**Пояснювальна записка про виконання у 2018 році цільової Програми проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013 – 2020 роки**

Цільову Програму проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013 – 2020 роки було затверджено рішенням дванадцятої сесії шостого скликанняЧернігівської обласної ради від 29 березня 2013 року. Рішенням тринадцятої сесії сьомого скликання Чернігівської обласної ради від 24 травня 2018 № 12-13/VІІ до Програми було внесено зміни та затверджено в новій редакції.

Основною метою програми є отримання всебічної об’єктивної наукової інформації, необхідної для забезпечення оптимальних умов використання історико-культурного потенціалу області; забезпечення збереженості та вивчення пам’яток, здійснення відповідних пам’яткоохоронних заходів на них; уведення здобутих за результатами Програми матеріалів до наукового обігу.

У 2018 році Програма була профінансованана 150 тис. грн., що зумовило скорочення обсягів наукових археологічних та архітектурно-археологічних досліджень в регіоні. На ці кошти було забезпечено фінансування тільки Виповзівської та частково Чернігівської археологічних експедицій. Новгород-Сіверська, Лиственська і Замглайська археологічні експедиції взагалі не розпочинали дослідження, а Седнівська, Виповзівська, Батуринська, Мезинська і Любецька археологічні експедиції працювали фактично власним коштом керівників на волонтерських засадах, причому нетривалий час і у мінімальному складі.

Тим не менше, у польовому сезоні 2018 року були одержані досить цікаві матеріали.

*Чернігівська експедиція* (керівник – кандидат історичних наук, доцент О.Є. Черненко) досліджували забудову на території Єлецького Свято-Успенського монастиря і невідомий за писемними джерелами некрополь цієї обителі XIV – XVIII ст., що складався з численних ярусів поховань.

*Мезинська експедиція* (керівники – кандидат історичних наук, доцент О.Є. Черненко та науковий співробітник Р.М. Луценко) вивчала старожитності неукріпленої поселенської частини давньоруського городища Свердловське–1 поблизу с. Деснянське, де було, зокрема виявлено залишки двоповерхової споруди Х ст., а також артефакти, пов’язані з літописними сіверянами.

*Виповзівська експедиція* (керівник – кандидат історичних наук, старший викладач В.М. Скороход) продовжила дослідження забудови тамтешнього городища і посаду Х ст., а також виявила сліди гавані давньоруського часу. У роботі експедиції брали участь аспіранти Нотінгемського університету (Великобританія).

*Батуринська експедиція* (керівники – кандидат історичних наук, старший викладач В.М. Скороход і науковий співробітник Ю.М. Ситий) проводила розкопки на території Батуринської фортеці козацької доби, заміських садиб І. Мазепи, В. Кочубея та К. Розумовського. Було також виявлено місцезнаходження колишньої садиби П. Орлика і численні пам’ятки, пов’язані з його перебуванням у гетьманській столиці.

*Седнівська експедиція* (керівник – кандидат історичних наук, старший викладач В.М. Скороход) досліджувала памʼятки давньоруського часу і ранньомодерної доби на території урочищ Орешня і Трифонівщина, зокрема рештки оборонних, житлових і господарських споруд VI – XVI ст.

*Любецька експедиція* (керівник – кандидат історичних наук, доцент О.М. Веремейчик) вивчала залишки забудови ХІІ – ХІІІ ст. у межах посаду стародавнього міста. Водночас було виявлено унікальне камерне поховання кінця Х – початку ХІ ст., а на території Онуфріївськогоскита досліджено рештки оборонних споруд XVI ст.

Крім того, у 2018 р. поза рамками Програми було відновлено дослідження Шестовицького археологічного комплексу за участю викладачів та студентів Варшавського університету (Польша). *Українсько-польська експедиція* (керівник – кандидат історичних наук, старший викладач В.М. Скороход) цьогоріч проводила розкопки курганного могильника в урочищі Діброва.

На сьогодні артефакти знайдені під час польового сезону 2018 року зберігаються на базі Чернігівської експедиції Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Наразі відбувається процес написання звітів після чого зазначені артефакти будуть передані до музейних закладів області відповідно до чинного законодавства.

Отримані археологічні матеріали дозволяють істотно збагатити зібрання місцевих музеїв та заповідників і загалом історико-культурний потенціал Чернігівської області. Після завершення роботи над науковими звітами вони будуть використані для підготовки наукових та науково-популярних публікацій, пам’яткоохоронної документації, а також у краєзнавчій та екскурсійній роботі.