**ФОРТУНАТ, ВЕНАНЦІЙ ГОНОРІЙ КЛЕМЕНТІН** (Fortunаtus, Venantius Honorius Clementinus) – лат. христ. поет і водночас останній рим. поет, єпископ. Народився бл. 530 р. на півночі Італії (околиці м. Тревізо), помер після 600 р. у Франції (м. Пуатьє). Освіту здобував у школах м. Равенни. Вів мандрівний спосіб життя, подорожував містами Галлії: Меце, Тур, Пуатьє, часто зупиняючись при дворах різних правителів та оспівуючи їхню велич. Був знайомий з багатьма відомими людьми того часу: єпископом *Григорієм Турським*, істориком франків, королем Сігебертом, правителем м. Меце, королем Хільперіхом і королевою Фредегондою, на честь яких написав епіталаму та панегірик, королевою Рудегундою, засновницею жіночого монастиря у м. Пуатьє, при якому і доживав останні дні. Творчий доробок письменника складає “Життя святого Мартина” (Vita Sancti Martini) у чотирьох кн., а також 11 кн. віршів на різноманітні теми. Кн. 10 та 11 побачили світ після смерті письменника. Сюди ж включений додаток із т. зв. автентичними віршами Ф. і віршами-приписами. Одні з найпоширеніших поезій: “Про страсті Христові”, “Нікетію, єпископу треверському, про замок над Мозоллею”, “Про королеву Теудехільду”, “Розрада Хільперіха і Фредегонди”, “Про своє плавання”.

Ігор Розлуцький