PRD: Museavuođđudus RDM oažžu doarjaga iešguđegelágan kultuvrralaš doaibmabijuide

**Sámediggeráđđi lea juolludan oktiibuot 550 000 ruvnnu RiddoDuottarMusea (RDM) museavuođđudussii. RDM oažžu doarjaga Sámiid Vuorká-Dávviriid 50-jagi ávvudeapmi koordináhtorii, Venezia-Biennalen 2022 oasálastimii, ja Aage Gaup rohki dáidaga sihkkarastimii boahtteáigái.**

- Lean rámis ja ilus go RDM:s leat olu doaimmat. Dát govvida sámi ásahusa mii ahtanuššá. Lea dehálaš ahte sámi kulturásahusat besset bargat servvodatovddasvástádusaset. Dán gal sámediggeráđđi áinnas doarju, dadjá sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma (NSR).

**Ávvodoaluid koordináhtor**

RiddoDuottarMuseat (RDM) Kárášjogas oažžu 300 000 ruvdnosaš doarjaga Sámiid Vuorká Dávviriid 50-jagi ávvudeami koordináhtorii. Ávvodoaluid oktavuođas háliida musea visualiseret ahte Sámiid Vuorká Dávviriin lea leamaš stuora mearkkašupmi olles sámi servvodahkii.

Cuoŋománu 12.b. rahppo ávvočájáhus, gos meavrresgáriid máhcaheapmi lea fáddán. Čájáhus lea 50-jagi ávvodoaluid oktavuođas, ja ahte Poala-Ánde/Anders Poulsson:a rumbu lea bistevaččat sirdojuvvon Dánmárkku National-museas RiddoDuottarMuseai.

Lassin ávvočájáhussii čađahuvvo ávvokonsearta ja eará kultuvrralaš doaimmat olles jagi. Galgá maid čállojuvvot ávvogirjji Sámiid Vuorká Dávviriid birra.

**Oasseváldin Venezia-biennalenis.**

Sámediggeráđđi lea maid juolludan 160 000 ruvnno RDM oasseváldimii 59. dáiddabiennalai Venezias. Sámi dáiddárat Máret Ánne Sára, Anders Sunna ja Pauliina Feodoroff galget ovddastit Sámi Veneziabiennalenis, ja rievdadit Davviriikkalaš paviljonga sámi paviljongan.

RDM galgá oassálastit dáppe ásahan dihte oktavuođaid ja seammás ovddidit problematihka das go ii gávdno sámi dáiddamusea. RDMs lea dat stuorimus sámi dáiddačájáhus, man eai beasa čájehit danne go sis ii leat sadji.

**Suodjalit dáidaga Aage Gaup rohki maŋis.**

Dasa lassin juolluda sámediggeráđđi 90 000 ruvnno dáidaga suodjaleapmái dáiddára Aage Gaup rohki maŋis. Oapmahaččat leat háliidan ahte buot su dáiddalaš bargu galgá sorterejuvvot, katalogiserejuvvot ja árvu galgá biddjot dasa, ja mihttu lea ahte buot su ávdnasat fuolahuvvot ja almmustuvvojit.

Gaup lei mielde álggaheame dáiddárjoavkku Máze-joavku 1978:s, mas ledje gávcci nuorra dáiddára mielde. Máze-joavku oaččui mearrideaddji mearkkašumi sámi kultuvrra- ja dáiddaipmárdusas ja norgga 1970-logu dáiddaeallin lei movttiidahtán sin.

-Lean ilus go visot Aage Gaupa dáidda fuolahuvvo maŋŋitáigái. Su barggus lea stuora sadji sámi dáiddahistorjjás, ja dat mearkkaša olu ahte dat galgá olámuttus kuráhtoriidda, historihkkáriidda ja dutkiide, lohka sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma (NSR).

Ruhtajuolludeamit oktiibuot 550 000 ruvnno juolluduvvo doarjjaortnegis ásahusaidovddideamis.

*Gažaldagaid dahje jearahallama addá sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma(NSR), mob. +47 472 42 366,* [*maja.kristine.jama@samediggi.no*](mailto:mailto:mailto:maja.kristine.jama@samediggi.no)