

***Методично-бібліографічний відділ***

***сектор інформаційно-бібліографічної роботи***

**Серія: «Гордість краю**

**Пісня та поезія – два крила**

**Зої Федорчук**



***Біобібліографічний нарис***

**до 65-річчя від дня народження**

**= Сарни 2021 =**

Пісня та поезія – два крила Зої Федорчук/ Сарненська центральна бібліотека; метод-бібліогр. від.: сек. інформ-бібліогр. роботи. – Сарни. - 2021. - 16 с. - (сер. «Гордість краю»).

Біобібліографічний нарис підготов­лено з нагоди 65-річчя від дня народження Зої Федорчук - письменниці із нашого міста та продовжує серію краєзнавчих біобібліографічних покажчиків *«Гордість краю».*

Посібник вміщує короткий нарис про життя та творчість письменниці, а також публікації в періодичних виданнях, наявні у фондах Сарненської центральної бібліотеки.

Адресується бібліотечним працівни­кам, учням і студентам, хто цікавиться творчістю письменника.



**Підготувала**: Овчарук Д.А.

**Комп'ютерний набір**: Овчарук Д.А.

**Відповідальний за випуск**: Лавор Л.К.

**© Сарненська центральна бібліотека, 2021**

**22 серпня - 65 років з дня народження**

**Письменниці Зої Федорчук**

«Романтична, творча натура, яка любить пісню, поезію, захоплюється народною медициною» - так характеризують колеги, друзі та знайомі знану на Сарненщині поетесу та письменницю, художню керівницю КЗ «Палацу культури», членкиню Національної спілки журналістів України Зою Федорчук.

Зоя Георгіївна народилася 22 серпня 1956 року в с. Костянтинівка, що на Сарненщині. Батько Георгій Балдинський працював інженером у тодішньому Сарненському районі електричних мереж. Мав гарний голос, любив співати. Саме любов до пісні Зоя Георгіївна перейняла від нього. Мама трудилась бухгалтером в Костянтинівському колгоспі.

Навчаючись в міській школі Зоя Георгіївна перейнялась гуманітарними науками. Дуже любила літературу, крім того, астрономію, геометрію. Росла тихою, спокійною, хоч і була старшою з-поміж двох братів. Навчаючись у школі, віддавала перевагу прозовим творам. Залюбки писала твори, які досить високо оцінювали викладачі четвірками та п’ятірками – легко вчила на пам'ять уривки з художніх творів, передбачених навчальною програмою. Також полюбляла Зоя Георгіївна малювати, особливо природу. Найбільше Зою захоплювала лірика. Охоче брала участь у різноманітних шкільних вечорах, де жоден захід не минав без її участі, а у вільний час поспішала на репетиції в сільський клуб, де грала та співала. Відвідувала Сарненську дитячу музичну школу, яку закінчила по класу гри на баяні. Разом з іншими сільськими аматорами сцени дарувала людям приємні хвилини відпочинку.

Закінчивши місцеву восьмирічку, відтак атестат про середню освіту отримала в Сарненській школі № 1 пішла навчатись на хорове відділення Дубенського культурно-освітнього училища. Після закінчення працювала завідувачкою

бібліотеки в рідному селі. Книги заполонили її, як цілюще джерело, але з піснею аж ніяк не могла розлучитися. Закохана в українські народні пісні, збирала й записувала нові в старожилів.

Коли вийшла заміж, переїхала жити в с. Довге, де керувала сільським клубом. Там за два роки організувала гуртки художньої самодіяльності.

У 1978 році родина Зої Георгіївни побудувала свій дім і переїхала жити в м. Сарни.

У 1979 році прийшла працювати художнім керівником у міський Будинок культури, який фунціонував у с. Доротичі. Коли пожежа знищила заклад в 2003 році, її запросили в працювати в районний Будинок культури методистом з хорового співу та вокалу. Зараз Зоя Федорчук є - художнім керівником КЗ «Палац культури» м. Сарни.

З 1980-го співає в народному хоровому колективі КЗ «Палац культури», а також у народному аматорському вокальному ансамблі «Намисто». Виступала в Польщі, Рівному, Львові, Києві, Харкові та ін. містах. Її чарівний голос і театральна майстерність, артистизм зачаровують зі сцен району, області й країни. Захоплюючі літературно-художні доробки мають чималу аудиторію прихильників.

Має Зоя Георгіївна троє дітей: донечку та двоє синів, діждала онуків.

Писати поезії Зоя Георгіївна почала після сорока років, хоча поезію любить зі школи. Першою поетичною спробою стало написання візитки для доньки-випускниці, яка брала участь на конкурсі «Міс школи», «Міс Сарн». Відтак доводилося римувати, складаючи сценарії тематичних вечорів та свят.

Коли з’явилось багато вільного часу Зоя Георгіївна почала писати вірші: про красу мальовничого Поліського краю, людські відносини, велич кохання, ніжні людські почуття, також пише вірші на замовлення. Замітки до районного часопису «Сарненські новини» та «Провінційки». Також

публікувалася у журналі «Дніпро».

Твори поетеси увійшли до всеукраїнського колективного

збірника «Зоряні роси» (2004 р.), в якому зібрані твори 68 авторів з усієї України. Зоя Федорчук увійшла в десятку кращих, за що її нагородили грамотою рекламно-інформаційного агенства «Пульсар», видавництва «Зоряних рос».

В березні 2005 року Зоя Федорчук стала переможцем районного конкурсу «Жінка року» в номінації «Жінки - працівники культури, творчих професій». Більше 15 років поетеса співає в церковному хорі Свято-Покровського кафедрального собору. Зоя Георгіївна є Членом Національної спілки журналістів України

У 2006 р. виходить перша збірка поезії «Голос серця». Вічні людські цінності Любов, Добро, Краса с характерною темою творчості поетеси. Авторка змальовує красу матінки Землі, оспівує любов до рідного краю, торкається нерозгаданих питань життя. Але найбільше захоплює читача ніжна лірика, щирі людські почуття та велич кохання.

Зоя Георгіївна Федорчук є співавтором літературно-художнього альманаху «Пролісок- 2009».

В 2011 році виходить ще одна збірка поезій та прози «Погляд зимового вечора», де Зоя Георгіївна відобразила справжні почуття, чуттєвість, любов до краси навколишнього світу, його бачення, тонко передане поетичними рядками.

В 2017 році вийшло нове видання Зої Федорчук «Падав тихий сніг», що містить 22 історії з життя простих людей. Кожна розповідь – це чиясь доля, в якій і радощі, і розлуки, і щастя, і печаль.

В 2019 році видала збірку поезій «Осінній спалах».

Прочитавши її твори не можна залишитись байдужим: там справжні почуття, чуттєвість, любов до краси навколишнього світу, його бачення, тонко передане поетичними рядками.

В 2020 році видала краєзнавчий нарис під назвою «Костянтинівка», яку презентувала в Сарненській центральній бібліотеці. Гортаючи сторінки видання, пересвідчуєшся,

наскільки повно викладена історія народження поселення

Костянтинівка. Нарис – це пам'ять про всіх, хто своїм життям творив історію села, вклав у його розвиток сили, любов і надію на краще майбутнє. Книга вміщує 240 сторінок і поділена на 33 розділи з фотографіями від найдавніших часів до сьогодення. Вийшла книга в м. Рівне тиражом 300 екземплярів. У розділі «Рідне село в поетичних творах» надруковані віршовані рядки, переповнені ніжністю, любов’ю, переживанням, трішки смутком, ностальгією до рідного села:

Моє село світанками умите.

У купіль сонячну закохане село,

Туманами осінніми сповите,

Поміж дібров поліських розцвіло.

Часто Зою Георгіївну Федорчук запрошують почитати вірші та розповісти про себе місцеві школи, та бібліотеки. Щорічно в Сарненській бібліотеці для дітей проводиться конкурс «Книгоманія», де Зоя Георгіївна оцінює виступ конкурсантів і є постійним членом журі.

**Публікації з періодичних видань про Зою Федорчук:**

1. Біжнюк М. Перша ластівка Зої Федорчук/ М. Біжнюк// Сарненські новини. - 2006. - 29 серп. - C. 4.

Вийшла друком поетична збірка З. Федорчук «Голос серця».

2. Бурштиновий край: поліський літературно-краєзнавчий квартальник. – Дубровиця.: Журавлина, 2013. - №1. – 229 с.

[Федорчук Зоя Георгівна - С. 133-134]

3. Колядич Т. «Мені потрібне слово, а не слава»/ Т. Колядич// Сарненські новини. - 2017. - 28 листоп. - C. 1, 2.

Про презентацію книги Зої Федорчук «Падав тихий сніг»

4. Легка Ю. «Погляд зимового вечора» Зої Федорчук/ Ю. Легка // Сарненські новини. - 2011. – 6 верес. – С. 4.

5. Літературно-мистецький куточок «Надслуччя»: Федорчук Зоя Георгіївна// Аргументи, події та факти. – 2009. – 3 груд. – С. 12.

6. Павлова В. Костянтинівка - краплина Полісся/ В. Павлова// Сарненські новини. - 2020. - 29 жовт. - C. 8.

В Сарненській районній центральній бібліотеці відбулася презентація нового видання під авторством Зої Федорчук - краєзнавчий нарис «Костянтинівка»

7. Пролісок-2009 : літературний альманах. – Сарни. : СловоСвіт, 2009. – 152 с.

[Федорчук Зоя Георгівна – С. 134 - 138.]

8. Тимцунік З. Голос серця: під такою назвою вийшла книга З. Федорчук/ З. Тимцунік // Сарненські новини. - 2006. - 13 липн. - C. 4.

9. Тишкевич Р. Сарни: історико-краєзнавчий нарис/ Р.К. Тишкевич. – Рівне: Дятлик М.С., 2016. – 231 с.: іл.

[Зоя Федорчук - С. 222]

10. Федорчук Зоя Георгівна// Пролісок-2009: літературний альманах Сарненщини. – Сарни: Словосвіт., 2009. – С. 134.

11. Федорчук З. Пісня та поезія - два крила Зої Федорчук/ З. Федорчук; розмовляла Р. Бричкова// Сарненські новини. - 2011. - 26 лип. - C. 4.

12. Федорчук З.«Погляд зимового вечора» Зої Федорчук/ З. Федорчук; розмовляла Ю. Легка// Сарненські новини. - 2011. - 6 верес. - C. 4.

**Книги Зої Георгіївни Федорчук:**

1. Федорчук З. Голос серця: поезії/ред. Л. Куліш-Зіньків. - Сарни: Сонях, 2006. - 79 с.

2. Федорчук З.Г. Костянтинівка: краєзнавчий нарис. - Рівне: ФОП Свинарчук Р.В., 2020. - 240 с.

3. Федорчук З Осінній спалах: поезії/ З.Федорчук. - Рівне: ФОП Лапсюк В.А., 2019. - 76 с.

4. Федорчук З. Падав тихий сніг: життєві історії/ З. Федорчук. - Рівне: ФОП Лапсюк В.А., 2017. - 96 с.

5. Федорчук З.Г. Погляд зимового вечора: поезії, проза/ З. Федорчук. -Костопіль: Роса, 2011. - 76 с.

**Інтернет-джерела:**

Зоя Федорчук [Електронний ресурс]// Вас вітає Сарненська централізована система публічно-шкільних бібліотек. – Режим доступу: <http://lib.sowa.com.ua/InPor/fedorchyk.htm>. - Заголовок з екрана.

Поети Сарненщини: Зоя Федорчук, Тетяна Корнійчук, Валентина Петренко, Надія Свищевська, Вадим Бублій, Тамара Гнатюк, Світлана Селезень-Беєрлень, Тетяна Радько, Юрій Комар [Презентація]// YouTube. – Режим доступу:<https://www.youtube.com/watch?v=Lh6j3NUTlwU>. – Заголовок з екрана.

**Фрагменти творчості Зої Федорчук:**

**Рідне місто**

Біжать удалеч стрічки залізниці,

Вокзальний гомін ехо доганя,

Мені не треба розкоші столиці,

Бо сарн енці – моя рідня.

Пливуть над містом голубі світанки,

Зоріють в росах тихі вечори,

Дзвенять поліські голосні співанки

Над рідним містом гарної пори.

Дарують цвіт каштани перехожим,

Зовуть новобудови до життя,

Стоять щодня у далі на сторожі

Найкращі, найтепліші почуття.

І манить прохолодою улітку

Случанське плесо срібної води.

Розквітли Сарни, мов чарівна квітка,

І кожен тут лиша свої сліди.

**Мій рідний край**

Мій рідний край – Полісся голубе,

Де срібні ранки й солов’їні ночі,

Де сходить тихо сонце золоте

І казку нам зелений гай шепоче.

Мій рідний край широкії поля,

Де вітерець хвилює стиглий колос,

Озерна синь та клекіт журавля

І весняних струмочків дивний голос.

Сади духмяні мальви під вікном

І мальовничі береги Горині,

І дружби серце, сповнене теплом,

Та щирі очі, мов волошки сині.

Мій рідний край – це вікові ліси.

Рожеве сяйво літньої зірниці,

Немає в світі більшої краси

Й смачнішої, я наша, паляниці.

Тож дай нам, Боже, сили і добра

І всьому українському народу,

Хай зацвіте Вкраїна молода

Й не буде її роду переводу.

**Осінь**

Тихою стежкою осінь прийшла,

Гордо ступила, розправила плечі,

Глянула в поле, до лісу зайшла,

Швидко забрала до школи малечу.

Господарює у всіх на виду,

Пофарбувала листя кленове,

Яблука стиглі труснула в саду,

Диво у гай принесла калинове.

То одягла золотий сарафан

На сумовиту берізку-сестрицю,

То постелила на лузі туман,

Інеєм вкрила пожовклу травицю.

Плаче холодним осіннім дощем,

Вітер розхристаний в танці кружляє,

На пелюстки голубих хризантем,

Мов поцілунок, сніжинка лягає.

**Моїй Україні**

Україно моя, я молюся за тебе,

За квітучі поля й солов’їні гаї,

І за ключ журавлиний у мирному небі,

За сріблясті світанки в прозорій імлі.

Україно моя, Я молюся щоднини

За синів і за дочок найкращих твоїх,

Що з Майдану пішли боронити країну

Проти ворога злого, що породжує гріх

За народ твій молюся, Моя Україно

Волелюбний, правдивий, безстрашний в віках,

Що в часи лихоліття повстав воєдино,

В боротьбі за свободу торуючи шлях.

Хай святиться ім’я твоє нині і завше,

Нехай шириться слава в далекі світи,

Бо ми є українці і не можем інакше,

З нами Правда, і Воля, і Шевченко завжди.

**Життя – театр**

Життя – театр, а ми в нім – актори,

І кожен має свої ролі,

Сценарій пише доля нам,

Вклоняємось лише вітрам.

На фоні почуттів, амбіцій

Ми граємо без репетицій,

Вчимось на власних помилках,

Ідемо стежкою в житах.

Я дякую, життя, тобі

За всі аншлаги і пісні,

За мить любові на зорі,

За місце на твоїм крилі.

Коли ж я стану на краю,

Хоч в епізодах роль мою

Продовж, лише не зупинись,

За мене, грішну, помолись

**Список використаних періодичних видань:**

****

**Аргументи, події та факти**

* **Бурштиновий край: поліський**

**літературно-краєзнавчий квартальник**

* **Пролісок-2009 : літературний альманах**
* **Сарненські новини**

****

**адресабібліотеки:**

**34500  Україна,**

**Рівненська обл.**

**м. Сарни,**

**вул. Демократична, 34**

PHONESYM **(03655) 3 - 35 - 63**

**(03655) 2 - 12 - 16**

**MMj02363540000[1]sarny.biblioteka@gmail.com**

****[**http://lib.sowa.com.ua**](http://lib.sowa.com.ua)

[**http://sarnyblog.at.ua**](http://sarnyblog.at.ua/)

**МИ ПРАЦЮЄМО :**

**9. 00 - 18. 00**

***П’ятниця:* 9. 00 - 17. 00**

***Вихідний день:* субота**

**Запрошуємо скористатись**

**послугами нашої книгозбірні**