літературної премії  імені Василя Симоненка  Національної спілки письменників України  ***1996 року***  за ***збірку поезій***  ***«Голос денного Місяця»*** |
| ***4 січня*** | ***80 років*** від дня народження ***(1942-2017) Василя Федоровича Рубана,***  лауреата літературної премії імені Василя Симоненка Національної спілки письменників України  ***1990 року***  за ***збірку «Химера»*** |
| ***8 січня*** | ***70*** років від дня народження ***(1952-1993) Миколи Омеляновича Матоли,***  лауреата літературної премії імені Василя Симоненка Національної спілки письменників України  ***2002 року***  за ***збірку віршів «Дозоване повітря»*** (посмертно) |
| ***4 березня*** | ***70*** років від дня народження ***(1952)***  ***Петра Миколайовича Поліщука,***  лауреата обласної літературної премії імені Василя Симоненка «Берег надії» ***2005 року*** за ***збірку поезій «Любосвіт»*** |
| ***14 березня*** | ***80 років від дня народження***  ***(1942-2014)***  ***Олексія Костянтиновича Лищенка,***  лауреата обласної літературної премії імені Василя Симоненка «Берег надії»  ***2002 року***  за ***збірки віршів «Крутозлами» та «Екзамени волі»*** |
| ***14 квітня*** | ***85*** років від дня народження ***(1937-2014)***  ***Ігоря федоровича Осадчого,***  лауреата обласної літературної премії імені Василя Симоненка «Берег надії» ***2009 року за фотолітопис життя і творчості Василя Симоненка – фотоальбом***  ***«Три роки поруч»*** |
| ***23 травня*** | ***60*** років від дня народження ***(1962)***  ***Олександра Пилиповича Тарана,*** лауреата обласної літературно-публіцистичної премії імені  Василя Симоненка «Берег надії»  ***1999 року***    ***за відеофільми «Груша серед поля»,***  ***«Під вітрилами світанків»,***  ***«Обличчям вперед»*** |
| ***6 жовтня*** | ***70 років*** від дня народження ***(1952)***  ***Віктора Івановича Гуменюка,***  лауреата літературної премії  імені Василя Симоненка Національної спілки письменників України  ***1994 року***  ***за книжку поезій «Стежина»*** |
| ***26 жовтня*** | ***40 років*** від дня народження ***(1967)***    ***Катерини Василівни Міщук,***  лауреаткилітературної премії імені Василя Симоненка Національної спілки письменників України ***2005 року за збірку поезій «Затемнення соняшника»*** |
| ***4 листопада*** | ***55 років*** від дня народження ***(1967)***  ***Наталки Юріївни Доляк,***  лауреатки Всеукраїнської літературної премії імені Василя Симоненка    ***2016 року***  ***за роман «Загублений між війнами»*** (номінація «За кращий художній твір) |
| ***26 листопада*** | ***80*** роківвід дня народження ***(1942-2015)***  ***Олександра Олександровича Климчука,***  лауреата Всеукраїнської літературної премії імені Василя Симоненка ***2013 року***  за книги прози ***«Я єсмь… (Іван Марчук)»*** та ***«Факторія Завойка»*** (номінація «За кращий художній твір) |

Науково-популярне видання

**Симоненківський хронограф-2022**

*Укладачка* Надія Мефодіївна Філахтова

*Комп’ютерний набір* Н. Філахтова

Обкладинка Н. Іваницька

*Редакторка* В. Чорнобривець

Видавець:

*Комунальний заклад «Обласна бібліотека*

*для юнацтва імені Василя Симоненка»*

*Черкаської обласної ради*

*18000 м. Черкаси*

*вул. Надпільна, 285*

***E-mail****:* [*oub\_symonenko@ukr.net*](mailto:oub_symonenko@ukr.net)

[*oub\_metod@ukr.net*](mailto:oub_metod@ukr.net)

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