Вебліографічний список

Зіньківська центральна районна бібліотека імені в.г. короленка

 Квітень 2020

лауреати премії імені дмитра нитченка

Премія імені Дмитра Нитченка — відзнака, яка щороку присуджується до дня народження письменника (21 лютого) за пропаганду українського слова. Засновники премії — Ліга українських меценатів та родина Дмитра Нитченка (Австралія). Понині серед її лауреатів ті, хто справді активно пропагує українську книгу та захищає друковане слово: рецензенти, журналісти, видавці, бібліотекарі, працівники книготоргівлі, артисти й меценати з усієї України. Премія заснована 2000 року.

Дмитро Нитченко (літературний псевдонім Дмитра Ніценка) — відомий подвижник українського слова: письменник, журналіст, критик, літературознавець, педагог, меценат. Упродовж десятиліть він, проживаючи в Австралії, писав книжки і рецензував твори, що виходили українською мовою в діаспорі, та популяризував, видавав і розповсюджував їх, щоб на виручені гроші опубліковувати нові.

Коментуючи рішення комітету з присудження премії імені Д. Нитченка, президент Ліги українських меценатів Володимир Загорій сказав: «*Ця премія, яка надається за пропаганду української книжки, існує вже десять років і за цей час стала справді помітною в Україні. Люди, які її одержують, віддають багато сил обороні українського друкованого слова, популяризації національної літератури, у кожного в цьому розумінні — свій авторитетний послужний список*».

***Лауреати за роками***

2000

**Сом Микола Данилович** (5.01.1935 – 27.03.2013) – український поет-шістдесятник, публіцист, учитель. Член Спілки письменників України з 1958 року.

1. Радзієвська, В. «Я бачив Жукова, Ватутіна й Хрущова. Жуков матюкався дуже» – 10 спогадів Миколи Сома [Електронний ресурс] // Gazeta.ua : [сайт]. – Режим доступу: <https://gazeta.ua/articles/people-and-things-journal/_quota-bachiv-zukova-vatutina-j-hruschova-zukov-matyukavsya-duzhequot-10-spogadiv-mikoli-soma/360267> (дата звернення 14.04.2020). – Назва з екрана.
2. «Я воскрес, щоб із вами жити» [Електронний ресурс] // Рідна країна. Світоглядний портал : [сайт]. – Режим доступу: <https://ridna.ua/2010/11/ya-voskres-schob-iz-vamy-zhyty/> (дата звернення 14.04.2020). – Назва з екрана.

2002

**Микола Колодка**,голова проекту «Канадсько-українські бібліотечні центри» Канадського товариства приятелів України (Канада)

**Микола Сергійчук**, церковний та громадський діяч, член Української стрілецької громади, Українського національного об'єднання, Конгресу українців Канади (Канада)

**Сорока Михайло Михайлович** (6.02.1948) — український журналіст, громадський діяч. Заслужений журналіст України. Член Національної спілки журналістів України.

1. Власенко, В. Михайло СОРОКА: «Якби була можливість почати все спочатку, я знов обрав би журналістику» [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр : [сайт]. – Режим доступу: <https://ukurier.gov.ua/uk/articles/mihajlo-soroka-yakbi-bula-mozhlivist-pochati-vse-s/> (дата звернення 14.04.2020). – Назва з екрана.
2. Мельничук, А. Волинянин Михайло Сорока не дозволив Януковичу стати Президентом у 2004 році [Електронний ресурс] // Волинь : [сайт]. – Режим доступу: <https://www.volyn.com.ua/news/96743-volynianyn-mykhailo-soroka-ne-dozvolyv-ianukovychu-staty-prezydentom-u-2004-rotsi> (дата звернення 14.04.2020). – Назва з екрана.
3. Сорока Михайло Михайлович [Електронний ресурс] // Віртуальний Музей Інституту Журналістики : [сайт]. – Режим доступу: <http://labs.journ.univ.kiev.ua/spring2017/сорока-михайло-михайлович/> (дата звернення 14.04.2020). – Назва з екрана.

**Віктор Набруско**, президент Національної радіокомпанії України

**Леонтій Даценко**, віце-президент Національної радіокомпанії України

**Михайленко Анатолій Григорович** (22.04.1939 – 06.2007) - український письменник, лауреат республіканської журналістської премії ім. Ярослава Галана — 1974, заслужений журналіст України — 1991.

1. Григоренко, І. Невтомний трудівник пера – Анатолій Михайленко [Електронний ресурс] // Блог Карлівської районної бібліотеки ім. А.Михайленка : [сайт]. – Режим доступу: <http://biblioteka2012.blogspot.com/2013/03/25.html> (дата звернення 14.04.2020). – Назва з екрана.
2. Помер письменник Анатолій Михайленко [Електронний ресурс] // Gazeta.ua : [сайт]. – Режим доступу: <https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_pomer-pismennik-anatolij-mihajlenko/166872> (дата звернення 14.04.2020). – Назва з екрана.

**Лариса Мельник**, директор Київського будинку вчителя

**Валентина Кайнару**, заступник директора школи N 25, м. Суми

**Валентина Стрілько**, президент Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого

**Галина Стефанова**, актриса

**Неля Васильєва**, директор книжкового магазину «Мистецтво», Київ

**Лідія Вансович**, директор книжкового магазину «Наукова думка», Київ

**Мирослава Войтович**, директор книжкового магазину «Глобус», Львів

**Микола Мариненко**, головний редактор Всесвітньої служби радіо «Україна» Національної радіокомпанії України

**Наталка Дзюбенко**, поетеса, письменниця

**Михайло Зяблюк**, директор, головний редактор Всеукраїнського спеціалізованого видавництва «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана

**Наталка Охмакевич**, директор видавництва «Обереги»

**Людмила Саєнко**, керівник відділу «Одесика» Одеської державної наукової бібліотеки ім. М.Горького

**Коцюбинський Ігор Юлійович** (1.05.1965) – директор Чернігівського літературно-меморіального музею-заповідника М. Коцюбинського (з 5.06.2000). Правнук Михайла Коцюбинського.

1. Дзюба, С. Нагородили родину Коцюбинських [Електронний ресурс] // Жінка-українка : [сайт]. – Режим доступу: <http://ukrainka.org.ua/node/7557> (дата звернення 14.04.2020). – Назва з екрана.
2. Товстоног, В. Правнук Коцюбинського воює під Новоайдаром Луганської області [Електронний ресурс] // Gorod.cn.ua. Портал Чернигова : [сайт]. – Режим доступу: <https://www.gorod.cn.ua/news/gorod-i-region/57778-pravnuk-kocyubinskogo-voyue-pid-novoaidarom-luganskoyi-oblasti.html> (дата звернення 14.04.2020). – Назва з екрана.

2003

**Мушинка Микола Іванович** (20.02.1936) – словацький фольклорист та українознавець, мистецтвознавець, літературознавець, бібліограф українського (лемківського) походження.

1. Онисько, Ф. У гостях в академіка Миколи Мушинки [Електронний ресурс] // Закарпатська академія мистецтв : [сайт]. – Режим доступу: <http://artedu.uz.ua/2112-u-gostyah-v-akademka-mikoli-mushinki.html> (дата звернення 14.04.2020). – Назва з екрана.
2. Семиженко, А. Микола Мушинка: “Ніхто не вірив, що я приїхав лише фольклор записувати” [Електронний ресурс] // Локальна історія : [сайт]. – Режим доступу: <http://localhistory.org.ua/mykola-mushynka-nikhto-ne-viryv-shcho-ya-pryikhav-lyshe-folklor-zapysuvaty/> (дата звернення 14.04.2020). – Назва з екрана.
3. Сірка, Й. Микола Мушинка. Його знають майже на всіх континентах (До 80-х уродин) [Електронний ресурс] // Закарпаття онлайн : [сайт]. – Режим доступу: <https://zakarpattya.net.ua/Special/151865-Mykola-Mushynka.-Ioho-znaiut-maizhe-na-vsikh-kontynentakh-Do-80-kh-urodyn> (дата звернення 14.04.2020). – Назва з екрана.

**Юрій Кузнецов**, головний редактор газети «Освіта України»

**Гук Микола Петрович** (13.05.1960) — журналіст, громадський та політичний діяч. Капітан II рангу, військовий пенсіонер.

1. Спільна, А. Офіцер ВМС Микола Гук – міський голова Дрогобича! [Електронний ресурс] // Кримська світлиця : [сайт]. – Режим доступу: <http://svitlytsia.crimea.ua/?section=article&artID=3784> (дата звернення 14.04.2020). – Назва з екрана.

**Ярослав Семчишин**, директор програми канадсько-українських бібліотечних центрів Канадського Товариства приятелів України

**Подолинний Анатолій Мусійович** (1.05.1940) – наyковець, есеїст, поет, громадський діяч. Член Національної спілки журналістів України, Національної спілки краєзнавців України, Національної спілки письменників України (1999). Почесний краєзнавець України (2015).

2004

**Гнатюк Ніна Юхимівна** (18.03.1947) – українська поетеса, член НСПУ (1971).

2007

**Гаврилюк Юрій Іванович** (2.09.1964) - український письменник, історик, публіцист, культурний та суспільний діяч на Підляшші в Польщі. Член Національної спілки письменників України з 2002 року. Один з організаторів руху українського національного відродження на Підляшші. Головний редактор українського журналу «Над Бугом і Нарвою».

1. Залізняк, Б. Юрій Гаврилюк: «Я людина, яка пише, а не говорить» [Електронний ресурс] // Слово Просвіти : [сайт]. – Режим доступу: <http://slovoprosvity.org/2011/08/18/iuriy-havryliuk-ia-liudyna-iaka-pyshe-a-ne-h/> (дата звернення 14.04.2020). – Назва з екрана.

2008

**Баран Євген Михайлович** (23.05.1961) – український літературний критик, літературознавець, есеїст. Кандидат філологічних наук. Заслужений працівник культури України.

1. Баран Євген [Електронний ресурс] // Буквоїд : [сайт]. – Режим доступу: <http://bukvoid.com.ua/info/writers/Baran_Yevgen.html> (дата звернення 14.04.2020). – Назва з екрана.
2. Євген Баран [Електронний ресурс] // Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І.Франка : [сайт]. – Режим доступу: <http://lib.if.ua/litprem/1330246093.html> (дата звернення 14.04.2020). – Назва з екрана.

**Роговий Юрій Феодосійович** (14.10.1957) – український поет і прозаїк. Член Національної спілки письменників України з 2012 року.

1. Дідик, І. Юрій Роговий: «В мене просто душу немає куди діти…» [Електронний ресурс] // Зоря Полтавщини : [сайт]. – Режим доступу: <http://zorya.poltava.ua/jurij-rogovij-v-mene-prosto-dushu-nemaie-kudi-diti/> (дата звернення 22.04.2020). – Назва з екрана.
2. Юрій Роговий, 62 роки, с. Пироги Глобинського району [Електронний ресурс] // Голоси: Загублений світ : [сайт]. – Режим доступу: <http://golosy.ltava.org/person/yuriy-rogovyi62/> (дата звернення 22.04.2020). – Назва з екрана.

2009

**Грабовський Віктор Никанорович** (7.11.1942) – український поет, перекладач, літературознавець, літературний критик, журналіст. Член Національної спілки письменників України. Заслужений діяч мистецтв України (2007).

1. Будзей, О. Баговиця [Електронний ресурс] // Подолянин : [сайт]. – Режим доступу: <http://podolyanin.com.ua/history/7912/> (дата звернення 22.04.2020). – Назва з екрана.
2. Коскін, В. Віктор Грабовський: “Україну відродить громадянська гідність” [Електронний ресурс] // Vox.com.ua. Портал українця : [сайт]. – Режим доступу: <http://www.vox.com.ua/data/2011/03/07/viktor-grabovskyi-ukrainu-vidrodyt-gromadyanska-gidnist.phtml> (дата звернення 22.04.2020). – Назва з екрана.
3. Старенький, І. Письменник з Баговиці [Електронний ресурс] // КлюЧ. Кам'янецький часопис : [сайт]. – Режим доступу: <https://klyuch.com.ua/articles/history/pysmennyk-z-bagovytsi/> (дата звернення 22.04.2020). – Назва з екрана.

**Захарченко Василь Іванович** (13.01.1936 – 5.12.2018) – український письменник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка.

1. Поліщук, В. Захарченко Василь Іванович [Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної України // Нова доба : [сайт]. – Режим доступу: <http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15837> (дата звернення 22.04.2020). – Назва з екрана.
2. Помер відомий письменник Василь Захарченко [Електронний ресурс] // Нова доба : [сайт]. – Режим доступу: <https://novadoba.com.ua/54190-pomer-vidomyy-pysmennyk-vasyl-zakharchenko.html> (дата звернення 22.04.2020). – Назва з екрана.
3. Пустовіт, Т. Василь Захарченко — із когорти шістдесятників [Електронний ресурс] // Полтавський вісник (веб-архів) : [сайт]. – Режим доступу: <https://web.archive.org/web/20151222174052/http://www.visnyk.poltava.ua/articles/1357820248/> (дата звернення 22.04.2020). – Назва з екрана.

**Родіонов Володимир Олександрович** (13.02.1940 – 31.12.2019) — український письменник, поет, який пише російською мовою, член Спілки письменників України і Росії, почесний громадянин м. Чугуєва.

1. Об авторе [Електронний ресурс] // Сердца и судбы. Стихи и проза – авторский сайт Владимира Родионова (веб-архів) : [сайт]. – Режим доступу: <https://web.archive.org/web/20181010213600/http://vladimir-rodionov.com/ob-avtore/> (дата звернення 22.04.2020). – Назва з екрана.
2. Под Харьковом умер известный поэт [Електронний ресурс] // Вечерний Харьков : [сайт]. – Режим доступу: <https://vecherniy.kharkov.ua/news/152841/> (дата звернення 22.04.2020). – Назва з екрана.
3. Родіонов Володимир Олександрович [Електронний ресурс] // Харківська обласна організація Національної Спілки письменників України : [сайт]. – Режим доступу: <https://kharkiv-nspu.org.ua/archives/category/tovarystvo/rodionov-volodymyr-oleksandrovych> (дата звернення 22.04.2020). – Назва з екрана.

**Микола Берник**, головний редактор газети «Ваше здоров'я»

**Оксана Івасюк**, в. о. директора Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат філологічних наук

**Олег Романчук**, головний редактор журналу «Універсум»

**Олександр Климчук**, головний редактор альманаху «Музейний провулок»

2011

**Неживий Олексій Іванович** (9.03.1957 – 17.06.2019) – український письменник, літературознавець, вчений, журналіст, краєзнавець, педагог, доктор філологічних наук, професор, член Національної спілки письменників України, Національної спілки журналістів України та Національної спілки краєзнавців України.

1. Патик, В. У Полтаві попрощалися з письменником, краєзнавцем і філологом [Електронний ресурс] // Gazeta.ua : [сайт]. – Режим доступу: <https://gazeta.ua/articles/regions/_u-poltavi-poproschalisya-z-pismennikom-krayeznavcem-i-filologom-foto/910236> (дата звернення 22.04.2020). – Назва з екрана.
2. Слово про побратима [Електронний ресурс] // Слово Просвіти : [сайт]. – Режим доступу: <http://slovoprosvity.org/2019/06/27/svitloji-pamyati-o-i-nezhyvoho/> (дата звернення 22.04.2020). – Назва з екрана.
3. Ярошенко, Г. «Мить і вічність» Олексія Неживого: відомий літературознавець повертав Україні забуті та напівзабуті імена письменників [Електронний ресурс] // Україна молода : [сайт]. – Режим доступу: <https://www.umoloda.kiev.ua/number/3473/164/134607/> (дата звернення 22.04.2020). – Назва з екрана.

2012

**Вертіль Олександр Васильович** (27.11.1958) – український письменник, поет, перекладач, журналіст. Член НСПУ. Голова Сумської організації НСПУ. Член Президії НСПУ.

1. Олександр Вертіль: «Я поет і більш нічого…» [Електронний ресурс] // Новости СумГУ : [сайт]. – Режим доступу: <https://news.sumdu.edu.ua/ru/ru-news/561-oleksandr-vertil-ya-poet-i-bilsh-nichogo.html> (дата звернення 22.04.2020). – Назва з екрана.

**Грабар Сергій Володимирович** (12.04.1954) – український письменник і перекладач, джазмен.

1. Базів, Л. Сергій Грабар, генпродюсер Міжнародного джазового фестивалю «Єдність». Книжка про історію українського джазу вже написана і буде видана цього року [Електронний ресурс] // Укрінформ : [сайт]. – Режим доступу: <https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2430758-sergij-grabar-genproduser-miznarodnogo-dzazovogo-festivalu-ednist.html> (дата звернення 22.04.2020). – Назва з екрана.
2. Ткаченко, В. Сергій Грабар: «Євреїв сорок років водив по пустелі Мойсей, а ми ще і Мойсея не маємо» [Електронний ресурс] // Укр.Літ (веб-архів) : [сайт]. – Режим доступу: <https://web.archive.org/web/20150404063021/http://ualit.org/?p=3553> (дата звернення 22.04.2020). – Назва з екрана.

**Погорецький Володимир Антонович** (30.03.1967) – український поет, письменник, громадський діяч. Член Національних спілок письменників (2008) та журналістів України (2009).

**Олександр Польченко**, тележурналіст

**Фаріон Ірина Дмитрівна** (29.04.1964) - український мовознавець, педагог, політичний і громадський діяч. Доктор філологічних наук, професор НУ «Львівська політехніка».

1. Мокрик, Д. Членство Ірини Фаріон в КПРС підтверджено офіційно [Електронний ресурс] // ZAXID.NET : [сайт]. – Режим доступу: <https://zaxid.net/chlenstvo_irini_farion_v_kprs_pidtverdzheno_ofitsiyno_n1297534> (дата звернення 24.04.2020). – Назва з екрана.
2. П'єцух, М. Ірина Фаріон: «Мені кров зцідити свою чи що?» Активістка ВО “Свобода”, яка спричинила скандал через російські імена дітей, пояснює свою політику, але “задній хід” не дає [Електронний ресурс] // Укррудпром : [сайт]. – Режим доступу: <http://www.ukrrudprom.com/digest/rina_Faron_Men_krov_ztsditi_svoyu_chi_shcho.html?print> (дата звернення 24.04.2020). – Назва з екрана.

**Компаніченко Тарас Вікторович** (14.11.1969) – активіст українського культурного опору. Кобзар, бандурист і лірник, лідер гурту «Хорея Козацька». Заслужений артист України (2008)[1]. Народний артист України (2019).

1. Інтерв`ю з Тарасом Компаніченком про перспективи традиційного музикування на автентичних співоцьких інструментах [Електронний ресурс] // Kharkivkobza [сайт]. – Режим доступу: <http://kharkivkobza.narod.ru/Kyryl.html> (дата звернення 24.04.2020). – Назва з екрана.
2. Тарас Компаніченко в Одесі презентує пісні Української революції 1917-1921 років [Електронний ресурс] // Український Інститут Національної Пам’яті : [сайт]. – Режим доступу: <https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/taras-kompanichenko-v-odesi-prezentuye-pisni-ukrayinskoyi-revolyuciyi-1917-1921-rokiv> (дата звернення 24.04.2020). – Назва з екрана.
3. Тисячна, Н. Спадкоємець українських мудреців. Кобзар Тарас Компаниченко про енергію пісень та місію просвітництва [Електронний ресурс] // День : [сайт]. – Режим доступу: <https://day.kyiv.ua/uk/article/akciya-dnya/spadkoiemec-ukrayinskih-mudreciv> (дата звернення 24.04.2020). – Назва з екрана.

**Товстуха Євген Степанович** (7.10.1934) – український науковець, лікар-фітотерапевт, письменник.

1. Колодяжний, В. Чарівник живої води [Електронний ресурс] // Україна молода : [сайт]. – Режим доступу: <https://umoloda.kyiv.ua/number/218/0/75584> (дата звернення 24.04.2020). – Назва з екрана.
2. Конторських, І. Євген Товстуха: «Мої трави повертають до життя „безнадійних”» [Електронний ресурс] // Нововолинськ у фотографіях (веб-архів) : [сайт]. – Режим доступу: <https://web.archive.org/web/20120215004611/http://www.volfoto.inf.ua/pagesi/istomist/statti/zdorovja/tovstuha/tovstuha.htm> (дата звернення 24.04.2020). – Назва з екрана.
3. Таран, Л. Ліки з глибини тисячоліть – анахронізм? Актуальність? [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня : [сайт]. – Режим доступу: <https://dt.ua/HEALTH/liki_z_glibini_tisyacholit__anahronizm_aktualnist.html> (дата звернення 24.04.2020). – Назва з екрана.

2014

**Антипович Юрій (Георгій) Анатолійович** (30.01.1943 – 17.06.2016) – письменник і журналіст.

1. Бабенко, І. "Любив небо і бачив НЛО": Юрій Антипович писав про історію і містику [Електронний ресурс] // Gazeta.ua : [сайт]. – Режим доступу: <https://gazeta.ua/articles/regions/_lyubiv-nebo-i-bachiv-nlo-urij-antipovich-pisav-pro-istoriyu-i-mistiku/842687> (дата звернення 24.04.2020). – Назва з екрана.
2. Білик, Г. Доля – відбутися у слові. Журналістсько-літературна родина Антиповичів [Електронний ресурс] // Полтавський Національний Педагогічний Університет ім. В. Г. Короленка : [сайт]. – Режим доступу: <http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1801/1/Bilyk.pdf> (дата звернення 24.04.2020). – Назва з екрана.
3. У Полтаві помер письменник і журналіст Юрій Антипович. Журналіст, письменник Георгій Анатолійович Антипович творив під псевдонімом «Юрій Антипович» [Електронний ресурс] // Інтернет-видання «Полтавщина» : [сайт]. – Режим доступу: <https://poltava.to/news/38931/> (дата звернення 24.04.2020). – Назва з екрана.

**Баранов Віктор Федорович** (14.10.1950 – 30.07.2014) – український письменник (поет, прозаїк, перекладач). Голова Національної спілки письменників України (з жовтня 2011 по липень 2014), головний редактор літературного журналу «Київ», віце-президент Товариства «Україна-Румунія», член Комітету з присудження щорічної премії Президента України «Українська книжка року».

1. Голові Спілки письменників за 10 місяців до смерті спалили дачу [Електронний ресурс] // Gazeta.ua : [сайт]. – Режим доступу: <https://gazeta.ua/articles/necrology/_golovi-spilki-pismennikiv-za-10-misyaciv-do-smerti-spalili-dachu/785510> (дата звернення 24.04.2020). – Назва з екрана.
2. Орос, Я. Баранов Віктор Федорович [Електронний ресурс] // Енциклопедія Сучасної України : [сайт]. – Режим доступу: <http://esu.com.ua/search_articles.php?id=40411> (дата звернення 24.04.2020). – Назва з екрана.

**Науменко Володимир Петрович** (29.07.1957) – український поет, журналіст. Головний редактор журналу «Березіль» (2000).

2016

**Голота Любов Василівна** (31.12.1941) – українська письменниця (поетеса, публіцистка, прозаїк), журналістка. Лауреатка Шевченківської премії 2008 року. Заслужена працівниця культури України.

1. Голота Любов Василівна [Електронний ресурс] // Видавництво ЛОГОС Україна : [сайт]. – Режим доступу: <http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=piued&id=390> (дата звернення 24.04.2020). – Назва з екрана.
2. "Не маю ворогів, крім тих, що на Донбасі і в Криму", - Любов Голота, 66 років, письменниця [Електронний ресурс] // Gazeta.ua : [сайт]. – Режим доступу: <https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_ne-mayu-vorogiv-krim-tih-scho-na-donbasi-i-v-krimu-lyubov-golota-66-rokiv-pismennicya/703386> (дата звернення 24.04.2020). – Назва з екрана.
3. Слабошпицький, М. Жінка на перехресті часів і вітрів. У видавництві «Ярославів Вал» вийшла книжка прози Любові Голоти «Там, де ніколи» [Електронний ресурс] // День : [сайт]. – Режим доступу: <https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/zhinka-na-perehresti-chasiv-i-vitriv> (дата звернення 24.04.2020). – Назва з екрана.

**Гриценко Павло Юхимович** (23.09.1950) – український мовознавець, доктор філологічних наук (1991), професор (1993), директор (2008) Інституту української мови НАН України, дійсний член НТШ (1995).

1. “Ви витрачаєте гроші на імітацію”: директор Інституту української мови звернувся до президента [Електронний ресурс] // Новинарня : [сайт]. – Режим доступу: <https://novynarnia.com/2019/08/01/pavlo-gritsenko/> (дата звернення 24.04.2020). – Назва з екрана.
2. Голуб, М. Павло Гриценко: Мову зробили політичним товаром. Це – злочин проти народу [Електронний ресурс] // Главком : [сайт]. – Режим доступу: <https://glavcom.ua/interviews/pavlo-gricenko-movu-zrobili-politichnim-tovarom-ce-velichezniy-zlochin-proti-narodu-614064.html> (дата звернення 24.04.2020). – Назва з екрана.
3. Гриценко Павло Юхимович [Електронний ресурс] // Головний портал НАН України : [сайт]. – Режим доступу: <http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/Departments/Department4/dial_staff/Pages/hrytsenko.aspx> (дата звернення 24.04.2020). – Назва з екрана.

**Петренко Микола Євгенович** (6.11.1925) – український письменник. Член Спілки письменників України з 1960 року.

1. Базюк, Т. Люди твого міста. Микола Петренко про концтабір, ЛТБ та черги за книжками [Електронний ресурс] // Твоє місто : [сайт]. – Режим доступу: <http://tvoemisto.tv/exclusive/lyudy_tvogo_mista_mykola_petrenko_pro_kontstabir_zoloti_chasy_ltb_ta_nichni_chergy_za_knyzhkamy_92694.html> (дата звернення 24.04.2020). – Назва з екрана.
2. Манзуренко, Н. Микола Петренко у своє 90-річчя: «Мені довелося жити з двома правдами» [Електронний ресурс] // Zik : [сайт]. – Режим доступу: <https://zik.ua/news/2015/11/12/mykola_petrenko_u_svoie_90richchya_meni_dovelosya_zhyty_z_dvoma_pravdamy_642121> (дата звернення 24.04.2020). – Назва з екрана.
3. Микола Петренко [Електронний ресурс] // Львівська обласна бібліотека для дітей : [сайт]. – Режим доступу: <https://lodb.org.ua/use-pro-lviv/lvivski-pysmennyky-dityam/mykola-petrenko> (дата звернення 24.04.2020). – Назва з екрана.

2017

**Масенко Лариса Терентіївна** (14.11.1942) – український мовознавець, доктор філологічних наук (з 2006), професор (з 2007), академік АН ВШ України (2010). Професор кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія» і провідний науковий співробітник Інституту української мови НАН України. Фахівець у галузі соціолінгвістики, історії української літературної мови, стилістики, ономастики.

1. Богуславська, А. Мовний щит [Електронний ресурс] // Україна молода : [сайт]. – Режим доступу: <https://www.umoloda.kiev.ua/number/863/285/31433/> (дата звернення 24.04.2020). – Назва з екрана.
2. Рябоконь, Л. Як «вилікувати» державну мову? [Електронний ресурс] // День : [сайт]. – Режим доступу: <https://day.kyiv.ua/uk/article/panorama-dnya/yak-vilikuvati-derzhavnu-movu> (дата звернення 24.04.2020). – Назва з екрана.
3. Хворост, Л. Лариса Масенко: «Українська мова зберігає потужну креативну енергетику» [Електронний ресурс] // Редактор і поетеса Люцина Хворост : [сайт]. – Режим доступу: <https://dobrolucina.wordpress.com/2013/03/07/лариса-масенко-українська-мова-збер/> (дата звернення 24.04.2020). – Назва з екрана.

**Ющук Іван Пилипович** (3.10.1933) – український мовознавець, літературознавець, перекладач, громадський діяч, професор (з 1992). Автор 20 новаторських підручників з української мови для середніх та вищих шкіл. Дослідник Голодомору-геноциду українців 1932—1933 років.

1. Його нива — рідна мова [Електронний ресурс] // Українська літературна газета : [сайт]. – Режим доступу: <https://litgazeta.com.ua/articles/jogo-nyva-ridna-mova/> (дата звернення 28.04.2020). – Назва з екрана.
2. Пасемко, І. Іван Ющук – письменник, перекладач, учений (до 70-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] // Ualogos (веб-архів) : [сайт]. – Режим доступу: <https://web.archive.org/web/20141221220203/http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=462> (дата звернення 28.04.2020). – Назва з екрана.

2018

**Копань Лариса Юріївна** (30.09.1939) – українська письменниця, прозаїк, видавець. Член НСПУ (1980).

**Володимир Карасьов**, директор видавництва «Знання»

2019

**Гримич Марина Віллівна** (4.04.1961) – українська письменниця, доктор історичних наук, кандидат філологічних наук, директор видавництва «Дуліби», продюсер літературного проекту Люба Клименко. Член Спілки письменників України, член Національної спілки краєзнавців України.

1. Грабська, А. Марина Гримич: „Я не геніальна письменниця, але дуже добре володію ремеслом” [Електронний ресурс] // ЛітАкцент : [сайт]. – Режим доступу: <http://litakcent.com/2010/11/26/maryna-hrymych-ja-ne-henialna-pysmennycja-ale-duzhe-dobre-volodiju-remeslom/> (дата звернення 28.04.2020). – Назва з екрана.
2. Долженкова, І. Марина й «Магдалинки» [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня : [сайт]. – Режим доступу: <https://dt.ua/CULTURE/marina_y_magdalinki.html> (дата звернення 28.04.2020). – Назва з екрана.
3. Марина Віллівна Гримич [Електронний ресурс] // Видавництво «Дуліби» : [сайт]. – Режим доступу: <http://www.duliby.com.ua/marina-grimich> (дата звернення 28.04.2020). – Назва з екрана.

**Жупанський Олег Іванович** (22.02.1952) – український поет, перекладач і видавець. Лауреат Премії імені Рильського. Батько Олексія Жупанського.

2020

Подружжя білоруських україністів **Тетяна Кобржицька** і **В’ячеслав Рагойша**

**Сергій Куліда**, редактор газети «Літературна Україна»