Особа для зв’язку: Микола Сорока ДЛЯ НЕГАЙНОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

Телефон: (780) 492-6847

E-адреса: msoroka@ualberta.ca

Нагорода ім. Петра й Олі Савариних підтримає українські студії КІУСу

4 березня 2014—Канадський інститут українських студій разом із Канадською фундацією українських студій та відомим українсько-канадськии діячем Петром Савариним оголосили про заснування Нагороди ім. Петра й Олі Савариних. Нагорода буде надаватися на підтримку різних науково-освітніх проєктів КІУСу: на виділення дотацій науковцям, організацію публічних заходів та підтримку публікацій і перекладів у ділянці українознавства. Умови використання нової нагороди були щойно узгоджені й підписані трьома сторонами. КІУС буде присуджувати нагороди, кошти на які будуть надходити з доходів фонду, адміністрованого КФУС. Перша нагорода буде присуджена вже цієї весни.

Нагорода ім. Петра Саварина за внесок у розвиток українських студій була заснована 1996 р. при КФУС на вшанування його заслуг і внеску в україністику. В 1997 р. під час презентації нагороди пані Саварин подвоїла початкову суму нагороди (5,000 дол.) особистим внеском, після чого вона отримала нинішню назву. Від того часу уставний капітал залишався незайманим аж до сьогодні, коли з його доходів буде щорічно виділятися достатня сума для присудження нагороди.

Петро й Оля Саварини добре відомі в Канаді за свою щедрість, ініціятивність і подвижницьку громадську працю. Петро Саварин народився 1926 р. у с. Зубрець біля Бучача на Тернопільщині. Навчання розпочав в Україні, а закінчив уже по війні у Німеччині. До Канади прибув у 1949 р. Здобувши юридичну освіту в Альбертському університеті, працював успішно правником. Активно працював для розвитку численних громадських організацій, таких як Курси українознавства ім. Івана Франка, Пласт, Конґрес українців Канади, Клуб українських професіоналістів і підприємців, Комітет багатокультурности КУПіП, Альбертське товариство збереження української культури, Дім опіки св. Михаїла, Добродійне товариство ім. єпископа Будки; п’ять літ очолював Світовий конґрес вільних українців, а нині є головою едмонтонського осередку НТШ. П. Саварин був також серед засновників Канадської фундації українських студій, її президентом у 1979‒83 рр. та членом управи до 1997 р.

Не мало заслуг Петра Саварина і в канадському культурно-освітньому й політичному житті. Він активно працював у численних виборчих кампаніях на муніципальному, провінційному й федеральному рівнях, був президентом Проґресивно-консервативної партії Альберти, членом Ради правління Альбертського університету та її представником у сенаті (1972‒78), пізніше канцлером університету (1982‒86), а згодом 20 років очолював Товариство приятелів Альбертського університету. У 1958 р. п. Саварин доклав чимало зусиль для введення української мови в середніх школах Альберти і Альбертському університеті, а також для заснування видавництва «Ґейтвей», яке готувало навчальні матеріяли українською мовою. У 1971 р. він був одним із тих, хто вплинув на прем’єр-міністра Канади П’єра Трюдо проголосити політику багатокультурности. Це дало змогу відкрити двомовні школи та заснувати КІУС і Село спадщини української культури на території заповідника «Елк Айленд Парк», а також сприяло зведенню в Едмонтоні першого в світі пам’ятника жертвам Голодомору перед міською управою та домів опіки св. Михаїла й «Верховина».

Оля Саварин (з дому Кобзар Пристаєцька) народилася 1930 р. в с. Жизномир біля Бучача на Тернопільщині. Навчання розпочала в Україні, продовжила в Німеччині, а закінчила вже в Альберті. По закінченні Альбертського коледжу працювала правничою секретаркою в бюрі свого чоловіка. Була активною в українському й канадському громадському житті, зокрема в Пласті (нагороджена відзнаками св. Юрія і Вічного вогню в сріблі), Лізі українських католицьких жінок Канади (культурно-освітня референтка, почесний член), для якої протягом 20 років вела музичну радіопрограму; 30 років співала у хорі «Дніпро», 15 років була секретаркою Альбертського товариства збереження української культури, президентом і секретаркою в Конґресі українців Канади Едмонтону (відзначена Шевченківською медаллю і гетьманською нагородою Провінційної ради КУК) та активним членом Консервативної партії Альберти і Канади. Пані Саварин супроводжувала й допомагала своєму чоловікові в його численних проєктах і поїздках.

«А йшли ми з Олею скрізь, як два коники в парі, — згадує Петро Саварин у своїх спогадах «З собою взяли Україну» (2007). Відпочивати будемо на другому світі. А життя таке безмірно цікаве!» Заснування нагороди ім. Петра й Олі Савариних — це ще один здобуток цього унікального подружжя, який віднині служитиме українській громаді Канади та постійно нагадуватиме про щедрість, турботливість і далекоглядність її засновників.

**Фото (л‒п)**: Роман Шиян, Володимир Кравченко, Петро Саварин, Зенон Когут, Микола Сорока.

Канадський інститут українських студій (КІУС) — провідний осередок українознавчих студій поза межами України, покликаний розвивати науково-дослідну роботу з української та українсько-канадської тематики. Щоб отримати детальнішу інформацію, просимо відвідати наш веб-сайт www.cius.ca або зв’язатися з д-ром Богданом Клідом (780) 492-2972; cius@ualberta.ca.

Канадська фундація українських студій — неприбуткова доброчинна організація, покликана збирати кошти та інші ресурси для постійного забезпечення й підтримки українських студій у Канаді. Діяльність КФУСу реалізуєтья на основі індивідуальних пожертв, заповітів та вічних фондів. Детальнішу інформацію про КФУС можна знайти на її веб-сайті [www.cfus.ca](http://www.cfus.ca).