

АСТРІД ЕМІЛІЯ ЛІНДГРЕН

**А́стрід А́нна Емі́лія Лі́ндгрен** (дівоче


прізвище **Ерікссон**; \*14

листопада 1907, Віммербю, Швеція — 28

січня 2002, Стокгольм, Швеція) — шведська

дитяча письменниця, чиї книги перекладені більш ніж 85

мовами та видані більше ніж у 100 країнах. На сьогодні вона найбільш відома своїми творами «Карлсон, який живе на даху» та «Пеппі Довгапанчоха».



Астрід Ерікссон народилася 14 листопада 1907 року в південній Швеції, в невеличкому містечку Віммербю провінції Смоланд, у фермерській родині.



Після закінчення школи, у віці 16 років, Астрід Ерікссон почала

працювати журналістом у місцевій газеті «Wimmerby Tidningen».

Астрід Ліндгрен мала веселу вдачу, багату уяву, хист до жартів і до цікавих



оповідей, — усі ці риси вона успадкувала

від батька.

Жарти, казки, історії, які вона чула від батька чи друзів, лягли потім в основу її власних творів.

Вдома її розповіді любили слухати не тільки брат і сестри, а й сусідські діти, з якими вона дружила.


























* Астрід влаштувалася секретаркою в Королівське товариство автомобілістів, шефом якого був Стюре

Ліндгрен (1898–1952). У 1931 році вони одружилися.



* Через три роки Астрід народила дочку Карін, яка пізніше стала перекладачем.



* 1941 року вона записала повість, яку розповідала своїй доньці, коли та хворіла і подала її до одного з

найбільших шведських видавництв,

яке оголосило конкурс на

* найкращу книжку для дітей. Рукопис

отримав другу премію.

* Так у шведській літературі з'явилося нове ім'я —Астрід Ліндгрен.





Тисячі шведських дітей виросли, слухаючи по радіо книги Астрід Ліндгрен в авторському виконанні. Її голос, її обличчя, її погляди, її почуття гумору були знайомі більшості шведів ще з 50-60-х років,

коли вона вела на радіо й телебаченні різноманітні вікторини й

розмовні програми.

* Перші дві повісті про детектива Блюмквіста раніше виходили



українською мовою у

видавництві «Веселка». Заключна

книжка трилогії — «Калле Блюмквіст і Расмус» — перекладена Ольгою Сенюк, вийшла 2003 року у видавництві

«Школа». Твори «Расмус-волоцюга»,

«Книжка про Лотту з Бешкетної вулиці»,

«Пригоди Еміля з Льонеберги», «Роня, дочка розбійника», «Домовичок Нільс Карлсон», «Сонячна галявина»

українською мовою випустило

видавництво «Махаон-Україна».





* Люди винагороджували письменницю за її книги - адже вона

одержала так багато премій: медаль Нільса Хольгерссона, орден


Посмішки, диплом почесного доктора університету у Лінчепінге.

* Але головне - одного разу Ліндгрен вручили найголовнішу

нагороду усіх казкарів - Золоту Медаль Ганса Крістіана Андерсена



Цікаве про Астрід Ліндгрен



* + А. Ліндгрен за все життя заробила мільйон, проте не витрачала їх на себе, роздаючи гроші на благочинність.
  + Шведська кронпринцеса Вікторія виросла на казках Ліндгрен
    - В Швеції є монета на якій зображена

письменниця та її героїня «Пеппі Довгапанчоха

* + - Є також Сорт троянди, названий Астрід Ліндгрен
      * А.Ліндгрен зображено і на

поштовій марці

***Створено й Міжнародну літературну премію Астрід Ліндгрен***





Астрід Ліндгрен померла у 94-літньому віці у 2002 році.



*СКУЛЬПТУРНІ ПАМ’ЯТНИКИ*

*ПИСЬМЕННИЦ*

