По прошествию первого курса мне довелось встретиться лицом к лицу с археологической практикой. Несколько романтизируя процесс откапывания покойников, я не обратила внимание на действительно огромный "подземный" камень - быт. Оказалось, что именно поддержание нормальных условий для жизнедеятельности экспедиции влияет и на качество физической работы. Поэтому для меня археологическая экспедиция стала, прежде всего, школой жизни, даже выживания, поскольку условия обитания были вне зоны комфорта. Отложив шариковые ручки, многие из нас познакомились с лопатой, пилой и котлами, что, нельзя не отметить, сильно сблизило членов практики. К тому же в этом процессе не последнюю роль играл экспед, за что мы ему очень благодарны.

Ткачук С.

Летняя практика в Верхнем Салтове это - не просто археологические раскопки, но и также, в определённой степени, школа жизни. Здесь можно обрести полезные навыки, необходимые для жизни вне цивилизации, именно те навыки, которыми большинство жителей городов не владеет. Кроме того, это просто приятное время провождение на природе, которое помогает абстрагироваться от ежедневной рутины и шума большого города.

Хижняк И.

Ещё с детства я читал и смотрел передачи об археологических раскопках в Египте и мечтал стать археологом. Ведь гигантские пирамиды, дворцы и статуи так и манят к себе, как и загадки, скрывающиеся в них. Поступив на исторический факультет, я узнал, что в конце первого курса меня ждёт археологическая практика и был очень счастлив – активно обсуждал это событие с однокурсниками. А также со старшекурсниками, после общения с которыми, моё желание попробовать себя в роли археолога постепенно угасало…

Настал этот день, когда мы дружно загрузились в университетский автобус и отправились в путь. Все были весёлыми и жизнерадостными. По прибытию на место нас ознакомили с техникой безопасности и нашим новым домом на ближайшие три недели – это был сосновый лес с травой выше колена. Началась стройка лагеря, посреди леса вырастали палатки, как грибы после дождя. Палатку я ставил впервые в своей жизни, предварительно пересмотрев десятки видео-гайдов и у меня всё получилось с первого раза. Первое испытание, которое меня ожидало уже в первую ночь – это сон, но не на мягком матрасе, а буквально на земле (между мной и землёй был пол палатки и каремат), незабываемый «природный массаж». Но нет, я спал так не все три недели, а только первые пару дней, для того чтобы прочувствовать это «удовольствие». Лайфхак – если у Вас есть надувной матрас, то обязательно возьмите его с собой. Вторым же испытанием оказался дождь и не просто дождь, а затяжной ливень, который шёл всю ночь, и была боязнь подтопления (как выше уже упоминалось, это был мой первый опыт с палаткой), но всё обошлось благополучно, и палатка не промокла.

Возвращаясь к моему угасающему желанию попробовать себя в роли археолога, после беседы со старшекурсниками. Всё, что мы видим по телевизору об археологии – это готовый результат трудоёмкой работы на протяжении долгого времени, т.е. «красивая картинка». В первые пару дней многим было тяжело копать и двигать отвалы, но любопытство пересиливало усталость, второе дыхание открывалось при обнаружении пятен и древних угольков – это означало что мы на правильном пути. Но археологическая практика - это не только тяжёлый физический труд, но и ответственность, а также веселье. Ответственность за завтрак, обед и ужин у дежурных, это многому учит. Помимо выше сказанного были и развлекательные мероприятия, и тоска по дому утихала. Рядом находилось водохранилище, окунувшись в которое можно было снять напряжение за весь трудоёмкий день. Самым скучным было закапывания ранее раскопанных катакомб.

Каков же итог? Нас было всего 15 человек (8 парней и 7 девчонок) и мы прошли через многое. За три недели мы стали единым целым, узнали друг друга намного лучше, чем за год совместной учёбы. И мы выстояли, абсолютно все продержались до победного конца – мы были первыми, кто сделал это за последние 10-15 лет. И уже после практики мы вспоминали и делились своими впечатлениями друг с другом и сейчас продолжаем это делать. Археологическая практика – это не просто часть учебного процесса, это школа жизни, сплочение коллектива, навыки выживания, много позитивных эмоций и новых знакомств. Я не ошибся, когда принял решение поехать на практику в с. Верхний Салтов вместо того, чтобы взять справку по состоянию здоровья!

Тимощук М., практика 2018

По закінченню першого курсу мені довелося зустрітися віч-на-віч з археологічною практикою. Дещо романтизуючи процес відкопування небіжчиків, я не звернула увагу на дійсно величезний "підземний" камінь - побут. Виявилося, що саме підтримка нормальних умов для життєдіяльності експедиції впливає і на якість фізичної роботи. Тому для мене археологічна експедиція стала, перш за все, школою життя, навіть виживання, оскільки умови проживання були поза зоною комфорту. Відклавши кулькові ручки, багато хто з нас познайомився з лопатою, пилою і котлами, що сильно зблизило членів практики. До того ж в цьому процесі не останню роль грав експед, за що ми йому дуже вдячні.

Ткачук С.

Літня практика у Верхньому Салтові це - не просто археологічні розкопки, а й також, певною мірою, школа життя. Тут можна знайти корисні навички, необхідні для життя поза цивілізацією, саме ті навички, якими більшість жителів міст не володіє. Крім того, це також просто приємно проведений час на природі, що допомагає абстрагуватися від щоденної рутини і шуму великого міста.

Хижняк І.

Ще з дитинства я читав і дивився передачі про археологічні розкопки в Єгипті та мріяв стати археологом. Адже гігантські піраміди, палаци і статуї так і ваблять до себе, як і загадки, що ховаються в них. Вступивши на історичний факультет, я дізнався, що в кінці першого курсу мене чекає археологічна практика і був дуже щасливий – активно обговорював цю подію з однокурсниками. А також зі старшокурсниками, після спілкування з якими моє бажання спробувати себе в ролі археолога поступово згасало…

Настав цей день, коли ми дружно завантажилися в університетський автобус і вирушили в дорогу. Всі були веселими і життєрадісними. По прибуттю на місце нас ознайомили з технікою безпеки і нашим новим домом на найближчі три тижні – це був сосновий ліс з травою вище коліна. Почалося будівництво табору, посеред лісу виростали намети, як гриби після дощу. Намет я ставив вперше у своєму житті, попередньо переглянувши десятки відео-гайдів і у мене все вийшло з першого разу. Перше випробування, яке мене чекало вже в першу ніч – це сон, але не на м'якому матраці, а буквально на землі (між мною і землею були лиш підлога намету і каремат), незабутній «природний масаж». Але ні, я спав так не всі три тижні, а тільки перші пару днів, для того щоб відчути це «задоволення». Лайфхак – якщо у Вас є надувний матрац, то обов'язково візьміть його з собою. Другим же випробуванням виявився дощ, і не просто дощ, а затяжна злива, що лила всю ніч, і була боязнь підтоплення (як вище вже згадувалося, це був мій перший досвід з наметом), але все обійшлося і намет витримав.

Повертаючись до мого бажанням спробувати себе в ролі археолога, хочу зазначити, що все те, що ми бачимо по телевізору про археологію - це готовий результат трудомісткої роботи протягом довгого часу, тобто "красива картинка". В перші пару днів багатьом було важко копати і рухати відвали, але цікавість пересилювала втому, при виявленні плям і стародавніх вуглинок відкривалося друге дихання – це означало, що ми на правильному шляху. Але археологічна практика - це не тільки важка фізична праця, а й відповідальність, а також веселощі. Відповідальність за сніданок, обід і вечерю у чергових – життєва школа, що багато чому вчить. Крім вище сказаного були і розважальні заходи, то й туга по дому поступово вщухала. Поруч знаходилося водосховище, занурившись в яке можна було зняти напругу за дуже насичений день.

Який же підсумок? Нас було всього 15 осіб (8 хлопців і 7 дівчат), і ми пройшли через багато що. За три тижні ми стали єдиним цілим, дізналися один одного набагато краще, ніж за рік спільного навчання. Та ми вистояли, абсолютно всі протрималися до переможного кінця – ми були першими, хто зробив це за останні 10-15 років. І вже після практики ми часто з теплом згадували та ділилися своїми враженнями один з одним, і досі продовжуємо це робити. Археологічна практика – це не просто частина навчального процесу, це школа життя, згуртування колективу, навички виживання, багато позитивних емоцій та нових знайомств. Я не помилився, коли прийняв рішення поїхати на практику в с. Верхній Салтів замість того, щоб взяти довідку за станом здоров'я!

Тимощук М., практика 2018